Kardynał Karol Wojtyła wobec dramatu wykorzystania seksualnego małoletnich – aspekt kanoniczny

W niniejszym przedłożeniu zostanie zaprezentowane spojrzenie historyczne i prawnokanoniczne na ustalenia odnośnie reakcji kardynała Karola Wojtyły w latach jego rządów na przestępstwa seksualne kapłanów wobec małoletnich na terenie archidiecezji krakowskiej. Zostanie ukazane co kardynał Wojtyła był zobowiązany uczynić zgodnie z obowiązującym od 1917 roku Kodeksem prawa kanonicznego i jakie decyzje w opisanych sytuacjach *de facto* podjął. W jednym z dwóch analizowanych przypadków kardynał Karol Wojtyła podejmował działania z ponadprzeciętną wówczas roztropnością, w drugiej sytuacji – na ile znamy fakty – poprawnie stosował obowiązujące prawo kanoniczne. W świetle tych ustaleń kardynał Karol Wojtyła zasługuje na uznanie za wierne stosowanie prawa kanonicznego, a próby mierzenia jego reakcji standardami XXI wieku są ahistoryczne. Natomiast największy i decydujący wpływ dla przeciwdziałania dramatowi wykorzystania seksualnego małoletnich miały odważne decyzje Karola Wojtyły już jako Jana Pawła II, kiedy jako Papież był też najwyższym prawodawcą Kościoła.