Dr Karol Nawrocki

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

**Kapłan, biskup, metropolita, papież
– strażnik wartości chrześcijańskich w czasach czerwonego totalitaryzmu**

 Karol Wojtyła – jako kapłan, biskup, przewodnik Kościoła krakowskiego, i wreszcie papież „z dalekiego kraju” – stał na straży chrześcijańskich wartości, stanowiących o tożsamości narodu polskiego – i szerzej Europy, zwalczanych po drugiej wojnie światowej przez sowieckich przywódców i ich sprzymierzeńców, którzy gwałtem narzucili państwom „bloku wschodniego” ideologię marksistowsko-leninowską wraz z materialistyczną wizją świata. Upominał się o podstawowe prawa jednostki, wolność osobistą, religijną, polityczną, prawo do samostanowienia, do kształtowania stosunków społecznych zgodnie z katolicką nauką, do duchowego i instytucjonalnego rozwoju Kościoła, do jego obecności w życiu społecznym.

Nie dążył do konfrontacji, ale też nie był uległy. Łagodnie, a zarazem stanowczo, przedkładał racje, bronił i domagał się poszanowania wartości oraz praw Kościoła i jego wyznawców. Podejmował pokojowy dialog, w posłudze duszpasterskiej, akademickiej, biskupiej, w działalności intelektualnej, oficjalnych kontaktach z władzami. W „dialogu” ze „światem komunistycznym” – szerzej „światem współczesnym” – posługiwał się naturalnymi argumentami rozumowymi, przedstawiając pełnię objawienia i wskazując właściwy cel Kościoła – zbawienie.

Rola, wpływ i skala jego oddziaływania rosły wraz z funkcjami i zadaniami w Kościele. Zmieniał się też jego obraz i ocena w kręgach władzy. W referacie zostaną wskazane punktowo obszary aktywności, w ramach których był on swoistym reprezentantem „dialogu” Kościoła ze współczesnością i sprzeciwu wobec totalitaryzmu (m.in. formacja studentów i intelektualistów, wkład w encyklikę Pawła VI „Humanae vitae” i konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, też pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w kontekście zmian społeczno-politycznych). W tle zostanie przywołana reakcja aparatu bezpieczeństwa (m.in. sprawy operacyjne o kryptonimach: „Pedagog”, „Grupa F”, „Lato ‘79”, „Zorza I”, „Zorza II”).