ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

**Aktywność ks. Józefa Majki w gremiach kościelnych i naukowych**

**Streszczenie:**

Początki działalności społeczno-kościelnej ks. Józefa Majki związane są z pomocą charytatywną. Oprócz aktywności na polu naukowych przynależał do kościelnych gremiów zarówno w Polsce, jak i funkcjonujących w ramach Kościoła powszechnego. Był członkiem struktur podejmujących zagadnienia formacji seminaryjnej, nauczania teologii, duszpasterstwa, szczególnie duszpasterstwa nauczycieli, dialogu z niewierzącymi i sprawiedliwości społecznej. Brał udział w pracach watykańskiego Sekretariatu ds. Niewierzących, Prymasowskiej Rady Społecznej oraz czynnie uczestniczył w przygotowaniach i obradach Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. We wszystkich tych gremiach wnosił wkład poprzez wypowiedzi i opracowania pisemne, które brały pod uwagę socjologiczny ogląd rzeczywistości społeczno-religijnej jak również zasady katolickiej nauki społecznej.

**Słowa kluczowe:**

Ks. Józef Majka, Komisja Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego, Komisja Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej, Dialog z niewierzącymi, teologia, iustitia et pax, działalność charytatywna, diecezja tarnowska, archidiecezja wrocławska

Początek dodatkowej działalności społeczno-kościelnej ks. prof. Józefa Majki miał miejsce już podczas pracy duszpasterskiej na pierwszej placówce w Bieczu[[1]](#footnote-1) podczas II wojny światowej. Jako wikariusz podjął wówczas, w ścisłej współpracy z osobami świeckimi, działalność charytatywną. Kiedy przed zbliżającym się frontem radzieckim Niemcy wywieźli z Jasła do Biecza ponad cztery tysiące ludzi, ks. Majka, wraz z naczelnikiem miejscowego sądu Janem Janowskim i mecenasem Brożyną, założył Polski Komitet Opiekuńczy. Komitety te były terenowymi organami jedynej zalegalizowanej przez Niemców polskiej organizacji społecznej, jaką była Rada Główna Opiekuńcza. Janowski był delegatem na Biecz komitetu mieszczącego się w Gorlicach, a wobec likwidacji administracyjnej Jasła, uważał za słuszne przenieść do Biecza komitet jasielski. Ks. Majka został sekretarzem PolKO, a funkcję sekretarki pełniła Halina Rogowska. Działania komitetu zapewniały wysiedleńcom mieszkanie, opał, wyżywienie[[2]](#footnote-2). Po wyzwoleniu Biecza przez wojska radzieckie (15 stycznia 1945 r.) i liście pasterskim kierowanym z tarnowskiej Kurii Biskupiej a podpisanym przez wikariusza kapitulnego ks. prałata Stanisława Bulanda, w którym wezwał do ograniczania prac budowlanych do niezbędnego minimum by przeznaczyć środki materialne na działalność charytatywną, ks. Majka zajął się zorganizowaniem akcji charytatywnej i stworzeniem parafialnego oddziału „Caritas”. Na jego czele stanął lekarz dr Wądrychowicz[[3]](#footnote-3).

Działalnością charytatywną zajmował się także będąc wikariuszem w parafii w Nowojowej[[4]](#footnote-4), gdzie kierował Gminnym Komitetem Opieki Społecznej, a po przeniesieniu do Nowego Sącza[[5]](#footnote-5) tamtejszym „Caritas”, który obejmował swoim działaniem cały obszar miasta[[6]](#footnote-6).

**Działalność charytatywna**

W styczniu 1946 r. ks. Józef Majka został powołany na kierownika Przedstawicielstwa Krajowej Centrali „Caritas” w Warszawie. Miał za zadanie utworzyć od podstaw warszawskie przedstawicielstwo centrali „Caritas”, która mieściła się wówczas w Krakowie. Ks. Majka w imieniu Centrali utrzymywał kontakty z władzami państwowymi oraz zagranicznymi organizacjami charytatywnymi mającymi swe przedstawicielstwo w Warszawie. W tym też czasie został członkiem Komitetu Koordynacyjnego Pomocy Dzieciom przy Ministerstwie Oświaty oraz Komitetu Pomocy Zimowej. Podjął także współpracę z czasopismem „Caritas” oraz innymi pismami, w których pojawiały się jego publikacje dotyczące miłosierdzia i działalności charytatywnej Kościoła[[7]](#footnote-7). W marcu 1947 r. jako przedstawiciel Krajowej Centrali „Caritas” brał udział w, zorganizowanej przez „Secours Catholique”[[8]](#footnote-8), międzynarodowej konferencji organizacji charytatywnych w Paryżu, której przewodniczył nuncjusz apostolski abp Angelo Giuseppe Roncalli (późniejszy papież Jan XXIII). Nawiązał wówczas kontakty z wieloma działaczami charytatywnymi z Europy i Ameryki. Pobyt w Warszawie i praca w „Caritas” związane były z delegowaniem ks. Majki przez Ordynariusza diecezji tarnowskiej na studia społeczne w Akademii Nauk Politycznych. Pracę w kościelnej organizacji charytatywnej zakończył w październiku 1948 r.[[9]](#footnote-9).

Należy też zaznaczyć, iż wrażliwość charytatywna była bliska ks. Majce do końca życia. Zaraz po przybyciu do Wrocławia na początku lat 70-tych XX wieku związał się z zakładem Leczniczo-Wychowawczy w Wierzbicach prowadzonym przez Siostry Józefitki. Udawał się tam regularnie w niedzielę i święta by wygłaszać konferencje zarówno dla sióstr jaki i podopiecznych. Wspomagał zakład również materialnie. Ks. Majka prowadził działalność pomocową także w stosunku do innych instytucji pomocy społecznej przeznaczonych zarówno dla dzieci jaki i osób starszych min. Schroniska Brata Alberta. Jak wspomina współpracownik ks. Majki i jego następca na urzędzie rektora wrocławskiego seminarium, bp Ignacy Dec: „Wielu tym zakładom pomagał w sposób dyskretny materialnie, dzieląc się groszem zapracowanym na polu działalności naukowej i wychowawczej. W swoim testamencie część swego skromnego mienia przeznaczył na biednych”[[10]](#footnote-10).

**Służba w diecezji tarnowskiej**

Oprócz prowadzenia wykładów, od jesieni 1950 r., w tarnowskim seminarium duchownym i Tarnowskim Instytucie Teologicznym (1950-1970)[[11]](#footnote-11), w latach 1950-1952, ks. Józef Majka pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w tarnowskim sądzie diecezjalnym[[12]](#footnote-12), a w 1956 r. został sędzią w Sądzie Małżeńskim III instancji[[13]](#footnote-13). W swojej macierzystej diecezji został mianowany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej[[14]](#footnote-14). Na polecenie bp. Jana Stepy zorganizował w diecezji kursy dokształcające dla duchowieństwa, podczas których, w swoich wykładach, mówił o poznaniu środowiska społecznego[[15]](#footnote-15).

**Członkostwo w organizacjach naukowych**

Ks. Józef Majka był czynnym członkiem Towarzystwa Naukowego KUL[[16]](#footnote-16), Towarzystwa Teologicznego w Tarnowie, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Religious Research Association oraz Conference Internationale de Sociologie Religieuse[[17]](#footnote-17).

Działalność ks. Józefa Majki to także czynne uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i za granicą. W 1966 roku na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie wygłosił, z okazji Millennium, wykład wiodący „Duszpasterstwo polskie na przełomie Tysiąclecia”. Brał czynny udział w sympozjach międzynarodowych, min.: Konferencji Socjologii Religii w Rzymie (1969), w Salzburger Hochschulwochen (1969, 1970), w Światowym Kongresie Teologów w Brukseli (1970) i w Kongresie Teologii Praktycznej w Wiedniu (1974)[[18]](#footnote-18).

W 1958 r. ks. Majka został sekretarzem komitetu organizacyjnego Zjazdu Księży Rektorów i Profesorów Zakładów Teologicznych, który odbył się w Lublinie. Podczas zjazdu przewodniczył sekcji socjologicznej. W 1966 r. był głównym organizatorem (sekretarzem komitetu organizacyjnego) Kongresu Teologów Polskich, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 13 i 14 września. Podczas kongresu ks. Majka przewodniczył również sekcji socjologicznej[[19]](#footnote-19).

**Współpraca z czasopismami**

Ks. prof. Majka współpracował z zespołami redakcyjnymi wielu czasopism krajowych i zagranicznych. Był członkiem zespołu redakcyjnego „Roczników Filozoficznych KUL” (zeszyt etyczny), międzynarodowego czasopisma „Concilium” w Nijmeguen (zeszyt pastoralny), międzynarodowego czasopisma „Diakonia” w Wiedniu oraz „Colloquium Salutis – Wrocławskie Studia Teologiczne”. Uczestniczył w powstawaniu polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio” i do chwili śmierci wchodził w skład polskiego komitetu doradczego tegoż periodyku[[20]](#footnote-20). Współpracował również z „Social Compass”. Publikował na łamach polskich czasopism: „Zeszyty Naukowe KUL”, „Roczniki Nauk Społecznych”, „Roczniki Filozoficzne”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, „Communio”, „Znak”, „Ateneum Kapłańskie”, „Homo Dei”, „Currenda”, „Chrześcijanin w Świecie”, „Tygodnik Powszechny”, „Nowe Życie”.

Od 1969 r.[[21]](#footnote-21) ks. Majka wchodził w skład redaktorów wydawanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski „Encyklopedii Katolickiej”, gdzie odpowiadał za dział „socjologia religii” (teoretyczna)[[22]](#footnote-22). Uczestniczył w posiedzeniach redaktorów, proponował zestaw haseł z zakresu socjologii religii, wyznaczał liczbę wierszy oraz wskazywał ich autorów[[23]](#footnote-23). Był również autorem haseł, lub ich części, zamieszczonych w „Encyklopedii Katolickiej”: Antoine Charles, Caritas, Czarnowski Stefan, Dialog z niewierzącymi, Gospodarcza etyka[[24]](#footnote-24).

Wraz z ks. Karolem Wojtyła[[25]](#footnote-25) i doc. dr. Adamem Rodzińskim, przez pewien czas, ks. Józef Majka był współredaktorem „Roczników Filozoficznych KUL” – zeszytu 2 poświęconego etyce. Wojtyła współredagował numery: 6 (1958), 8(1960) oraz 10-20 (1962-1972). Czas ten wspomina doc. Rodziński: „Przez lat chyba dziesięć – stanowiąc łącznie z ks. doc. J. Majką redaktorskie „trinum” – przygotowywaliśmy do druku zeszyty „Roczników Filozoficznych TN KUL” poświęcone etyce i myśli społecznej Kościoła. Ponieważ i ks. Majka był „dojeżdżający” [z Tarnowa], trudno się było komitetowi redakcyjnemu zebrać razem na jakąś, choćby jedną, doroczną konferencję. Metoda naszej pracy była taka: kompletowałem napływające materiały i po prowizorycznym ich uporządkowaniu przekazywałem całość ks. doc. Majce, ten zaś ze swoimi uwagami wysyłał projekt numeru do Krakowa, skąd wracał numer definitywnie już zaakceptowany”[[26]](#footnote-26). Także w korespondencji kard. Wojtyły i ks. prof. Majki odnajdujemy ślady uwag wymienianych na temat „Roczników Filozoficznych”[[27]](#footnote-27).

**Komisje Episkopatu Polski do spraw seminariów duchownych i nauki**

W 1958 r. ks. Józef Majka został mianowany członkiem Komisji Episkopatu ds. (Studiów i) Seminariów, która podzieliła się na dwie podkomisje. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji 7 marca 1967 r. jej przewodniczący bp Lech Kaczmarek przedstawił projekt reorganizacji prac poprzez stworzenie dwóch podkomisji do spraw seminariów duchownych i do spraw nauki katolickiej. Podział ten miał służyć podniesieniu rangi naukowej seminariów duchownych oraz dowartościowaniu funkcji teologa w Kościele. Ważnym argumentem za takim układem było też wprowadzenie w polską rzeczywistość orzeczeń i wymogów Soboru Watykańskiego II[[28]](#footnote-28). Ostatecznie w 1970 r. Podkomisja ds. Studiów przekształciła się w Komisję ds. Nauki Katolickiej, której przewodniczącym został kard. Karol Wojtyła, a ks. Majka jej sekretarzem. Głównym zadaniem Komisji było promowanie nauk teologicznych w Polsce, popieranie organizacji wydziałów teologicznych i doprowadzenie do osiągania przez studentów teologii stopni naukowych. Podczas posiedzeń podejmowano również zagadnienie współpracy teologów polskich z teologią Kościoła powszechnego[[29]](#footnote-29). Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża wymusił zmianę na stanowisku przewodniczącego Komisji. Został nim bp Ignacy Tokarczuk z Przemyśla, a w 1981 roku kard. Franciszek Macharski.

147 Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Rady Głównej, powołała ponownie ks. Majkę na Członka Komisji do Spraw Nauki Katolickiej[[30]](#footnote-30). W 1980 r. nominacja została potwierdzona także na 172 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Kolejne potwierdzenie miało miejsce w 1984 r. na 199 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski[[31]](#footnote-31). Swoją aktywność w Komisji Episkopatu do spraw Nauki Katolickiej ks. Majka pełnił do roku 1989[[32]](#footnote-32).

