**Pułkownik Stanisław Dąbek (1892–1939)**

Jednym z najsłynniejszych patronów ulic Lubaczowa jest pułkownik Stanisław Dąbek. Jest on powszechnie kojarzony z II wojną światową i bohaterską obroną polskiego wybrzeża w 1939 r. Często jednak w ogólnodostępnych biogramach bohatera skrótowo opisany jest jego udział w walkach o Lubaczów w 1918 r., jak i wojnie polsko-bolszewickiej, choć śmiało można powiedzieć, że na tytuł „bohatera” zasłużył on kilkukrotnie i na długo przed wybuchem II wojny światowej.

Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892 r. w Nisku w rodzinie Szczepana i Rozalii z Pawęskich. Miał sześcioro rodzeństwa, trzy siostry i trzech braci. Ojciec Stanisława był rolnikiem. W 1905 r. wraz z rodziną przeniósł się do miejscowości Felsendorf (ob. Dąbków), znajdującej się w ówczesnym powiecie cieszanowskim (ob. pow. lubaczowski), w której wcześniej, w 1900 r., zakupił gospodarstwo rolne. W późniejszym okresie, oprócz pracy w swoim gospodarstwie, sprawował urząd wójta gminy Opaka i był członkiem Rady przybocznej Komisarza Rządowego w Lubaczowie. Duży wpływ na wychowanie Stanisława, oprócz rodziców, wywarł dziadek Franciszek Pawęski, leśniczy, weteran powstania styczniowego, który to opowiadał o tradycjach rodzinnych Pawęskich, zaangażowaniu przodków w sprawy Ojczyzny, powstaniach narodowych, bohaterstwie i poświęceniu.

Stanisław Dąbek w 1905 r. ukończył czteroklasową szkołę ludową w Nisku i po przeniesieniu rodziny do Felsendorfu, w latach 1905–1907 kontynuował naukę w sześcioklasowej szkole ludowej w Lubaczowie. W 1908 r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Sokalu, którą ukończył w 1913 r., zdając egzamin dojrzałości. W tym okresie wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i do tajnej organizacji „Drużyny Zarzewiackie”.

Po maturze rozpoczął pracę jako tymczasowy nauczyciel w jednoklasowej szkole ludowej w Repachowie i prawdopodobnie dwuklasowej w Nowosielcach (pow. Bóbrka). Marzenia Stanisława o dalszej edukacji i studiach przekreślił wybuch I wojny światowej. W sierpniu 1914 r. został powołany do wojska austriackiego i przydzielony do 34. Pułku Obrony Krajowej w Jarosławiu. W grudniu tego roku ukończył szkołę dla oficerów rezerwy w Barinie w stopniu kadeta aspiranta. W styczniu 1915 r. objął dowodzenie plutonem przy 34. Pułku Strzelców w Krakowie, a nastąpienie, od marca, brał udział w walkach na froncie w Karpatach. W kwietniu został ranny w obie nogi. Do służby powrócił w grudniu 1915 r. Do 23 lutego 1917 r. walczył na froncie rosyjskim. W tym czasie awansował do stopnia podporucznika. W styczniu 1918 r. został przeniesiony na front południowo-wschodni, na którym dowodził kompanią i batalionem oraz awansował do stopnia porucznika. Za udział w walkach został odznaczony m.in. Brązowym Medalem Waleczności, Srebrnym Medalem Waleczności oraz Medalem Zasługi Wojskowej (Singum Laudis).

W październiku 1918 r. I wojna światowa zbliżała się ku końcowi. Masowe dezercje żołnierzy doprowadziły armię austro-węgierską do rozpadu. Stanisław Dąbek, stacjonujący na froncie południowo-wschodnim, postanowił wraz ze swoimi żołnierzami przedostać się na ziemie polskie. Dzięki swej zaradności zorganizował transport podległych mu żołnierzy, którzy wraz z bronią i wyposażeniem transportem kolejowym wrócili do kraju.

