STATUTA

Asociace kleriků Komunity Emmanuel

Obsah

[1 Français 2](#_Toc526493100)

[2 Deutsch 25](#_Toc526493101)

[3 Slovensky 51](#_Toc526493102)

# Français

**CONGREGATIO PRO CLERICIS**

Prot. N. 20172741

**Décret**

La Communauté de l’Emmanuel a été fondée en 1973 par le Serviteur de Dieu Pierre Goursat. Association internationale publique de fidèles érigée le 8 décembre 1992 par le Conseil Pontifical pour les Laïcs, elle comprend tous les étas de vie. Ses membres, laïcs et clercs, reçoivent ensemble un même appel à la sainteté et à l’annonce de l’Évangile, selon le charisme de la Communauté qui s’enracine dans l’adoration eucharistique et s’exprime en compassion pour les plus pauvres et en mission auprès de tous ceux qui ne connaissent pas l’Évangile du Christ. L’abandon à l’Esprit Saint, l’écoute de la Parole de Dieu, la dévotion à Marie Mère de Dieu enracinent le vie spirituelle, fraternelle et apostolique de la Communauté de l’Emmanuel dans le vie et la mission de l’Église.

Depuis le début de la fondation, Pierre Goursat portait le désir de donner des prêtres à l’Église qui, soutenus par une vie communautaire avec tous les étas de vie, vivraient leur sacerdoce au service des Églises particulières et de la mission de l’Église universelle. La communion profonde entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, vécue dans la complémentarité des étas de vie, est donc au cœur du charisme de la Communauté de l’Emmanuel. Celle-ci compte en son sein des prêtres et diacres dont le ministère et la vie sont étroitement liés à leur appel dans la Communauté.

Fort d’une expérience de plus de quarante ans d’existence, le groupe des clerc de l’Emmanuel a heureusement grandi en nombre et s’est répandu en de nombreux pays à travers le monde. Il s’est affermi, tant dans son lien vital avec la Communauté que dans sa spécificité cléricale au service de la mission de l’Église, en communion avec les Ordinaires des Églises particulières et leur Presbyterium.

A la demande du Modérateur général de la Communauté, encouragée par plusieurs Cardinaux et Evêques, la Congrégation pour le Clergé a étudié la possibilité de regrouper les prêtres et les diacres de la Communauté dans une Association cléricale publique de droit pontifical qui soit en étroite communion avec la Communauté et qui puisse incardiner des clerc, en particulier pour favoriser le service de la mission universelle de l’Église.

Après avoir étudié les modalités concrètes d’une telle Association et reçu les avis d’experts en droit canonique et de plusieurs Dicastères du Saint-Siège, en particulier le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie dont dépend l’Association publique de fidèles dénommé « Communauté de l’Emmanuel » ; en tenant compte de la réflexion menée durant la réunion interdicastérielle du 29 mai 2017 ; considérant que toutes les exigences canoniques et les orientations du Saint-Siège sont respectées ;

**la Congrégation pour le Clergé**

**érige**

l’ « Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel », comme Association cléricale publique de droit pontifical, jouissant de la personnalité juridique ;

**concède**

à l’ « Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel » la faculté d’incardiner des clercs en son sein, et à son Responsable celle d’admettre aux ordres les candidats destinés à l’incardination dans l’Association ;

**approuve**

*ad experimentum,* pour trois ans, les statuts de l’ « Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel » dont un exemplaire authentique accompagne ce Décret. Ces statuts entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait au Siège de la Congrégation pour le Clergé le 15 août 2017, en la Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, date anniversaire de la naissance du Serviteur de Dieu Pierre Goursat, Fondateur de la Communauté de l’Emmanuel.

 Beniamino Card. Stella

 *Préfet* Joël Mercier

 Arch. titulaire de Rota

 *Secrétaire*

**CONGREGATIO PRO CLERICIS**

Prot. N. 20172741

**Statuts
de l’ « Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel »**

**PRÉAMBULE**

**a.** La Communauté de l’Emmanuel est une association publique de fidèles du Christ. Elle comprend tous les étas de vie. Son nom signifie « Dieu avec nous » présent dans la vie quotidienne. Sa vocation s’enracine ainsi dans le mystère de l’Incarnation. Ses membres, laïcs et clercs, sont appelés à vivre dans le monde sans être du monde. Ils reçoivent ensemble un même appel à la sainteté et à l’annonce de l’Évangile (cf. *Lumen Gentium,* 5 ; cf. SCE[[1]](#footnote-1), Préambule).

**b.** La grâce profonde de la Communauté vient de l’adoration eucharistique, d’où jaillit la compassion. Poussés par cette compassion, nourris par la louange et la vie sacramentelle, les membres de l’Emmanuel désirent ensemble annoncer l’Évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas. L’abandon à l’Esprit Saint, l’écoute de la Parole de Dieu, la dévotion à Marie Mère de Dieu enracinent la vie spirituelle, fraternelle et apostolique de la Communauté de l’Emmanuel dans la vie de l’Église (cf. SCE, Préambule, a et b).

**c.** La communion profonde entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, vécue dans la complémentarité des étas de vie, est au cœur du charisme de la Communauté de l’Emmanuel (cf. SCE, Préambule, c).

Ainsi, l’appartenance de clercs à la Communauté de l’Emmanuel est constitutive de ce charisme. Cette appartenance est essentielle à la vie de tous ses membres dans leur appel commun à la sainteté et à l’évangélisation.

De même, le ministère et la vie des clercs sont étroitement liés à leur appel dans la Communauté.

**d.** Au cœur même de la Communauté de l’Emmanuel, la Fraternité de Jésus qui regroupe des laïcs, des personnes engagées dans un célibat pour le Royaume et des clercs, propose un don de soi par une « consécration »[[2]](#footnote-2) accompagnée d’un engagement de disponibilité en vue de la mission confiée par la Communauté et par l’Ordinaire propre dans le cas d’un ministre ordonné. La Fraternité de Jésus est dépositaire de la vocation de la Communauté de l’Emmanuel et de la fidélité à son charisme (cf. SCE, Préambule, d).

**e.**Les clercs de la Communauté de l’Emmanuel sont des clercs séculiers, engagés dans la Communauté et « consacrés » dans la Fraternité de Jésus. Les séminaristes sont « consacrés » ou en cheminement vers cette « consécration ». Avec les autres membres de la Communauté qui cheminement dans la Fraternité de Jésus, les clercs et séminaristes reçoivent ainsi cet appel particulier à soutenir la Communauté dans ses fondements, sa vie quotidienne et sa mission.

**f.** Depuis le début, Pierre Goursat, fondateur de la Communauté de l’Emmanuel, portait le désir de donner des prêtres à l’Église qui, soutenus par une vie communautaire avec tous les étas de vie, vivraient leur sacerdoce au service des Églises particulières et de la mission universelle de l’Église : *« Il est important,* disait-il, *que les prêtres dans l’exercice de leur apostolat, dans les diocèses où ils sont, ne se trouvent plus seuls [...]. Ils peuvent donc très bien vivre en communauté avec les frères laïcs de la Fraternité de Jésus. Ils sont soutenus. »*[[3]](#footnote-3)

**g.**La finalité de l’Association cléricale démommée « Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel » à laquelle appartiennent tous les prêtres et les diacres de l’Emmanuel, est de leur permettre de répondre à leur appel communautaire dans les missions qui leur sont confiées par leur Ordinaire légitime, selon le charisme propre de l’Emmanuel. Cette association favorise ainsi, d’une part, la mission des clercs de l’Emmanuel dans une Église particulière et, d’autre part, leur mobilité au service de la mission de l’Église universelle.

Les prêtres et les diacres de cette Association sont soit incardinés dans un diocèse avec lequel doit être conclue une convention, soit incardiné dans l’Association en question (cf. art. 12, 13, 14 et 15).

**h.**Avec les autres membres de la Communauté, les clercs de l’Emmanuel sont fondamentalement au service des Églises particulières, pour la mission universelle de l’Église. L’incardination dans les diocèses participe à l’enracinement du charisme de l’Emmanuel dans ces Églises. L’incardination dans l’Association est au service de ce même appel. Celle-ci permet à certains de se dédier totalement aux œuvres propres de la Communauté, et à d’autres de servir les Églises particulières, en fidélité à ce même charisme.

Les clercs membres de la Communauté de l’Emmanuel appartiennent pleinement à l’Association cléricale. Ils vivent tous le même charisme et suivent le même règlement interne, hormis les obligations et des droits qui diffèrent, selon qu’ils sont incardiné ou non dans l’Association.

**NATURE ET FINALITÉ**

**1.** « L’**Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel** » – appelé ci-après de manière abrégée « Association cléricale » – est une association cléricale internationale publique, au sens des c. 302, 312 §1,1°/CIC, de droit pontifical, érigée par la Congrégation pour le Clergé. Conformément aux art. 7-8 des présents Statuts, elle est constituée des membres clercs de la Communauté de l’Emmanuel,[[4]](#footnote-4) Association internationale publique de fidèles du Christ érigée le 8 décembre 1992 par le Conseil Pontofical pour les Laïcs. Les clercs appartiennent aussi à la Fraternité de Jésus. Les séminaristes ne sont pas membres au sense propre. Ils ont néanmoins des obligations et droits propres concernant leur formation, précisés dans ces Statuts. Ils seront admis définitivement dans l’Association juste avant l’ordination diaconale.

L’Association cléricale est constituée en personne juridique publique et reçoit donc mission de poursvivre au nom de l’Église le but qu’elle se propose.

Son siège est situé au 18 Bd du Général Koenig, 92200 Neuilly/Seine, France.

**2.** Par l’exercice du ministère sacerdotal et diaconal, « l’Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel » se donne et reçoit pour fin de servir l’Église selon le charisme de la Communauté, et toutes les missions de cette dernière en communion avec son gouvernement, pour la croissance du peuple de Dieu.

**3.** L’objet de l’Association est de permettre à tous ses membres :

a) de vivre, dans leurs rapports avec les autres membres de la Communauté, la communion entre sacerdoce commun des baptisés et sacerdoce ministériel dans la complémentarité des étas de vie (cf. *Lumen Gentium,* 10 et 23). L’ecclésiologie de communion, essentiellement constitutive de ce charisme, façonne la vie spirituelle, fraternelle et apostolique des prêtres et diacres de l’Emmanuel unis à tous les étas de vie de la Communauté de l’Emmanuel (cf. Préambule c, et SCE, Préambule, c).

b) d’exercer le ministère ordonné selon le charisme de la Communauté de l’Emmanuel dans la disponibilité pour la mission telle que vécue dans la Fraternité de Jésus (cf. SCE, Préambule, d), au service de la mission universelle de l’Église , en communion avec les évêques diocésains et leur presbyterium, tenant compte des différences dues entre clercs incardinés dans l’Association et ceux incardinés dans les diocèses ;

L’Association permet aussi à ses membres prêtres de trouver dans une vie communautaire fraternelle la source d’un ministère sacerdotal sans cesse renouvelé, le soutien nécessaire pour vivre la discipline ecclésiastique dans la fidélité à l’Église et le déploiement de leur paternité spirituelle.

**4.** Les prêtres et les diacres de la Communauté de l’Emmanuel constituent avec les autres membres de la Communauté un unique corps missionnaire au service de l’Église. Pour être fidèle à son appel, partout où les conditions pastorales et les nécessités de l’évangélisation le réclament, la Communauté de l’Emmanuel doit pouvoir s’appuyer sur la disponibilité et la mobilité, entre autres, de ses membres clercs pour la mission au sein d’une diocèse, d’un pays ou plus largement à l’échelle de l’Église universelle (cf. *Presbyterorum ordinis,* 10), en communion avec les évêques et leur presbyterium, tenant compte des différences dues entre clercs incardinés dans l’Association et ceux incardinés dans les diocèses.

**5.** Sauf nécessités particulières, les prêtres incardinés dans l’Assiciation et ceux incardinés dans les diocèses, an accord avec les conventions établies, vivent en petites fraternités sacerdotales résidentielles, adaptées aux besoins de leur appostolat, dans des conditions déterminées par un règlement interne qui sera approuvé par la Congrégation pour le Clergé.

**6.** En communion avec la Communauté, l’Association cléricale assume la mission de formation de ses membres, dans le respect des normes de l’Église. Elle comprend les propositions que la Communauté de l’Emmanuel offre à tous ses membres, pour autant que ce soit compatible avec les exigenes pratiques d’une Maison de formation au sacerdoce, ainsi qu’une préparation spécifique à la vie commune et à la mission dans le charisme de l’Emmanuel.

L’Association rédigera sa propre *Ratio* de formation, selon les éléments ci-dessus, et chaque Maison de formation élaborera son Règlement interne qui tiendra comprte aussi de la *Ratio nationalis* du pays où elle se trouve. Cette *Ratio* et chaque Règlement interne seront soumis à l’approbation de la Congrégation pour le Clergé.

**MEMBRES ET CONDITIONS D’ENGAGEMENT**

**7.** L’Association clérical comprend (cf. cc. 298 und 307/CIC et 578/CCEO) :

a) des prêtres qui sont soit incardinés en son sein, soit conventionnés avec incardination dans un diocèse, les uns et les autres ayant les obligetions et les droits correspondant à leur incardination ;

b) les diacres qui se préparent à l’ordination sacerdotale, qui sont soit incardinés en son sein, soit conventionnés avec incardination dans un diocèse, les uns et les autres ayant les obligetions et les droits correspondant à leur incardination ;

c) des diacres permanents (célibataires ou non), qui sont soit incardinés en son sein, soit conventionnés avec incardination dans un diocèse, les uns et les autres ayant les obligetions et les droits correspondant à leur incardination ;

Les clercs appartennant à des Églises orientales *sui iuris* pourrunt être membres de l’Association cléricale à condition que soit respectée l’observance de leur rite propre (cf. can. 28 CCEO), étant sauve la disposition du can. 674 CCEO.

Les séminaristes sont engagés dans l’Association à titre temporaire et en dépendent pour ce qui concerne leur formation.

Il en est de même pour les candidats au diaconat permanent.

**8.** Ne peuvent s’engager définitivement dans l’Association cléricale que des clercs déjà engagés dans la Communauté et « consacrés » dans la Fraternité de Jésus :

a) la demande d’engagement doit être formulée par écrit ;

b) l’engagement requiert le consentement du Supérieur de l’Association cléricale, ci-après dénommé « Responsable des ministres ordonnés », ainsi que de son Conseil.

**9.** Concernant les diacres permanents, le Responsable des ministres ordonnés nomme, avec le consentement de son conseil et après avoir entendu obligatoirement l’avis du Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, un clerc responsable du diaconat permanent pour un mandat de cinq ans renouvelable. Si le clerc n’est pas incardiné dans l’Association, l’accord de son Ordinaire est nécessaire.

Quel que soit leur mode d’incardination, les diacres permanents – et leurs épouses s’ils sont mariés – reçoivent une formation spécifique au sein de la Communauté de l’Emmanuel et de l’Association cléricale (cf. art. 29).

**10.** Les séminaristes et les candidats au diaconat permanent font un engagement temporaire dans l’Association cléricale qui dure le temps de la formation et du discernement de leur vocation. Cet engagement temporaire a lieu au début de la formation et est associé à l’étape de probation dans la Fraternité de Jésus (cf. SCE, art. 48).

L’engagement définitif des séminaristes et des candidats au diaconat permanent dans l’Association cléricale se fait avant l’ordination diaconale. Il requiret l’engagement dans la Communauté de l’Emmanuel (cf. SCE, art. 13 et 23) et la « consécration » dans la Fraternité de Jésus (cf. SCE, Préambule, f-h).