Komisja ds. Nauki Katolickiej obejmowała sekcje odpowiadające dyscyplinom i specjalizacjom nauczanym w uczelniach kościelnych. Po uwolnieniu Prymasa Wyszyńskiego w 1956 r. sekcja socjologiczna jako pierwsza rozpoczęła swoją działalność. Spotkanie odbyło się w Warszawie 30 kwietnia 1957 r. z inicjatywy i pod przewodnictwem kard. Wyszyńskiego. To spotkanie profesorów katolickiej nauki społecznej organizował ks. Majka wraz z ks. Janem Piwowarczykiem. Dyskutowano o katolickiej nauce społecznej w programie formacji do kapłaństwa oraz programie studiów w tym zakresie w seminariach duchownych[[33]](#footnote-33). Protokół obrad Sekcji Socjologicznej w dniach 9-11 września 1958 r. podaje, że w zastępstwie nieobecnego z powodu choroby ks. prof. dr. Jana Piwowarczyka kierownikiem sekcji był ks. dr Józef Majka. Przewodniczącym sekcji został bp Aleksander Mościcki (biskup pomocniczy łomżyński), a sekretarzem ks. dr Witold Zdaniewicz SAC. Pierwszego dnia w obradach uczestniczył kard. Stefan Wyszyński, który tak wspomina swój udział: „wspaniały referat głosi prof. Cz[esław] Strzeszewski. Jest też i prof. Makarczyk. Uczestników przeszło 20. Odeszła stara gwardia; dzisiejsi profesorowie to młodzi, początkujący ludzie. Projektuję, by ta sekcja zamieniła się w stały zespół, który poprowadzi pracę dalej”[[34]](#footnote-34). Na liście obecności członków sekcji socjologicznej (pod pozycją 25) widnieje podpis ks. Karola Wojtyły (wówczas biskupa-nominata, którego konsekracja miała miejsce 28 września)[[35]](#footnote-35). Spotkanie w roku 1960 odbyło się w krakowskim seminarium duchownym, a zostało zorganizowane przez bp. Karola Wojtyłę i ks. prof. dr. Józefa Majkę. Uczestniczyło w nim 55 osób z całego kraju, w tym sześciu biskupów (min. bp Bolesław Kominek)[[36]](#footnote-36). Każdorazowe posiedzenie sekcji miało charakter konferencji naukowej, podczas której podejmowano aktualne problemy życia społecznego oraz zagadnienia metodologiczne związane z katolicką nauką społeczną (min. program wykładów w uczelniach kościelnych). Obradami sekcji żywo interesował się Prymas Polski. Dokumentacja działalności sekcji świadczy o konsultowaniu programu obrad z Księdzem Prymasem, powiadamianiu go o toczonej dyskusji. Kard. Wyszyński wyrażał chęć uczestniczenia w posiedzeniach, choć nie zawsze było to możliwe[[37]](#footnote-37). Gdy w 1960 roku doroczna konferencja odbyła się w Warszawie zaproszenia do wszystkich uczestników wystosował osobiście Prymas Polski[[38]](#footnote-38), uczestniczył w spotkaniu przemawiając krótko na początku obrad i dokonując ich podsumowania na końcu. Podkreślił, że „już nie wystarcza, by wykłady nauk społecznych powierzać profesorowi innych przedmiotów (…) Obecnie istnieje potrzeba osobnych specjalistów dla przedmiotów o tematyce społecznej”[[39]](#footnote-39). W mowie końcowej kard. Wyszyński zwrócił uwagę min. na popularyzację zagadnień społecznych pod kątem etycznym, wypracowanie odpowiedniego języka do nauczania z ambony o zagadnieniach społecznych, pracach nad programem nauczania katolickiej nauki społecznej i motywował do badań naukowych[[40]](#footnote-40).

Przez dwadzieścia lat ks. Majka był przewodniczącym Sekcji Socjologicznej Zakładów Teologicznych w Polsce (od 1960 r) [[41]](#footnote-41). Gdy w 1971 r. ponownie został wybrany na przewodniczącego sekcji, Wiceprzewodniczącym był wówczas ks. dr Joachim Kondziela z KUL-u[[42]](#footnote-42). Na początku lat 80-tych dwudziestego wieku przewodniczenie sekcji objął ks. prof. Jan Krucina z Wrocławia, a sekcja przemianowała swoją nazwę na „wykładowców katolickiej nauki społecznej”.

Podczas 131 Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Krakowie 28 czerwca 1972 r. biskupi przyjęli Statut Rady Naukowej Episkopatu Polski, wypracowany przez Komisję ds. Nauki Katolickiej, w myśl którego Rada Naukowa jest organem opiniodawczym z głosem doradczym w zakresie całości spraw związanych z nauką katolicką w Polsce, pod względem merytorycznym i organizacyjnym. W swoich szczegółowych kompetencjach miała min. czuwanie nad promocją kadr pracowników nauki. Rada miała bezpośrednio współpracować z Komisją Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, a jej przewodniczący był zarazem przewodniczącym Rady[[43]](#footnote-43). Pierwszym przewodniczącym rady został, z racji pełnionej funkcji przewodniczącego Komisji, kard. Karol Wojtyła, a sekretarzem ks. prof. Marian Jaworski. Skład osobowy rady został powołany uchwała 134 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 24 stycznia 1973 r., a jej pierwsze posiedzenie odbyło się 15 maja w Krakowie. Ks. prof. Majka przynależał do Rady Naukowej Episkopatu Polski z racji pełnienia funkcji Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu[[44]](#footnote-44). Spotkania Rady Naukowej odbywały się regularnie przeważnie w Krakowie, w rezydencji arcybiskupa metropolity i połączone były z posiedzeniami Komisji ds. Nauki Katolickiej. Po wyborze kard. Wojtyły na papieża przewodniczącym Rady Naukowej został bp Marian Rechowicz, Administrator Apostolski w Lubaczowie, były rektor KUL-u. Po śmierci bp. Rechowicza w 1983 r. przewodniczącym Rady Naukowej został opolski biskup Alfons Nossol. 168 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 22 marca 1979 r. dokonała zmiany Statutu Rady Naukowej likwidując unię przewodniczącego Rady i Komisji. Postanowiono, że Przewodniczący Rady Naukowej automatycznie wchodzi w skład Komisji Episkopatu dla Spraw Nauki jako jej wiceprzewodniczący[[45]](#footnote-45). W latach 80-tych dwudziestego wieku głównym tematem prac rady była aplikacja do warunków polskich konstytucji apostolskiej Jana Pawła II *Sapientia Christiana* (z 15 kwietnia 1979 r.)[[46]](#footnote-46). Kadencja ks. prof. Majki w Radzie Naukowej Episkopatu Polski upłynęła wraz ze zwolnieniem z urzędu Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dniem 31 sierpnia 1988 roku.

Ks. Józef Majka był również członkiem Komisji ds. Powołań[[47]](#footnote-47).

**Duszpasterz Pracowników Nauki**

W latach 1958-1964 ks. Józef Majka pełnił funkcję krajowego duszpasterza pracowników nauki[[48]](#footnote-48). Funkcjonowanie krajowych duszpasterstw zawodowych było elementem przygotowania do obchodów Millenium Chrztu Polski. Podczas posiedzenia tychże duszpasterzy 26 czerwca 1958 r., któremu przewodniczył biskup częstochowski Zdzisław Goliński, będący przewodniczącym Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Wyszyński scharakteryzował sposób funkcjonowania duszpasterstw zawodowych. „Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na J[asnej] G[órze] zajmować się będzie głównie pomocą w organizowaniu pielgrzymek zawodowych w ramach Millenium. Po każdej pielgrzymce będzie obradowało *consilium* danego zawodu, by wyłonić najbardziej nurtujące problemy. Materiał zebrany przekazywać się będzie duszpasterzom krajowym danego zawodu. Ten z pomocą duszpasterzy diec[ezjalnych] zawodu będzie opracowywał program pracy, który ma być rozwinięty w ramach Ślubów J[asno]g[órskich] i każdego roku nowenny. Projekt opracowany idzie na Komisję Maryjną, która w porozumieniu z Komisją Duszpasterską wnosi program na Konferencję Plenarną Episkopatu. Przyjęty przez K[onferencję] P[lenarną] E[piskopatu] staje się przedmiotem pracy w diecezjach.”[[49]](#footnote-49). Do pierwszych duszpasterzy zawodów, oprócz ks. Majki należeli: ks. Antoni Kitliński – duszpasterz nauczycieli, ks. Władysław Padacz – duszpasterz prawników oraz ks. Kazimierz Majdański – duszpasterz pielęgniarek i lekarzy[[50]](#footnote-50). 8 sierpnia tegoż samego roku ks. Majka przedstawił Prymasowi Wyszyńskiemu program duszpasterstwa pracowników naukowych. Prymas podjął decyzję o zaprezentowaniu opracowania na Konferencji Plenarnej Episkopatu[[51]](#footnote-51). Nominacja dla ks. Józefa Majki, jako duszpasterza krajowego pracowników nauki, została potwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w 1963 r. Wówczas protektorem duszpasterstwa był bp Karol Wojtyła[[52]](#footnote-52). W tym czasie organizowane były spotkania diecezjalnych duszpasterzy inteligencji twórczej, które obejmowały także duszpasterzy ludzi nauki, jak również duszpasterzy artystów i pisarzy (ze względu na specyfikę diecezji funkcjonowały różne duszpasterstwa). Odbywały się one z inicjatywy Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, której przewodniczył bp Bolesław Kominek[[53]](#footnote-53).

Ks. Majka opracował założenia duszpasterstwa ludzi nauki, w których stwierdził, że w związku narzuceniem światopoglądu marksistowskiego, ludzie wierzący i praktykujący zaczynają zdawać sobie sprawę ze sprzeczności miedzy ich religijnością a działalnością naukową. Zadaniem duszpasterstwa jest pomoc w rozwiązaniu tej sprzeczności min. poprzez tworzenie kultury i nauki katolickiej. Dotychczas prowadzonym akcjom doraźnym należy nadać charakter stały oraz poszerzyć liczbę osób objętych ich oddziaływaniem. Ks. Majka widział konieczność oddziaływanie nie tylko duchowego, ale także naukowego (konferencje, publikacje, ośrodki badawcze i kluby dyskusyjne). Przestrzegał jednocześnie przed wyizolowaniem pracowników nauki z całej społeczności religijnej[[54]](#footnote-54). W drugim opracowaniu zwrócił uwagę na zagadnienia etyczne związane z działalnością naukową[[55]](#footnote-55).

**Komisja do spraw Duszpasterstwa Ogólnego**

Jako duszpasterz pracowników nauki, wraz z innymi duszpasterzami stanowymi ks. Józef Majka brał udział w posiedzeniach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, której przewodniczył od 1957 r. bp Bolesław Kominek z Wrocławia[[56]](#footnote-56). Członkiem komisji był min. bp Wojtyła. Do chwili śmierci (11 października 1983 r.) sekretarzem Komisji był ks. Hieronim Kocyłowski z Wrocławia. W czasach gdy Komisją Duszpasterską kierował kard. Kominek jej posiedzenia były często połączone z dorocznymi Dniami Skupienia dla Diecezjalnych Referentów Duszpasterskich czy też Krajowych Duszpasterzy Stanowych, Zawodowych i Specjalistycznych[[57]](#footnote-57). Najczęściej odbywały się w zakopiańskiej „Księżówce” (zimowe), w Krakowie (w rezydencji kard. Wojtyły) lub też we Wrocławiu czy Trzebnicy[[58]](#footnote-58). W pracach komisji ks. Majka brał udział przez następne dwadzieścia pięć lat, do roku 1989, kiedy to zmieniono skład Komisji, a jaj przewodniczącym został bp Damian Zimoń z Katowic[[59]](#footnote-59). Odnowienie nominacji ks. Majki do komisji nastąpiło na 145 Konferencji Episkopatu Polski oraz 199 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski[[60]](#footnote-60). Po śmierci kard. Kominka przewodniczenie komisji objął bp Władysław Miziołek, biskup pomocniczy warszawski. Komisja wypracowywała programy duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. Ks. Majka często przygotowywał referaty[[61]](#footnote-61), które stawały się zarzewiem dyskusji podczas obrad. Gdy w połowie lat 80-tych zdrowie nie pozwalało Profesorowi uczestniczyć w obradach Komisji przesyłał swój głos na piśmie. W styczniu 1987 r. podjął się próby oceny duszpasterstwa polskiego na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat zwracając uwagę, że „warunki frontowe”, czyli komunistyczny kształt państwa, mogły doprowadzić do „zacieśnienia i skrócenia perspektywy duszpasterskiej i zachwiania właściwych proporcji w ocenach naszych porażek i naszych zwycięstw, a zwłaszcza naszych kierunków działania. (…) W „warunkach frontowych” można broniąc poszczególnych odcinków zapomnieć o ziemiach „niczyich”, albo terenach „pod okupacją”, lub też zaniedbać działań, które bezpośrednio nie służą obronie”[[62]](#footnote-62). W dalszej części wskazał na zaniedbanie ze strony Kościoła, którym było nie wydanie Instrukcji o działalności charytatywnej parafii po likwidacji „Caritas” (25 stycznia 1950 r.). Takowy dokument wydano dopiero po 37 latach. Zwrócił też uwagę na potrzebę stworzenia z parafii wspólnoty wspólnot z większym zaangażowaniem laikatu. Świeccy, w ocenie ks. Majki, powinni być odpowiednio przygotowani do działania w Kościele. „Nie można zabierać się do apostolstwa świeckich z ludźmi przypadkowymi, „którzy do nas przychodzą” i zaczynają przemawiać z ambon, (…) Nie każde przyjście jest przecież nawróceniem, a nawet nie każde nawrócenie od razu jest takim rozwiązaniem wszystkich problemów, że sposobi do apostolstwa”[[63]](#footnote-63). Aktywizacja laikatu i pogłębienie religijności w Polsce, jest zdaniem ks. Majki, możliwe dzięki reformie formacji duchowieństwa[[64]](#footnote-64). Już po zakończeniu działalności w Komisji ks. Józef Majka opracował dla jej potrzeb, na prośbę kard. Henryka Gulbinowicza, zagadnienie „Praca w dokumentach nauczania społecznego Kościoła”[[65]](#footnote-65).

