**100-LECIE ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO**

SŁOWO BISKUPA POLOWEGO JÓZEFA GUZDKA

W roku jubileuszu 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za ten czas duchowej posługi kapelanów wobec żołnierzy, którzy z narażeniem zdrowia a nawet życia stoją na straży niepodległości naszej Ojczyzny oraz bezpieczeństwa i pokoju w różnych rejonach świata.

W tym czasie, celebrując uroczyste Msze św., w sposób szczególny pamiętaliśmy o wymiarze duchowym jubileuszu, idąc za wskazaniami św. Jana Pawła II, który w liście Tertio millennio adveniente napisał: „Jubileusz jest dla Kościoła takim właśnie «rokiem łaski», rokiem odpuszczenia grzechów, a także kar za grzechy, rokiem pojednania pomiędzy zwaśnionymi, rokiem wielorakich nawróceń, rokiem pokuty sakramentalnej i pozasakramentalnej” (TMA 14).

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy na różne sposoby włączyli się w nasze świętowanie, a szczególnie Ojcu Świętemu Franciszkowi za przesłanie, które w jego imieniu przekazał dla Ordynariatu Polowego kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Zaszczytem dla duszpasterstwa wojskowego były spotkania liturgiczne z udziałem Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Ministra Obrony Narodowej, dowódców i żołnierzy, komendantów i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz licznej rzeszy wiernych diecezji wojskowej.

Obchodzony jubileusz stanowił okazję nie tylko do podsumowań minionego czasu, co znalazło swój wyraz w wielu pracach badawczych obejmujących dzieje biskupów polowych, księży kapelanów, struktur duszpasterskich i posługi prowadzonej zarówno podczas pokoju, jak też w okresie wojen, przygotowanych publikacjach, powstałych utworach poetyckich, muzycznych, licznych wystawach i koncertach, ale także pobudzał do refleksji nad obecnym i przyszłym kształtem duszpasterstwa wojskowego i służb mundurowych.

Teraźniejszość i przyszłość Ordynariatu Polowego powierzam Bożej Opatrzności, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego. Wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ich rodziny proszę, aby otwierali swoje serca dla Chrystusa, który nieustannie przypomina: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20).

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

 **BISKUPSTWO POLOWE**

Biskupstwo Polowe funkcjonowało od 1919 r. do czasu zakończenia posługi przez abp. Józefa Gawlinę, tj. do 1947 r. Niestety w Polsce już od 1945 r. władze komunistyczne nie pozwoliły na funkcjonowanie diecezji wojskowej, tworząc alternatywną strukturę: Generalny Dziekanat Wojska Polskiego.

Okres od 1918 do 1945 r. był bardzo trudny, a nawet dramatyczny dla działalności duszpasterskiej w wojsku. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości kapelani towarzyszyli żołnierzom walczącym o granice, w walkach polsko-ukraińskich, w powstaniu wielkopolskim i w powstaniach śląskich oraz w wojnie polsko-rosyjskiej. W latach 1920–1921 bp Stanisław Gall skierował do walczących oddziałów ponad pięciuset duchownych, którzy zostali oddelegowani na ten czas z diecezji i zakonów.

Wojsko potrzebowało kościołów i kaplic wojskowych. Tam, gdzie było to możliwe, przebudowywano i zagospodarowywano kościoły wojskowe służące wcześniej armii pruskiej, rosyjskiej czy austro-węgierskiej. Dzięki ofiarności społeczeństwa powstawały nowe wojskowe świątynie.

Wielkim problemem było uporządkowanie spraw jurysdykcyjnych. Biskup Stanisław Gall poszukiwał najlepszych rozwiązań, wzorując się na funkcjonowaniu duszpasterstwa w innych krajach. Na czas wojny polsko-rosyjskiej otrzymał on specjalne Facultates. Ostatecznie te sprawy uporządkował konkordat zawarty w 1925 r. pomiędzy państwem polskim a Stolicą Apostolską oraz Statut Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku Polskim, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską dekretem Nuncjusza Apostolskiego dnia 27 lutego 1925 r. nadany dnia 27 lutego 1925 roku.

Proces przygotowywania struktur duszpasterskich na czas „W”, rozpoczęty przez bp. Galla po zakończeniu walk o granice, kontynuował bp Gawlina, dzięki czemu we wrześniu 1939 r. w wielu jednostkach i pododdziałach znajdowali się kapelani.