Les modalités des engagament provisoire et définitif sont régies par un règlement interne.

**11.** Dans le cas où des clerc associés à la Communauté de l’Emmanuel rejoindraient l’Association cléricale, les conditions énoncées dans les Statuts de la Communauté de l’Emmanuel devront être respectées :

*« Après un temps de cheminement et discernement comme clercs associés, ils pouront éventuellement demander à s’engager dans la Communauté de l’Emmanuel et à se consacrer dans la Fraternité de Jésus :*

*– avec l’accord écrit de leur évêque,*

*– avec l’accord commun du Modérateur général de la Communauté et du Responsable des ministres ordonnés.*

*L’engagement comme membre à part entière dans la Communauté de l’Emmanuel et la consécration dans la Fraternité de Jésus impliquent nécessairement l’adhésion à l’Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel. Un convention avec leur diocèse fixera les modalités d’exercice de leur ministère dans le respect de leur appartenance à l’Association cléricale et à la Communauté (cf. SACCE, art. 15). »* (SCE, art. 27)

**12.** 1°) Sans modifier sa nature associative et en vue de favoriser la mise en œuvre des finalités pour lesquelles elle été érigée, l’Association cléricale a reçu par décret de la Congrégation pour le Clergé du 15 août 2017, la faculté d’incardiner en son sein selon les termes des cc. 265-267 et 269/CIC et 579/CCEO.

Dans ce cas, le Resonsable des ministres ordonnés a sur lesdits membres incardinés toutes les facultés d’un Ordinaire selon les normes de l’Église.

2°) L’incardination des membres définitivment engagés dans l’Association cléricale se fait de la manière suivante (dans l’esprit du Préambule g et h) :

a) ils peuvent être incardinés dans un diocèse selon les modalités prévues dans le cadre des conventions prises avec les évêques d’incardination (cf. art. 15) ;

b) ils peuvent aussi être incardinés au sein de l’Association, soit au moment de leur ordination diaconale soit ultérieurement, selon les orientations définies par les Conseils de la Communauté et de l’Association cléricale (cf. art. 14).

3°) Le Responsable des ministres ordonnés a reçu, par le même décret du 15 août 2017, la faculté d’admettre aux Ordres les candidats destinés à l’incardination dans l’Association et qui en font la demande.

**MISSION ET MODE D’ACTION DES CLERCS**

**13.** Les missions confiées par les évêques ou ordinaires aux clercs de l’Emmanuel feront l’objet de conventions conclues entre les évêques ou ordinaires, et le Responsable des ministres ordonnés, après que ce dernier ait entendu obligatoirement le Modérateur général de la Communauté.

Les modalités d’exercice du ministère ordonné sont déterminées ci-après en distinguant selon que les clercs sont incardinés dans les diocèses ou dans l’Association cléricale (art. 14 et 15).

La mission des diacres permanents tient compte de leur situation familiale et professionnelle d’une part, et d’auter part les associe dans toute la mesure du possible aux engagements de la Communauté de l’Emmanuel et à ses missions d’évangélisation.

**14.** Les clercs incardinés dans l’Association cléricale :

1°) La mission des prêtres et diacres incardinés dans l’Association cléricale est déterminée par le Responsable des ministres ordonnés qui agit en communion avec le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel. En cas de désaccord, on se référera aux dispositions prévues à l’article 19. Cette mission fera l’objet d’une lettre de mission (cf. annexe 4).

2°) Lorsqu’ils sont envoyés en mission pour le service d’une diocèse ou d’une autre réalité ecclésiale, une convention personnelle règle leur mise à disposition pour un service pastoral diocésain spécialement orienté vers l’évangélisation ou le renouveau de la vie chrétienne. Elle est signée par l’évêque diocésain, par le Responsable des ministres ordonnés, lequel agit après avoir obligatoirement entendu l’avis du Modérateur général de la Communauté, et par le clerc concerné. Cette convention a notamment pour objet de fixer les modalités d’exercice de leur ministère dans le respect de leur appartenance à l’Association cléricale et à la Communauté de l’Emmanuel. Elle tiendra également compte de l’historire et du contexte culturel et religieux du diocèse.

Ces dispositions s’appliquent également à toute autre mission ecclésiale.

Une part du ministère et du temps de chaque clerc est alors consacrée aux œuvres propres de la Communauté de l’Emmanuel, placées sous la double responsabilité du Responsable des ministres ordonnés et du Modérateur général de la Communauté (cf. annexe 4).

3°) Si les prêtres et diacres sont affectés à plein temps aux œuvres propres de la Communauté de l’Emmanuel, leur ministére s’exerce sous la responsabilité du Responsable des ministres ordonnés qui agit en communion avec le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel. En cas de désaccord, on se référera aux dispositions prévues à l’article 19.

**15.** Les clercs incardinés dans un diocèse :

1°) Pour déterminer les conditions de vie et de ministère des clercs de l’Association cléricale incardinés dans un diocèse, une convention générale doit être conclue entre l’évêque et le Resposable des ministers ordonnés (cf. annexe 1).

2°) L’incardination de chaque clerc de l’Emmanuel est en outre régie par une convention personnelle (cf. annexe 2).

3°) Une part du ministère et du temps de chaque clerc est consacrée aux œuvres propres do la Communauté de l’Emmanuel (cf. annexe 2-3).

**VIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES**

**16.** a) Les clercs de l’Association ont les droits et les obligations correspondant à leur fonction, à leur modalité d’incardination, à leur office et à leur charge, tels que prescrits dans le Droit canonique en vigueur ;

b) tous les membres de l’Association vivent selon le charisme de la Communauté de l’Emmanuel tel qu’il est décrit dans ses Statuts. Ils s’engagent en particulier, dans toute la mesure du possible, à (SCE, art. 15) :

*– un long temps d’adoration quotidien (adoration du Saint Sacrement quand c’est possible) ;*

*– la participation quotidienne à l’eucharistie ; pour les prêtres, la célébration quotidienne (dans le respect des rites et des traditions propres) ;*

*– une prière quotidienne de louange célébrée joyeusement et communautairement quand c’est possible ;*

– *la fréquentation régulière du sacrement de la réconciliation*.

Ils s’engagent à une vie fraternelle avec les membres de la Communauté de l’Emmanuel d’autres états de vie ; ils participent à une maisonnée (SCE, art. 16) et bénéficient d’un accompagnateur (SCE, art. 19). Ils participent aussi aux réunions communautaires mensuelles (SCE, art. 16), aux rencontres de la Fraternité de Jésus et aux activités d’évangélisation de la Communauté de l’Emmanuel. Ils sont disponibles pour la mission. Ils versent également une juste participation financière à la vie et l’apostolat de la Communauté de l’Emmanuel, dont ils fixent librement le montant (SCE, art. 20). Ils bénéficient d’une formation permanente (SCE, art. 21). Les prêtres s’engagent à une vie de fraternité sacerdotale résidentielle telle qu’elle est définie dans le règlement interne et selon les accords établis avec les Ordinaires.

**GOUVERNEMENT DE L’ASSOCIATION**

**17.** 1°) Le Responsable des ministres ordonnés de la Communauté de l’Emmanuel est institué par la Congrégation pour le Clergé (cf. c. 158-163 et 317 § 1/CIC) sur présentation d’une liste de trois candidats proposés par le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, comportant un ordre de préférence, une présentation écrite de chaque candidat et, dans le cas des candidats non incardinés dans l’Association, l’accord écrit préalable de leut Ordinaire pour cette éventuelle nomination qui impliquera un service dans l’Association à temps plein. Cette liste est établie par le Modérateur général de la Communauté, avec le consentement du Conseil de l’Association cléricale donné à la majorité des deux tiers.

2°) Le Responsable des ministres ordonnés doit être choisi parmi tous les prêtres membres de l’Association cléricale, quelle que soit leur incardination, et ayant au moins :

a) dix ans de « consécration » dans la Fraternité de Jésus ;

b) dix ans de sacerdoce.

3°) Le Responsable des ministres ordonnés est institué pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé une fois, en respectant la procédure du paragraphe 17-1° des présents statuts.

4°) Conformément aux Statuts de la Communauté de l’Emmanuel (SCE, art. 25), le Responsable des ministres ordonnés est membre de droit du Conseil international de la Communauté de l’Emmanuel ; il est pleinement associé à son gouvernement.

**18.** 1°) Le Responsable des ministres ordonnés administre l’Association cléricale. Il représente l’Association cléricale devant le Saint-Siège, les évêques ou toute autre autorité dans l’Église. Dans un esprit de communion, selon le charisme de la Communauté de l’Emmanuel, il s’oblige, avec son Conseil, à travailler en étroite collaboration avec le Modérateur général de la Communauté.

2°) Le Responsable des ministres ordonnés est responsable de la formation et de tout ce qui concerne la vie et le ministère des prêtres et des diacres incardinés dans l’Association et, pour les autres, dans les limites des conventions établies. Il nomme, avec le consentement de son conseil et après avoir obligatoirement entendu l’avis du Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, le Prêtre délégué à la formation de l’Association cléricale pour un mandat de cinq ans renouvelable. Si le clerc n’est pas incardiné dans l’Association, l’accord de son Ordinaire est nécessaire.

3°) Le Responsable des ministres ordonnés a toutes les facultés d’un Ordinaire à l’égard de tous membres incardinés dans l’Association.

4°) En communion avec le Modérateur général de la Communauté, le Responsable des ministres ordonnés exerce son autorité soit de façon ordinaire propre, le cas échéant avec l’avis ou le consentement de son Conseil (cf. art. 22), soit par délégation. La délegation spéciale pour un acte particulier peut être donnée oralement ; la délégation générale pour un ensemble d’actes doit être concédée par écrit et recevoir l’accord de son Conseil. La personne déléguée ne peut subdéléguer sans l’accord du Responsable des ministres ordonnés.

**19.** En cas de désaccord entre le Responsable des ministres ordonnés et le Modérateur général de la Communauté (cf. art. 18-1°) sur des sujets concernant l’exercice du ministère des clerc, il sera procédé à une réunion extraordinaire du Collège de communion. Ce dernier est composé du Conseil de la Communauté et du Conseil de l’Association cléricale et il est chargé d’étudier des questions et d’émettre des avis concernant l’unité des deux associations et les missions communes dans la fidélité au charisme de l’Emmanuel (cf. SCE 28). Le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel et le Responsable des ministres ordonnés disposent, l’un et l’autre, de la faculté de convoquer cette réunion du Collège de communion lorsque les faits l’exigent. Un accord sera recherché par consensus. Si le consensus n’est pas trouvé, vu qu’il s’agit du ministère des clercs, la décision revient au Responsable des ministres ordonnés avec le consentement de son conseil. Le Modérateur général de la Communauté a la possibilité de faire recours à la Congrégation pour le Clergé qui prendra sa décision après avoir entendu le Modérateur général et le Responsable de l’Association cléricale, et reçu l’avis du Dicastère dont dépend la Communauté.

**20.** 1°) Le Responsable des ministres ordonnés peut renoncer à sa chage avant le terme de son mandat s’il estime ne plus être en état d’assumer ses fonctions. Dans ce cas, il présentera sa démission à la Congrégation pour le Clergé après avoir préalablement informé le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel.

2°) En cas de vacance de la charge du Responsable des ministres ordonnés en cours de mandat, le prêtre délégué à la formation assurera l’intérim en qualité d’administrateur en attendant la nomination d’un nouveau Responsable des ministres ordonnés pour le reste du mandat, selon article 17. L’intérim ne durera pas plus d’un an, sauf si le mandat du Responsable précédent devait venir à terme dans les deux ans après la vacance.

3°) En cas de grave dysfonctionnement dans l’exercice de la charge du Responsable des ministres ordonnés, on procédera comme suit :

a) Après avoir informé la Congrégation pour le Clergé, le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel réunira le Collège de communion (voir art. 19) ;

b) Ce Collège, après un vote à la majorité des quatre cinquièmes, pourra démander la révocation du Responsable des ministres ordonnés à la Congrégation pour le Clergé. En cas de révocation, l’article 20-2° s’appliquera.

**LE CONSEIL DE L’ASSOCIATION CLÉRICALE**

**21.** 1°) Le Responsable des ministres ordonnés est assisté d’une Conseil composé de :

a) sept membres engagés définitivement dans l’Association cléricale, élus par une assemblée générale décrite à l’article 26 ;

b) trois membres de droit : le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, le Prêtre délégué à la formation (cf. art. 18-2°) et le Clerc responsable du diaconat permanent (cf. art. 9).

c) Trois membres nommés : des personnes laïques, « consacrées » dans la Fraternité de Jésus, nommées conjointement par le Responsable des ministres ordonnés et le Modérateur général de la Communauté.

2°) Tous les membres clercs du Conseil ont droit de vote déliberatif ; les membres laïcs ont un droit de vote consultatif.

3°) La durée du mandat des membres élus et nommés est de cinq ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres de droit subsiste le temps de leur fonction.

**22.** Le Conseil de l’Association cléricale se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du Responsable des ministres ordonnés. Il est convoqué aussi dans tous les cas où son consentement est nécessaire. L’ordre du jour en est fixé parle Responsable des ministres ordonnés. Le fonctionnement du Conseil et plus généralement de l’administration de l’Association cléricale est régi par un règlement interne.

**23.** Le consentement du Conseil de l’Association, exprimé à la majorité des deux tiers, est requis pour :

a) l’admission des membres ;

b) la nomination du Prêtre délégué à la formation ;

c) la nomination du clerc rosponsable des diacres ;

d) l’affectation des nouveaux séminaristes (cf. art. 27) ;

e) la présentation des candidats à l’ordination ;

f) dans le cas où les séminaristes seraient formés en dehors des maisons de formation de l’Association, la désignation, en accord avec les évêques intéressés, des institutions de formation ou d’études ecclésiastiques accessibles aux membres de l’Association en vue du sacerdoce ministériel ;

g) l’incardination des membres dans l’Association ;

h) l’élaboration des règlements internes dont il est question dans les présents Statuts, restant sauve l’approbation par la Congrégation pour le Clergé ;

i) la conclusion de conventions générales passées avec des évêques ou Ordinaires dans le cadre des articles 13, 14 et 15 des présents Statuts, et plus généralement de la conclusion de conventions engageant à long terme l’Association ;

j) la délégation de façon permanente d’une partie des pouvoirs du Responsable des ministres ordonnés, après avoir entendu obligatoirement l’avis du Modérateur général de la Communauté ;

k) l’adoption des décisions importantes concernant le patrimoine : les actes de disposition et les actes extraordinaires d’administration. Ce point demande également et obligatoirement l’avis du Modérateur général et du Conseil international de la Communauté.

Le Conseil de l’Association cléricale approuve aussi le budget et le bilan annuels, par une vote collégial.

Après chacune de ses réunions, le Conseil de l’Association cléricale transmettra au Conseil international de la Communauté le compte-rendu des décisions prises.

**24.** Le Responsable des ministres ordonnés et les membres du Conseil de l’Association cléricale participent aux réunions du Comité consultatif international de la Communauté de l’Emmanuel et prennent part à la réflexion sur l’approfondissement du charisme de l’Emmanuel (cf. SCE, art. 47). Ils sont membres du Collège de prière et d’élection de la Communauté de l’Emmanuel.

**25.** L’administration de l’Association s’appuie sur la partition géographique réalisée par la Communauté : zones et provinces (c. SCE, art. 45). Après avoir entendu obligatoirement l’avis du Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, le Responsable des ministres ordonnés désigne des prêtres délégués pour veiller en son nom et en collaboration avec les responsables de la Communauté de l’Emmanuel (délégués de zone et autres responsables régionaux) sur les membres de l’Association présents dans ces entités géographiques.

**ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ASSOCIATION CLÉRICALE**

**26.** L’élection des membres du Conseil de l’Association est faite par une assemblée générale composée du Responsable des ministres ordonnés et des membres du Conseil de l’Association cléricale ainsi que de cinquante représentants, élus au suffrage direct dans le cadre des zones par tous les membres engagés de l’Association. Le nombre des grands électeurs à désigner pour chaque zone est fixé par le Conseil de l’Association cléricale au prorata du nombre des engagés. Si une zone n’est pas assez développée pour élire des grands électeurs, elle sera associée à une zone proche. L’ensemble du processus électorial fait l’objet d’un règlement interne.

L’Assemblée générale est appelée également à donner des orientations par rapport à la formation, à l’exercice du ministère, aux rapports avec les Églises particulières et plus généralement sur toute question intéressant la bonne marche de l’Association cléricale, en veillant à conserver la communion avec la Communauté.

**LES MODALITÉS DE FORMATION DANS L’ASSOCIATION CLÉRICALE**

**27.** 1°) Afin d’accomplir ses finalités et pour les candidats s’orientant vers l’incardination dans l’Association, celle-ci peut ouvrir ses propres Maisons de formation aux ministères ordonnés, régies par les normes approuvées par la Congrégation pour le Clergé, et par sa propre *Ratio* de formation.

2°) Dans ces Maisons de formation peuvent aussi être formés des candidats qui seront incardinés dans les diocèses, selon les modalités établies dans les conventions signées par le Responsable des ministres ordonnés avec les Ordinaires.

3°) Tant les séminaristes en vue de l’incardination dans l’Association que ceux choisissant d’entrer dans un diocèse peuvent se former dans les Séminaires des diocèses, selon les modalités établies par le Responsable des ministres ordonnés et les Ordinaires.

**28.** Les Maisons de formation, dont le premier responsable est le Responsable des ministres ordonnés, sont placées sous la vigilance de la Congrégation pour le Clergé.

Tous les candidats au sacerdoce accompliront au moins un cycle de leur formation dans une Maisons de formation de l’Association.

**29.** Pour les diacres permanents, un parcours spécifique de discernement et de formation est mis en place selon des modalités fixées par un règlement interne adopté par le conseil de l’Association cléricale et approuvé par la Congrégation pour le Clergé. Ce parcours est fidèle au charisme de la Communauté de l’Emmanuel et respecte les *Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents* publiées par la Congrégation pour le Clergé et la Congrégation pour l’Éducation Catholique le 22 février 1998. Là aussi, pour les diacres incardinés dans les diocèses, on tiendra compte des normes diocésaines de formation et de la convention signée.

**30.** 1°) Le Délégué à la formation est membre de droit du Conseil international de la Communauté de l’Emmanuel (cf. SCE, art. 25).

2°) Si le Délégué à la formation n’est pas incardiné dans l’Association cléricale, il peut demander l’excardination à son Ordinaire propre en vue de l’incardination dans l’Association cléricale.

Il peut également rester incardiné dans son diocèse et demander à son Ordinaire i’autorisation écrite de se dédier à sa nouvelle charge, le temps de son mandat.

3°) En partenariat avec les Recteurs des Maisons de formation concernées (de l’Association ou autres), il est responsable de la préparation des candidats aux Ordres sacrés, selon les indications des autorités ecclésiastiques compétentes, la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* et la *Ratio* de formation de l’Association. Il assure, avec le concours des formateurs, leur formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Il organise la discipline et la vie pratique des Maisons de formation.

4°) En collaboration avec les responsables locaux de la Communauté de l’Emmanuel, il veille à ce que les candidats au ministère ordonné reçoivent l’ensemble de la formation proposée aux membres de la Communauté. Il organise aussi une formation spécifique à l’exercice du ministère ordonné dans la Communauté de l’Emmanuel, laquelle intègre une formation pour l’évangélisation.

5°) I est également responsable de la formation permanente des clercs.

**31.** 1°) Pour les candidats qui seront incardinés dans les diocèses, les modalités d’admission aux Ordres seront établies dans les conventions signées avec les divers Ordinaires.

2°) Pour les candidats qui seront incardinés dans l’Association, l’admission aux Ordres est le fait du Responsable des ministres ordonnés. La procédure d’appel aux Ordres est fixée par le règlement interne.

**L’ADMINISTRATION TEMPORELLE**

**32.** L’Association étant une personne juridique publique, ses biens sont des biens ecclésiastiques, conformément au c. 319/CIC. Leur administration est faite selon les normes générales du Code de droit canonique et celles établies par les présents Statuts.

**33.** Le Rsponsable des ministres ordonnés administre les biens temporels de l’Association. Il est assisté d’un Conseil pour les affaires économiques, composé de l’économe de la Communauté de l’Emmanuel et de quatre conseillers qu’il choisit avec le consentement du Conseil de l’Association cléricale (cf. cc. 1279 et 1280/CIC et 1023/CCEO). Un d’entre eux est membre du Conseil aux affaires économiques de la Communauté.

L’économe de l’Association est nommé par le Responsable des ministres ordonnés, qui aura entendu préalablement et obligatoirement l’avis du Modérateur général de la Communauté et aura obtenu le consentement du Collège de communion donné à la majorité des deux tiers.

**34.** L’acquisition, l’administration et la disposition des biens temporels de l’Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel doivent respecter les fins poursuivies conjointement par celle-ci et par la Communauté (cf. art. 2). L’acquisition de biens immobiliers ainsi que de biens mobiliers excédant une valeur déterminée par un règlement interne requièrent le consentement du Conseil de l’Association cléricale, après avoir entendu obligatoirement l’avis du Modérateur général de la Communauté.

Il en est de même pour les actes d’administration extraordinaire que constituent la conclusion d’emprunts et la concession de sûretés grevant des biens immobiliers ou mobiliers appartenant à l’Association cléicale.

Pour l’aliénation des biens de l’Association cléricale et pour la conclusion d’actes juridiques grevant ces mêmes biens, est en outre requise l’autorisation de la Congrégation pour le Clergé si la somme dépasse les limites établies par la Conférence épiscopale locale (cf. c. 638 et cc. 1291-1292; 1295/CIC).

**35.** Tous les membres de l’Association cléricale conservent la propriété et la gestion de leurs biens personnels. Ils ont le droit de recervoir une juste rémunération et de bénéficier de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs soins en cas de maladie, d’invalidité et de vieillesse (cf. c. 281/CIC).

Vu que l’incardination dans l’Association cléricale est essentiellement au service du charisme de la Communauté de l’Emmanuel, celle-ci s’engage à soutenir financièrement la formation des clercs incardinés dans l’Association cléricale, et à veiller à ce qu’ils reçoivent une juste rémunération lorsqu’ils sont en activité ou en retraite.

**36.** L’Association entreprend toutes les initiatives nécessaires pour que les actes afférents soient valides selon le droit civil du pays où elle a son siège principal, ainsi que dans les autres pays où elle est présente.

**SEPARATION DE L’ASSOCIATION**

SORTIE DE L’ASSOCIATION

**37.** Lorsq’un membre, prêtre ou diacre, de l’Association cléricale décide volontairement de sortir de la Communauté de l’Emmanuel, il perd de plein droit la qualité de membre de l’Association cléricale. De même, si le clerc décide volontairement de sortir de l’Association cléricale, il perd de plein droit la qualité de membre de la Communauté. Ce départ met fin aux droits et obligations découlant de la qualité de membre à part entière de l’Association cléricale et de la Communauté.

Si le clerc est incardiné dans un diocèse et décide de sa propre initiative de sortir de la Communauté ou de l’Association cléricale, il reste incardiné dans son diocèse.

Si le clerc est incardiné dans l’Association cléricale, il devra, préalablement à la présentation de sa renonciation à la qualité de membre, justifier qu’un évêque consent à l’incardiner dans son diocèse, ou du moins à le recevoir à l’essai dans son diocèse pour exercer le ministère. Jusq’au moment où un Ordinaire le recevra, le clerc restera incardiné dans l’Association cléricale et n’exercera pas de mission au nom de celle-ci. Le Responsable des ministres ordonnés accordera la licence de transfert ou concèdera l’excardination sur demande de l’Ordinaire d’accueil.

Si un séminariste cheminant au sein de l’Association cléricale vers le sacerdoce arrête sa formation, cela ne remet pas en cause son appartenance à la Communauté de l’Emmanuel.

Il en est de même pour un candidat au diaconat permanent.

RENVOI DE L’ASSOCIATION

**38.** Le Responsable de l’Association cléricale pourra décider le renvoi d’un membre de l’Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel pour des délits ou causes mentionnés dans les cann. 694-699/CIC et 497-503/CCEO et selon la procédure qui y est décrite, en tenant compte des éléments propres de l’Association cléricale. Le décret de renvoi sera confirmé par la Congrégation pour le Clergé. Ce décret met fin aux droits et obligations découlant de la qualité de membre à part entière de l’Association cléricale et entraîne aussi de plein droit le renvoi de la Communauté.

Le membre renvoyé dispose du droit d’exercer un recours contre la décision de renvoi confirmée par la Congrégation pour le Clergé devant le Tribunal Suprême de la Signature apostolique.

Lorsque le clerc est incardiné dans un diocèse, son renvoi de l’Association cléricale est sans effet sur son incardination.

Lorsque le clerc est incardiné dans l’Association cléricale, celui-ci y restera incardiné jisqu’au moment où un Ordinaire le recevra. Il n’exercera toutefois plus de mission au nom de celle-ci du jour de son renvoi. Le Responsable des ministres ordonnés acordera la licence de transfert ou concèdera l’excardination sur demande de l’Ordinaire d’accueil.

**EXTINCTION DE L’ASSOCIATION**

**39.** Outre les cas de suppression par décision de l’autorité ecclésiastique, l’Association peut décider volontairement sa dissolution. La décision ne peut être prise que par l’assemblée générale de l’Association cléricale, à la majorité des deux tiers, et doit ensuite être soumise à l’approbation de la Congrégation pour le Clergé qui décidera après avoir entendu le Modérater général de la Communauté et le Dicastère dont dépend la Communauté.

En cas d’extinction de l’Association, selon le droit et dans le respect des volontés des donateurs, les biens seront destinés à la Communauté de l’Emmanuel.

**MODIFICATION DES STATUTS**

**40.** Les statuts peuvent être traduits, la version française demeurant la norme.

Les modifications apporées aux présents statuts devront être approuvées par l’assemblée générale de l’Association cléricale, à la majorité des deux tiers, puis soumises à l’approbation de la Congrégation pour le Clergé qui décidera après avoir entendu le Modérateur général de la Communauté et le Dicastère dont dépend la Communauté.

Le texte original des présent Statuts est déposé auprès de la Congrégation pour le Clergé.

**INTERPRETATION DES STATUTS**

**41.** L’interprétation et les éventuelles modifications des Statuts présents reviennent à la Congrégation pour le Clergé, ayant entendu préalablement le Conseil de l’Association.

**RAPPORT AVEC LE DROIT CANONIQUE EN VIGUEUR**

**42.** Pour tout ce qui n’est pas mentionné dans les Statuts présents, on se référera au Droit canonique en vigueur.

Ces Statuts sont approuvés *ad experimentum* pour 3 ans.

Fait au Siège de la Congrégation pour le Clergé le 15 août 2017, en la Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, date anniversaire de la naissance du Serviteur de Dieu Pierre Goursat, Fondateur de la Communauté de l’Emmanuel.

Beniamino Card. Stella

 *Préfet*

† Joël Mercier

Arch. titulaire de Rota

*Secrétaire*

**ANNEXE CONCERNANT LES CONVENTIONS ET LES LETTRES DE MISSION**

***Clerc incardinés dans un diocèse :***

1. **La convention générale** pour déterminer les conditions de vie et de ministère des clercs de l’Emmanuel incardinés dans un diocèse, doit être conclue entre l’évêque et le Responsable des ministres ordonnés. Elle est contresignée par le Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, manifestant ainsi la prise de connaissance de la convention et le soutien de la Communauté.

La Communauté de l’Emmanuel, l’Association cléricale, et les diocèses signataires de ces conventions s’engagent à encourager et soutenir les prêtres, les diacres, et les séminaristes de l’Association cléricale à vivre selon le charisme de l’Emmanuel, en communion avec les autres états de la vie de la Communauté, et à permettre leur disponibilité pour les missions confiées tant par l’évêque que par la Communauté (cf. SCE, Préambule, g). Tout ceci sera signifié dans les lettres de mission de chaque clerc.

La convention générale avec le diocèse stipulera que, à la demande du Responsable des ministres ordonnés, en accord avec le Modérateur général de la Communauté, un clerc de l’Emmanuel peut être mis temporairement par son évêque à la disposition complète de la Communauté.

2. **La convention personnelle** sera signée, avant l’ordination diaconale, par l’évêque diocésain, par le Responsable des ministres ordonnés, lequel agit après avoir obligatoirement demandé l’avis du Modérateur général de la Communauté, et par le clerc concerné. Elle a notamment pour objet de fixer les modalités d’exercice de son ministère dans le respect de son appartenance au diocèse, à l’Association cléricale et à la Communauté.

3. **La lettre de mission** de chaque clerc sera donnée par l’évêque, après avis du Responsable des ministres ordonnés qui lui-même aura préalablement et obligatoirement entendu l’avis du Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, en vue de parvenir à un accord avec lui sur cette mission.

Cette lettre de mission tiendra compte du fait qu’une part du ministère et du temps de chaque clerc sera consacré aux œuvres propres de la Communauté de l’Emmanuel, placées sous la double responsabilité du Responsable des ministres ordonnés et du Modérateur général de la Communauté. En ce qui concerne cette répartition et selon la coutume historique de la Communauté, dans l’ensemble, on cherchera à respecter la proportion d’un tiers pour la Communauté et deux tiers pour le diocèse. L’affectation et la part du ministère pour le service de la Communauté se feront sous l’autorité du Responsable des ministres ordonnés qui aura préalablement et obligatoirement entendu l’avis du Modérateur général en vue de parvenir à un accord avec lui sur cette question.

Pour les prêtres et diacres qui sont affectés à plein temps aux œuvres propres de l’Emmanuel, le Responsable des ministres ordonnés ou ses délégués, en lien avec le Modérateur général de l’Emmanuel, seront tenus de faire un rapport annuel à l’Ordinaire propre.

***Clercs incardinés dans l’Association cléricale :***

4. **La lettre de mission** de chaque clerc sera donnée par le Responsable des ministres ordonnés qui lui-même aura préalablement et obligatoirement entendu l’avis du Modérateur général de la Communauté de l’Emmanuel, en vue de parvenir à un accord avec lui sur cette mission.

Pour les clercs envoyés en mission dans un diocèse ou au service d’autre réalité ecclésiale, cette lettre de mission tiendra compte du fait qu’une part du ministère et du temps de chaque clerc sera consacrée aux œuvres propres de la Communauté de l’Emmanuel placées sous la double responsabilité du Responsable des ministres ordonnés et du Modérateur général de la Communauté. En ce qui concerne cette répartition et selon la coutume historique de la Communauté, on cherchera, dans l’ensemble, à respecter la proportion d’un tiers pour la Communauté et deux tiers pour l’autre mission. L’affectation et la part du ministère pour le service de la Communauté se feront sous l’autorité du Responsable des ministres ordonnés qui aura préalablement et obligatoirement entendu l’avis du Modérateur général en vue de parvenir à un accord avec lui sur cette question.