Na początku listopada 1918 r. Stanisław Dąbek znalazł się w Lubaczowie, którzy opanowali Ukraińcy. W mieście działała już ukraińska administracja, kilku Polaków zostało aresztowanych, prowadzone były rewizje pod pretekstem ukrywania broni, a w koszarach poaustriackich stacjonowała sotnia pod dowództwem Fryderyka Klee. Ukraińcy sformowali VI Brygadę Ukraińskiej Galicyjskiej Armii. Stanisław Dąbek postanowił działać i w konspiracji stworzył ochotniczy oddział wojskowy, w skład którego wchodzili mieszkańcy Lubaczowa, Ostrowca, Młodowa i Felsendorfu. Pod koniec listopada 1918 r. udał się do Jarosławia i nawiązał kontakt z ppłk Wiktorem Kamionką-Jaroszem, któremu przekazał meldunek o sytuacji w powiecie cieszanowskim. Ten, w rozkazie, nakazał Dąbkowi dalszą organizację konspiracyjnego oddziału Wojska Polskiego pod jego dowództwem. Wtedy też zaplanowano akcję wojskową – wypad grupy operacyjnej Wojska Polskiego z Jarosławia na Lubaczów. W krótkim czasie konspiracyjny oddział liczył już ponad 100 uzbrojonych ochotników. Po kolejnych uzgodnieniach, 6 grudnia, oddział pod dowództwem kpt. Alfreda Wesołowskiego uderzył na Lubaczów. Żołnierze Dąbka prowadzili w tym czasie działania dywersyjne w mieście i na kierunku ataku wojsk polskich. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu akcji i współdziałaniu oddziałów, Lubaczów został opanowany przez Polaków, a kolejni ochotnicy z asilili oddział Dąbka. W grudniu 1918 r. Ukraińcy kilkukrotnie próbowali odbić Lubaczów z rąk polskich, jednak bohaterska obrona miasta i opór Stanisława Dąbka oraz jego ochotników pozwoliły odeprzeć ataki. Największe natarcie wojsk ukraińskich miało miejsce 27 grudnia, kiedy to Lubaczów był atakowany przez kilka oddziałów ukraińskich, lecz mimo tego Polakom udało się utrzymać miasto.

W 1929 r. Stanisław Dąbek za obronę Lubaczowa otrzymał honorowe obywatelstwo miasta. Po walkach o Lubaczów oddział por. Dąbka został włączony w skład 9. pp (w lutym 1919 r. przemianowany na 14. pp) i walczył w składzie 4. Dywizji Piechoty. Jako dowódca (komendant) 6. Kompanii Lubaczów, a następnie dowódca batalionu w 14. pp, Dąbek uczestniczył w dalszych walkach na froncie polsko-ukraińskim, m.in. w okolicach Sambora, Drohobycza, Stryja, Stanisławowa, Brzeżan i Buczacza.

Od lipca 1919 r. Stanisław Dąbek wraz 14. pp uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie wołyńskim. Dąbek dowodził 2. Batalionem, który to 16 marca, po zaciekłym boju w rejonie Owrucza, zdobył pociąg pancerny. Od 25 kwietnia 1920 r. pułk brał udział w ofensywie kwietniowej wojsk polskich, podczas której zdobył Korosteń, biorąc do niewoli kilkuset jeńców. W maju 1920 r. Stanisław Dąbek, wraz z 14. pp, walczył m.in. pod Zamostoczem i Niechoniczami, a w lipcu, podczas odwrotu wojsk polskich, w bitwie pod Hrebionką i w rejonie Drohiczyna. Następnie pułk dotarł do Góry Kalwarii i przeprawił się na lewy brzeg Wisły, gdzie obsadził odcinek od Holendrów do ujścia Radomki. 16 sierpnia opuścił zajmowaną pozycję i został skierowany do Jabłonny, skąd przeszedł do Modlina, a następnie do Zakroczymia. W tym okresie Dąbek awansował na stopień majora. Po odrzuceniu wojsk bolszewickich spod Warszawy, pułk trafił w okolice Lwowa. Walczył m.in. w okolicach Bełza, pod Kuliczkowem, Reklincem, Przemyślanami, docierając w pogoni za wrogiem do Łanowiec. Następnie we wrześniu pułk został przeniesiony w okolice Grodna, a po wycofaniu z frontu, w grudniu 1920 r., dotarł do Zambrowa. Za swoją ofiarną służbę w walkach z bolszewikami Stanisław Dąbek otrzymał order „Virtuti Militari” V klasy oraz Krzyż Walecznych.

