**Stanowisko Rady KEP ds. Społecznych
przed wyborami samorządowymi w Polsce**

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski podczas marcowego posiedzenia podjęła problemy, które z całą ostrością ujawniły się po ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce.

W tym kontekście, w trudnym momencie dziejowym i w czasie trwającej „Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego”, Rada zaapelowała o dalsze modlitwy w intencji Ojczyzny oraz o odpowiedzialne podejście do wyborów samorządowych.

Rada ds. Społecznych przypomina zasady, którymi powinien kierować się człowiek wierzący i odsyła do treści „Vademecum wyborczego katolika”, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Są bowiem takie zasady, które stanowią fundament godziwego życia społecznego.

**VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA**

**1.**     **Uczestnictwo w wyborach**

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego” [1].

**2.**     **Znaczenie dobra wspólnego**

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość [2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej” [3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

**3.**     **Wartości nienegocjowalne**

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[ 4]. W konsekwencji katolicy:

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” [5];

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci [7];

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka” [8];

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było” [9];

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija” [10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności” [11].

**4.**     **Uznanie demokratycznych wyborów**

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem,  o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu" [12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

**5.**     **Modlitwa za Ojczyznę**

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

*bp Marian Florczyk
Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych*

Warszawa, dnia 22 marca 2024 r.

[[1]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Ct%20%22_blank) Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.

[[2]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref2%22%20%5Ct%20%22_blank) Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.

[[3]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref3%22%20%5Ct%20%22_blank) Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.

[[4]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref4%22%20%5Ct%20%22_blank) Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[[5]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref5%22%20%5Ct%20%22_blank) Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.

[[6]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref6%22%20%5Ct%20%22_blank) Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[[7]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref7%22%20%5Ct%20%22_blank) Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[[8]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref8%22%20%5Ct%20%22_blank) Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.

[[9]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref9%22%20%5Ct%20%22_blank) Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.

[[10]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref10%22%20%5Ct%20%22_blank) Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.

[[11]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref11%22%20%5Ct%20%22_blank) Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.

[[12]](https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych-kep/%22%20%5Cl%20%22_ftnref12%22%20%5Ct%20%22_blank) Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.