# Deutsch

**CONGREGATIO PRO CLERICIS**

Prot. N. 20172741

**Dekret**

Die Gemeinschaft Emmanuel wurde 1973 vom Diener Gottes Pierre Goursat gegründet. Als internationale öffentliche Vereinigung von Gläubigen wurde sie am 8. Dezember 1992 vom Päpstlichen Laienrat errichtet und umfasst alle Lebensstände. Ihre Mitglieder, Laien wie Kleriker, empfangen gemeinsam im Charisma der Gemeinschaft denselben Ruf zur Heiligkeit und zur Verkündigung des Evangeliums. Dieses Charisma wurzelt in der eucharistischen Anbetung und sich zeigt im Mitleiden mit die Ärmsten und in der Mission zu allen, die das Evangelium Christi nicht kennen. Die Verfügbarkeit gegenüber dem Heiligen Geist, das Hören auf das Wort Gottes und die Verehrung der Muttergottes verwurzeln das geistliche, geschwisterliche und apostolische Leben der Gemeinschaft Emmanuel im Leben und in der Mission der Kirche.

Von Anfang an hatte Pierre Goursat die Sehnsucht der Kirche Priester zu geben, die von einem Gemeinschaftsleben mit allen Lebensständen getragen werden und so ihr Priestertum im Dienst der Teilkirchen und der Mission der Gesamtkirche leben. Die tiefe Gemeinschaft zwischen gemeinsamen Priestertum und Dienstpriestertum, die in einer gegenseitigen Ergänzung der Lebensstände gelebt wird, ist daher zentral für das Charisma der Gemeinschaft Emmanuel. Zu ihr gehören Priester und Diakone, deren Leben und Dienst sehr eng mit ihrer Berufung in die Gemeinschaft verknüpft sind.

Gestärkt durch eine Erfahrung von über vierzig Jahren ist die Gruppe der Kleriker von Emmanuel glücklicherweise gewachsen und in zahlreichen Ländern der Welt verbreitet. Sie ist gefestigt, sowohl in ihrem vitalen Band zur Gemeinschaft als auch in ihrer klerikalen Identität im Missionsdienst der Kirche, in Gemeinschaft mit den Ordinarien der Teilkirchen und ihren Presbyterien.

Auf die Anfrage des Moderators der Gemeinschaft und ermutigt durch mehrere Kardinäle und Bischöfe hat die Kleruskongregation die Möglichkeit geprüft, die Priester und Diakone der Gemeinschaft in einer öffentlichen Klerikervereinigung päpstlichen Rechts zu sammeln, die in enger Communio mit der Gemeinschaft steht und Kleriker, besonders für den universellen Missionsdienst der Kirche, inkardinieren kann.

Nach Prüfung der konkreten Modalitäten einer solchen Vereinigung und nach Erhalt der Stellungnahmen von Experten des Kirchenrechts und mehreren Dikasterien des Heiligen Stuhls, besonders des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben, dem die öffentliche Vereinigung von Gläubigen, genannt „Gemeinschaft Emmanuel“ zugeordnet ist, desweiteren unter Berücksichtigung der Überlegungen, die in einem interdikasteriellen Treffen am 29. Mai 2017 angestellt wurden, schließlich in der Annahme alle kanonischen Voraussetzungen sowie die Weisungen des Heiligen Stuhls beachtet zu haben,

**errichtet**

**die Kleruskongregation**

die „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“ als öffentliche klerikale Vereinigung päpstlichen Rechts, mit Rechtspersönlichkeit.

**Sie überträgt**

der „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“ das Recht, Kleriker zu inkardinieren und gibt ihrem Verantwortlichen das Recht, Kandidaten, die für die Inkardination in der Vereinigung vorgesehen sind, zu den Weihen zuzulassen.

**Sie approbiert**

für drei Jahre *ad experimentum* die Statuten der „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“, von denen ein authentisches Exemplar diesem Dekret beiliegt. Diese Statuten werden mit 1. Januar 2018 in Rechtskraft erwachsen.

Erlassen am Sitz der Kleruskongregation am 15. August 2017, dem Fest der Aufnahme der Seligen Jungfrau Maria in den Himmel und dem Geburtsdatum des Dieners Gottes Pierre Goursat, Gründer der Gemeinschaft Emmanuel.

Beniamino Kard. Stella

*Präfekt*

 Joël Mercier

Titularerzbischof von Rota

 Sekretär

**CONGREGATIO PRO CLERICIS**

Prot. N. 20172741

**Statuten der „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“**

**PRÄAMBEL**

a. Die Gemeinschaft Emmanuel ist eine öffentliche Vereinigung von Christgläubigen. Ihr gehören alle Lebensstände an. Ihr Name bedeutet „Gott mit uns“, gegenwärtig im alltäglichen Leben. Ihre Berufung ist so im Geheimnis der Inkarnation verwurzelt. Ihre Mitglieder, Laien wie Kleriker, sind dazu berufen, in der Welt zu leben, ohne von der Welt zu sein. Sie empfangen gemeinsam denselben Ruf zur Heiligkeit und zur Verkündigung des Evangeliums (vgl. *Lumen Gentium,* 5 und SCE[[5]](#footnote-5), Präambel).

**b.** Die wesentliche Gnade der Gemeinschaft kommt von der eucharistischen Anbetung, aus der das Mitleiden entspringt. Gedrängt von diesem Mitleiden, genährt vom Lobpreis und dem sakramentalen Leben haben die Mitglieder der Gemeinschaft Emmanuel die Sehnsucht, gemeinsam das Evangelium allen zu verkünden, die es nicht kennen. Die Hingabe an den Heiligen Geist, das Hören auf das Wort Gottes und die Verehrung Marias, der Mutter Gottes, verwurzeln das geistliche, geschwisterliche und apostolische Leben der Gemeinschaft Emmanuel im Leben der Kirche (vgl. SCE, Präambel, a und b).

**c.** Die tiefe Gemeinschaft zwischen allgemeinem Priestertum und Dienstpriestertum, die in der gegenseitigen Ergänzung der unterschiedlichen Lebensstände gelebt wird, ist zentral für das Charisma der Gemeinschaft Emmanuel (vgl. SCE, Präambel, c).

So ist die Zugehörigkeit der Kleriker zur Gemeinschaft Emmanuel konstitutiv für dieses Charisma. Ihre Zugehörigkeit ist wesentlich für das Leben aller Mitglieder in ihrem gemeinsamen Ruf zur Heiligkeit und zur Evangelisation.

Ebenso ist der Dienst und das Leben der Kleriker eng an ihre Berufung in die Gemeinschaft gebunden.

**d.** Im Herzen der Gemeinschaft Emmanuel bietet die Bruderschaft Jesu, die Laien, im Zölibat für das Himmelreich geweihte Personen und Kleriker vereint, die Möglichkeit zur Selbsthingabe durch eine „Weihe“ [[6]](#footnote-6). Sie wird von einem Engagement der Verfügbarkeit für die Mission begleitet, die von der Gemeinschaft und – im Fall eines Klerikers – vom zuständigen Ordinarius anvertraut wird. Die Bruderschaft Jesu ist Treuhänder der Berufung der Gemeinschaft Emmanuel und der Treue zu ihrem Charisma (vgl. SCE, Präambel, d).

**e.**Die Kleriker der Gemeinschaft Emmanuel sind säkulare Kleriker, engagiert in der Gemeinschaft Emmanuel und „geweiht“ in der Bruderschaft Jesu. Die Seminaristen sind „geweiht“ oder auf dem Weg zu dieser „Weihe“. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, die in der Bruderschaft Jesu sind, empfangen die Kleriker und Seminaristen so diesen besonderen Ruf, die Gemeinschaft in ihren Grundlagen, ihrem täglichen Leben und ihrer Mission zu unterstützen.

**f.**Schon von Anfang an hatte Pierre Goursat, der Gründer der Gemeinschaft Emmanuel, die Sehnsucht, der Kirche Priester zu geben, die von einem Gemeinschaftsleben mit allen Lebensständen getragen werden und so ihr Priestertum im Dienst der Partikularkirchen und der universellen Mission der Kirche leben. Er sagte: *„Es ist wichtig, dass die Priester in der Ausübung ihres Apostolates, in den Diözesen, in denen sie sind, nicht mehr allein sind. [...] Sie können also sehr gut in Gemeinschaft mit den Laien der Bruderschaft Jesu leben. So werden sie getragen.“*[[7]](#footnote-7)

**g.**Die Klerikervereinigung, zu der alle Priester und Diakone von Emmanuel gehören, wird „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“ genannt. Ihr Ziel ist es, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren gemeinschaftlichen Ruf gemäß dem Charisma von Emmanuel, in den Missionen, die ihnen von ihren rechtmäßigen Ordinarien anvertraut sind, zu leben. Diese Vereinigung fördert so einerseits die Mission der Kleriker der Gemeinschaft Emmanuel in einer Partikularkirche und andererseits ihre Mobilität im Dienst der Mission der Gesamtkirche.

Die Priester und Diakone dieser Vereinigung sind entweder in einer Diözese, mit der eine Vereinbarung geschlossen werden muss (vgl. Art. 12, 13, 14 und 15), oder in der Klerikervereinigung selbst inkardiniert.

**h.**Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft stehen die Kleriker von Emmanuel grundsätzlich im Dienst der Partikularkirchen für die universale Mission der Kirche. Die Inkardination in den Diözesen trägt zur Verwurzelung des Charismas von Emmanuel in diesen Kirchen bei. Die Inkardination in der Vereinigung steht im Dienst desselben Rufes. Sie erlaubt einigen sich ganz den eigenen Werken der Gemeinschaft zu widmen und anderen den Partikularkirchen in der Treue zu demselben Charisma zu dienen.

Die Kleriker, die Mitglieder der Gemeinschaft Emmanuel sind, gehören in vollem Umfang zur Klerikervereinigung. Sie leben alle dasselbe Charisma und leben nach derselben internen Lebensordnung, mit Ausnahme der Pflichten und Rechte, die von einer Inkardination in der Vereinigung abhängen.

**WESEN UND ZIEL**

**1.** Die « Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel » – in der Folge abgekürzt « Klerikervereinigung » genannt – ist eine öffentliche internationale Klerikervereinigung päpstlichen Rechts im Sinne der cc. 302, 312 §1,1°/CIC. Sie wird von der Kleruskongregation Errichtet. Entsprechend der Artikel 7-8 der vorliegenden Statuten besteht sie aus den Klerikern, die Mitglieder der Gemeinschaft Emmanuel[[8]](#footnote-8) sind, einer öffentlichen internationalen Vereinigung von Christgläubigen, die am 8. Dezember 1992 vom Päpstlichen Laienrat errichtet wurde. Die Kleriker gehören auch der Bruderschaft Jesu an. Seminaristen sind keine Mitglieder im eigentlichen Sinn. Sie haben aber ihre Ausbildung betreffend eigene Pflichten und Rechte, die in diesen Statuten präzisiert werden. Sie werden kurz vor der Diakonenweihe definitiv in die Vereinigung aufgenommen.

Die Klerikervereinigung ist als öffentliche juristische Person verfasst und erhält folglich die Mission, im Namen der Kirche das Ziel, das sie sich gesetzt hat, zu verfolgen. Ihr Sitz ist 18 Bd du Général Koenig, 92200 Neuilly/Seine, France.

**2.** Durch die Ausübung des priesterlichen und diakonalen Dienstes gibt sich und empfängt die „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“ das Ziel, in allen ihren Missionen der Kirche im Charisma der Gemeinschaft, zu dienen und in Gemeinschaft mit ihrer Leitung das Wachstum des Volkes Gottes zu fördern.

**3.** Das Ziel der Vereinigung ist es, allen Mitgliedern zu erlauben,

a) in ihren Beziehungen zu den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft die Communio zwischen dem allgemeinen Priestertum der Getauften und Dienstpriestertum in der Komplementarität der Lebensstände zu leben (vgl. *Lumen Gentium* 10 u. 23). Die Communioekklesiologie ist wesentlicher und konstitutiver Bestandteil dieses Charismas. Sie prägt das geistliche, geschwisterliche und apostolische Leben der Priester und Diakone von Emmanuel, die mit allen anderen Lebensständen der Gemeinschaft vereint sind (vgl. Präambel c, und SCE, Präambel c).

b) den geweihten Dienst im Charisma der Gemeinschaft Emmanuel und in einer Verfügbarkeit für die Mission auszuüben, wie sie in der Bruderschaft Jesu gelebt wird (vgl. SCE, Präambel, d). Das heißt: Im Dienst der universellen Mission der Kirche, in Gemeinschaft mit den Diözesanbischöfen und ihren Presbyterien, unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den in der Vereinigung und den in den Diözesen inkardinierten Klerikern.

Die Vereinigung erlaubt ihren priesterlichen Mitgliedern außerdem in einem gemeinsamen brüderlichen Leben, die Quelle eines sich ständig erneuerndes Priestertums, zu finden. Dies als notwendige Unterstützung um die kirchliche Ordnung in Treue zur Kirche leben zu können und ihre geistliche Vaterschaft zu entfalten.

**4.** Die Priester und Diakone der Gemeinschaft Emmanuel formen zusammen mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft einen einzigen missionarischen Leib im Dienst der Kirche. Um ihrer Berufung treu sein zu können, muss sich die Gemeinschaft Emmanuel überall, wo die pastoralen Bedingungen und die Bedürfnisse der Evangelisation es verlangen, auf die Verfügbarkeit und die Mobilität ihrer Kleriker für die Mission in einer Diözese, einem Land oder im weiteren Maßstab der Gesamtkirche, stützen können (vgl. *Presbyterorum ordinis,* 10). Dies geschieht in Gemeinschaft mit den Bischöfen und ihren Presbyterien unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den in der Vereinigung und den in den Diözesen inkardinierten Klerikern.

**5.** Mit Ausnahme von besonderen Notlagen leben die in der Vereinigung inkardinierten und die in den Diözesen inkardinierten Priester übereinstimmend mit den abgeschlossenen Vereinbarungen in kleinen zusammenwohnenden priesterlichen Hausgemeinschaften, die den Bedürfnissen ihres Apostolates angepasst sind. Sie werden von einer internen Lebensordnung geregelt, die von der Kleruskongregation approbiert werden wird.

**6.** Zusammen mit der Gemeinschaft übernimmt die Klerikervereinigung die Ausbildung ihrer Mitglieder in Beachtung der kirchlichen Normen. Dazu gehören die Angebote, die die Gemeinschaft Emmanuel allen ihren Mitgliedern macht, soweit dies mit den praktischen Anforderungen eines Ausbildungshauses für das Priestertum vereinbar ist. Ebenso wird eine spezifische Vorbereitung auf das gemeinsame Leben und die Mission im Charisma von Emmanuel angeboten.

Die Vereinigung wird ihre eigene *Ratio* für die Ausbildung nach den oben genannten Elementen verfassen. Jedes Ausbildungshaus erarbeitet seine eigene interne Lebensordnung, die auch die *Ratio nationalis* des Landes, in dem es sich befindet, berücksichtigt. Diese *Ratio* sowie jede interne Lebensordnung unterliegen der Approbation der Kleruskongregation.

