**Zespół szkół łączności**

**im Obrońców poczty polskiej w Gdańsku**

Magda Kaczorowska

***Tytuł Pracy***

15 listopada 2022 r.

Spis treści:

[1. Stefan Banach 3](#_Toc119391504)

[2. Juliusz Bardach 4](#_Toc119391505)

[3. Zygmunt Bauman 5](#_Toc119391506)

[4. Jan Czochralski 6](#_Toc119391507)

[5. Ignacy Domeyko 7](#_Toc119391508)

[6. Gabriel Fahrenheit 8](#_Toc119391509)

[7. Kazimierz Funk 9](#_Toc119391510)

[8. Jan Heweliusz 10](#_Toc119391511)

[9. Aleksander Jabłoński 10](#_Toc119391512)

[10. Mikołaj Kopernik 10](#_Toc119391513)

[11. Janusz Korczak 10](#_Toc119391514)

[12. Kazimierz Kuratowski 10](#_Toc119391515)

[13. Ignacy Łukasiewicz 10](#_Toc119391516)

[14. Bronisław Malinowski 10](#_Toc119391517)

[15. Bogdan Paczyński 10](#_Toc119391518)

[16. Maria Skłodowska-Curie 10](#_Toc119391519)

[17. Marian Smoluchowski 10](#_Toc119391520)

[18. Paweł Edmund Strzelecki 10](#_Toc119391521)

[19. Stanisław Ulam 10](#_Toc119391522)

[20. Aleksander Wolszczan 10](#_Toc119391523)

[21. Marian Rejewski 10](#_Toc119391524)

# Stefan Banach



Stefan Banach (ur. 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 we Lwowie) – polski matematyk, czołowy przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, profesor zwyczajny związany z Uniwersytetem Lwowskim, członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

Banach to jeden z pionierów i klasyków analizy funkcjonalnej, znany m.in. z opisania twierdzenia o kontrakcji i przestrzeni Banacha. Zajmował się też teorią mnogości, w której podał paradoks rozkładu kuli razem z  logikiem Alfredem Tarskim, a także był autorem podręczników szkolnych i  akademickich do matematyki i mechaniki. Banacha upamiętniają nazwy terminów naukowych, instytucji, nagród oraz pomniki. Jego ojcem był góral z Ostrowska lub Jordanowa, Stefan Greczek (służący jako żołnierz w wojsku austriackim, później pracujący jako urzędnik w Krakowie), a matką prawdopodobnie góralka Katarzyna Banach, pochodząca z Borównej. Wychowywał się w rodzinie zastępczej (właścicielki pralni, Franciszki Płowej, i jej córki, Marii Puchalskiej). Znał osobiście tylko swojego ojca i  czasami się z nim spotykał. Zgodnie z obietnicą daną matce ojciec łożył na jego utrzymanie. Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i  lingwistyczne.

W latach 1902–1910 uczęszczał do IV c.k. Gimnazjum w Krakowie[4][5][6]. Po maturze pracował w księgarni krakowskiej. Matematykę studiował jako samouk. W latach 1911– 1913 zaliczył egzaminem częściowym (tzw. półdyplom) dwa lata studiów na  Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej.

Po wybuchu I wojny światowej pracował jako nadzorca przy budowie dróg. Nie został wcielony do armii z powodu leworęczności i wady wzroku. Po powrocie do Krakowa zarabiał na życie korepetycjami. Nadal studiował samodzielnie.

# 2. Juliusz Bardach

# 3. Zygmunt Bauman

# 4. Jan Czochralski

# 5. Ignacy Domeyko

# 6. Gabriel Fahrenheit

# 7. Kazimierz Funk

# 8. Jan Heweliusz

# 9. Aleksander Jabłoński

# 10. Mikołaj Kopernik

# 11. Janusz Korczak

# 12. Kazimierz Kuratowski

# 13. Ignacy Łukasiewicz

# 14. Bronisław Malinowski

# 15. Bogdan Paczyński

# 16. Maria Skłodowska-Curie

# 17. Marian Smoluchowski

# 18. Paweł Edmund Strzelecki

# 19. Stanisław Ulam

# 20. Aleksander Wolszczan

# 21. Marian Rejewski