Po zakończeniu działań wojennych major Stanisław Dąbek pozostał w wojsku. Był kolejno dowódcą batalionu w 8. pp Legionów w Lublinie (1922–1925), dowódcą batalionu i zastępcą dowódcy w 7. pp Legionów w Chełmie (1925–1928), komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie Mazowieckim i Zambrowie (1928–1930), dowódcą 7. pp w Chełmie (1930–1934), a w 1937 r. został dowódcą 52. pp Strzelców Kresowych w Złoczowie. 1 grudnia 1924 r. otrzymał awans na podpułkownika, a 1 stycznia 1931 r. na pułkownika. W 1937 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, a w 1938 r., z okazji swojego jubileuszu 20-lecia służby, otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Jeszcze podczas pobytu w Lublinie poznał Irenę Polaczek, z którą ożenił się w 1926 r., a w 1933 roku przyszła na świat córka państwa Dąbków – Teresa.

23 lipca 1939 r., krótko przed wybuchem II wojny światowej, pułkownik Stanisław Dąbek został mianowany dowódcą morskiej Brygady Obrony Narodowej i p.o. dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża (LOW). Za cel obrał sobie jak najlepsze przygotowanie obrony polskiego wybrzeża. Pod swoim dowództwem miał siły porównywalne do dywizji, jednak po zapoznaniu się z sytuacją, stan przygotowania do obrony wykazał duże braki w umocnieniach jak i wyposażeniu oddziałów, z których niektóre były jeszcze w fazie formowania. Osobiście dokonywał inspekcji budowy umocnień i przygotowań odcinków do obrony. Jako osoba o wielkiej pracowitości i posiadająca zdolności organizacyjne, starał się nadrobić czas, którego było coraz mniej.

1 września 1939 r. o świcie, bez wypowiedzenia wojny, Niemcy uderzyły na Polskę. Od wczesnych godzin porannych trwał zmasowany niemiecki ostrzał artyleryjski polskich pozycji oddziałów Lądowej Obrony Wybrzeża, Niemcy przeprowadzili kilka natarć, jednak żołnierze pod dowództwem płk. Dąbka dzielnie się bronili, przechodząc kilkukrotnie do kontrataków. Przez 19 dni walki, odcięty od kraju, płk. Dąbek prowadził aktywną obronę wybrzeża. Przez 7 dni (12–19 września) bronił się na ostatniej reducie – Kępie Oksywskiej. Wieczorem, 19 września, w rejonie Babich Dołów, w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem w głowę. Pochowany został na Kępie Oksywskiej. Po wojnie jego szczątki zostały przeniesione na cmentarz Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Grunwaldu II klasy (1957) i mianowany generałem (1964).

*Dariusz Sałek*

*Przygotowano na podstawie:*

*Zygmunt Kubrak, Generał Stanisław Dąbek 1892–1939, Rzeszów 2014.*

Podpisy do fotografii:

* Życiorys płk. Stanisława Dąbka, Księga Obrońców Lubaczowa. (zb. Muzeum Kresów w Lubaczowie)
* Sztandar Obrońców Lubaczowa. (zb. Muzeum Kresów w Lubaczowie)
* Kadra oficerska Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty na obozie w Raduczu, w środku ppłk Stanisław Dąbek, 1928/1929 r. (zb. Muzeum Kresów w Lubaczowie)
* Płk Stanisław Dąbek. (zb. Centralnego Archiwum Wojskowe)
* Mjr Stanisław Dąbek. (zb. Muzeum Kresów w Lubaczowie)