**Tarnowski Strzelec - Powraca**

Początki organizacji strzeleckiej w Tarnowie należy wiązać z założeniem przez Juliusza Góreckiego w 1910 roku Zarzewia. Organizacja ta na wzór powstałego w 1908 roku we Lwowie Związku Walki Czynnej doprowadziła do stworzenia w 1911 roku przez Juliusza Góreckiego tajnej organizacji również w Tarnowie. Tarnowski Związek Strzelecki, którego oficjalna nazwa brzmiała Towarzystwo Sportowo-Gimnasztyczne Strzelec, powstał w listopadzie 1912 roku, chociaż działalność swoją rozpoczął już przynajmniej pół roku wcześniej. Pierwszym prezesem został adwokat dr Eliasz Schinke, później Gabriel Dubiel, ale faktycznymi organizatorami byli Jan Styliński, Władysław Dziadosz, Józef Mikulski. Związek Strzelecki w Tarnowie w krótkim czasie utworzył oddziały w Krzyżu, Wierzchosławicach, Bobrownikach Małych, Lisiej Górze i Pawęzowie. Strzelcy spotykali się przynajmniej dwa razy w tygodniu kolejno w lokalu przy ulicy św. Anny, Nowodąbrowskiej, a później Tuchowskiej. Stałe ćwiczenia terenowe i manewry wojskowe odbywali w Podlipiu, Skrzyszowie, Czarnej, Porębie Radlnej, Krzyżu i Zgłobicach. W maju 1913 roku Józef Piłsudski wizytował tarnowskie ćwiczenia strzeleckie, w których udział wzięło 120 w pełni umundurowanych strzelców. Po ćwiczeniach wojskowych, defiladzie, jak informowała prasa, strzelcy wspólnie z komendantem spożyli skromny posiłek. Tarnowski Strzelec po raz kolejny lustrowany był przez komendanta tuż przed wojną w lipcu 1914 roku.

W 1911 roku akademicy tarnowscy wspólnie z kolegami z Krakowa i Lwowa podejmowali próby stworzenia Polskich Drużyn Strzeleckich. Oficjalnie 15 lutego 1913 roku poswatała największa organizacja niepodległościowa i paramilitarna w Tarnowie - XIV Polska Drużyna Strzelecka, która swoją siedzibę miała przy ulicy Katedralnej. Skupiała w swoich szeregach blisko czterystu uczniów z tarnowskich szkół średnich, studentów oraz młodzieży rzemieślniczej zrzeszonej w Czytelni Robotniczej Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Kilińskiego. Pierwszym prezesem został Stanisław Machalski, a w czerwcu zastąpił go Józef Andrzej Zając, który od 3 sierpnia 1914 roku został komendantem połączonych Drużyn i Związków Strzeleckich.

Z końcem 1912 roku polityczne kierownictwo nad organizacjami strzeleckimi objęła Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Powierzyła ona 15 grudnia 1912 roku Józefowi Piłsudskiemu komendę nad Związkiem Strzeleckim i Polskimi Drużynami Strzeleckimi. Obie organizacje zachowały odrębność organizacyjną, jednakże ćwiczenia wojskowe i manewry często odbywały się wspólnie. Tarnowska XIV PDS rozszerzała swoją działalność na inne ośrodki, prowadząc ćwiczenia wojskowe, odczyty, pogadanki i kursy samarytańskie. Przyniosło to oczekiwane skutki, ponieważ w latach 1913–14 powstały prężne Drużyny Strzeleckie w Ryglicach, Bobowej, Zbylitowskiej Górze, Koszycach Wielkich, Zaczarniu, Lisiej Górze i Wierzchosławicach. W lipcu 1912 roku powstała XXXIX Drużyna Strzelecka w Dąbrówce Tuchowskiej i Tuchowie, zrzeszająca 13 kobiet, która cieszyła się poparciem o.o. Redemptorystów w Tuchowie.

Najpiękniejszą kartę zapisał Tarnowski Strzelec w sierpniu 1914 troku, gdy na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego masowo wyruszył do walki o wolną Polskę. Jako pierwszy wyruszył z Tarnowa 4 sierpnia 1914 roku oddział 43 drużyniaków, dowodzony przez sierżanta Władysława Złom-Langnera, późniejszego generała brygady i obrońcy Lwowa z 1939 roku. Wszedł on w skład I kampanii kadrowej. Drugi oddział w liczbie 41 strzelców wyjechał na Oleandry do Krakowa 8 sierpnia 1914 roku pod komendą Tadeusza Michniewicza. Trzeci zaś w liczbie 43 strzelców wymaszerował 14 sierpnia prowadzony przez Stanisława Firlita. Natomiast Związek Strzelecki wyekwipował oddział 70 strzelców 6 sierpnia 1914 roku pod komendą Romana Korzeniowskiego, zaś 12 sierpnia 48 ochotników dowodzonych przez Jana Stylińskiego i Bolesława Korzeniowskiego. Łącznie z Tarnowa i okolic do Legionów Polskich poszło 812 strzelców. Zawsze wyruszali z Placu Katedralnego spod figury Matki Boskiej, gdzie żegnał ich przemówieniem burmistrz i poseł dr Tertil. Po odśpiewaniu pieśni *Boże coś Polskę* i *Jeszcze Polska Nie zginęła* nastąpił wymarsz ulicami Katedralną i Krakowską do dworca kolejowego. Wyruszających na front żegnały śpiewem patriotycznych pieśni tłumy mieszkańców Tarnowa. Tarnowscy Strzelcy masowo zasilali wszystkie trzy Brygady Legionów, wpisując się chwalebnie w dzieje walki o niepodległość. Dostąpili zaszczytnego dzieła wyzwolenia rodzinnej ziemi spod Austriaków.