**7.** Die Klerikervereinigung setzt sich zusammen aus (vgl. cc. 298 und 307/CIC und 578/CCEO):

a) Priestern, die entweder in ihr inkardiniert sind oder mit einer Vereinbarung in einer Diözese. Sie haben Pflichten und Rechte entsprechend ihrer Inkardination.

b) Diakonen, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten, die entweder in ihr oder mit einer Vereinbarung in einer Diözese inkardiniert sind. Sie haben Pflichten und Rechte entsprechend ihrer Inkardination.

c) Ständigen Diakonen (zölibatären oder nicht), die entweder in der Vereinigung oder mit einer Konvention in einer Diözese inkardiniert sind. Sie haben Pflichten und Rechte entsprechend ihrer Inkardination.

Kleriker, die zu Ostkirchen sui iuris gehören, können Mitglieder der Vereinigung werden, wenn die Observanz ihres eigenen Ritus respektiert wird (vgl. can. 28 CCEO), vorbehaltlich can. 674 CCEO.

Seminaristen sind in der Vereinigung nur auf Zeit engagiert und gehören zu ihr im Hinblick auf ihre Ausbildung.

Für Kandidaten für den ständigen Diakonat gilt dasselbe.

**8.** Es können sich nur solche Kleriker definitiv in der Klerikervereinigung engagieren, die bereits in der Gemeinschaft engagiert und in der Bruderschaft Jesu „geweiht“ sind:

a) Die Bitte um das Engagement muss schriftlich formuliert werden.

b) Das Engagement erfordert die Zustimmung des Oberen der Klerikervereinigung, der im Folgenden „Verantwortlicher für die geweihten Diener“ genannt wird, sowie seines Rates.

**9.** Für die ständigen Diakone ernennt der Verantwortliche für die geweihten Diener mit Zustimmung seines Rates und nach zwingend gehörter Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel einen für den ständigen Diakonat verantwortlichen Kleriker für ein erneuerbares Mandat von fünf Jahren. Wenn dieser Kleriker nicht in der Vereinigung inkardiniert ist, ist die Zustimmung seines Ordinarius erforderlich.

Unabhängig von der Art ihrer Inkardination erhalten die ständigen Diakone – sowie ihre Ehefrauen, falls sie verheiratet sind – eine spezifische Ausbildung innerhalb der Gemeinschaft Emmanuel und der Klerikervereinigung (vgl. Art. 29).

**10.** Die Seminaristen und die Kandidaten für den ständigen Diakonat machen ein zeitliches Engagement in der Klerikervereinigung für die Dauer ihrer Ausbildung und der Unterscheidung ihrer Berufung. Dieses zeitliche Engagement findet am Beginn ihrer Ausbildung statt und ist an die Prüfungszeit in der Bruderschaft Jesu gebunden (vgl. SCE, Art. 48).

Das definitive Engagement in der Klerikervereinigung findet bei Seminaristen und der Kandidaten für das ständige Diakonat vor der Diakonenweihe statt. Es erfordert das Engagement in der Gemeinschaft Emmanuel (vgl. SCE, Art. 13 und 23) und die „Weihe“ in der Bruderschaft Jesu (vgl. SCE, Präambel, f-h).

Die Modalitäten des zeitlichen und definitiven Engagements werden in einer internen Lebensordnung präzisiert.

**11.** Wenn der Gemeinschaft Emmanuel assoziierte Kleriker, der Klerikervereinigung beitreten wollen, müssen die Bedingungen, die in den Statuten der Gemeinschaft Emmanuel aufgezählt sind, beachtet werden:

*„Nach einer Zeit der Unterscheidung als assoziierte Kleriker können sie eventuell darum bitten sich in der Gemeinschaft Emmanuel zu engagieren und sich in der Bruderschaft Jesu zu weihen:*

*- mit schriftlicher Zustimmung ihres Bischofs,*

*- mit gemeinsamer Zustimmung des Generalmoderators der Gemeinschaft und dem Verantwortlichen für die geweihten Diener.*

*Das Engagement als Vollmitglied der Gemeinschaft Emmanuel und die Weihe in der Bruderschaft Jesu schließt notwendig den Beitritt zur „Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel“ ein. Eine Vereinbarung mit ihrer Diözese bestimmt die Art der Ausübung ihres Dienstes unter Beachtung ihrer Zugehörigkeit zur Klerikervereinigung und zur Gemeinschaft Emmanuel (vgl. SACCE, Art. 15)“ (SCE, art. 27).*

12. 1°) Ohne ihr Wesen als Vereinigung zu ändern und zur Förderung der Ziele, für die sie errichtet wurde, hat die Klerikervereinigung durch Dekret der Kleruskongregation vom 15 August 2017 das Recht zur Inkardination gemäß cc. 265-267 und 269/CIC und 579/CCEO erhalten.

In diesem Fall hat der Verantwortliche für die geweihten Diener über die vorgenannten inkardinierten Mitglieder alle Rechte eines Ordinarius gemäß den Normen der Kirche.

2°) Die Inkardination der definitiv in der Klerikervereinigung engagierten Mitglieder geschieht auf folgende Weise (im Geist der Präambel g und h):

a) Sie können in einer Diözese inkardiniert sein nach den Modalitäten, die im Rahmen von Vereinbarungen mit den Bischöfen, die die Inkardination vornehmen, vorgesehen sind (vgl. Art. 15).

b) Sie können auch innerhalb der Vereinigung inkardiniert werden, entweder zum Zeitpunkt ihrer Diakonenweihe oder später gemäß den Weisungen, die vom Rat der Gemeinschaft und vom Rat der Klerikervereinigung definiert werden (vgl. Art. 14).

3°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener hat durch dasselbe Dekret vom 15. August 2017 das Recht erhalten, Kandidaten zur Weihe zuzulassen, die für die Inkardination in der Klerikervereinigung bestimmt sind und darum bitten.

**MISSION UND HANDLUNGSWEISE DER KLERIKER**

**13.** Die von Bischöfen oder Ordinarien den Klerikern von Emmanuel anvertrauten Missionen werden Gegenstand von Vereinbarungen sein, die zwischen den Bischöfen oder Ordinarien und dem Verantwortlichen für die geweihten Diener abgeschlossen werden, nachdem letzterer zwingend den Generalmoderator der Gemeinschaft gehört hat.

Die Modalitäten der Ausübung des geweihten Dienstes werden im Folgenden bestimmt, indem zwischen Klerikern, die in Diözesen inkardiniert sind, und Klerikern, die in der Klerikervereinigung inkardiniert sind, unterschieden wird (Art. 14 und 15).

Die Mission der ständigen Diakone berücksichtigt einerseits ihre familiäre und berufliche Situation und verbindet sie andererseits so weit wie möglich mit den Engagements der Gemeinschaft Emmanuel und ihren Evangelisierungsmissionen.

**14.** Kleriker, die in der Klerikervereinigung inkardiniert sind:

1°) Die Mission der Priester und Diakone, die in der Klerikervereinigung inkardiniert sind, wird durch den Verantwortlichen für die geweihten Diener festgelegt. Er handelt in Gemeinschaft mit dem Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel. Im Fall von Meinungsverschiedenheiten stützt man sich auf die Bestimmungen von Artikel 19. Diese Mission wird in einem Missionsbrief beschrieben (vgl. Anhang 4).

2°) Wenn sie für den Dienst einer Diözese oder einer anderen kirchlichen Einrichtung in Mission gesandt sind, regelt eine persönliche Vereinbarung ihre Verfügbarkeit für einen pastoralen Dienst in der Diözese, der spezifisch auf die Evangelisation ausgerichtet ist oder der Erneuerung des christlichen Lebens dient. Diese Vereinbarung wird vom Diözesanbischof, vom Verantwortlichen für die geweihten Diener, der zuvor zwingend den Generalmoderator der Gemeinschaft gehört haben muss und vom betreffenden Kleriker unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung ist es vor allem, die Modalitäten der Ausübung ihres Dienstes unter Beachtung ihrer Zugehörigkeit zur Klerikervereinigung und zur Gemeinschaft Emmanuel zu bestimmen. Sie berücksichtigt ebenso die Geschichte und den kulturellen und religiösen Kontext der Diözese.

Diese Bestimmungen werden ebenso auf jede andere kirchliche Mission angewendet.

Ein Teil des Dienstes und der Zeit jedes Klerikers wird den eigenen Werken der Gemeinschaft Emmanuel gewidmet. Diese stehen unter der doppelten Verantwortung des Verantwortlichen für die geweihten Diener und des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel (vgl. Anhang 4).

3°) Wenn die Priester und die Diakone Vollzeit für die der Gemeinschaft Emmanuel eigenen Werke eingesetzt werden, steht ihr Dienst unter der Verantwortung des Verantwortlichen für die geweihten Diener, der in Gemeinschaft mit dem Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel handelt. Bei Meinungsverschiedenheiten wird nach den Bestimmungen von Artikel 19 verfahren.

**15.** Kleriker, die in einer Diözese inkardiniert sind:

1°) Eine Generalvereinbarung muss zwischen dem Bischof und dem Verantwortlichen für die geweihten Diener abgeschlossen werden, um Leben und Dienst derjenigen Kleriker der Klerikervereinigung, die in einer Diözese inkardiniert sind, zu regeln (vgl. Anhang 1).

2°) Außerdem wird die Inkardination jedes Klerikers von Emmanuel durch eine Personalvereinbarung geregelt (vgl. Anhang 2).

3°) Ein Teil des Dienstes und der Zeit jeden Klerikers ist den eigenen Werken der Gemeinschaft Emmanuel gewidmet (vgl. Anhang 2-3).

**LEBEN, RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER**

**16.** a) Die Kleriker der Vereinigung haben diejenigen Rechte und Pflichten, die sich aus ihrer Funktion, der Art ihrer Inkardination, ihrem Amt und ihrer Aufgabe, entsprechend dem geltenden kanonischen Recht ergeben.

b) Alle Mitglieder der Vereinigung leben im Charisma der Gemeinschaft Emmanuel, so wie es in ihren Statuten beschrieben wird. Sie engagieren sich insbesondere im vollen Rahmen des Möglichen (SCE, Art. 15) für:

*– eine lange tägliche Zeit der Anbetung (eucharistische Anbetung, wenn möglich);*

*– eine tägliche Teilnahme an der Eucharistie; für die Priester die tägliche Zelebration (unter Beachtung der Riten und der jeweiligen Traditionen);*

*– ein tägliches, freudiges und wenn möglich gemeinschaftliches Lobpreisgebet;*

*– den regelmäßigen Empfang des Sakramentes der Versöhnung*.

Sie engagieren sich für ein geschwisterliches Leben mit den Mitgliedern der Gemeinschaft Emmanuel aus anderen Lebensständen; sie nehmen an einer Hausgemeinschaft teil (SCE, Art. 16) und profitieren von einem Begleiter (SCE, Art. 19). Sie nehmen an den monatlichen Gemeinschaftstreffen (SCE, Art. 16), an den Treffen der Bruderschaft Jesu und an den Evangelisationsaktivitäten der Gemeinschaft Emmanuel teil. Sie sind verfügbar für die Mission. Sie überweisen auch eine angemessene finanzielle Beteiligung für das Leben und das Apostolat der Gemeinschaft Emmanuel, deren Höhe sie frei bestimmen können (SCE, Art. 20). Sie profitieren von einer ständigen Weiterbildung (SCE, Art. 21). Die Priester engagieren sich für ein Leben in einer zusammenwohnenden Hausgemeinschaft von Priestern, so wie es in der internen Lebensordnung definiert ist und den Vereinbarungen, die mit den Ordinarien abgeschlossen wurden, entspricht.

**LEITUNG DER VEREINIGUNG**

**17.** 1°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener der Gemeinschaft Emmanuel wird von der Kleruskongregation aus einer Liste von drei Kandidaten eingesetzt (vgl. c. 158-163 et 317 § 1/CIC). Diese Liste wird vom Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel vorgelegt. Sie enthält eine Reihenfolge der Präferenz, eine schriftliche Vorstellung jedes Kandidaten und im Fall von Kandidaten, die nicht in der Vereinigung inkardiniert sind, die vorherige schriftliche Zustimmung ihres Ordinarius für diese eventuelle Nomination, die eine Vollzeitbeschäftigung im Dienst der Vereinigung erfordert. Diese Liste wird vom Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel, mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Rates der Klerikervereinigung erstellt.

2°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener muss unabhängig von ihrer Inkardination aus den Priestermitgliedern der Klerikervereinigung gewählt werden. Er muss folgende Mindestbedingungen erfüllen:

a) mindestens zehn Jahre « Weihe » in der Bruderschaft Jesu;

b) mindestens zehn Jahre Priestertum.

3°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener wird für eine Dauer von fünf Jahren eingesetzt. Dieses Mandat kann unter Beachtung des Verfahrens nach Paragraf 17-1° der vorliegenden Statuten einmal erneuert werden.

4°) Entsprechend den Statuten der Gemeinschaft Emmanuel (SCE, Art. 25) ist der Verantwortliche für die geweihten Diener von Amts wegen Mitglied des Internationalen Rates der Gemeinschaft Emmanuel; er ist vollständig integriert in ihre Leitung.

**18.** 1°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener verwaltet die Klerikervereinigung. Er vertritt sie vor dem Heiligen Stuhl, den Bischöfen oder jeder anderen Autorität in der Kirche. Im Geist der Communio, im Charisma der Gemeinschaft Emmanuel, verpflichtet er sich mit seinem Rat, eng mit dem Generalmoderator der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten.

2°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener ist verantwortlich für die Ausbildung und alles, was das Leben und den Dienst der Priester und Diakone betrifft, die in der Klerikervereinigung inkardiniert sind. Für die anderen ist er es im Rahmen der geschlossenen Vereinbarungen. Er ernennt, mit Zustimmung seines Rates und nach zwingend zu hörender Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel, einen delegierten Priester für die Ausbildung in der Klerikervereinigung für ein Mandat von fünf Jahren, das erneuert werden kann. Wenn dieser Kleriker nicht in der Vereinigung inkardiniert ist, ist die Zustimmung seines Ordinarius erforderlich.

3°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener hat alle Rechte eines Ordinarius gegenüber den Mitgliedern, die in der Vereinigung inkardiniert sind.

4°) In Gemeinschaft mit dem Generalmoderator der Gemeinschaft übt der Verantwortliche für die geweihten Diener seine Autorität entweder direkt, wenn nötig mit der Stellungnahme oder der Zustimmung seines Rates (vgl. Art. 22), oder durch Delegation aus. Eine Spezialdelegation für eine besondere Handlung kann mündlich gegeben werden. Eine Generaldelegation für eine Gesamtheit von Handlungen muss er schriftlich und mit Zustimmung seines Rates geben. Die delegierte Person kann nicht ohne Zustimmung des Verantwortlichen für die geweihten Diener subdelegieren.

**19.** Im Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Verantwortlichen für die geweihten Diener und dem Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel (vgl. Art. 18-1°) bei Themen, die die Ausübung des Dienstes der Priester betreffen, wird eine Sondersitzung der Versammlung der Communio einberufen. Diese setzt sich zusammen aus dem Rat der Gemeinschaft und dem Rat der Klerikervereinigung. Sie hat die Aufgabe, die Fragen zu studieren und Stellungnahmen hinsichtlich der Einheit der beiden Vereinigungen und der gemeinsamen Missionen in Treue zum Charisma der Gemeinschaft Emmanuel abzugeben (vgl. SCE 28). Sowohl der Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel als auch der Verantwortliche für die geweihten Diener haben das Recht ein Treffen dieser Versammlung einzuberufen, wenn es erforderlich ist. Eine Einigung wird durch Konsens gesucht. Wenn ein Konsens nicht gefunden wird, liegt die Entscheidung, sofern es sich um den Dienst der Kleriker handelt, beim Verantwortlichen für die geweihten Diener. Dieser handelt nur mit Zustimmung seines Rates. Der Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel hat die Möglichkeit Berufung bei der Kleruskongregation einzulegen. Diese wird ihre Entscheidung treffen, nachdem sie den Generalmoderator und den Verantwortlichen für die geweihten Diener gehört hat, und eine Stellungnahme des Dikasteriums erhalten hat, dem die Gemeinschaft Emmanuel unterstellt ist.