Ks. prof. Józef Majka był głównym redaktorem programu VII roku Wielkiej Nowenny. Był to „Rok Miłości i Sprawiedliwości”, który trwał od 3 maja 1963 r. do końca kwietnia 1964 r. Wielka Nowenna była programem duszpasterskim, o charakterze narodowych rekolekcji, który w zamyśle prymasa Wyszyńskiego miała służyć pogłębieniu religijności i odnowie duchowo-moralnej społeczeństwa. Prymas był świadom upadku moralnego i religijnego społeczeństwa Polskiego, do którego przyczyniła się II wojna światowa i czasy stalinizmu. Idea i program nowenny przygotowującej naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski zrodził się w myśli Prymasa Wyszyńskiego podczas jego uwięzienia. W Stoczku Warmińskim, w drugim miejscu odosobnienia, Prymas oddał się Matce Bożej w Jej macierzyńską niewolę miłości. Uczynił to 8 grudnia 1953 r. Tak napisał o tym w swoim dzienniku: „Przez 3 tyg[odnie] przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. (…) Oddałem się dziś przez ręce mej Najlepszej Matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła.”[[66]](#footnote-66). W ślad za tym aktem zawierzenia, w Komańczy Wyszyński napisał (16 maja 1956 r.) tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, które stanowiły wprowadzenie i inspirację dla programu Wielkiej Nowenny. Śluby zostały odczytane 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przez bp Michała Klepacza, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wielka Nowenna trwała dziewięć lat, z których każdy był poświęcony innemu zagadnieniu religijno-społecznemu. Corocznie opracowywano szczegółowy program duszpasterski Wielkiej Nowenny[[67]](#footnote-67).

Program VII roku Wielkiej Nowenny opierał się na słowach Ślubów Jasnogórskich: „Zwierciadło Sprawiedliwości (…) przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy się dzielić między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących”[[68]](#footnote-68). Hasłem roku były słowa „Abyście się społecznie miłowali” (J 13,34) zaś patronem św. Józef – Mąż Sprawiedliwy. W aspekcie naukowym programu zwrócono uwagę na lekturę encykliki Jana XXIII „Mater et Magistra”, myśl społeczną Kościoła i etykę zawodową. Natomiast w programie duszpasterskim uwzględniono min obronę praw osoby ludzkiej i godności pracy ludzkiej[[69]](#footnote-69). Już po otrzymaniu szkicu tematyki VII Roku Wielkiej Nowenny kard. Wyszyński pisał do ks. Majki: „Ks. Profesor zadał sobie trud, by wejść w moje myśli, rzucone zaledwie szkicowo, na Komisji Maryjnej, i je uporządkować. (…) Gdy rozważamy nawrót wtórnego niewolnictwa materii nad człowiekiem, teologia katolicka zda się być jedynym ratunkiem przed zniewolniczeniem człowieka. Już dziś to zagrożenie czujemy. Cała prasa komunistyczna, w swych programach gospodarczych, niemal milczy o człowieku, bo musi mówić – konsekwencja indywidualizmu filozofii materialistycznej – o cyfrach i maszynach”[[70]](#footnote-70).

Pomocą w pracach Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego służył założony, przez ks. Józefa Majkę, we Wrocławiu na początku lat siedemdziesiątych Instytut Pastoralny. Była to instytucja zajmująca się naukową analizą socjologiczną społeczeństwa Polskiego i wypracowywaniem w jej świetle propozycji metod duszpasterskich. Ks. Majka był Dyrektorem Instytutu Pastoralnego[[71]](#footnote-71).

**Krajowa Komisja Iustitia et Pax**

4 maja 1968 r. 108 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski przyjęła szesnastoosobowy skład Komisji Justitia et Pax, powołując także do tego gremium ks. Józefa Majkę, który pozostał jej członkiem nieprzerwanie aż do śmierci[[72]](#footnote-72). U samych początków komisji przewodniczył prof. Czesław Strzeszewski z KUL-u a asystentem kościelnym był abp Bolesław Kominek z Wrocławia. Pierwsza plenarna sesja Komisji Justitia et Pax miała miejsce w Warszawie 21 maja 1969 r[[73]](#footnote-73). Wkrótce przewodniczącym komisji został abp Bolesław Kominek[[74]](#footnote-74).

Powołanie komisji krajowej było odpowiedzią na powstanie w strukturach Stolicy Apostolskiej Papieskiej Komisji Iustitia et Pax. Paweł VI na podstawie motu proprio *Catholicam Christi Ecclesiam* 6 stycznia 1967 r. powołał komisję, która miała podejmować się upowszechniania nauczania społecznego Kościoła, wychowania do sprawiedliwości, pokoju i rozwoju, angażować się w obronę praw człowieka i humanizację życia społeczno-politycznego. Pierwszym przewodniczącym papieskiej komisji został kard. Maurice Roy, arcybiskup Quebecu. W jej pierwszej kadencji jedynym przedstawicielem świeckich z państw socjalistycznych był prof. Stefan Świeżawski. W posiedzeniach watykańskiego gremium uczestniczył, z racji przewodzenia krajowej komisji, również abp Bolesław Kominek[[75]](#footnote-75). W 1973 r. w VII Konferencji Generalnej Papieskiej Komisji „Justitia et Pax” zorganizowanej w Rzymie brał udział ks. prof. Majka[[76]](#footnote-76).

Ks. Józef Majka był aktywnym członkiem Krajowej Komisji „Justitia et Pax”. Już na początku jej działalności opracował program popularyzacji zagadnień społecznych oraz metody pracy komisji. Ks. Majka opowiadał się za rozwojem przez komisję działalności badawczej, dokumentacyjnej i popularyzacyjnej. Nie był zwolennikiem praktycznej działalności społecznej[[77]](#footnote-77). Podczas posiedzenia komisji 19 lutego 1970 r. powołano trzy podkomisje, które miały służyć usprawnieniu pracy. Ks. Majka został przewodniczącym podkomisji dla rozpoznania terenu i planowania działalności praktycznej (diagnostyczna), której patronem został bp Kazimierz Majdański[[78]](#footnote-78). W swoich wystąpieniach podczas posiedzeń komisji ks. prof. Majka szczególnie podkreślał konieczność popularyzacji katolickiej nauki społecznej[[79]](#footnote-79).

Po śmierci kard. Kominka przewodniczącym komisji został bp Ignacy Tokarczuk z Przemyśla. Nominację ks. Józefa Majki do komisji odnowiono podczas 145 Konferencji Episkopatu Polski[[80]](#footnote-80). Od 1977 r. pracami komisji kierował bp Lech Kaczmarek z Gdańska. W ramach przeorganizowania układu podkomisji ks. Majce zaproponowanie przewodniczenie podkomisji praw człowieka w świetle nauki Kościoła[[81]](#footnote-81). Profesor odniósł się negatywnie do powołania podkomisji zajmującej się tym zagadnieniem, gdyż, jego zdaniem, „praw osoby nie da się po prostu oddzielić od całości nauki społecznej Kościoła”. Należy ponadto wyraźnie odróżnić prawa osoby od praw człowieka[[82]](#footnote-82). Po krótkim przewodniczeniu komisji przez bp Józefa Glempa, biskupa warmińskiego w 1981 r. przewodniczącym komisji został biskup Kielecki Stanisław Szymecki. Wielokrotne zmiany przewodniczących komisji powodowały częsty powrót do dyskusji na temat programu jej prac. W liście do bp Szymeckiego z marca 1982 r., a więc po powstaniu „Solidarności”, wprowadzeniu stanu wojennego oraz publikacji encykliki społecznej Jana Pawła II *Laborem exescens*, ks. Majka tak określał zadania stojące przed Komisją „Justitia et Pax”: „Myślę, że Komisja nie jest seminarium naukowym i jej zadaniem jest analiza aktualnej sytuacji oraz poszukiwanie ewentualnych jej rozwiązań. (…) Reperkusje jakie wywołała „Solidarność” wskazuje na potrzebę nowej ideologii dla ruchów społecznych. Ideologia taka mogłaby zastąpić marksizm. Słabością jednak „Solidarności” był brak jej ideologicznego samookreślenia. Ruchowi temu trzeba koniecznie pomóc i mogłoby to być zadanie Kościoła, zwłaszcza, że chrześcijaństwo staje się znowu szczególnie nośne także w sensie społecznym”[[83]](#footnote-83). Na 233 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 9 marca 1989 r. przewodniczącym Komisji „Iustitai et pax” został wybrany bp Jan Nowak, rezydujący w Bydgoszczy biskup pomocniczy gnieźnieński. Podczas tegoż posiedzenia Biskupi Polscy potwierdzili członkostwo ks. Majki na kolejną kadencję[[84]](#footnote-84). W odpowiedzi na zaproszenie kierowane przez Przewodniczącego komisji na pierwsze posiedzenie z prośbą o przygotowanie uwag dotyczących całokształtu jej prac ks. Majka powrócił do podejmowanego już zagadnienia. „Na początku nowej kadencji każdej niemal komisji dyskutuje się najpierw na temat jej profilu, to znaczy sposobu i przedmiotu jej działania. To poszukiwanie profilu trwa niekiedy dość długo, a sam profil podlega ewolucji. (…) Zadaniem komisji powinna być zatem analiza aktualnych zagadnień w świetle katolickiej nauki społecznej i przygotowanie materiałów (gotowych tekstów nawet) dla Episkopatu, który będzie musiał coraz częściej zajmować stanowisko wobec konkretnych spraw z odpowiednim uzasadnieniem doktrynalnym, niezbędnym dla kształtowania sumień w sprawach społecznych”[[85]](#footnote-85).

Od początku lat 90-tych ks. Majka ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w posiedzeniach komisji, przesyłał jednak swoje zwięzłe opinie na tematy, które były przewidziane w porządku obrad. Tak było np. z planem obchodów 100-lecia ogłoszenia encykliki „Rerum novarum”[[86]](#footnote-86). W ostatniej analizie przygotowanej dla Komisji „Justitia et Pax” ks. Józef Majka podjął min zagadnienie popularyzacji społecznej nauki Kościoła. „Jan Paweł II domaga się w encyklice „Sollicitudo rei socialis”, ażeby nauczanie nasze było konkretne i aktualne z jednej strony, a prorocze z drugiej. Nauczanie konkretne to nie tylko takie, które jest dostosowane do czasu, ale także do miejsca nie tylko w sensie geograficznym, lecz także w sensie społecznym. Znaczy to, że trzeba umieć i uczyć spojrzenia na każde zagadnienie z pozycji różnych warstw i grup społecznych. Popularyzacja nauki społecznej Kościoła winna zatem uwzględniać stratyfikację i dyferencjację społeczną danego kraju, a najlepiej ją w związku z tym przeprowadzać w grupach i metodą dyskusyjną”[[87]](#footnote-87).

Aktywność ks. Józefa Majki w Komisji „Justitia et Pax” była głosem o obecność nauczania społecznego Kościoła w przestrzeni społecznej. Maił odwagę mówić i pisać w sposób jednoznaczny, nie unikając krytycznych opinii wobec marazmu struktur kościelnych. Przykładem może być odpowiedź na prośbę bp. Kaczmarka o wypowiedź na temat zadań jakie stoją przed Kościołem w związku z realizacją we współczesnym świecie rozwoju i postępu ludów[[88]](#footnote-88). Profesor pisał wówczas: „Myślę, że działalność społeczna Kościoła nie może się już dalej ograniczać do apeli i adhortacji o charakterze czysto ogólnym. Myślę również, że działalność Papieskiej Komisji „Iustita et Pax” jest zbyt teoretyczno-polityczna, a działalność „Cor unum” zbyt koordynacyjna. Myślę wreszcie, że funkcja Kościoła zwana „diaconia caritatis” znajduje się w zaniedbaniu podczas gdy jedni ludzie i narody opływają w bogactwa, a inni przymierają głodem, lub wprost są wyniszczani. W rezultacie nie wiadomo, którym to bardziej szkodzi. Wymaga to gwałtownie wielkiego programu działania czysto kościelnego z odwołaniem się do sumień wszystkich ludzi, działania pod wszelkimi dzielącymi je barierami”[[89]](#footnote-89).

**Watykański Sekretariat dla Niewierzących**

Od 1971 r. ks. Józef Majka uczestniczył w pracach Sekretariatu ds. Niewierzących[[90]](#footnote-90). W dniach od 16 do 18 marca 1971 r. odbyła się w Rzymie Sesja plenarna Sekretariatu ds. Niewierzących, w której uczestniczył abp Bolesław Kominek jako członek sekretariatu i ks. prof. Józef Majka jako jeden z pięciu konsultorów, a zarazem Krajowy Sekretarz ds. Dialogu z Niewierzącymi[[91]](#footnote-91). W 1973 roku papież Paweł VI powołał go na okres pięciu lat na konsultora rzymskiego Sekretariatu do spraw Niewierzących[[92]](#footnote-92). Funkcję tę pełnił przez trzy kolejne pięcioletnie kadencje[[93]](#footnote-93). Ks. Majka, przed zebraniami plenarnymi Sekretariatu, proszony był o przedstawienie sytuacji w Polsce w kontekście relacji z ateistami i niewierzącymi. Członkowie sekretariatu szczególnie zainteresowani byli wzajemnymi stosunkami z marksistami[[94]](#footnote-94). Uczestnictwo ks. Majki w pracach watykańskiej dykasterii dało mu możliwość ogólnoświatowego spojrzenia na sprawę ateizmu i niewiary. Jako socjolog zyskał znajomość procesów sekularyzacji i laicyzacji społeczeństw zachodu oraz przemian religijności.