Jan Styliński i Władysław Dziadosz na rozkaz płk. Bolesława Roji zorganizowali w mieście w 1918 roku komórkę Polskiej Organizacji wojskowej. W nocy z 30 na 31 października 1918 roku Strzelcy, członkowie Pogotowia Narodowego, POW-cy przy współudziale polskich oficerów i żołnierzy 20 pułku piechoty, dokonali przewrotu i obalili władze austriackie. Tarnów 31 października 1918 r. stał się pierwszym wolnym miastem w Polsce, a rozkaz rozbrajania Austriaków wydał strzelec POW-iak Jan Styliński.

W dwudziestoleciu międzywojennym tarnowski Związek Strzelecki był największą organizacją paramilitarno-wychowawczą. Pomimo, że w założeniach miała być to organizacja apolityczna, to nie do końca udało się zachować ten statutowy zapis. Do 1926 roku była pod silnym wpływem PPS, a po przewrocie majowym środowisk piłsudczykowskich i BBWR. Szczególnie na wsi dochodziło do niepotrzebnej rywalizacji z organizacjami wiejskimi ZMW. Jaskrawym przykładem upolitycznienia organizacji była próba utworzenia Strzelca w Wierzchosławicach i otwarcia 13 maja 1934 roku świetlicy w Domu Ludowym w dawnym gabinecie Wincentego Witosa. Mimo przybycia starosty, władz państwowych i BBWR ludność gminy Wierzchosławice całkowicie zbojkotowała tę uroczystość.

Do charakterystycznych działań Strzelca tarnowskiego zaliczyć należy marsze pamięci do Łowczówka na groby legionistów i do Pilzna na grób legionisty por. Stanisława Króla Kaszubskiego. Ogromny wysiłek w rozwój Strzelca wnieśli nauczyciele, którzy w tej organizacji upatrywali doskonały sposób na wychowanie młodzieży w duchu obywatelskim i przysposobienia obronnego. Tarnowski oddział Strzelca liczył blisko 100 Strzelców, od 1932 roku funkcjonował pododdział akademicki, zaś od 1933 pododdział strzelczyń. Oddziały Strzelca powstawały również m.in.: w Rzędzinie, Mościcach, Lichwinie, Piotrkowicach, Pleśnej, Łowczówku, Dąbrówce Infułackiej, Brzozowej, Ryglicach, Radłowie i Gromniku. Komenda Powiatowa ZS w 1932 roku zorganizowała dwumiesięczną wyprawę kajakową strzelców Rudolfa Kurowskiego i Augustyna Sypuły, która wiodła szlakiem następujących rzek: Białą, Dunajcem, Wisłą, Bugiem, Kanałem Królewskim, Jiesiołdą, Kanałem Ogińskiego, Szczarą, Niemnem, Kanałem Augustowskim, Narwią, Bugiem do Wisły, potem Dunajcem i Białą do Tarnowa.

Największym sprawdzianem mobilności i ofiary było ich postawa podczas klęski powodzi w 1934 roku, gdy na kajakach i łódkami ratowali ludzi oraz dobytek z naddunajeckich wsi. W okresie okupacji wielką sławą spośród wielu okrył się tarnowski – wierzchosławicki Strzelec Cichociemny płk. Adam Boryczka „Tońko”, „Brona” dowódca VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Dzięki wyjątkowemu talentowi dowódcy ocalił życie wielu żołnierzy AK, wyprowadzając ich z Wileńskiej Ziemi.

Chlubna tradycja Tarnowskiego Strzelca doczekała się godnej kontynuacji. Do patriotycznej służby ojczyźnie w szeregach Strzelca zebrał i zachęcił młodzież tarnowską sierżant ZS Tomasz Kawa, wybijający się wielkim zamiłowaniem i szacunkiem do tradycji patriotycznych i wojskowych. Oficjalne powołanie JS 2092 w Tarnowie miało miejsce 18 stycznia 2015 roku w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z udziałem Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego mł. insp. Marka Matuły i Dowódcy Okręgu Południowo-Wschodniego inspektora Marka Strączka. Tarnowska Jednostka liczy 30 Strzelców, a od ponad pół roku intensywnie odbywa szkolenia i ćwiczenia wojskowe. Jednostka pragnie przyjąć imię Żołnierzy Niezłomnych, aby oddać hołd najdzielniejszym żołnierzom oraz kontynuować ich szlachetną postawę wierności NIEPODLEGŁEJ.

Roman Głowacki