**Funkcjonariusze UB/SB, a religijność**

Funkcjonariusze UB, a potem SB byli traktowani przez władze komunistyczne jako najwierniejsi obrońcy systemu. Dlatego stawiano im wysokie wymagania w kwestii światopoglądu.

Początkowo, w latach czterdziestych ubiegłego wieku, funkcjonariusze UB byli ludźmi nisko wykształconymi, czasem ledwie piśmiennymi. Kilka klas szkoły powszechnej sprzed II wojny światowej oraz kursy partyjne to była norma.

Wielu wstępujących w szeregi UB traktowało tę służbę jako formację typu policyjnego, dopiero później dostrzegali rolę polityczną.

W latach 1945-1956 zdecydowana większość funkcjonariuszy deklarowała (w Ankiecie Specjalnej) wyznanie rzymsko-katolickie oraz aktywny udział w uroczystościach religijnych.

Władza zdawała sobie z tego sprawę, ale wobec braków kadrowych oraz wielowiekowej tradycji postawiono na stopniową indoktrynację i zmianę poglądów nowo przyjmowanych kadr. Awans w służbach wiązał się z przejawianiem wrogich postaw wobec kościoła katolickiego oraz religijności.

Większość funkcjonariuszy spędzała święta tradycyjnie, religijnie. Wyżej postawione kadry ograniczały się do spotkań rodzinnych bez charakteru wyznaniowego.

Władza stopniowo laicyzuje całe państwo, usuwa religię z oświaty (od 1961 r. brak religii w szkołach), ogranicza udział kościoła w instytucjach opieki społecznej.

Funkcjonariusze, którzy prezentowali przychylny stosunek do religii, byli stopniowo usuwani ze służby. Powodem zwolnienia było posiadanie duchownego w rodzinie, zawarcie związku małżeńskiego bez zezwolenia (ślub kościelny), uczestniczenie w uroczystościach religijnych, ochrzczenie dziecka, przystąpienie do pierwszej komunii świętej lub bierzmowania.

Władza kładła duży nacisk na życie prywatne funkcjonariuszy, zachęcała do pozostawania we własnym gronie, zawierania związków małżeńskich w obrębie służby lub instytucji państwowych.

W latach siedemdziesiątych funkcjonariusze SB deklarują już zdecydowanie brak religijności, jedynie kilka procent deklaruje się jako praktykujący. Prawie 90 % należy do PZPR, część udziela się w Towarzystwie Krzewienia Kultury Świeckiej lub dokształca w ramach Wieczorowych Uniwersytetów Marksizmu-Leninizmu działających przy komitetach PZPR.

Życie religijne, jeśli istnieje, jest ukrywane szczególnie przed współpracownikami. Spędzanie świąt ma charakter świecki, jednakże nabiera religijnego charakteru w przypadku osób wyjeżdżających na święta do rodziny w mniejszych miejscowościach.