Sekretariat do spraw Niewierzących został utworzony przez papieża Pawła VI 6 kwietnia 1965 r. Powołanie tej instytucji w strukturach Stolicy Apostolskiej było zmaterializowaniem idei Soboru Watykańskiego II, którego jedną z głównych idei był dialog ze światem współczesnym. Do dialogu nawiązał także Paweł VI w swojej programowej encyklice *Ecclesiam suam* (6 sierpnia 1964 r.). Celem Sekretariatu, określonym w konstytucji apostolskiej Pawła VI *Regimini Ecclesiae Universae* (1967 r.) było przede wszystkim poszukiwanie metod i dróg dialogu z niewierzącymi, ponadto badanie [ateizmu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm) i jego przyczyn. Do sekretariatu przynależał również kard. Bolesław Kominek, a w późniejszych latach bp Alfons Nossol z Opola. 28 czerwca 1988 r. konstytucją apostolską *Pastor bonus* Jan Paweł II przekształcił Sekretariat w Papieską Radę ds. Dialogu z Niewierzącymi, a maju 1993 r. została ona włączona do Papieskiej Rady ds. Kultury. Od chwili utworzenia przewodniczącym sekretariatu był kard. Franz König a następnie kard. Paul Poupard (1980-1993). Sekretariat inspirował powoływanie studiów nad fenomenem ateizmu i niewiary (dokonał rozróżnienia tych dwóch kategorii) oraz zachęcał do duszpasterskiej troski nad osobami niewierzącymi[[95]](#footnote-95).

W odpowiedzi na ankietę rozesłaną w 1984 r. członkom i konsultorom watykańskiej dykasterii ks. Józef Majka ocenił działalność sekretariatu w przeciągu dwudziestu lat jego istnienia, z punku widzenia chrześcijan w krajach socjalistycznych, wyróżniając dwa okresy. Pisał: „W pierwszym z nich położono wielki nacisk na dialog zwłaszcza z marksistami i wiązano z tym wielkie nadzieje, które jednak szybko zawiodły. Już po roku 1968 zaczęto sobie uświadamiać trudności tego dialogu i jego wątpliwe perspektywy. W drugim okresie nie zaprzestano prób dialogu (np. z humanistami, środowiskami masońskimi itp.), ale położono, jak się wydaje większy nacisk na podstawowe zadanie Sekretariatu, jakim jest studiowanie problematyki ateizmu. W zakresie teoretycznych studiów nad ateizmem, także nad marksizmem Sekretariat ma, trzeba to stwierdzić, niemałe osiągnięcia”[[96]](#footnote-96). W dalszej części stwierdził jednak, ze stwierdzenie to jest tylko „pozornie optymistyczne” gdyż takowe studia prowadzą nie tylko ośrodki związane z Sekretariatem. „Prowadzenie studiów teoretycznych jest oczywiście warunkiem dialogu, ale nie jest głównym celem Sekretariatu”. Wskazał, że głównym celem powinno być prowadzenie praktycznych studiów nad ateizmem i marksizmem, których przedmiotem powinny być polityczne i ekonomiczne mechanizmy ateizacji. „Mechanizmy te są najczęściej głęboko kamuflowane, a fakty ich stosowania są otaczane milczeniem, utrzymane świadomie i celowo w głębokiej tajemnicy przed światem”. Poznanie ich doprowadzi do odkrycia antyhumanistycznego charakteru postaw ateistycznych. Konkludując tę myśl pisze: „Bardzo ważny jest dialog, ale jeszcze ważniejsza od dialogu jest prawda, bo dialog tylko w prawdzie może być prowadzony”[[97]](#footnote-97). W nawiązaniu do przedstawionych założeń wskazał jakie powinny być zadania Sekretariatu do spraw Niewierzących[[98]](#footnote-98).

Odwołany z prac Papieskiej Rady do spraw Dialogu z Niewierzącymi został pismem z dnia 10 stycznia 1990 r. podpisanym przez Sekretarza Stanu kard. Agostino Casaroliego[[99]](#footnote-99). Podziękowanie za pracę w Radzie przesłał także jej przewodniczący kard. Paul Poupard[[100]](#footnote-100).

**Krajowy Sekretariat dla Niewierzących**

W odpowiedzi na apel kard. Franza Königa z 1966 r. o powoływanie przez krajowe Konferencje Episkopatów komisji lub sekretariatów, które zająłby się na szczeblu lokalnym problematyką podejmowaną przez Sekretariat ds. Niewierzących, biskupi polscy powołali w 1970 r. Krajowy Sekretariat dla Niewierzących przy Konferencji Episkopatu Polski[[101]](#footnote-101). Kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski miał wiele zastrzeżeń do jego powołania wynikających z tego, że w 1950 r. podjął próbę dialogu podpisując porozumienie z władzami, ale wkrótce okazało się, że stało się ono narzędziem do likwidacji Kościoła. Podpisujący porozumienie przetrzymywali w więzieniu kard. Wyszyńskiego bez jakiegokolwiek sądu czy przedstawienia oskarżeń. Prymas nie dostrzegał woli dialogu ze strony marksistów. O powołanie sekretariatu krajowego zabiegał kard. Bolesław Kominek, zdaniem ks. Majki, nie uzyskując nigdy pełnej aprobaty kard. Wyszyńskiego w tym względzie. Abp Kominek, będąc członkiem watykańskiego Sekretariatu, był zorientowany w problematyce i założeniach Stolicy Apostolskiej dlatego dążył do powołania tej instytucji w ramach Episkopatu Polski. Sekretariat powołano we Wrocławiu[[102]](#footnote-102). Ks. Majka pełnił, od 22 lipca 1970 r. funkcję Sekretarza Generalnego Krajowego Sekretariatu dla Niewierzących (Krajowego Sekretarza ds. dialogu z niewierzącymi[[103]](#footnote-103))[[104]](#footnote-104). Pełniąc te funkcję podejmował próby dialogu ideologicznego. Spotkał się z głównym ideologiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej prof. Tadeuszem Jaroszewskim, podczas którego ustalono tematykę i termin wspólnej konferencji katolicko-marksistowskiej oraz ustalono skład osobowy obu delegacji, ale, jak relacjonuje ks. Majka „W przeddzień wyznaczonego terminu otrzymałem telegram z propozycją przesunięcia terminu spotkania z powodu choroby Jaroszewskiego. Później przysłano mi informację, że Jaroszewski wyjeżdża na pół roku do Moskwy, a w związku z tym spotkanie jest nieaktualne. W ten sposób kontakt się urwał i nie podjęto go więcej”[[105]](#footnote-105). Po śmierci kard. Kominka (zm. 10 marca 1974 r.), w 1976 r. (powołana 29 kwietnia przez Plenarną Konferencje Episkopatu Polski, zatwierdzona oficjalnym pismem Prymasa 13 maja) prymas Wyszyński wyraził zgodę na przekształcenie Sekretariatu w Komisję do spraw Dialogu z Niewierzącymi, na czele której stanął bp Kazimierz Majdański. Pierwsze spotkanie Komisji odbyło się we Wrocławiu 8 listopada 1976 r. W dyskusji podjęto temat niewiary jako problem duszpasterski oraz argumentacji współczesnego ateizmu. Dostrzeżono potrzebę badań i analiz naukowych tych zjawisk. Rozważono także sposób funkcjonowania Komisji oraz jej współpracę z innymi strukturami polskiego Kościoła. Ks. Majka pozostał jeszcze na funkcji sekretarz. Kolejne spotkania odbyły się 10 stycznia 1977 r. w Zakopanem i 25 stycznia 1978 r. we Wrocławiu. Natomiast 28-29 kwietnia odbyło się we Wrocławiu sympozjum „wiara i nauka”, na które przybył kard. Franz König[[106]](#footnote-106). Ks. Majka w tym czasie zakończył współpracę z krajową Komisją ds. Dialogu z Niewierzącymi.

W odpowiedzi na ankietę watykańskiego Sekretariatu do spraw Niewierzących ks. Majka dostrzegł zmianę sytuacji w Polsce po roku 1980 kiedy to wielu niewierzących i ateistów zbliżyło się do Kościoła, choć kierowali się różnymi motywami jak np. potrzebowali ochrony lub pragnęli osiągnąć swoje cele polityczne. Można zatem mówić o tym okresie jako czasie spontanicznego dialogu z niewierzącymi[[107]](#footnote-107).

Swego rodzaju sceptycznym podsumowaniem pierwszego etapu działalności ks. Majki w watykańskim sekretariacie oraz aktywności w ramach struktur Episkopatu Polski są słowa skierowane w liście z dnia 3 listopada 1976 r. do ks. dr hab. Romualda Łukaszczyka, Sekretarza Naukowego Encyklopedii Katolickiej, który był odpowiedzią na prośbę o dokonanie uzupełnienia hasła „dialog z niewierzącymi” o lata 1971-1976: „Nie ma tych uzupełniń zbyt wiele, bo minął bezpowrotnie chyba okres entuzjazmu dialogowego i zaczęła się cicha, ale chyba bardziej owocna praca studyjno-duszpasterska. Dlatego właśnie nie dodaję niczego do działu B. PRZEJAWY, gdyż praca Sekretariatu jest raczej wewnętrzna. Nie piszę też o nieudanych próbach podjęcia dialogu w Polsce, bo po dokładnym przygotowaniu takiego spotkania wszystko zostało ze strony marksistowskiej w ostatniej chwili odwołane”[[108]](#footnote-108).

**Prymasowska Rada Społeczna**

Gdy po śmierci kard. Wyszyńskiego (28 maja 1981 r.) prymasem Polski został 7 lipca 1981 r. biskup warmiński Józef Glemp podjął on próbę doprowadzenia do porozumienia między komunistycznym rządem gen. Jaruzelskiego a „Solidarnością”. Zamiarem Kościoła było niedopuszczenie, w napiętej sytuacji politycznej, do przelewu krwi. Rząd podjął swoistą grę, z jednej strony prowadząc rozmowy, a z drugiej przygotowując się do wprowadzenia stanu wojennego. Gdy 4 listopada doszło, z inicjatywy i przy udziale Prymasa Glempa, do spotkania gen. Jaruzelskiego (I sekretarz KC PZPR i premier rządu) z Lechem Wałęsą (przewodniczący NSZZ „Solidarność”) władza była już gotowa, przy użyciu wojska i milicji, do stłumienia „rewolucji Solidarności”. Przygotowując się do powstania Rady Porozumienia Narodowego abp Józef Glemp postanowił powrócić do idei kard. Augusta Hlonda, powołania przy swojej osobie i urzędzie Prymasowskiej Rady Społecznej. Rada miała dwie kadencje – pierwszą w latach 1981-1984 i drugą od 1986 r. do 1989 r. prace rady i sposób działania był w dużej mierze uzależniony od sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Zawsze jednak dyskusje miały służyć Prymasowi Polski do uzyskania opinii różnych środowisk, które pomogłyby wypracować stanowisko zarówno samego Prymasa Glempa jaki i Episkopatu Polski. Rada miała studiować aktualne zagadnienia społeczno-polityczne zarówno ogólnopolskie jak i lokalne. Prace rady miały tworzyć fundament do obecności katolików w życiu społecznym w świetle zasad nauczania społecznego Kościoła[[109]](#footnote-109).

Po przygotowaniach do utworzenia Rady Społeczne, 3 grudnia 1981 r. zostały rozesłane, podpisane przez abp Józefa Glempa, zaproszenia do udziału w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej wraz z załącznikiem w postaci „Wytycznych dla Prymasowskiej Rady Społecznej”[[110]](#footnote-110). W świetle Wytycznych do rady powoływani są katolicy duchowi i świeccy, którzy w czasie zasiadania w niej nie są czynni w życiu społeczno-politycznym reprezentowanym przez ugrupowania katolickie PAX, ChSS i PZKS. Oprócz ks. Majki jedynym duchownym powołanym do tegoż gremium był ks. dr Bronisław Dembowski. Pozostałe 26 osób reprezentowało laikat. Wśród nich były cztery kobiety. Byli to przede wszystkim naukowcy, publicyści i działacze katoliccy. Część z nich pełniła funkcje doradcze w „Solidarności”. Pochodzili z różnych rejonów Polski. W listopadzie 1983 r. Prymas Polski zaprosił do udziału w pracach Rady jeszcze dwie osoby[[111]](#footnote-111).

Pierwsze posiedzenie Prymasowskiej Rady Społecznej odbyło się 12 grudnia 1981 r. w warszawskiej rezydencji Prymasa Polski przy ul. Miodowej 17. Na spotkanie przybyły 22 osoby, wśród których był również ks. Majka. Został on wybrany do Prezydium Rady. Na przewodniczącego wybrano prof. Stanisława Stommę a funkcję wiceprzewodniczącego objął prof. Andrzej Święcicki, sekretarzem zaś została Joanna Fabisiak[[112]](#footnote-112). Rada obradowała również w grupach roboczych i podzespołach. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu abp Glemp podkreślił potrzebę, że prace Rady powinny służyć wyrobieniu osądu moralnego zjawisk i procesów społeczno-politycznych w Polsce. Ks. Józef Majka zabierając głos wskazał na obowiązek przemawiania z odpowiedzialnością. Widział konieczność złączenia głosu rady z autorytetem Prymasa. Oczekiwał, że posiedzenia będą zamknięta, a uchwały ogłaszane po ich akceptacji przez abp Glempa. Za najpilniejsze sprawy społeczne uważał nie tyle popadnięcie w głód, ale poniżenie społeczeństwa. Był zdania, że studenci i profesorowie powinni umacniać wspólnotę[[113]](#footnote-113).