Podczas wojny działały w kraju podziemne struktury duszpasterskie, podporządkowane przynajmniej w sposób pośredni biskupowi polowemu. Po wrześniowej klęsce bp Józef Gawlina otrzymał jurysdykcję nad Polskimi Siłami Zbrojnymi i utworzył struktury duszpasterskie najpierw we Francji, potem w Anglii, a następnie w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR, Armii Polskiej na Wschodzie, a jeszcze później w 2. Korpusie Polskim, walczącym na froncie włoskim.

Do duszpasterstwa w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie trafiali duchowni wcześniej więzieni w łagrach, internowani w Rumunii i na Węgrzech, przebywający na zagranicznych studiach, czy też pracujący duszpastersko w zachodnich krajach.

Duszpasterstwo poniosło duże straty osobowe, najpierw podczas wojny polsko-rosyjskiej, a następnie podczas II wojny światowej – nie tylko na frontach bitew, ale w niemieckich obozach zagłady oraz w miejscach zbrodni katyńskiej.

Decyzje trzech zwycięskich mocarstw (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego), podjęte na konferencji w Jałcie i Teheranie, włączyły Polskę w rosyjską strefę wpływów. Konsekwencją tego była decyzja o likwidacji Biskupstwa Polowego.

\*\*\*
**ODNOWIONY ORDYNARIAT POLOWY**

Po zmianach politycznych, jakie zaszły w 1989 r., przywrócono należną rangę duszpasterstwu wojskowemu, tak jak to miało miejsce w II RP. Jan Paweł II 21 stycznia 1991 r. przywrócił Ordynariat Polowy i mianował ks. prał. Sławoja Leszka Głódzia pierwszym po II wojnie światowej biskupem polowym.

Ordynariat swoją działalność opiera na Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae (1987) oraz dekrecie Kongregacji ds. Biskupów przywracającym Ordynariat Polowy w Polsce i zatwierdzającym statuty tegoż ordynariatu, a także na innych dokumentach kościelnych oraz wojskowych.

Bp Sławoj Leszek Głódź utworzył wszystkie niezbędne instytucje diecezji wojskowej i wprowadził księży kapelanów do jednostek wojskowych. Z wielkim wysiłkiem wojska i społeczeństwa wybudowano, wyremontowano lub zaadaptowano pomieszczenia na kościoły i kaplice garnizonowe. Dzięki życzliwości biskupów diecezjalnych i przełożonych zakonnych znalazła się odpowiednia liczba duchownych, którzy podjęli służbę zawodową lub w charakterze kapelanów pomocniczych. Biskup Głódź zorganizował opiekę duszpasterską nad misjami stabilizacyjnymi i pokojowymi. Zadbał także o szkolenie własnych alumnów.

Przed biskupami Tadeuszem Płoskim i Józefem Guzdkiem stanęły inne, nowe wyzwania związane z redukcją polskiej armii, rezygnacją z zasadniczej służby zawodowej i uzawodowieniem wojska, jak też z dyslokacją jednostek wojskowych. Misje wojskowe potrzebowały kapelanów przygotowanych do posługi w warunkach wojennych, bądź też na terenach zagrożonych terroryzmem i waśniami narodowościowymi.

Zmniejszenie ogólnej liczby powołań kapłańskich rodzi także problemy z uzupełnieniem prezbiterium Ordynariatu Polowego. Tym większa wdzięczność dla biskupów i przełożonych zakonnych, którzy rozumiejąc wagę i znaczenie posługi duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz w służbach mundurowych, kierują do posługi w Ordynariacie Polowym podległych im kapłanów.

Jubileusz 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego obchodzony w 2019 r. to wydarzenie, które rozpoczyna nowy rozdział w dziejach duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

\*\*\*

**BISKUPI POLOWI (1919–2019)**

W stuletniej historii duszpasterstwa wojskowego biskupami polowymi byli: abp gen. dyw. Stanisław Gall (1919–1933), abp gen. dyw. Józef Feliks Gawlina (1933–1947), abp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź (1991–2004), bp gen. broni Tadeusz Płoski (2004–2010) oraz bp gen. bryg. Józef Guzdek (2010–).

Dwaj pierwsi biskupi polowi nosili tytuł: „biskup polowy Wojsk Polskich”, zaś trzej następni, od 1991 r. „biskup polowy Wojska Polskiego”.