**20.** 1°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener kann auf sein Amt vor Ende seines Mandates verzichten, falls er meint, dass er nicht mehr fähig ist, seine Funktion auszuüben. In diesem Fall präsentiert er seine Demission der Kleruskongregation, nachdem er zuvor den Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel informiert hat.

2°) Falls während des Mandates eine Vakanz in der Position des Verantwortlichen für die geweihten Diener eintritt, übernimmt der Priester, der für die Ausbildung delegiert ist, als interimistischer Administrator in Erwartung der Ernennung eines neuen Verantwortlichen für die geweihten Diener für die Restzeit des Mandates nach Artikel 17 die Vertretung. Das Interim darf nicht länger als ein Jahr dauern, außer das Mandat des vorhergehenden Verantwortlichen wäre zwei Jahre nach Beginn der Vakanz ausgelaufen.

3°) Bei schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten in der Ausübung der Aufgaben des Verantwortlichen für die geweihten Diener geht man wie folgt vor:

a) Nach Information der Kleruskongregation versammelt der Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel die Versammlung der Communio (vgl. Art. 19);

b) Diese Versammlung kann mit einer Mehrheit von vier Fünftel der Stimmen die Abberufung des Verantwortlichen für die geweihten Diener von der Kleruskongregation erbitten. Bei einer Abberufung findet Artikel 20-2° Anwendung.

**DER RAT DER KLERIKERVEREINIGUNG**

**21.** 1°) Der Verantwortliche für die geweihten Diener wird von einem Rat unterstützt, der aus folgenden Personen zusammengesetzt ist:

a) Sieben definitiv engagierte Mitglieder der Klerikervereinigung, die von der Generalversammlung gemäß Artikel 26 gewählt werden.

b) Drei Mitglieder von Amts wegen: Der Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel, der Priester, der für die Ausbildung delegiert ist (vgl. Art. 18-2°) und der Kleriker, der für das ständige Diakonat verantwortlich ist (vgl. Art. 9).

c) Drei ernannte Mitglieder, die in der Bruderschaft Jesu «geweihte» Laien sind. Sie werden gemeinsam vom Verantwortlichen für die geweihten Diener und dem Generalmoderator der Gemeinschaft ernannt.

2°) Alle Kleriker im Rat haben ein mitentscheidendes Stimmrecht (votum deliberativum) und die Laien haben ein beratendes Stimmrecht (votum consultivum).

3°) Die Dauer des Mandates der gewählten und der ernannten Mitglieder ist fünf Jahre und kann einmal erneuert werden. Das Mandat der Mitglieder von Amts wegen besteht so lange wie ihre Funktion.

**22.** Der Rat der Klerikervereinigung versammelt sich mindestens dreimal im Jahr nach Einberufung durch den Verantwortlichen für die geweihten Diener. Er wird außerdem in all den Fällen einberufen, in denen seine Zustimmung erforderlich ist. Die Tagesordnung wird vom Verantwortlichen für die geweihten Diener festgelegt. Das Funktionieren des Rates und allgemein der Verwaltung der Klerikervereinigung wird durch eine interne Lebensordnung festgelegt.

**23.** Die Zustimmung des Rates der Klerikervereinigung ist mit Zweidrittelmehrheit erforderlich für:

a) Die Zulassung von Mitgliedern.

b) Die Ernennung des für die Ausbildung delegierten Priesters.

c) Die Ernennung des für die Diakone verantwortlichen Klerikers.

d) Die Zulassung neuer Seminaristen (vgl. Art. 27).

e) Die Vorstellung von Kandidaten zur Weihe.

f) In Übereinstimmung mit den interessierten Bischöfen werden die Ausbildungseinrichtungen oder kirchlichen Studienhäuser festgelegt, in denen die Seminaristen der Vereinigung zu Priestern ausgebildet werden sollen, die außerhalb von Ausbildungshäusern der Klerikervereinigung ausgebildet werden.

g) Die Inkardination von Mitgliedern in der Klerikervereinigung.

h) Die Ausarbeitung von internen Lebensordnungen, von denen in den vorliegenden Statuten die Rede ist, vorbehaltlich der Approbation durch die Kleruskongregation.

i) Der Abschluss von Generalvereinbarungen mit Bischöfen und Ordinarien im Rahmen der Artikel 13, 14 und 15 der vorliegenden Statuten, und allgemein der Abschluss von Verträgen, die die Klerikervereinigung auf lange Zeit binden.

j) Die dauerhafte Delegation eines Teils der Aufgaben des Verantwortlichen für die geweihten Diener, nachdem notwendigerweise die Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft gehört wurde.

k) Die Verabschiedung wichtiger Entscheidung in Bezug auf Vermögenswerte: Vermögensverfügungen und außerordentliche Verwaltungsakte. Dieser Punkt verlangt außerdem zwingend die Stellungnahme des Generalmoderators und des internationalen Rates der Gemeinschaft.

Der Rat der Klerikervereinigung bestätigt außerdem das Budget und die jährliche Bilanz durch eine gemeinsame Abstimmung.

Nach jeder Versammlung übermittelt der Rat der Klerikervereinigung dem internationalen Rat der Gemeinschaft ein Protokoll über die getroffenen Entscheidungen.

**24.** Der Verantwortliche für die geweihten Diener und die Mitglieder des Rates der Klerikervereinigung nehmen an den Versammlungen des internationalen beratenden Ausschusses der Gemeinschaft Emmanuel teil und haben Anteil an der Reflexion zur Vertiefung des Charismas von Emmanuel (vgl. SCE, Art. 47). Sie sind Mitglieder der Gebets- und Wahlversammlung der Gemeinschaft Emmanuel.

**25.** Die Verwaltung der Klerikervereinigung folgt der geografischen Aufteilung, die sich die Gemeinschaft gegeben hat: Zonen und Provinzen (vgl. SCE, Art. 45). Nachdem er die vorgeschriebene Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel gehört hat, delegiert der Verantwortliche für die geweihten Diener Priester, die in seinem Namen und in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Gemeinschaft Emmanuel (Zonendelegierte und andere lokale Verantwortliche) auf die Mitglieder der Klerikervereinigung achten, die in diesen geografischen Einheiten anwesend sind.

**WAHL DER MITGLIEDER DES RATES DER KLERIKERVEREINIGUNG**

**26.** Die Mitglieder des Rates der Klerikervereinigung werden auf einer Generalversammlung gewählt, die zusammengesetzt ist aus dem Verantwortlichen für die geweihten Diener, den Mitgliedern des Rates der Klerikervereinigung sowie fünfzig Vertretern, die in den Zonen durch alle engagierten Mitglieder der Vereinigung direkt gewählt werden. Die Zahl der Wahlmänner pro Zone wird durch den Rat der Klerikervereinigung im Verhältnis zur Zahl der Engagierten festgelegt. Wenn eine Zone nicht groß genug ist um einen Wahlmann zu stellen, wird sie einer nahegelegenen anderen Zone hinzugefügt. Die gesamte Wahlordnung ist Gegenstand einer internen Lebensordnung.

Die Generalversammlung ist ebenso aufgefordert, Orientierungen bezüglich der Ausbildung, der Ausübung des Dienstes, der Beziehungen zu den Partikularkirchen und allgemein bezüglich jeder Frage zu geben, die für das gute Funktionieren der Klerikervereinigung wichtig ist. Auf die Einheit mit der Gemeinschaft wird dabei besonders geachtet.

**DIE AUSBILDUNGSMODALITÄTEN IN DER KLERIKERVEREINIGUNG**

**27.** 1°) Um ihre Ziele zu erreichen und für die Kandidaten, die sich auf eine Inkardination in der Vereinigung vorbereiten, kann die Klerikervereinigung eigene Ausbildungshäuser für die geweihten Dienste eröffnen. Diese werden durch von der Kleruskongregation approbierte Normen und ihre eigene *Ratio für die Ausbildung* geordnet.

2°) In diesen Ausbildungshäusern können auch Kandidaten ausgebildet werden, die in den Diözesen inkardiniert werden sollen, gemäß den Modalitäten, die in den vom Verantwortlichen für die geweihten Diener und den Ordinarien unterzeichneten Vereinbarungen definiert wurden.

3°) Sowohl Seminaristen, die sich auf die Inkardination in der Klerikervereinigung vorbereiten, als auch Seminaristen, die eine Inkardination in einer Diözese wählen, können in Diözesanseminaren ausgebildet werden, gemäß den Modalitäten die vom Verantwortlichen für die geweihten Diener und den Ordinarien festgelegt werden.

**28.** Die Ausbildungshäuser, deren erster Verantwortlicher der Verantwortliche für die geweihten Diener ist, stehen unter der Aufsicht der Kleruskongregation.

Alle Kandidaten für das Priesteramt vollenden mindestens einen Zyklus ihrer Ausbildung in einem Ausbildungshaus der Klerikervereinigung.

**29.** Für die ständigen Diakone wird ein spezifischer Unterscheidungs- und Ausbildungsweg eingerichtet, gemäß den Modalitäten einer internen Lebensordnung, die vom Rat der Klerikervereinigung angenommen und von der Kleruskongregation approbiert wird. Dieser Ausbildungsweg ist dem Charisma der Gemeinschaft Emmanuel treu und beachtet die grundlegenden Normen für die Ausbildung der ständigen Diakone, die von der Kleruskongregation und der Kongregation für die katholische Erziehung am 22. Februar 1998 publiziert wurden. Auch für die in den Diözesen inkardinierten ständigen Diakone werden die diözesanen Ausbildungsnormen und die unterzeichneten Vereinbarungen berücksichtigt.

**30.** 1°) Der Delegierte für die Ausbildung ist von Amts wegen Mitglied des internationalen Rates der Gemeinschaft Emmanuel (vgl. SCE, Art. 25).

2°) Wenn der Delegierte für die Ausbildung nicht in der Klerikervereinigung inkardiniert ist, kann er seinen eigenen Ordinarius um die Exkardination im Hinblick auf eine Inkardination in der Klerikervereinigung bitten.

Er kann ebenso in seiner Diözese inkardiniert bleiben und seinen Ordinarius um eine schriftliche Erlaubnis bitten, sich seiner neuen Aufgabe für die Zeit seines Mandates zu widmen.

3°) In Partnerschaft mit den Regenten der betroffenen Ausbildungshäuser (der Vereinigung oder anderer) ist er verantwortlich für die Vorbereitung der Kandidaten zu den heiligen Weihen, gemäß den Vorgaben der zuständigen kirchlichen Autoritäten, der *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* und der *Ratio* für die Ausbildung der Vereinigung. Er sichert, mit Hilfe der Ausbilder, die menschliche, geistliche, intellektuelle und pastorale Ausbildung. Er organisiert die Ordnung und das praktische Leben in den Ausbildungshäusern.

4°) In Zusammenarbeit mit den lokalen Verantwortlichen der Gemeinschaft Emmanuel achtet er darauf, dass die Kandidaten für die geweihten Dienste die gesamte Ausbildung erhalten, die den Mitgliedern der Gemeinschaft vorgeschlagen wird. Er organisiert auch eine spezifische Ausbildung für die Ausübung der geweihten Dienste in der Gemeinschaft Emmanuel, die eine Ausbildung für die Evangelisation einschließt.

5°) Er ist auch verantwortlich für die Weiterbildung der Kleriker.

**31.** 1°) Für die in den Diözesen zu inkardinierenden Kandidaten, werden die Zulassungsmodalitäten zu den Weihen in den Vereinbarungen geregelt, die mit den verschiedenen Ordinarien unterzeichnet werden.

2°) Für die in der Vereinigung zu inkardinierenden Kandidaten, wird die Zulassung zu den Weihen vom Verantwortlichen für die geweihten Diener vorgenommen. Das Vorgehen beim Ruf zu den Weihen wird durch die interne Lebensordnung geregelt.

**DIE VERWALTUNG DER ZEITLICHEN GÜTER**

**32.** Da die Klerikervereinigung eine öffentlich juristische Person ist, sind ihre Güter gemäß c. 319/CIC kirchliche Güter. Ihre Verwaltung geschieht nach den allgemeinen Normen des Kirchenrechts und denen, die durch die vorliegenden Statuten festgelegt werden.

**33.** Der Verantwortliche für die geweihten Diener verwaltet die zeitlichen Güter der Vereinigung. Er wird von einem Rat für die wirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützt, der aus dem Ökonom der Gemeinschaft und vier Beratern zusammengesetzt ist, die er mit Zustimmung des Rates der Klerikervereinigung auswählt (vgl. cc. 1279 und 1280/CIC und 1023/CCEO). Einer von ihnen ist Mitglied des Rates für die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinschaft.

Der Ökonom der Vereinigung wird vom Verantwortlichen für die geweihten Diener ernannt, der zuvor zwingend die Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft gehört und eine Zweidrittelmehrheit in der Versammlung der Communio erhalten hat.

**34.** Der Erwerb, die Verwaltung und die Verwendung der zeitlichen Güter der Klerikervereinigung muss die Ziele beachten, die von ihr und der Gemeinschaft Emmanuel gemeinsam verfolgt werden (vgl. Art. 2). Der Erwerb von Immobilien sowie von mobilen Gütern, die den Wert, der in einer internen Lebensordnung bestimmt wird, übersteigen, erfordert die Zustimmung des Rates der Klerikervereinigung nach zwingender Anhörung der Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft.

Das gleiche gilt für Akte der außerordentlichen Verwaltung wie der Aufnahme von Krediten oder der Belastung durch Hypotheken, die mobile oder immobile Werte der Klerikervereinigung belasten.

Für die Veräußerung von Vermögenswerten der Klerikervereinigung und für den Abschluss von diesen belastenden Verträgen ist außerdem eine Erlaubnis der Kleruskongregation erforderlich, wenn die Summe die Grenze übersteigt, die von der lokalen Bischofskonferenz festgelegt wurde (vgl. c. 638 et cc. 1291-1292; 1295/CIC).

**35.** Alle Mitglieder der Klerikervereinigung behalten ihr Eigentum und die Verwaltung ihrer persönlichen Güter. Sie haben das Recht, ein angemessenes Gehalt und eine Sozialversicherung zu erhalten, in der ihre Versorgung bei Krankheit, Invalidität und Alter absichert (vgl. c. 281/CIC).

Da die Inkardination in der Klerikervereinigung wesentlich im Dienst des Charismas der Gemeinschaft Emmanuel steht, verpflichtet sie sich, die Ausbildung der in ihr inkardinierten Kleriker zu finanzieren und darauf zu achten, dass sie eine angemessene Bezahlung erhalten, während sie aktiv oder in Rente sind.

**36.** Die Vereinigung unternimmt alle notwendigen Schritte damit die diesbezüglichen Handlungen nach dem Zivilrecht des Landes, wo sie ihren Hauptsitz hat, sowie in den anderen Ländern, wo sie vertreten ist, gültig sind.

**TRENNUNG VON DER VEREINIGUNG**

VERLASSEN DER KLERIKERVEREINIGUNG

**37.** Wenn ein Mitglied, Priester oder Diakon, der Klerikervereinigung, sich frei entscheidet, die Gemeinschaft Emmanuel zu verlassen, so verliert er von Rechts wegen die Mitgliedschaft in der Klerikervereinigung. Desgleichen wenn ein Kleriker sich frei entscheidet die Klerikervereinigung zu verlassen, so verliert er von Rechts wegen die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft Emmanuel. Dieser Austritt beendet die Rechte und Pflichten, die aus einer vollen Mitgliedschaft in der Klerikervereinigung und der Gemeinschaft hervorgehen.