Następnego dnia po posiedzeniu rady komunistyczne władze ogłosiły stan wojenny. W związku z czym Ksiądz Prymas chciał zasięgnąć opinii osób, co do których miał zaufanie. Sekretarz Generalny Episkopatu bp Bronisław Dąbrowski zorganizował popołudniowe spotkanie, w którym uczestniczyli także przedstawiciele rady. Zebrani byli zdania, że abp Glemp powinien wystąpić w jednym z kościołów warszawskich z apelem do społeczeństwa o zachowanie spokoju i nieprzelewanie krwi. Istotnie, wystąpienie takie miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieści. Następnego dnia doszło do spotkania prezydium Prymasowskiej Rady Społecznej, na którym postanowiono przyspieszyć prace nad tezami w sprawie ugody społecznej (tezy opublikowano ostatecznie 5 kwietnia 1982 r.)[[114]](#footnote-114).

Drugie posiedzenie Prymasowskiej Rady Społecznej odbyło się 23 stycznia 1982 r. Kolejne posiedzenia rady odbywały się w miarę regularnie, najpierw co miesiąc, a w 1983 i 1984 r. średnio raz na kwartał. Ks. Józef Majka nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach. Gdy było to niemożliwe, szczególnie ze względów zdrowotnych, przesyłał list usprawiedliwiający. Jednak członkowie rady bardzo cenili sobie obecność i głos ks. prof. Majki czego wyrazem jest odręcznie napisany list przewodniczącego prof. Stanisława Stommy z dnia 22 stycznia 1984 r., w którym można przeczytać: „Dawno Księdza Rektora u nas nie było, bo przeszkadzały warunki zdrowotne. Jeśli nie ma już tych zakłóceń bardzo nalegam na przybycie. Wysoko cenimy obecność Księdza Profesora”[[115]](#footnote-115).

Ks. prof. Józef Majka przesyłał także swoje pisemne opinie. W odpowiedzi na apel przewodniczącego rady prof. Stanisława Stommy o zaangażowanie się w opracowanie kilkuletniego programu Prymasowskich Dni Społecznych[[116]](#footnote-116), ks. Majka w sposób rzeczowy odniósł się do przesłanych dwóch opracowań tego tematu Olgierda Baehra i Andrzeja Święcickiego oraz przedstawił swoje przemyślenia opowiadając się za koncepcją monotematyczną. Zaproponował również konkretne tematy będące odzwierciedleniem aktualnych problemów społecznych[[117]](#footnote-117). Przygotował dziewięciopunktową wstępną charakterystykę programu do tematu „Problem wyżywienia i rolnictwa”[[118]](#footnote-118).

Na prośbę przewodniczącego rady prof. Stanisław Stommy z dnia 9 maja 1984 r. o opinię na temat dokumentu „Kościół wobec polityki”[[119]](#footnote-119) przesłał dwustronicowe opracowanie datowane na dzień 30 maja 1984 r., w którym wskazał, że należy rozróżnić dwa zagadnienia Kościół wobec polityki i katolicy wobec polityki. Odnosząc się do ówczesnej sytuacji w Polsce pisał wychodząc od przypowieści „A przypowieść niech będzie taka: „Jeżeli ptak dostał się w sidła (mniejsza z tym na razie, z jakiej winy), a nie ma żadnych szans, ażeby je mógł zerwać własnym wysiłkiem, to każdy, kto będzie zmierzał do tego, ażeby do „znerwicować” i skłonić do szamotania jest albo wrogiem ptaka, albo wspólnikiem ptasznika, albo wreszcie jednym i drugim. Przede wszystkim należy zrobić wszystko, ażeby ptak mógł przeżyć, próbując delikatnymi ruchami rozluźnić sidło, albo osłabiać jego włókna wzmacniając równocześnie ptaka. A także przestrzegając go przed kolejnymi szarpnięciami”. Odchodząc od przypowieści chciałbym dodać, iż w żadnym wypadku nie wolno nam zamykać oczu na to, że w ciągu ostatnich 40 lat staliśmy się ponad 50-milionowym narodem, pomimo że nie mieliśmy żadnej dobrej polityki. Mieliśmy natomiast dobrą postawę narodu i Kościoła, albo można najlepiej powiedzieć katolickiego narodu świadomego siebie i swoich celów. Dodam jeszcze, że nie widzę żadnych szans na dobrą politykę i dlatego jedyną zdrową polityką jest podtrzymywanie tej zdrowej świadomości narodu, dbanie o jego zdrowie fizyczne i duchowe, jego kształcenie i chronienie przed załamaniem psychofizycznym i duchowym”[[120]](#footnote-120). W dalszej części wskazał na dwa warunki, które powinien spełniać katolicki polityk. Pierwszy to nieskazitelność, natomiast drugim jest wspaniałomyślność rozumiana z jednej strony jako wierność zasadom, a z drugiej strony brak małostkowości, otwartość i gotowość do przebaczenia i pojednania. Dostrzegł, że wśród katolickich polityków jest zbyt wiele zawiści, nieufności, podejrzeń, uprzedzeń. „Nigdy nie potrafili się zjednoczyć, zawsze tworzyli pożerające się grupki. Widział to już św. Paweł i przestrzegał: „Uważajcie, ażebyście się wzajemnie nie pożarli”[[121]](#footnote-121). Opracowanie ks. Majki to jest wskazaniem na realizację chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego.

Oprócz wspomnianych już tez w sprawie ugody społecznej, Prymasowska Rada Społeczna pierwszej kadencji, przyjęła w maju 1982 r. drugi dokument: „Propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych”[[122]](#footnote-122). Ostatnie posiedzenie rady odbyło się 9 grudnia 1984 r. Powołanie rady drugiej kadencji nie było natychmiastowe. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 21 czerwca 1986 r. Ks. prof. Józef Majka nie został po raz drugi powołany w skład tegoż gremium[[123]](#footnote-123).

**Synod Archidiecezji Wrocławskiej**

Pierwszy synod diecezji wrocławskiej odbył się w 1256 r w czasie rządów bp Tomasza I. Po II wojnie światowej pierwszy synod, a zarazem 59 w historii diecezji rozpoczął się 30 grudnia 1985 r. w katedrze wrocławskiej[[124]](#footnote-124). O zamiarze zwołania Synodu abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski powiadomił wiernych w liście pasterskim wystosowanym z okazji Zmartwychwstania Pańskiego (22 kwietnia 1984 r.) wcześniej informując Kapitułę Metropolitalną oraz księży dziekanów archidiecezji (27 lutego 1984 r.)[[125]](#footnote-125).

Ks. prof. Józef Majka brał czynny udział w przygotowaniu jak i w samym Synodzie. Najpierw był przewodniczącym Komisji Przygotowawczej Synodu, która wypracowała jego koncepcję i struktury oraz określiła cele i zadania. Komisja ta zajęła się wstępnie problematyką stojącą przed Synodem zwracając szczególną uwagę na stan dolnośląskiego Kościoła. Synod miał doprowadzić do odnowy lokalnej wspólnoty kościelnej przede wszystkim poprzez dostosowanie duszpasterstwa i apostolstwa do współczesnych warunków społecznych biorąc pod uwagę wskazania wypływające z Ewangelii, nauczania Soboru watykańskiego II i nowo ogłoszonego „Kodeksu Prawa Kanonicznego”. Głównym dokumentem Komisji przygotowawczej był „Statut Synodu Archidiecezji Wrocławskiej”. Komisja została powołana 4 lutego 1985 r. i składała się z 18 osób reprezentujących różne środowiska archidiecezji (duchownych i świeckich). Wiceprzewodniczącym komisji został ks. Julian Michalec. Spotykała się ona siedmiokrotnie na zebraniach planarnych między 14 lutym a 12 grudnia 1985 r. odbywały się także posiedzenia w grupach roboczych[[126]](#footnote-126).

Podczas sesji inauguracyjnej ks. prof. Majka przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Przygotowawczej. W swoim wystąpieniu wskazał: „Synod nie może zmierzać jedynie do sformułowania i ogłoszenia najlepszych choćby nakazów i zaleceń, ale musi polegać także na zainicjowaniu odnowy i jej rozwijaniu w życiu i praktyce Kościoła wrocławskiego. W tym sensie synod winien się zaznaczać w życiu całej wspólnoty Kościoła wrocławskiego oraz wszystkich grup istniejących w tej wspólnocie”[[127]](#footnote-127).

Na strukturę Synodu składała się Komisja Główna, Komisje Problemowe oraz Parafialne Zespoły Synodalne. Jako osoba stojąca na czele wydziału teologicznego i seminarium duchownego ks. Józef Majka wszedł w skład (z urzędu) Komisji Głównej powołanej dekretem biskupa wrocławskiego z 22 stycznia 1986 r[[128]](#footnote-128). Ks. Majka od 1986 do 1988 roku kierował działalnością Komisji ds. Kształcenia Teologicznego, która zajmowała się obszarem dotyczącym formacji intelektualnej alumnów seminarium duchownego i laikatu w ramach Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz studium katechetycznego, studium rodzinnego i studium organistowskiego. W skład komisji weszły 22 osoby, w tym 19 księży, 1 siostra zakonna i 2 osoby świeckie. Od 1989 r. pracami komisji kierował nowy rektor seminarium duchownego ks. dr Ignacy Dec. Zmiana związana była z przejściem ks. prof. Majki na emeryturę z dniem 31 sierpnia 1988 r. Komisja najwięcej czasu poświęciła kształceniu alumnów seminarium duchownego. Na pierwszym miejscu wskazano na formację wewnętrzną, następnie na intelektualną, a na trzecim miejscu umieszczono przygotowanie duszpasterskie. Podjęto także zagadnienie profesorów teologii, którzy, w opinii komisji, powinni być świadkami przekazywanych treści, zwrócono uwagę nie tylko na poziom wiedzy, ale również na osobowość i wiarę[[129]](#footnote-129). W dokumentach synodalnych sprawy kształcenia teologicznego zostały umieszczone w rozdziale: „Zadania nauczycielskie i wychowawcze”. Na część dotyczącą teologii składają się: przesłanki teologiczne, kształcenie teologiczne w archidiecezji wrocławskiej, postulaty i zalecenia[[130]](#footnote-130).

**Godności kościelne, wyróżnienia i nagrody**

Ks. Józef Majka 5 lutego 1971 r. wszedł do grona kapituły katedralnej we Wrocławiu[[131]](#footnote-131). W 1983 r. został honorowym prałatem papieskim. W 1990 r. otrzymał godność protonotariusza apostolskiego tzw. infułata. Wręczenie nominacji oraz insygniów honorowych miało miejsce podczas wieczerzy wigilijnej we wrocławskim seminarium duchownym 21 grudnia 1990 r[[132]](#footnote-132).

Doceniono także działalność ks. prof. Józefa Majki na polu naukowym i organizacyjnym. Dowodem uznania były nagrody, które otrzymał. W 1974 r. otrzymał nagrodę naukową Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych. Doceniono całokształt jego działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej. Już wtedy uznano jego dorobek za cenny i wnoszący wkład w rozwój katolickiej myśli społecznej. Szczególnie zauważono jego prace poświęcone doktrynie społecznej Kościoła, zagadnieniom socjologiczno-religijnym i problematyce dialogu[[133]](#footnote-133). W 1985 r. został laureatem nagrody Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Podkreślono oryginalność jego osiągnięć w tworzeniu filozoficzno-teologicznych podstaw katolickiej myśli społecznej, pionierskie prace w zakresie socjologii religii w Polsce oraz doceniono całokształt jego twórczości naukowej w zakresie katolickiej nauki społecznej i socjologii religii[[134]](#footnote-134). W 1988 r. otrzymał wyróżnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Doceniono dokonania Profesora szczególnie w zakresie katolickiej nauki społecznej, metodologii nauk społecznych oraz socjologii religii[[135]](#footnote-135). W 1992 r. przyznano ks. Majce nagrodę im. Marii z Xiążopolskich-Strzeszewskiej.

\* \* \*

Aktywność ks. prof. Józefa Majki w gremiach kościelnych jest wyrazem jego niezwykłej umiejętność przełożenia badań naukowych na konkretne propozycje duszpasterskie. Socjologiczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną i religijną dawała ks. Majce możliwość krytycznego spojrzenia na rzeczywistość religijną w Polsce (nie tylko dostrzegał problemy Kościoła, ale również procesy laicyzacyjne i sekularyzacyjne). Działalność w gremiach watykańskich i kontakty ze środowiskami Europy Zachodniej dawała Profesorowi możliwość dostrzeżenia tam istniejących tendencji społecznych i zaproponowanie rozwiązań, które by zapobiegały podobnym przemianom w Polsce. Potrafił zaadoptować zasady katolickiej nauki społecznej do ówczesnej rzeczywistości społecznej. W związku z istniejącym w kraju systemem społecznym ks. Majka nie miał możliwości większego kontaktu ze państwowymi strukturami naukowymi. Jego działalność na tym polu była ograniczona do kościelnych instytucji dbających o poziom badań i dydaktyki w zakresie teologii oraz publikacji w pismach związanych z ośrodkami naukowymi. Rozległa działalność w eklezjalnych strukturach ogólnopolskich, analizy, opracowania i wypowiedzi z tym związane, pokazują, że ks. Majka miał wpływ na funkcjonowanie Kościoła w Polsce w drugiej połowie XX wieku.