Abp gen. dyw. Stanisław Gall (1865–1942) zorganizował struktury polowej kurii biskupiej, utworzył sieć parafii wojskowych z kościołami garnizonowymi praz prezbiterium księży kapelanów, zapewnił opiekę duszpasterską dla żołnierzy w czasie wojennym 1919–1921. Rozpoczął proces przygotowania struktur duszpasterstwa wojskowego na czas „W”. Spoczywa w krypcie biskupów polowych w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Abp gen. dyw. Józef Gawlina (1892–1964) dostosował struktury duszpasterskie do ówczesnych potrzeb, kontynuował proces przygotowania struktur duszpasterstwa wojskowego na czas „W”, podczas II wojny światowej otrzymał uprawnienia od Stolicy Apostolskiej na sprawowanie posługi wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz w okupowanym kraju. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Abp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź (1945–) utworzył struktury duszpasterskie diecezji wojskowej, wprowadził kapelanów do jednostek wojskowych, zadbał o miejsca kultu w koszarach i garnizonach wojskowych w postaci kaplic i kościołów garnizonowych, nadał duszpasterstwu właściwą rangę.

Bp gen. broni Tadeusz Płoski (1956–2010) zainaugurował I Synod Ordynariatu Polowego celem przemodelowania duszpasterstwa wojskowego w związku ze zmianami, które zaszły w wojsku, kaznodzieja, który wygłosił ponad tysiąc kazań opublikowanych w siedmiu tomach Nauczania pasterskiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Został pochowany w krypcie biskupów polowych w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Bp gen. bryg. Józef Guzdek (1956–) dostosował struktury duszpasterskie do zmienionych struktur wojskowych, wprowadził nowe procedury przygotowania kapelanów do posługi na misjach wojskowych, wprowadził standardy ochrony małoletnich w Ordynariacie, zadbał o formację duchową i intelektualną księży kapelanów.

\*\*\*

 **ASPEKTY POSŁUGI BISKUPA POLOWEGO**

Przywrócenie Ordynariatu Polowego, które nastąpiło 21 stycznia 1991 r. przywróciło duszpasterstwu wojskowemu rangę, jaką posiadało w okresie II Rzeczpospolitej oraz podczas II wojny światowej. Generalni dziekani nie posiadali bowiem takich kompetencji i władzy, jaką posiadają biskupi polowi.

Biskupi polowi, podobnie jak inni biskupi, sprawują swoją posługę w trzech aspektach: nauczania, uświęcania i rządzenia.

Posługę nauczania biskup polowy realizuje poprzez głoszenie kazań, katechez i pouczeń, wydawanie listów pasterskich i przesłań.

Nauczanie pasterskie biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia zostało wydane w czterech tomach: Walczę dla Chrystusa (1995), Drogami Narodu i Kościoła (1999), Ojczyzna jest darem Boga (2003) oraz Nie tylko z ambony. Audycje w I Programie Polskiego Radia – 2003 (2004), Nie tylko z ambony. Audycje w I Programie Polskiego Radia – 2004 (2005).

Nauczanie pasterskie bp. Tadeusza Płoskiego zostało zebrane w siedmiu tomach: Zostań z nami, Panie (2006), Trwajcie mocni w wierze (2007), Miłosierdzie Boże trwa na wieki (2008), Miłość żąda ofiary (2008), Moc w słabości się doskonali (2009), Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój (2010) oraz Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (2010).

Nauczanie pasterskie bp. Józefa Guzdka dostępne jest na stronie internetowej: ordynariat.pl.

Posługę uświęcania ludu Bożego biskup polowy wykonuje celebrując Msze św. i nabożeństwa, udzielając sakramentów św. oraz sakramentaliów. Udziela także kapelanom jurysdykcji, czyli władzy sprawowania sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.

Posługa rządzenia biskupa polowego obejmuje całokształt spraw organizacyjnych i personalnych diecezji wojskowej. W zależności od potrzeby biskup polowy korzysta z pomocy wikariusza generalnego, wikariuszy biskupich oraz delegatów. W wykonywaniu zadań administracyjnych biskup korzysta z pomocy kurii Ordynariatu Polowego, którą kieruje wikariusz generalny biskupa polowego.

Radą i opinią w różnych sprawach służą takie gremia jak: Kolegium Konsultorów, Rada Kapłańska, Rada Duszpasterska oraz Rada Ekonomiczna.

Ważną rolę spełniają dziekani, którzy – według Statutu Ordynariatu Polowego – mają wspomagać biskupa polowego w sprawowaniu duszpasterstwa.