Wenn der Kleriker in einer Diözese inkardiniert ist und aus eigener Initiative entscheidet, die Gemeinschaft oder die Klerikervereinigung zu verlassen, so bleibt er in seiner Diözese inkardiniert.

Wenn der Kleriker in der Klerikervereinigung inkardiniert ist, muss er vor seiner Austrittserklärung nachweisen, dass ein Bischof bereit ist, ihn in seiner Diözese zu inkardinieren oder zumindest ihn auf Probe für die Ausübung des Dienstes in seiner Diözese aufzunehmen. Bis zum Zeitpunkt, in dem ein Ordinarius ihn aufnimmt, bleibt der Kleriker in der Klerikervereinigung inkardiniert und übt keine Mission in ihrem Namen aus. Der Verantwortliche für die geweihten Diener erteilt die Erlaubnis für den Übergang oder gestattet die Exkardination auf Bitte des aufnehmenden Ordinarius.

Wenn ein Seminarist, der im Inneren der Klerikervereinigung auf dem Weg zum Priestertum ist, seine Ausbildung beendet, stellt das seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft Emmanuel nicht in Frage.

Dasselbe gilt auch für einen Kandidaten für das ständige Diakonat.

AUSSCHLUSS AUS DER VEREINIGUNG

**38.** Der Verantwortliche für die Klerikervereinigung kann den Ausschluss eines Mitglieds der Klerikervereinigung der Gemeinschaft Emmanuel wegen Delikten oder Gründen, die in den cc. 694-699/CIC und 497-503/CCEO genannt sind, beschließen, gemäß der dort beschriebenen Vorgehensweise und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Klerikervereinigung. Das Dekret für den Ausschluss wird von der Kleruskongregation bestätigt. Dieses Dekret beendet sämtliche Rechte und Pflichten, die durch die Mitgliedschaft in der Klerikervereinigung entstehen, und zieht von Rechts wegen den Ausschluss aus der Gemeinschaft nach sich.

Das ausgeschlossene Mitglied hat das Recht, Berufung gegen die von der Kleruskongregation bestätigte Ausschlussentscheidung vor dem Obersten Gerichtshof der Apostolischen Signatur einzulegen.

Ist der Kleriker in einer Diözese inkardiniert, hat sein Ausschluss aus der Klerikervereinigung keine Auswirkung auf seine Inkardination.

Ist der Kleriker in der Klerikervereinigung inkardiniert, bleibt er in ihr inkardiniert bis zu dem Zeitpunkt, in dem ein Ordinarius ihn aufnimmt. Er übt aber vom Tag seines Ausschlusses an keine Mission mehr im Namen der Klerikervereinigung aus. Der Verantwortliche für die geweihten Diener erteilt die Erlaubnis für den Übergang, oder erlaubt die Exkardination auf Bitte des aufnehmenden Ordinarius.

**AUFLÖSUNG DER VEREINIGUNG**

**39.** Außer für den Fall der Auflösung durch Entscheidung der kirchlichen Autorität kann die Vereinigung ihre Auflösung auch willentlich selbst entscheiden. Diese Entscheidung kann nur durch die Generalversammlung der Klerikervereinigung mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden. Sie muss anschließend der Approbation durch die Kleruskongregation vorgelegt werden. Diese entscheidet, nachdem sie den Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel sowie das Dikasterium, dem die Gemeinschaft zugeordnet ist, gehört hat. Im Fall einer Auflösung der Vereinigung werden gemäß dem Recht und unter Beachtung des Willens der Wohltäter die Güter der Gemeinschaft Emmanuel übergeben.

**ÄNDERUNG DER STATUTEN**

**40.** Die Statuten können übersetzt werden, jedoch bleibt die französische Version die Norm.

Änderungen der vorliegenden Statuten müssen von der Generalversammlung der Klerikervereinigung mit Zweidrittelmehrheit bestätigt werden. Anschließend werden sie der Kleruskongregation zur Approbation vorgelegt, die nach Anhörung des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel und des Dikasteriums, dem die Gemeinschaft Emmanuel zugeordnet ist, entscheidet.

Eine Kopie des Originals der vorliegenden Statuten wurde bei der Kleruskongregation hinterlegt.

**INTERPRETATION DER STATUTEN**

**41.** Die Interpretation sowie eventuelle Modifikationen der vorliegenden Statuten obliegen der Kleruskongregation, die zuvor den Rat der Vereinigung gehört hat.

**BEZIEHUNG ZUM GELTENDEN KANONISCHEN RECHT**

**42.** Für alles, was nicht in den vorliegenden Statuten erwähnt wird, bezieht man sich auf das geltendende kanonische Recht.

Diese Statuten werden für drei Jahre ad experimentum approbiert.

Beniamino Kard. Stella

*Präfekt*

 † Joël Mercier

Titularerzbischof von Rota

 Sekretär

**ANHANG BETREFFEND DIE VEREINBARUNGEN**

**UND MISSIONSBRIEFE**

***Kleriker, die in einer Diözese inkardiniert sind:***

1. **Eine Generalvereinbarung die die Lebens- und Arbeits**bedingungen der in einer Diözese inkardinierten Kleriker von Emmanuel festlegt, muss vom Bischof und dem Verantwortlichen für die geweihten Diener geschlossen werden. Sie wird vom Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel gegengezeichnet, der so die Kenntnisnahme der Vereinbarung und die Unterstützung der Gemeinschaft Emmanuel ausdrückt.

Die Gemeinschaft Emmanuel, die Klerikervereinigung und die unterzeichnenden Diözesen verpflichten sich, die Priester, Diakone und Seminaristen der Klerikervereinigung zu unterstützen, damit sie nach dem Charisma von Emmanuel in Gemeinschaft mit den anderen Lebensständen der Gemeinschaft leben können, und damit sie ihre Verfügbarkeit für Missionen leben können, die vom Bischof oder von der Gemeinschaft anvertraut wurden (vgl. SCE, Präambel, g). All dies wird in den Missionsbriefen jedes Klerikers bezeichnet.

Die Generalvereinbarung mit den Diözesen legt fest, dass auf Bitte des Verantwortlichen für die geweihten Diener und in Übereinstimmung mit dem Generalmoderator der Gemeinschaft ein Kleriker für eine gewisse Zeit von seinem Bischof der Gemeinschaft zur vollen Verfügung gestellt werden kann.

2. **Eine Personalvereinbarung** wird vor der Diakonenweihe vom Diözesanbischof, dem Verantwortlichen für die geweihten Diener, der zuvor zwingend die Stellungnahme des Generalmoderators erbeten hat, sowie vom betroffenen Kleriker unterzeichnet. Ihr Ziel ist vor allem, die Modalitäten seines Arbeitseinsatzes festzulegen, unter Beachtung seiner Zugehörigkeit zur Diözese, zur Klerikervereinigung und zur Gemeinschaft.

3. **Ein Missionsbrief** wird einem jeden Kleriker vom Bischof ausgestellt, nachdem er die Stellungnahme des Verantwortlichen für die geweihten Diener erhalten hat, der selbst zuvor zwingend die Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel eingeholt hat, damit mit ihm Übereinstimmung für diesen Dienst erreicht wird.

Dieser Missionsbrief berücksichtigt die Tatsache, dass ein Teil des Dienstes und der Zeit jedes Klerikers den eigenen Werken der Gemeinschaft Emmanuel gewidmet wird, die unter der doppelten Verantwortung des Verantwortlichen für die geweihten Diener und des Generalmoderators der Gemeinschaft stehen. Bei dieser Aufteilung wird nach der gewachsenen Tradition der Gemeinschaft Emmanuel im Allgemeinen ein Verhältnis von einem Drittel für die Gemeinschaft und zwei Drittel für die Diözese beachtet. Die Aufteilung und der Teil des Dienstes für die Gemeinschaft geschehen unter der Autorität des Verantwortlichen für die geweihten Diener, der zuvor zwingend die Stellungnahme des Moderators eingeholt hat, damit mit ihm Übereinstimmung in dieser Frage erreicht wird.

Für die Priester und Diakone, die Vollzeit für die eigenen Werke der Gemeinschaft Emmanuel eingesetzt werden, ist der Verantwortliche für die geweihten Diener oder sein Delegierter, in Verbindung mit dem Generalmoderator der Gemeinschaft Emmanuel, verpflichtet, einen jährlichen Bericht für den Ordinarius des Klerikers zu erstellen.

***Kleriker, die in der Vereinigung inkardiniert sind:***

4. **Der Missionsbrief** wird einem jeden Kleriker vom Verantwortlichen für die geweihten Diener ausgestellt, der zuvor zwingend die Stellungnahme des Generalmoderators der Gemeinschaft Emmanuel erhalten hat, damit mit ihm Übereinstimmung für diese Mission erreicht wird.

Für die in einer Diözese oder einer anderen kirchlichen Einrichtung auf Mission gesandten Kleriker, berücksichtigt dieser Missionsbrief die Tatsache, dass ein Teil des Dienstes und der Zeit des Klerikers den eigenen Werken der Gemeinschaft Emmanuel gewidmet wird. Diese stehen unter der doppelten Verantwortung des Verantwortlichen für die geweihten Diener und des Generalmoderators der Gemeinschaft. Bei dieser Aufteilung wird nach der gewachsenen Tradition der Gemeinschaft im Allgemeinen versucht, das Verhältnis von einem Drittel für die Gemeinschaft und zwei Drittel für die andere Mission zu beachten. Die Aufteilung und der Teil des Dienstes im Dienst der Gemeinschaft stehen unter der Autorität des Verantwortlichen für die geweihten Diener, der zuvor zwingend die Stellungnahme des Moderators eingeholt hat, damit mit ihm Übereinstimmung in dieser Frage erreicht wird.

ODKAZY

Německý text na:

https://www.dropbox.com/s/khzolrmn6e59uvr/Statuten%20-%20dekret%20DE.pdf?dl=0

Vícejazyčná nabídka na:

http://www.emmanuel.info/actualites/creation-association-clericale/

Francouzský text na:

https://www.dropbox.com/s/hiw6de41mqurqhl/Statuts%20-%20Decret%20FR.pdf?dl=0

# Slovensky

**KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV**

Protokol č. 20172741

**Dekrét**

Komunita Emanuel bola založená v roku 1973 Božím služobníkom Pierrom Goursatom. Toto medzinárodné verejné združenie veriacich vytvorené 8. decembra 1992 Pontifikálnou radou pre laikov zahŕňa všetky životné stavy. Jeho členovia, laici a klerici, prijímajú spoločne rovnaké povolanie k svätosti a k ohlasovaniu evanjelia podľa charizmy Emanuela, ktoré je zakorenené v eucharistickej adorácii a vyjadrené v súcitení s najbiednejšími a v misii pre tých, ktorí nepoznajú Kristovo evanjelium. Skrze odovzdanie sa Duchu Svätému, počúvanie Božieho slova, úctu k Panne Márii Matke Božej, je duchovný, bratský a apoštolský život Komunity Emanuel zakorenený v živote a misii Cirkvi.

Od založenia Komunity Emanuel mal Pierre Goursat v srdci túžbu dať Cirkvi kňazov, ktorí by prežívali svoje kňazstvo podporovaní životom v spoločenstve so všetkými životnými stavmi, v službe jednotlivým cirkvám a poslaniu univerzálnej Cirkvi. Hlboké spoločenstvo medzi všeobecným kňazstvom a služobným kňazstvom prežívané vo vzájomnom dopĺňaní sa rôznych životných stavov je teda v srdci charizmy Komunity Emanuel. Táto má vo svojom lone aj kňazov a diakonov, ktorých služba a život sú úzko spojené s ich povolaním do Komunity.

Skupina klerikov Komunity Emanuel posilnená skúsenosťami zo svojej viac ako štyridsaťročnej existencie sa šťastne rozrástla a zároveň rozšírila do mnohých krajín po celom svete. Upevnila sa v jednote s ordinármi jednotlivých cirkví a ich presbytériom, čo sa týka jej životne dôležitého puta s Komunitou, ako aj jej klerikálnej špecifickosti, ktorá je v službe poslaniu Cirkvi.

Na žiadosť hlavného moderátora Komunity, s podporou viacerých kardinálov a biskupov, preskúmala Kongregácia pre klerikov možnosť zoskupiť kňazov a diakonov Komunity do Verejného klerického združenia pápežského práva, ktoré by bolo v úzkom spojení s Komunitou a ktoré by mohlo inkardinovať klerikov, aby sa podporila predovšetkým služba univerzálnej misie Cirkvi.

Po preskúmaní konkrétneho spôsobu a podmienok takéhoto Združenia a po obdŕžaní názorov expertov na kanonické právo a viacerých dikastérií Svätého stolca, najmä Dikastéria pre laikov, rodinu a život, od ktorého závisí Verejné združenie veriacich s názvom „Komunita Emanuel“; prihliadnuc k úvahám, ktoré sa viedli počas interdikasteriálneho zasadnutia 29. mája 2017; usudzujúc, že všetky kánonické požiadavky a usmernenia Svätého stolca sú rešpektované;

Kongregácia pre klerikov

**zriaďuje**

„Klerické združenie Komunity Emanuel“, ako verejné klerické združenie pápežského práva, ktoré je právnickou osobou;

**udeľuje**

„Klerickému združeniu Komunity Emanuel“ právomoc inkardinovať klerikov vo svojom lone a jeho zodpovednému právomoc pripustiť k sviatostnej vysviacke kandidátov, ktorí majú byť v tomto združení inkardinovaní;

**schvaľuje**

*ad experimentum* (t.j. ako skúšobný text) na tri roky stanovy „Klerického združenia Komunity Emanuel“, ktorých autentická kópia sprevádza tento Dekrét. Tieto Stanovy nadobudnú účinnosť 1. januára 2018.

Vydané v sídle Kongregácie pre klerikov 15. augusta 2017 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie a výročie narodenia Božieho služobníka Pierra Goursata, zakladateľa Komunity Emanuel.

Beniamino Card. Stella

 *Prefekt*

Joël Mercier

Titulárny arcibiskup v Rota

*Sekretár*

**KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV**

Protokol. č. 20172741

**STANOVY**

**„Klerického združenia Komunity Emanuel“**

**PREAMBULA**

**a.** Komunita Emanuel je verejným združením veriacich v Krista. Zahŕňa všetky životné stavy. Jej názov znamená „Boh s nami“, prítomný v každodennom živote. Jej povolanie má tak korene v tajomstve vtelenia. Jej členovia, laici a klerici, sú povolaní žiť vo svete, ale nebyť zo sveta. Spoločne dostávajú to isté povolanie ku svätosti a k ohlasovaniu evanjelia (pozri *Lumen Gentium,* 5). (Pozri SKE[[9]](#footnote-9), Preambula.)

**b.** Hlboká milosť Komunity pochádza z eucharistickej adorácie, v ktorej sa rodí súcitenie. Členovia Komunity Emanuel poháňaní týmto súcitením, živení modlitbou chvál a sviatostným životom túžia spoločne ohlasovať evanjelium všetkým tým, ktorí ho nepoznajú. Odovzdanosť Duchu Svätému, počúvanie Božieho Slova, úcta k Panne Márii Božej Matke zasadzujú duchovný, bratský a apoštolský život Komunity Emanuel do života Cirkvi. (Pozri SKE, Preambula, a-b.)