Bibliografia:

Archiwum Fundacji Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu, Akta ks. Józefa Majki (dalej AJM).

AJM, Akta Osobowe syg. I, [dekret] Nrus: OB.II-1/26/50, Joannes Stepa, Episcopus Tarnoviensis, Datum Tarnoviae, die 9 octobris 1950.

AJM, Akta Osobowe syg. I, dekret nominacyjny na kooperatora *nrus 3900/44, Stanislaus Bulanda, Vicarius Capitularis Dioecesis Tarnoviensis, Tarnoviae, die 24. Julii 1944*.

AJM, Akta Osobowe syg. I, dekret nominacyjny na kooperatora *nrus 3889/45, Stanislaus Bulanda, Vicarius Capitularis Dioecesis Tarnoviensis, Tarnoviae, die 25. Septembris 1945*.

AJM, Akta Osobowe syg. I, dekret nominacyjny na kooperatora *nrus 2976, Eduardus Komar Administrator Apostolicus Dioecesis Tarnoviensis, Tarnoviae, die 14. Augusti 1942*.

AJM, Akta Osobowe syg. I, pismo L:OI, I-1/567/59 z dnia 13.XI.1959 r.

AJM, Akta Osobowe syg. I, pismo z dnia 7 stycznia 1956 r.

AJM, Akta Osobowe syg. II, Curiculum vitae [z 20 września 1958 r.].

AJM, Akta Osobowe syg. II, Dekret Arcybiskupa Bolesława Kominka, Przedstawiciela Episkopatu Polski przy Sekretariacie dla Niewierzących w Rzymie z dnia 22 lipca 1970 r. (L.dz.3184/70).

AJM, Akta Osobowe syg. II, Kwestionariusz dla pracowników nauki [Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław, pl. Katedralny 14]

AJM, Akta Osobowe syg. II, Odpowiedź na ankietę [14 maja 1992 r.].

AJM, Akta Osobowe syg. II, pismo Prymasa Polski z dnia 31 sierpnia 1963 r., n. 4743/63/P.

AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Dialogu z Niewierzącymi z dnia 9 lutego (février) 1990 r. (Prot. N. 21367/90).

AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo z Sekretariatu Stanu z dnia 1 marca (martii) 1973 r. [podpis: J. Card. Villot)

AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo z Sekretariatu Stanu z dnia 10-I-1990 (N.222.998/G.N.) [podpis: A. Card. Casaroli].

AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo z Sekretariatu Stanu z dnia 11 grudnia (decembris) 1978 r. [podpis: J. Card. Villot)

AJM, Akta Osobowe syg. II, Tamże, Odpowiedź na ankietę [Wrocław, 14 maja 1992 r.].

AJM, Akta Osobowe syg. II, Tarnowski Instytut Teologiczny Wykłady ks. majki od r. 1947, Wykłady na kursie neoprezbiterów.

AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.]

AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 16 listopada 1968 r.].

AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 21 stycznia 1954 r.].

AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 30 października 1953 r.]

AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 8 lutego 1967 r.].

AJM, Akta osobowe, syg. II, dekret nominacyjny Boleslaus Kominek, Archiepiskopus, Wratislaviae die 5 Februarii 1971 a.

AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo Biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu z dnia 5 maja 1975 r. (L.dz. II/3/954/75).

AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo Biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu z dnia 15.I.1975 r. (L.dz. II/3/20-3/75).

AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo Biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu z dnia 15.I.1975 r. (L.dz. II/3/20-26/75).

AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo bp Władysława Miziołka Przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego [1984].

AJM, Communio – komitet redakcyjny i zespół doradczy.

AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, Protokół spotkania duszpasterzy inteligencji twórczej, Wrocław – 6.5.1960.

AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, Sprawozdanie ze spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Inteligencji Twórczej odbytego w Krakowie dnia 20 lutego 1963 r.

AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, W sprawi duszpasterstwa pracowników nauki [pierwszy memoriał].

AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, W sprawi duszpasterstwa pracowników nauki [drugi memoriał].

AJM, Encyklopedia Katolicka KUL, List ks. Józefa Majki do ks. dr. Hab. Romualda Łukaszczyka, Sekretarza Naukowego Encyklopedii Katolickiej [z dnia 3 listopada 1976].

AJM, Encyklopedia Katolicka KUL, List Sekretarza Naukowego ks. dr. Romualda Łukaszczyka [z dnia 12 grudnia 1972].

AJM, Encyklopedia Katolicka KUL, Pismo Redaktora Naczelnego ks. prof. dr. Wincentego Granata zapraszające na posiedzenie Redaktorów działów [z 13.II.1969 r.].

AJM, Encyklopedia Katolicka KUL.

AJM, Instytut Pastoralny we Wrocławiu.

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo bp. Mariana Rechowicza z dnia 4 listopada 1979 r. [wraz z załącznikiem: Zmiana Statutu Rady Naukowej Episkopatu Polski].

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo bp. Mariana Rechowicza, Przewodniczącego Rady naukowej Episkopatu Polski z 15 kwietnia 1980.

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Franciszka Macharskiego, przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nauki Katolickiej z dnia 17 kwietnia 1984 r.

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Franciszka Macharskiego z dnia 24 maja 1989 r.

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Karola Wojtyły, Przewodniczącego Komisji do Spraw Nauki Katolickiej z dnia 3 listopada 1970 r. zapraszające na konferencję Komisji, które odbędzie się w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 2 XII, początek o godz. 10.00, zakończenie godz. 17.00.

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Karola Wojtyły, Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej z 31 stycznia 1973 r. [z załącznikami: Uchwała 134 Konferencji Plenarnej Episkopatu, Statut Rady Naukowej].

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo ks. Józefa Majki, Przewodniczącego Sekcji Socjologicznej do kard. Karola Wojtyły, Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej z 8 czerwca 1971.

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Studiów i Seminariów Episkopatu Polski (Warszawa, dnia 7.III.1967 r.) [protokół].

AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Statut Rady Naukowej Episkopatu Polski.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 25 listopada 1964.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 17 grudnia 1969 r. [w załączeniu program Dnia Skupienia Krajowych Duszpasterzy Stanowych, Zawodowych i Specjalistycznych].

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 5 września 1968 r.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 17 grudnia 1969 r. [w załączeniu program posiedzenia komisji].

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List ks. Józefa Majki [do bp. Władysława Miziołka] z dnia 2 stycznia 1987 r, s. 1.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Pismo bp Bolesława Kominka Przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z dnia 28 listopada 1961 r. [zapraszające na posiedzenie 17 i 18 stycznia 1962 r., które tradycyjnie miało odbyć się w Zakopanem].

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Pismo bp Władysława Miziołka b. Przewodniczącego komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego z dnia 17 marca 1989 r.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Praca w dokumentach nauczania społecznego Kościoła.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Program posiedzenia Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego w dniach 25 i 26 czerwca 1971 r.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Program posiedzenia Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego w dniach 13 i 14 kwietnia 1972 r.

AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

AJM, Korespondencja, Kartka z życzeniami od bp K. Wojtyły do ks. J. Majki, [Kraków, 1962 r.].

AJM, Korespondencja, kopia listu ks. J. Majki do bp. K. Wojtyły, Tarnów, 4 lutego 1962 r.

AJM, Korespondencja, List bp. K. Wojtyły do ks. J. Majki, [Kraków], 5 maja [1963 r.].

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List bp. Jana Nowaka z 14.IV.1989 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List bp. Lecha Kaczmarka z 20 października 1977 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, list do biskupa dr Stanisława Szymeckiego, Przewodniczącego Komisji „Justitia et Pax” z 6.III.1982 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List do bp Lecha Kaczmarka z dnia 21 lutego 1978 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List Konstantego Turowskiego z dnia 23 X 1977 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Metody pracy Komisji „Justitia et Pax” [1970 r.].

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo bp Lecha Kaczmarka, Przewodniczącego Komisji z dnia 30 maja 1979 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo do biskupa dr. Jana Nowaka z dnia 30 września 1989.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo do biskupa dr. Jana Nowaka z dnia 9 sierpnia 1990 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo do biskupa dr. Jana Nowaka Przewodniczącego Komisji „Justitai et Pax” z dnia 10.05 1992 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski z dnia 15 sierpnia 1968 r., N.2280/68/P.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo z 25 czerwca 1979.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Program posiedzenia Plenarnej Sesji Komisji Iustitia et Pax.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, S. Świeżawski, Uwagi do tekstu Ks. Prof. Dra J. Majki pt.: „Metody pracy komisji ‘Iustitai et Pax’”.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji „Justitia et Pax” odbytego we Wrocławiu. W Domu Arcybiskupim, w dniu 19 lutego 1970 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji „Justitia et Pax” odbytego we Wrocławiu. W Domu Arcybiskupim, w dniu 19 lutego 1970 r.

AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”.

AJM, Krajowy Sekretariat dla Niewierzących.

AJM, Programy Duszpasterskie Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrztu Polski, List kard. Stefana Wyszyńskiego z dnia 6 czerwca 1962 r. (N. 2765/62/P).

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Członkowie Prymasowskiej Rady Społecznej.

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, List ks. Józefa Majki [do prof. Stanisława Stommy] z dnia 30 maja 1984.

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, List od Stanisława Stommy z dn. 22.01.1984.

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo Arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski z dnia 3 grudnia 1981 r., N. \_ /81/P z załącznikiem „Wytyczne dla Prymasowskiej Rady Społecznej”.

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo ks. Józefa Majki do prof. dr hab. Stanisław Stommy z dnia 16.VII.1983.

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo Przewodniczącego Prymasowskiej Rady Społecznej dr. Stanisława Stommy z dnia 9 maja 1984 r.

AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo Przewodniczącego Rady [Stanisława Stommy] z dnia 2 lipca 1983.

AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja 9-11.09.1958, Sprawozdanie z działalności i osiągnięć Sekcji Socjologicznej do roku 1958 [opracowanie z ok. 1978 roku].

AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: 8-9.11. 1960 Warszawa.

AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: 8-9.11. 1960 Warszawa, Protokół ze zjazdu Sekcj Socjologicznej Zakładów Teologicznych w Polsce [protokołowali: o. Florentyn Piwosz OFM, ks. Witold Zdaniewicz SAC ].

AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: Kraków, 5-6 XI 1959, Protokół z posiedzeń seminarium Sekcji Socjologicznej Zakładów Teologicznych w Polsce [protokołowali: o. Florentyn Piwosz – Warszawa OFM, ks. Władysław Piwowarski – Olsztyn].

AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: Kraków, 5-6 XI 1959, List kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski do ks. prof. Józefa Majki z dnia 19 czerwca 1959 r. (N. 3658/59/P).

AJM, Sekcja Socjologiczna Episkop. Polski Sesja: 11-12.VI.1975 Wrocław, List kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski do ks. prof. Józefa Majki z dnia 18 kwietnia 1975 r. (N. 923/75/P).

AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Odpowiedź na ankietę Sekretariatu dla Niewierzących, s. 1, [odpowiedź dołączona do odpowiedzi ks. Majki z 21.VII.1984 na pismo Mgr Paul’a Pouparda Pro-Presidenta z 4 juillet 1984].

AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Odpowiedź na ankietę Sekretariatu dla Niewierzących.

AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Plenarna sesja Sekretariatu dla Niewierzących.

AJM, Sekretariat dla Niewierzących.

AJM, Sesja Naukowa Teologów Polskich 13-15.09.1966 r. Lublin, KUL.

AJM, VII Rok Wielkiej Nowenny [maszynopis].

Dec Ignacy, *Ks. Józef Majka – curriculum vitae*, w: *Osoba, Kościół, społeczeństwo*, red. I. Dec, Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław, 1992, s. 15-20.

Dec Ignacy, *Ks. prof. dr hab. Józef Majka – laureatem nagrody Fundacji Jana Pawła II*, w: „Nowe Życie”, 1985, nr 24, s.8-9.

Dec Ignacy, *Ksiądz Józef Majka – szkic do portretu*, w: „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, rok 1(1993), nr 2, s. 16-17.

Dec Ignacy, *Wielkie wyróżnienie*, w: „Nowe Życie”, 1988, nr 14, s.8-10.

*Dei Virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie*, red. J. Krucina, Wrocław 1974.

*Doroczna nagroda ODiSS*, w: „Chrześcijanin w Świecie”, 1974, nr 3(29), s. 1-10.

Drozd Roman, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. Ignacy Dec, s. 305-328.

Gulbinowicz Henryk, *Słowo wprowadzające metropolity wrocławskiego*, w: *Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991*, red. Roman Drozd, s. 5-7.

Majka Józef, *Na krzywych liniach*, Fundacja Jana Pawła II, Rzym-Lublin 1993.

Majka Józef, *Olśnienia*, część 18, w „Nowe Życie” nr 4 (505), rok XXXIV (2017), s. 46.

Majka Józef, *Olśnienia*, część 34, w „Nowe Życie” nr 10 (521), rok XXXV (2018), s. 46.

Majka Józef, *Sprawozdanie z działalności komisji przygotowawczej synod archidiecezji wrocławskiej z dn. 30 XII 1985 r.*, cytat za: R. Drozd, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. I. Dec, s. 308.

Prymas Polski, *Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej i propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych*, [bez miejsca i daty wydania].

Rodziński Adam, *De labore solis*, w: *Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim*, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1987, s. 148-151.