Bp Józef Guzdek wielokrotnie wypowiadał się o kapelanach jako o swoich najważniejszych współpracownikach.

\*\*\*

**BŁOGOSŁAWIENI KSIĘŻA KAPELANI WOJSKOWI**

Każdy zawód oraz powołanie może i powinno być drogą do świętości. Także życie i działalność kapelana wojskowego ma prowadzić nie tylko do uświęcenia wojskowych i mundurowych, wśród których pracują, ich rodzin, ale także do osobistej świętości.

Wielu księży kapelanów osiągnęło szczyty heroizmu i świętości zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. Wielu straciło swoje życie w obozach zagłady czy też wskutek zbrodni katyńskiej (24 kapelanów rzymskokatolickich oraz 1 kapelan greckokatolicki).

Spośród kapłanów, którzy zawodowo lub przez pewien czas, podczas wojny, poświęcili swe siły, zdolności i zdrowie trosce o żołnierzy i niepodległości Ojczyzny, do chwały ołtarzy zostali zaliczeni:

– bł. ks. mjr Michał Sopoćko, kapelan zawodowy w latach 1919–1932, beatyfikowany 28 IX 2008 r.

W gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej, beatyfikowanych 13 VI 1999 r. przez Jana Pawła II w Warszawie:

– bł. o. Michał Czartoryski, kapelan powstania warszawskiego 1944 r.,

– bł. ks. kpt. Franciszek Dachtera, kapelan kampanii wrześniowej 1939 r.,

– bł. ks. kpt. Marian Górecki, kapelan polskiej załogi na Westerplatte,

– bł. ks. kpt. Henryk Kaczorowski, kapelan w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. ,

– bł. ks. kpt. Marian Konopiński, kapelan kampanii wrześniowej 1939 r.,

– bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, kapelan zawodowy, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r. i kampanii wrześniowej 1939 r.,

– bł. ks. Józef Stanek, kapelan powstania warszawskiego 1944 r.,

– bł. ks. mjr Bolesław Strzelecki, kapelan wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.,

– bł. ks. kpl. lotny Kazimierz Sykulski, kapelan wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.

W Ordynariacie Polowym dużym kultem cieszy się bł. ks. Jerzy Popiełuszko, alumn-żołnierz w latach 1966–1968 w jednostce „kleryckiej” w Bartoszycach, beatyfikowany 6 VI 2010 r.

Kandydatem do chwały ołtarzy jest sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, kapelan powstania warszawskiego w 1944 r., ps. „Radwan III” oraz ks. Władysław Korniłowicz.

\*\*\*

**WYDARZENIA JUBILEUSZU 100-LECIA USTANOWIENIA BISKUPSTWA POLOWEGO**

Jubileusz 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego rozpoczął się 2 grudnia 2018 r. i będzie trwał do 24 listopada 2019 r.

Okolicznościowe wydarzenia:

– 14 III 2018 r.: Powtórny pogrzeb abp. Stanisława Galla w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie; umieszczenie doczesnych szczątków w krypcie biskupów polowych;

 – 1 XII 2018 r.: List biskupa polowego Józefa Guzdka z okazji inauguracji jubileuszu setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce;

– 2 XII 2018 r.: Inauguracja obchodów setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce. Odsłonięcie i poświęcenie medalionów 100-lecia utworzenia Biskupstwa Polowego w kościołach i kaplicach wojskowych;

– 12 XII 2018 r.: Wernisaż wystawy Legiony to… – Malarski poczet legionów polskich na setną rocznicę ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. Wystawa 100 portretów Piotra Rafałko była eksponowana w sali konferencyjnej przy katedrze polowej Wojska Polskiego do 6 marca 2019 r.;

– 28–31 I 2019 r.: XXX Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych NATO (IMCCC) z udziałem kapelanów z całego świata;

– 5 II 2019 r.: Msza św. dla wojska i służb mundurowych z udziałem Prezydenta RP. Poświęcenie przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce tablicy dedykowanej nuncjuszowi Achillesowi Rattiemu;

– 9 II 2019 r.: Msza św. dla księży kapelanów obecnie pełniących posługę oraz emerytowanych;

– 8 III 2019 r.: otwarcie wystawy plenerowej na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Warszawie pt. Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego wykonanej przez CBW przy współpracy Ordynariatu Polowego;

– 28 III 2019 r.: konferencja naukowa pt. Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów;