Sakowicz Eugeniusz, *Sekretariat do spraw Niewierzących*, w: Encyklopedia katolicka, tom XVII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 1361-1363

Siwek Sławomir, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016.

Skwierczyński Zbigniew, Strzeszewski Czesław, *Iustitia et Pax*, w: *Encyklopedia Katolicka*, tom VII, Lublin 1997, s. 559-562.

Sokołowski Grzegorz, *Karol Wojtyła a wrocławskie środowisko teologiczne*, w: *Ja Was zawsze popierałem… Karol Wojtyła, Jan Paweł II a wrocławskie środowisko teologiczne*, red. G. Sokołowski, Wrocław2014, s. 61-74.

*Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991*, red. Roman Drozd.

Wyszyński Stefan, *Pro memoria*, tom III: 1953-1956, Warszawa 2018.

Wyszyński Stefan, *Pro memoria*, tom V: 1958, Warszawa 2018.

Zieliński Zygmunt, *Duszpasterski aspekt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski*, w: *Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966*, pod red. A. Dziuroka i W. J. Wysockiego, Katowice-Kraków 2008, s. 77-85.

Zieliński Zygmunt, *Wielka Nowenna*, w: *Encyklopedia katolicka*, tom 20, s. 496-497.

1. Archiwum Fundacji Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu, Akta ks. Józefa Majki (dalej AJM), Akta Osobowe syg. I, dekret nominacyjny na kooperatora *nrus 2976, Eduardus Komar Administrator Apostolicus Dioecesis Tarnoviensis, Tarnoviae, die 14. Augusti 1942*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Por. J. Majka, *Olśnienia*, część 18, w „Nowe Życie” nr 4 (505), rok XXXIV (2017), s. 46. [↑](#footnote-ref-2)
3. Por. J. Majka, *Olśnienia*, część 34, w „Nowe Życie” nr 10 (521), rok XXXV (2018), s. 46. [↑](#footnote-ref-3)
4. AJM, Akta Osobowe syg. I, dekret nominacyjny na kooperatora *nrus 3900/44, Stanislaus Bulanda, Vicarius Capitularis Dioecesis Tarnoviensis, Tarnoviae, die 24. Julii 1944*. [↑](#footnote-ref-4)
5. AJM, Akta Osobowe syg. I, dekret nominacyjny na kooperatora *nrus 3889/45, Stanislaus Bulanda, Vicarius Capitularis Dioecesis Tarnoviensis, Tarnoviae, die 25. Septembris 1945*. [↑](#footnote-ref-5)
6. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.]; por. I. Dec, *Ks. Józef Majka – curriculum vitae*, w: *Osoba, Kościół, społeczeństwo*, red. I. Dec, Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław, 1992, s. 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Publikacje ks. Majki z roku 1946: *O nowe metody w duszpasterstwie*, „Wiadomości Duszpasterskie” 1946, nr 3, s. 3-6; nr 4, s. 5-8; *Duszpasterstwo zorganizowane*, „Wiadomości Duszpasterskie” 1946, nr 9, s. 21-24; nr 10, s. 17-20; *Praca w głąb*, „Caritas” 1946, nr 9, s. 6-8; *Wiara pracownika caritasowego*, „Caritas” 1946, nr 11, s. 11-13; *Zagraniczne organizacje opiekuńcze w Polsce*, „Biuletyn Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej” 1946, czerwiec-lipiec, s. 3-6; *Owoc nadziei*, „Caritas” 1946, nr 12/13, s. 13-15; *Caritas*, „Tygodnik Warszawski” 1946, nr 27 (rec. czasopisma); *Zorganizowane miłosierdzie*, „Rycerz Niepokalanej” 1946, s. 168-170; *Tydzień Miłosierdzia*, „Tygodnik Warszawski” 1946, nr 37; *„Ale z nich największa jest miłość…”*, „Caritas” 1946, nr 14, s. 11-12; *Usamodzielnianie*, „Caritas” 1946, s. 36-39; *Wartość człowieka*, „Caritas” 1946, s. 247-250. [↑](#footnote-ref-7)
8. Francusa „Caritas”; por. J. Majka, *Na krzywych liniach*, Fundacja Jana Pawła II, Rzym-Lublin 1993, s. 215 [↑](#footnote-ref-8)
9. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 30 października 1953 r.]; Tamże, Życiorys [z 21 stycznia 1954 r.]; Tamże, Curiculum vitae [z 20 września 1958 r.]; Tamże, Życiorys [po 1973 r.]; Tamże, Odpowiedź na ankietę [Wrocław, 14 maja 1992 r.]. [↑](#footnote-ref-9)
10. I. Dec, *Ksiądz Józef Majka – szkic do portretu*, w: „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, rok 1(1993), nr 2, s. 16-17. [↑](#footnote-ref-10)
11. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 16 listopada 1968 r.] [↑](#footnote-ref-11)
12. AJM, Akta Osobowe syg. I, [dekret] Nrus: OB.II-1/26/50, Joannes Stepa, Episcopus Tarnoviensis, Datum Tarnoviae, die 9 octobris 1950; AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 30 października 1953 r.] [↑](#footnote-ref-12)
13. AJM, Akta Osobowe syg. II, Odpowiedź na ankietę [14 maja 1992 r.] [↑](#footnote-ref-13)
14. AJM, Akta Osobowe syg. I, pismo L:OI, I-1/567/59 z dnia 13.XI.1959 r. [↑](#footnote-ref-14)
15. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.], Tamże, Tarnowski Instytut Teologiczny Wykłady ks. majki od r. 1947, Wykłady na kursie neoprezbiterów. [↑](#footnote-ref-15)
16. 21 grudnia 1955 r. powołany jednogłośnie na członka korespondenta Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Filozoficznego, por. AJM, Akta Osobowe syg. I, pismo z dnia 7 stycznia 1956 r. [↑](#footnote-ref-16)
17. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 16 listopada 1968 r.]. [↑](#footnote-ref-17)
18. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.]. [↑](#footnote-ref-18)
19. AJM, Sesja Naukowa Teologów Polskich 13-15.09.1966 r. Lublin, KUL. [↑](#footnote-ref-19)
20. AJM, Communio – komitet redakcyjny i zespół doradczy. [↑](#footnote-ref-20)
21. AJM, Encyklopedia Katolicka KUL, Pismo Redaktora Naczelnego ks. prof. dr. Wincentego Granata zapraszające na posiedzenie Redaktorów działów [z 13.II.1969 r.] [↑](#footnote-ref-21)
22. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 16 listopada 1968 r.]; tamże, Życiorys [po 1973 r.]. [↑](#footnote-ref-22)
23. Por. AJM, Encyklopedia Katolicka KUL, List Sekretarza Naukowego ks. dr. Romualda Łukaszczyka [z dnia 12 grudnia 1972]. [↑](#footnote-ref-23)
24. AJM, Encyklopedia Katolicka KUL. [↑](#footnote-ref-24)
25. Więcej na temat kontaktów ks. Józefa Majki z ks. Karolem Wojtyłą zobacz: G. Sokołowski, *Karol Wojtyła a wrocławskie środowisko teologiczne*, w: *Ja Was zawsze popierałem… Karol Wojtyła, Jan Paweł II a wrocławskie środowisko teologiczne*, red. G. Sokołowski, Wrocław2014, s. 61-74. [↑](#footnote-ref-25)
26. A. Rodziński, *De labore solis*, w: *Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim*, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1987, s. 149. [↑](#footnote-ref-26)
27. Np. AJM, Korespondencja, Kartka z życzeniami od bp K. Wojtyły do ks. J. Majki, [Kraków, 1962 r.]; tamże, kopia listu ks. J. Majki do bp. K. Wojtyły, Tarnów, 4 lutego 1962 r.; tamże, List bp. K. Wojtyły do ks. J. Majki, [Kraków], 5 maja [1963 r.]. [↑](#footnote-ref-27)
28. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Studiów i Seminariów Episkopatu Polski (Warszawa, dnia 7.III.1967 r.) [protokół]. [↑](#footnote-ref-28)
29. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.]; tamże, Akta Osobowe syg. II, Odpowiedź na ankietę [14 maja 1992 r.]; tamże, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Karola Wojtyły, Przewodniczącego Komisji do Spraw Nauki Katolickiej z dnia 3 listopada 1970 r. zapraszające na konferencję Komisji, które odbędzie się w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 2 XII, początek o godz. 10.00, zakończenie godz. 17.00. [↑](#footnote-ref-29)
30. AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo Biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu z dnia 5 maja 1975 r. (L.dz. II/3/954/75). [↑](#footnote-ref-30)
31. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Franciszka Macharskiego, przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nauki Katolickiej z dnia 17 kwietnia 1984 r. [↑](#footnote-ref-31)
32. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Franciszka Macharskiego z dnia 24 maja 1989 r.: „składam bardzo serdeczne podziękowanie za lata pracy w gronie jej członków. Razem z wyrazami wdzięczności ośmielam się przekazać prośbę bardzo serdeczną o modlitwę, żeby Komisja potrafiła sprostać zadaniom w nowej sytuacji”. [↑](#footnote-ref-32)
33. AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja 9-11.09.1958, Sprawozdanie z działalności i osiągnięć Sekcji Socjologicznej do roku 1958, s. 1 [opracowanie z ok. 1978 roku] [↑](#footnote-ref-33)
34. S. Wyszyński, *Pro memoria*, tom V: 1958, Warszawa 2018, s. 264. [↑](#footnote-ref-34)
35. AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: Kraków, 5-6 XI 1959, Protokół z posiedzeń seminarium Sekcji Socjologicznej Zakładów Teologicznych w Polsce [protokołowali: o. Florentyn Piwosz – Warszawa OFM, ks. Władysław Piwowarski – Olsztyn]. [↑](#footnote-ref-35)
36. AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja 9-11.09.1958, Sprawozdanie z działalności i osiągnięć Sekcji Socjologicznej do roku 1958, s. 1 [opracowanie z ok. 1978 roku] [↑](#footnote-ref-36)
37. Por. AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: Kraków, 5-6 XI 1959, List kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski do ks. prof. Józefa Majki z dnia 19 czerwca 1959 r. (N. 3658/59/P); AJM, Sekcja Socjologiczna Episkop. Polski Sesja: 11-12.VI.1975 Wrocław, List kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski do ks. prof. Józefa Majki z dnia 18 kwietnia 1975 r. (N. 923/75/P). [↑](#footnote-ref-37)
38. AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: 8-9.11. 1960 Warszawa. [↑](#footnote-ref-38)
39. AJM, Sekcja Socjologiczna Episk. Polski Sesja: 8-9.11. 1960 Warszawa, Protokół ze zjazdu Sekcj Socjologicznej Zakładów Teologicznych w Polsce [protokołowali: o. Florentyn Piwosz OFM, ks. Witold Zdaniewicz SAC –], s. 1 [↑](#footnote-ref-39)
40. Tamże, s. 20-21. [↑](#footnote-ref-40)
41. AJM, Akta Osobowe syg. II, Odpowiedź na ankietę [14 maja 1992 r.]. [↑](#footnote-ref-41)
42. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo ks. Józefa Majki, Przewodniczącego Sekcji Socjologicznej do kard. Karola Wojtyły, Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej z 8 czerwca 1971. [↑](#footnote-ref-42)
43. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Statut Rady Naukowej Episkopatu Polski. [↑](#footnote-ref-43)
44. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo kard. Karola Wojtyły, Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej z 31 stycznia 1973 r. [z załącznikami: Uchwała 134 Konferencji Plenarnej Episkopatu, Statut Rady Naukowej]. [↑](#footnote-ref-44)
45. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo bp. Mariana Rechowicza z dnia 4 listopada 1979 r. [wraz z załącznikiem: Zmiana Statutu Rady Naukowej Episkopatu Polski]. [↑](#footnote-ref-45)
46. Por. AJM, Komisja Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Pismo bp. Mariana Rechowicza, Przewodniczącego Rady naukowej Episkopatu Polski z 15 kwietnia 1980. [↑](#footnote-ref-46)
47. AJM, Akta Osobowe syg. II, Kwestionariusz dla pracowników nauki [Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław, pl. Katedralny 14] [↑](#footnote-ref-47)
48. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [z 8 lutego 1967 r.]. [↑](#footnote-ref-48)
49. S. Wyszyński, *Pro memoria*, tom V: 1958, Warszawa 2018, s. 186. [↑](#footnote-ref-49)
50. Por. Tamże. [↑](#footnote-ref-50)
51. Por. S. Wyszyński, *Pro memoria*, tom V: 1958, Warszawa 2018, s. 232. [↑](#footnote-ref-51)
52. AJM, Akta Osobowe syg. II, pismo Prymasa Polski z dnia 31 sierpnia 1963 r., n. 4743/63/P. [↑](#footnote-ref-52)
53. Por. AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, Protokół spotkania duszpasterzy inteligencji twórczej, Wrocław – 6.5.1960; tamże, Sprawozdanie ze spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Inteligencji Twórczej odbytego w Krakowie dnia 20 lutego 1963 r. [↑](#footnote-ref-53)
54. AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, W sprawi duszpasterstwa pracowników nauki [pierwszy memoriał]. [↑](#footnote-ref-54)
55. AJM, Duszpasterstwo Pracowników Nauki, Inteligencji Twórczej, W sprawi duszpasterstwa pracowników nauki [drugi memoriał]. [↑](#footnote-ref-55)
56. Por. *Dei Virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie*, red. J. Krucina, Wrocław 1974, s. 5; AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Pismo bp Bolesława Kominka Przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z dnia 28 listopada 1961 r. [zapraszające na posiedzenie 17 i 18 stycznia 1962 r., które tradycyjnie miało odbyć się w Zakopanem]. [↑](#footnote-ref-56)
57. Por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 25 listopada 1964; tamże, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 17 grudnia 1969 r. [w załączeniu program Dnia Skupienia Krajowych Duszpasterzy Stanowych, Zawodowych i Specjalistycznych]. [↑](#footnote-ref-57)
58. Por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego. [↑](#footnote-ref-58)
59. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Pismo bp Władysława Miziołka b. Przewodniczącego komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego z dnia 17 marca 1989 r.: „Prosimy przyjąć najlepsze podziękowanie za wieloletnią pracę w Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Jesteśmy wdzięczni za bardzo cenne propozycje programowe, inicjatywy, oraz wnikliwe oceny dotyczące życia Kościoła Katolickiego w naszej Ojczyźnie; były one zasadniczymi źródłami ukształtowania kierunków pracy duszpasterskiej w Polsce”. [↑](#footnote-ref-59)
60. AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo Biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu z dnia 15.I.1975 r. (L.dz. II/3/20-3/75); tamże, Pismo bp Władysława Miziołka Przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego [1984]. [↑](#footnote-ref-60)
61. Np. 18 listopada 1968 r. wygłosił referat „Wyznanie wiary papieża Pawła VI na zakończenie Roku Wiary”: por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 5 września 1968 r.; 20 stycznia 1970 r. wygłosił referat „Stan religijności w kraju i tendencje jej przemian”: por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List abp. Bolesława Kominka przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej Episkopatu z 17 grudnia 1969 r. [w załączeniu program posiedzenia komisji]; 25 czerwca 1971 r. wygłosił referat „Przeciwdziałanie duszpasterskie wobec sexu, pijaństwa i grzechów przeciwnych miłości Bliźniego”: por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Program posiedzenia Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego w dniach 25 i 26 czerwca 1971 r.; 13 kwietnia 1972 r. wygłosił wykład „Przyszłość parafii w Polsce”: por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Program posiedzenia Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego w dniach 13 i 14 kwietnia 1972 r. [↑](#footnote-ref-61)
62. Por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, List ks. Józefa Majki [do bp. Władysława Miziołka] z dnia 2 stycznia 1987 r, s. 1. [↑](#footnote-ref-62)
63. Tamże, s. 3. [↑](#footnote-ref-63)
64. Por. tamże, s. 1-4. [↑](#footnote-ref-64)
65. Por. AJM, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Praca w dokumentach nauczania społecznego Kościoła. [↑](#footnote-ref-65)
66. S. Wyszyński, *Pro memoria*, tom III: 1953-1956, Warszawa 2018, s. 45-46. [↑](#footnote-ref-66)
67. Por. Z. Zieliński, *Wielka Nowenna*, w: *Encyklopedia katolicka*, tom 20, s. 496-497; tenże, *Duszpasterski aspekt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski*, w: *Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966*, pod red. A. Dziuroka i W. J. Wysockiego, Katowice-Kraków 2008, s. 77-85. [↑](#footnote-ref-67)
68. AJM, VII Rok Wielkiej Nowenny [maszynopis], s. 1. [↑](#footnote-ref-68)
69. Por. tamże. [↑](#footnote-ref-69)
70. AJM, Programy Duszpasterskie Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrztu Polski, List kard. Stefana Wyszyńskiego z dnia 6 czerwca 1962 r. (N. 2765/62/P) [↑](#footnote-ref-70)
71. AJM, Instytut Pastoralny we Wrocławiu. [↑](#footnote-ref-71)
72. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski z dnia 15 sierpnia 1968 r., N.2280/68/P. [↑](#footnote-ref-72)
73. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Program posiedzenia Plenarnej Sesji Komisji Iustitia et Pax. [↑](#footnote-ref-73)
74. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji „Justitia et Pax” odbytego we Wrocławiu. W Domu Arcybiskupim, w dniu 19 lutego 1970 r. [↑](#footnote-ref-74)
75. Por. Z. Skwierczyński, Cz. Strzeszewski, Iustitia et Pax, w: Encyklopedia Katolicka, tom VII, Lublin 1997, s. 559-562. [↑](#footnote-ref-75)
76. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.]. [↑](#footnote-ref-76)
77. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Metody pracy Komisji „Justitia et Pax” [1970 r.]. Do projektu odniósł się krytycznie prof. Stefan Świeżawski [uwagi z 7 marca 1970 r.] przestrzegając przed przemienieniem się w „komisję studiów”. Zdaniem Świeżawskiego aktywność komisji powinna być programująca i pobudzająca działalność wychowawczą co należy rozumieć szerzej niż badania, zbieranie dokumentacji i popularyzacja. Przestrzegał przed zamienieniem się komisji w instytut naukowy. Por. Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, S. Świeżawski, Uwagi do tekstu Ks. Prof. Dra J. Majki pt.: „Metody pracy komisji ‘Iustitai et Pax’”. [↑](#footnote-ref-77)
78. Por. Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji „Justitia et Pax” odbytego we Wrocławiu. W Domu Arcybiskupim, w dniu 19 lutego 1970 r., s. 7-8. [↑](#footnote-ref-78)
79. Por. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”. [↑](#footnote-ref-79)
80. AJM, Akta osobowe, syg. II, Pismo Biskupa Bronisława Dąbrowskiego, Sekretarza Episkopatu z dnia 15.I.1975 r. (L.dz. II/3/20-26/75). [↑](#footnote-ref-80)
81. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List Konstantego Turowskiego z dnia 23 X 1977 r.; Tamże, List bp. Lecha Kaczmarka z 20 października 1977 r. [↑](#footnote-ref-81)
82. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List do bp Lecha Kaczmarka z dnia 21 lutego 1978 r. [↑](#footnote-ref-82)
83. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, list do biskupa dr Stanisława Szymeckiego, Przewodniczącego Komisji „Justitia et Pax” z 6.III.1982 r. [↑](#footnote-ref-83)
84. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, List bp. Jana Nowaka z 14.IV.1989 r. [↑](#footnote-ref-84)
85. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo do biskupa dr. Jana Nowaka z dnia 30 września 1989. [↑](#footnote-ref-85)
86. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo do biskupa dr. Jana Nowaka z dnia 9 sierpnia 1990 r. [↑](#footnote-ref-86)
87. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo do biskupa dr. Jana Nowaka Przewodniczącego Komisji „Justitai et Pax” z dnia 10.05 1992 r. [↑](#footnote-ref-87)
88. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo bp Lecha Kaczmarka, Przewodniczącego Komisji z dnia 30 maja 1979 r. [↑](#footnote-ref-88)
89. AJM, Krajowa Komisja „Justitia et Pax”, Pismo z 25 czerwca 1979. [↑](#footnote-ref-89)
90. AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.] [↑](#footnote-ref-90)
91. Por. AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Plenarna sesja Sekretariatu dla Niewierzących. [↑](#footnote-ref-91)
92. AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo z Sekretariatu Stanu z dnia 1 marca (martii) 1973 r. [podpis: J. Card. Villot) [↑](#footnote-ref-92)
93. Por. AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo z Sekretariatu Stanu z dnia 11 grudnia (decembris) 1978 r. [podpis: J. Card. Villot) [↑](#footnote-ref-93)
94. Por. AJM, Sekretariat dla Niewierzących. [↑](#footnote-ref-94)
95. Por. E. Sakowicz, *Sekretariat do spraw Niewierzących*, w: Encyklopedia katolicka, tom XVII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 1361-1363 [↑](#footnote-ref-95)
96. AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Odpowiedź na ankietę Sekretariatu dla Niewierzących, s. 1, [odpowiedź dołączona do odpowiedzi ks. Majki z 21.VII.1984 na pismo Mgr Paul’a Pouparda Pro-Presidenta z 4 juillet 1984] [↑](#footnote-ref-96)
97. Tamże. [↑](#footnote-ref-97)
98. Tamże, s.2-5. [↑](#footnote-ref-98)
99. AJM, AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo z Sekretariatu Stanu z dnia 10-I-1990 (N.222.998/G.N.) [podpis: A. Card. Casaroli]. [↑](#footnote-ref-99)
100. AJM, Akta Osobowe syg. II, Pismo Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Dialogu z Niewierzącymi z dnia 9 lutego (février) 1990 r. (Prot. N. 21367/90). [↑](#footnote-ref-100)
101. Por. E. Sakowicz, *Sekretariat do spraw Niewierzących*, w: Encyklopedia katolicka, tom XVII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 1362. [↑](#footnote-ref-101)
102. Por. AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Odpowiedź na ankietę Sekretariatu dla Niewierzących, s. 4. [↑](#footnote-ref-102)
103. Według: AJM, Akta Osobowe syg. II, Życiorys [po 1973 r.]. [↑](#footnote-ref-103)
104. AJM, Akta Osobowe syg. II, Dekret Arcybiskupa Bolesława Kominka, Przedstawiciela Episkopatu Polski przy Sekretariacie dla Niewierzących w Rzymie z dnia 22 lipca 1970 r. (L.dz.3184/70). [↑](#footnote-ref-104)
105. AJM, Sekretariat dla Niewierzących, Odpowiedź na ankietę Sekretariatu dla Niewierzących, s. 4. [↑](#footnote-ref-105)
106. Tamże, AJM, Krajowy Sekretariat dla Niewierzących. [↑](#footnote-ref-106)
107. Tamże, s. 5. [↑](#footnote-ref-107)
108. AJM, Encyklopedia Katolicka KUL, List ks. Józefa Majki do ks. dr. Hab. Romualda Łukaszczyka, Sekretarza Naukowego Encyklopedii Katolickiej [z dnia 3 listopada 1976]. [↑](#footnote-ref-108)
109. Por. S. Siwek, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016, s. 52-54. [↑](#footnote-ref-109)
110. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo Arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski z dnia 3 grudnia 1981 r., N. \_ /81/P z załącznikiem „Wytyczne dla Prymasowskiej Rady Społecznej”. [↑](#footnote-ref-110)
111. Por. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Członkowie Prymasowskiej Rady Społecznej; S. Siwek, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016, s. 57-59. [↑](#footnote-ref-111)
112. Por. S. Siwek, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016, s. 60. [↑](#footnote-ref-112)
113. Por. S. Siwek, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016, s. 62. [↑](#footnote-ref-113)
114. Por. S. Siwek, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016, s. 70-73. [↑](#footnote-ref-114)
115. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, List od Stanisława Stommy z dn. 22.01.1984 [↑](#footnote-ref-115)
116. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo Przewodniczącego Rady [Stanisława Stommy] z dnia 2 lipca 1983. [↑](#footnote-ref-116)
117. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo ks. Józefa Majki do prof. dr hab. Stanisław Stommy z dnia 16.VII.1983. [↑](#footnote-ref-117)
118. Tamże, załącznik do pisma. [↑](#footnote-ref-118)
119. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, Pismo Przewodniczącego Prymasowskiej Rady Społecznej dr. Stanisława Stommy z dnia 9 maja 1984 r. [↑](#footnote-ref-119)
120. AJM, Prymasowska Rada Społeczna, List ks. Józefa Majki [do prof. Stanisława Stommy] z dnia 30 maja 1984. [↑](#footnote-ref-120)
121. Tamże, s. 2. [↑](#footnote-ref-121)
122. Prymas Polski, Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej i propozycje Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych, [bez miejsca i daty wydania]. [↑](#footnote-ref-122)
123. Por. S. Siwek, *Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty z lat 1981-1990*, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2016, s. 242-256. [↑](#footnote-ref-123)
124. Por. H. Gulbinowicz, *Słowo wprowadzające metropolity wrocławskiego*, w: *Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991*, red. R. Drozd, s. 5. [↑](#footnote-ref-124)
125. Por. R. Drozd, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. I. Dec, s. 306. [↑](#footnote-ref-125)
126. Por. R. Drozd, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. I. Dec, s. 307. [↑](#footnote-ref-126)
127. J. Majka, *Sprawozdanie z działalności komisji przygotowawczej synod archidiecezji wrocławskiej z dn. 30 XII 1985 r.*, cytat za: R. Drozd, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. I. Dec, s. 308. [↑](#footnote-ref-127)
128. Por. R. Drozd, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. I. Dec, s. 311. [↑](#footnote-ref-128)
129. Por. R. Drozd, *Synod archidiecezji wrocławskiej (1985-1991)*, w: *Patientia et caritas*, red. I. Dec, s. 313. [↑](#footnote-ref-129)
130. Por. *Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991*, red. R. Drozd, s. 239-251. [↑](#footnote-ref-130)
131. AJM, Akta osobowe, syg. II, dekret nominacyjny Boleslaus Kominek, Archiepiskopus, Wratislaviae die 5 Februarii 1971 a. [↑](#footnote-ref-131)
132. Por. I. Dec, *Ks. Józef Majka – curriculum vitae*, w: *Kościół, osoba, społeczeństwo*, pod red. I. Deca, , Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 1992, s. 19-20. [↑](#footnote-ref-132)
133. *Doroczna nagroda ODiSS*, w: „Chrześcijanin w Świecie”, 1974, nr 3(29), s. 1. [↑](#footnote-ref-133)
134. I. Dec, *Ks. prof. dr hab. Józef Majka – laureatem nagrody Fundacji Jana Pawła II*, w: „Nowe Życie”, 1985, nr 24, s.8-9. [↑](#footnote-ref-134)
135. I. Dec, *Wielkie wyróżnienie*, w: „Nowe Życie”, 1988, nr 14, s.8-10. [↑](#footnote-ref-135)