– 7 V 2019 r.: konferencja naukowa Ordynariatu Polowego, WAT i UKSW w 100-lecie ustanowienia biskupstwa polowego pt. Duszpasterstwo wojskowe wczoraj i dziś. Inspiracje i perspektywy;

– 10 V 2019 r.: Lublin: otwarcie wystawy plenerowej: Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego;

– 30 V 2019 r.: Msza św. i okolicznościowy koncert z okazji 100-lecia Biskupstwa Polowego w bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu; odprawa kapelanów Ordynariatu Polowego;

– 7 VIII 2019 r.: Hrubieszów: otwarcie wystawy plenerowej: Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego;

 – X 2019 r.: wystawa plenerowa Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego prezentowana na ogrodzeniu kościoła garnizonowego w Warszawie-Bemowie;

– 8 X 2019 r.: Jubileuszowa Msza św. z okazji 100-lecia utworzenia Biskupstwa Polowego z udziałem Nuncjusza Apostolskiego i Konferencji Episkopatu Polski;

– 24 XI 2019 r.: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego.

\*\*\*

Okolicznościowe publikacje książkowe, filmy, inne materiały:

– Duszpasterstwo wojskowe w okresie posługi abp. Stanisława Galla Biskupa Polowego Wojsk Polskich. Wybór dokumentów źródłowych 1918–1933, red. Z. Kępa, J. Prochwicz, Warszawa 2018;

– B. Szwedo, Kapelani wojskowi na drogach niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego, Warszawa 2019;

W służbie Bogu i Ojczyźnie. Szkice historyczno-duszpasterskie z okazji setnej rocznicy utworzenia biskupstwa polowego w Polsce, red. Z. Kępa, Warszawa 2019;

– Oni polegli, aby żyła Polska. 75. rocznica bitwy o Monte Cassino, koncepcja, wybór, opracowanie: K. Burek, J. Dohnalik, K. Stępkowski, Warszawa 2019;

– Monte Cassino i Warszawa 1944. Bp Józef Gawlina, dwa listy pasterskie, koncepcja, wybór, opracowanie: K. Burek, J. Dohnalik, K. Stępkowski, Warszawa 2019;

– K. Burek, Bracia! Polska zmartwychwstanie!, Warszawa 2019.

Inne:

– Słudzy Wolności – film Dagmary Furgał zrealizowany dla Telewizji Polskiej z okazji setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego. Współproducentem dokumentu jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie;

– Wystawa plenerowa „Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego” wykonana przez CBW przy współpracy Ordynariatu Polowego;

– znaczki pocztowe wydane w serii „Mój znaczek” pod tytułem: „Biskupi Polowi Wojsk Polskich II Rzeczypospolitej. Setna Rocznica Ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce 1919–2019”. Bloczek 3 znaczków przedstawiających postać abp. Stanisława Galla, abp. Józefa Gawliny oraz katedrę polową Wojska Polskiego;

– znaczek pocztowy „100-lecie Ordynariatu Polowego” z wizerunkiem abp. Achillesa Rattiego i abp. Stanisława Galla;

– pocztówki Poczty Polskiej „Błogosławieni Męczennicy-Kapelani Wojska Polskiego” oraz „W Służbie Bogu i Ojczyźnie. Błogosławieni Kapelani Wojska Polskiego w gronie 108 Męczenników z czasów II wojny światowej”;

– Jednodniówka „Polski Zbrojnej” pt. „100 lat Biskupstwa Polowego” wydana 5 lutego 2019 r.;

– album CD pt. Dni chwały. Pieśni patriotyczne i religijne red. płk. rez. A. Buszko, wydawca: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2019. Zawiera m.in. trzy utwory skomponowane z okazji jubileuszu: Dni chwały, To za wolność i Pobłogosław, Panie Boże – sł. L. Konopiński, muz. A. Wojdak, oprac. muz. S. Strączek;

– album CD pt. Magnificat, red. i proj. graf. A. Buszko, wydawca: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2019;

– Medal jubileuszowy „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”, proj. graf. A. Buszko, realizacja ARTMEDAL II w Częstochowie;

– Medalion z napisem: „1919 \* SETNA ROCZNICA POWOŁANIA BISKUPSTWA POLOWEGO W POLSCE 2019 \* W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE”, proj. graf. A. Buszko, realizacja ARTMEDAL II w Częstochowie.

- Krzyż „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”, proj. graf. A. Buszko, realizacja ARTMEDAL II w Częstochowie.

OPRAC. ks. płk SG dr Zbigniew Kępa