**c.** Hlboké spoločenstvo medzi všeobecným a služobným kňazstvom prežívané vo vzájomnom dopĺňaní sa jednotlivých životných stavov je v srdci charizmy Komunity Emanuel. (Pozri SKE, Preambula, c.)

Členstvo klerikov v Komunite Emanuel je tak podstatnou súčasťou jej charizmy. Toto ich členstvo je nevyhnutné pre život všetkých jej členov v ich spoločnom povolaní k svätosti a k evanjelizácii.

Rovnako sú život klerikov a ich kňazstvo úzko spojené s ich povolaním do Komunity.

**d.** V samotnom srdci Komunity Emanuel ponúka Ježišovo Bratstvo, združujúce laikov, osoby zasvätené v celibáte pre Božie kráľovstvo a klerikov možnosť darovania seba samého prostredníctvom „zasvätenia sa“[[10]](#footnote-10) sprevádzaného záväzkom disponibility pre misiu pridelenú Komunitou a príslušným ordinárom v prípade vysvätených služobníkov (kňazov a diakonov). Ježišovo Bratstvo je uchovávateľom povolania Komunity Emanuel a vernosti jej charizme. (Pozri SKE, Preambula, d.)

**e.** Klerici Komunity Emanuel sú sekulárni klerici angažovaní v Komunite a „zasvätení“ v Ježišovom Bratstve. Seminaristi sú v ňom „zasvätení“ alebo sú na ceste k tomuto „zasväteniu“. Spolu s ostatnými členmi Komunity, ktorí napredujú na ceste v Ježišovom Bratstve, aj klerici a seminaristi tak prijímajú špeciálne povolanie podporovať Komunitu v jej základoch, v jej každodennom živote a v jej misii.

**f.** Pierre Goursat, zakladateľ Komunity Emanuel, mal od začiatku túžbu dať Cirkvi kňazov, ktorí by prežívali svoje kňazstvo podporovaní životom v spoločenstve so všetkými životnými stavmi, v službe jednotlivým cirkvám a poslaniu univerzálnej Cirkvi. „Je dôležité, hovorieval, aby kňazi pri uskutočňovaní svojho apoštolátu v diecézach, v ktorých sa nachádzajú, už viac neboli sami (…) Teda môžu žiť v spoločenstve s bratmi laikmi z Ježišovho Bratstva. Sú tak nimi podporovaní.“[[11]](#footnote-11)

**g.** Účelom tohto Klerického združenia s názvom „Klerické združenie Komunity Emanuel“, do ktorého patria všetci klerici Komunity Emanuel, je umožniť im, aby odpovedali na svoje komunitné povolanie v rámci misií, ktoré sú im zverené ich legitímnym ordinárom, podľa charizmy vlastnej Komunite Emanuel. Toto Klerické združenie tak podporuje na jednej strane misiu klerikov Emanuela v konkrétnej cirkvi a na druhej strane ich mobilitu v službe misii univerzálnej Cirkvi.

Kňazi a diakoni tohto Klerického združenia sú buď inkardinovaní v niektorej diecéze, s ktorou musí byť uzatvorená dohoda, alebo sú inkardinovaní v Klerickom združení (pozri čl. 12, 13, 14 a 15).

**h.** S ostatnými členmi Komunity Emanuel sú klerici Emanuela predovšetkým v službe jednotlivým cirkvám pre univerzálnu misiu Cirkvi. Inkardinácia v diecézach sa podieľa na zakorenení charizmy Emanuela v týchto cirkvách. Inkardinácia v Klerickom združení je v službe tomu istému poslaniu.

Klerické združenie umožňuje niektorým venovať sa úplne dielam vlastným Komunite Emanuel a iným slúžiť jednotlivým cirkvám vo vernosti tomu istému povolaniu.

Klerici – členovia Komunity Emanuel – patria úplne do Klerického združenia. Všetci žijú tú istú charizmu a riadia sa tými istými vnútornými pravidlami, okrem tých povinností a práv, ktoré sa líšia podľa toho, či sú alebo nie inkardinovaní v Klerickom združení.

**POVAHA A ÚČEL**

**1.** **„Klerické združenie Komunity Emanuel“** – ďalej len krátko „Klerické združenie“ “ je medzinárodné verejné klerické združenie v zmysle kánonov 302, 312 §1,1 Kódexu kanonického práva (CIC), pápežského práva, zriadené Kongregáciou pre klerikov. Podľa článkov 7-8 týchto stanov Klerické združenie tvoria klerici – členovia Komunity Emanuel,[[12]](#footnote-12) medzinárodného verejného združenia veriacich v Krista, zriadeného 8. decembra 1992 Pontifikálnou radou pre laikov. Klerici rovnako patria aj do Ježišovho Bratstva. Seminaristi nie sú členmi v pravom zmysle slova. Majú napriek tomu svoje vlastné povinnosti a práva, čo sa týka ich formácie, ktoré sú upresnené v týchto Stanovách. Definitívne budú prijatí do Klerického združenia tesne pred diakonskou vysviackou.

Klerické združenie je založené ako verejná právnická osoba, a tak dostáva misiu v mene Cirkvi napĺňať cieľ, ktorý si vytýčilo. Jeho sídlo sa nachádza na adrese 18 Boulevard du Général Koenig, 92200 Neuilly/Seine, Francúzsko.

**2.** Vykonávaním kňazskej a diakonskej služby si Klerické združenie Komunity Emanuel kladie a dostáva za cieľ slúžiť Cirkvi podľa charizmy Komunity Emanuel a všetkým misiám Komunity v jednote s jej vedením pre rast Božieho ľudu.

**3.** Cieľom Klerického združenia je umožniť všetkým jeho členom:

a) prežívať vo vzťahoch s ostatnými členmi Komunity spoločenstvo medzi všeobecným kňazstvom pokrstených a služobným kňazstvom vo vzájomnej komplementarite jednotlivých životných stavov (pozri *Lumen Gentium,* 10 a 23). Ekleziológia spoločenstva, ktorá je veľmi podstatnou súčasťou tejto charizmy, utvára duchovný, bratský a apoštolský život kňazov a diakonov Komunity Emanuel, ktorí žijú v spoločenstve s ostatnými životnými stavmi Komunity (pozri Preambula c a SKE, Preambula c),

b) vykonávať kňazskú službu podľa charizmy Komunity Emanuel v takej disponibilite pre misiu, aká sa prežíva v Ježišovom Bratstve (pozri SKE, Preambula d), v službe univerzálnej misie Cirkvi, v jednote s diecéznymi biskupmi a ich presbytériom, berúc do úvahy nevyhnutné rozdiely medzi klerikmi inkardinovanými v Klerickom združení a tými, ktorí sú inkardinovaní v diecézach.

Klerické združenie tiež umožňuje svojim členom kňazom nájsť v bratskom komunitnom živote zdroj neustále obnovovanej kňazskej služby, potrebnú podporu pre prežívanie ekleziálnej disciplíny vo vernosti Cirkvi a realizáciu ich duchovného otcovstva.

**4.** Kňazi a diakoni Komunity Emanuel tvoria spolu s ostatnými členmi Komunity jedno misijné spoločenstvo v službe Cirkvi. Aby Komunita Emanuel mohla byť verná svojmu povolaniu všade tam, kde to vyžadujú pastoračné podmienky a potreby evanjelizácie, potrebuje mať možnosť oprieť sa o disponibilitu a mobilitu okrem iných aj svojich členov klerikov, či už ide o misiu v niektorej diecéze, v niektorej krajine alebo v širšom zmysle na úrovni univerzálnej Cirkvi (pozri *Presbyterorum ordinis,* 10), a to v jednote s diecéznymi biskupmi a ich presbytériom, berúc do úvahy nevyhnutné rozdiely medzi klerikmi inkardinovanými v Klerickom združení a tými, ktorí sú inkardinovaní v diecézach.

**5.** Okrem osobitných prípadov, kňazi inkardinovaní v Klerickom združení a tí, ktorí sú inkardinovaní v diecézach, v súlade s dojednanými dohodami, žijú v malých kňazských rezidenčných bratstvách, prispôsobených potrebám ich apoštolátu, za podmienok určených vnútornými pravidlami, ktoré budú schválené Kongregáciou pre klerikov.

**6.** V jednote s Komunitou napĺňa Klerické združenie poslanie formácie svojich členov, rešpektujúc normy Cirkvi. Formácia zahŕňa tie možnosti, ktoré Komunita Emanuel ponúka všetkým svojim členom, pokiaľ je to zlučiteľné s praktickými požiadavkami Formačného domu pre kňazov, ako aj špecifickú prípravu na spoločný život a na misiu v duchu charizmy Komunity Emanuel.

Klerické združenie vypracuje svoje vlastné *Ratio* formácie podľa prvkov uvedených vyššie a každý formačný dom vypracuje svoje vnútorné pravidlá, ktoré budú brať do úvahy aj *Ratio nationalis* tej krajiny, v ktorej sa formačný dom nachádza. Toto *Ratio* a všetky vnútorné pravidlá budú podliehať schváleniu Kongregáciou pre klerikov.

**ČLENOVIA A PODMIENKY ANGAŽOVANOSTI**

**7.** Klerické združenie zahŕňa (pozri kánony 298 a 307 CIC a 578 CCEO – Kódex kánonov východných cirkví):

a) kňazov, ktorí sú buď inkardinovaní priamo v jeho lone, alebo je dohodnutá ich inkardinácia v niektorej diecéze, pričom jedni i druhí majú povinnosti a práva zodpovedajúce ich inkardinácii,

b) diakonov, ktorí sa pripravujú na kňazskú vysviacku, ktorí sú buď inkardinovaní priamo v jeho lone, alebo je dohodnutá ich inkardinácia v niektorej diecéze, pričom jedni i druhí majú povinnosti a práva zodpovedajúce ich inkardinácii,

c) trvalých diakonov (či už slobodných alebo nie), ktorí sú buď inkardinovaní priamo v jeho lone, alebo je dohodnutá ich inkardinácia v niektorej diecéze, pričom jedni i druhí majú povinnosti a práva zodpovedajúce ich inkardinácii.

Klerici, ktorí patria do východných cirkví *sui iuris,* budú môcť byť členmi Klerického združenia za podmienky, že bude rešpektované zachovávanie ich vlastného obradu (pozri kánon 28 CCEO), čím nebude dotknutý predpis kánona 674 CCEO.

Seminaristi sú v Klerickom združení angažovaní dočasne a závisia od neho, pokiaľ ide o ich formáciu.

Rovnako je to aj s kandidátmi na trvalý diakonát.

**8.** V Klerickom združení sa môžu definitívne angažovať len klerici, ktorí už sú angažovaní v Komunite a „zasvätení“ v Ježišovom Bratstve:

a) žiadosť o angažovanosť musí byť sformulovaná písomne,

b) angažovanosť si vyžaduje súhlas Predstaveného Klerického združenia, ďalej „Zodpovedného za vysvätených služobníkov“, a tiež súhlas jeho Rady.

**9.** Pokiaľ ide o trvalých diakonov, Zodpovedný za vysvätených služobníkov so súhlasom svojej Rady a po nevyhnutnom vypočutí názoru hlavného Moderátora Komunity Emanuel, vymenuje klerika, ktorý bude zodpovedný za trvalý diakonát, a to na obdobie piatich rokov s možnosťou obnovenia mandátu na ďalšie päťročné obdobie. Ak tento klerik nie je inkardinovaný v Klerickom združení, je nevyhnutný súhlas jeho ordinára.

Trvalí diakoni a ich manželky, ak sú ženatí, dostávajú špecifickú formáciu v Komunite aj v Klerickom združení, a to bez ohľadu na to, ktorým spôsobom sú inkardinovaní (pozri článok 29).

**10.** Seminaristi a kandidáti na trvalý diakonát robia dočasné angažovanie sa v Klerickom združení, ktoré trvá po dobu formácie a rozlišovania ich povolania. Toto dočasné angažovanie sa uskutočňuje na začiatku formácie a je spojené so skúšobnou etapou v Ježišovom Bratstve (pozri SKE, čl. 48).

Definitívna angažovanosť seminaristov a kandidátov na trvalý diakonát v Klerickom združení sa uskutočňuje pred diakonskou vysviackou. Vyžaduje si angažovanosť v Komunite Emanuel (pozri SKE, Preambula, čl. 13 a 23) a „zasvätenie sa“ v Ježišovom Bratstve (pozri SKE, Preambula, f-h).

Spôsoby dočasného a definitívneho angažovania sa riadia vnútornými pravidlami.

**11.** V prípade, že by sa klerici pridružení ku Komunite Emanuel mali stať členmi Klerického združenia, musia byť rešpektované podmienky uvedené v Stanovách Komunity Emanuel:

*„Po období napredovania a rozlišovania ako pridružení klerici môžu títo eventuálne požiadať o angažovanosť v Komunite Emanuel a o zasvätenie v Ježišovom Bratstve:*

*– s písomným súhlasom svojho biskupa,*

*– so spoločným súhlasom hlavného moderátora Komunity a zodpovedného za vysvätených služobníkov.*

*Angažovanosť v Komunite Emanuel ako plnoprávny člen a zasvätenie v Ježišovom Bratstve nevyhnutne so sebou prinášajú aj vstup do „Klerického združenia Komunity Emanuel“. Dohoda s ich diecézou stanoví spôsoby výkonu ich úradu v súlade s ich členstvom v Klerickom združení a v Komunite (pozri Stanovy Klerického združenia Komunity Emanuel, čl. 15).“ (SKE, čl. 27)*

**12.** 1°) Klerické združenie bez zmeny svojho charakteru združenia a s cieľom podporiť realizáciu cieľov, na ktoré bolo zriadené, získalo dekrétom Kongregácie pre klerikov z 15. augusta 2017 právomoc inkardinácie vo svojom lone podľa kánonov 265-267 a 269 CIC – Kódexu kánonického práva a 579 CCEO – Kódexu kánonov východných cirkví.

V tomto prípade má zodpovedný za vysvätených služobníkov voči uvedeným inkardinovaným členom všetky právomoci ordinára podľa noriem Cirkvi.

2°) Inkardinácia členov definitívne angažovaných v Klerickom združení sa uskutočňuje nasledovným spôsobom (v duchu Preambuly g-h):

a) môžu byť inkardinovaní v diecéze podľa spôsobov stanovených v rámci dohôd uzavretých s biskupmi daných inkardinácií (pozri čl. 15),

b) môžu byť inkardinovaní tiež v Klerickom združení buď v čase ich diakonskej vysviacky alebo neskôr, podľa inštrukcií vymedzených Radou Komunity a Radou Klerického združenia (pozri čl. 14).

3°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov dostal tým istým dekrétom z 15. augusta 2017 právomoc schváliť na vysviacku kandidátov, ktorí majú byť inkardinovaní v Klerickom združení, a ktorí o to žiadajú.

**MISIA A SPÔSOB ČINNOSTI KLERIKOV**

**13.** Misie zverené klerikom Emanuela biskupmi alebo ordinármi budú predmetom dohôd uzavretých medzi biskupmi alebo ordinármi a Zodpovedným za vysvätených služobníkov po tom, čo si zodpovedný nevyhnutne vypočuje hlavného moderátora Komunity.

Spôsoby vykonávania posvätnej služby sú vymedzené nižšie, rozlišujúc podľa toho, či sú klerici inkardinovaní v diecézach alebo v Klerickom združení (čl. 14 a 15).

Misia trvalých diakonov zohľadňuje na jednej strane ich rodinnú a pracovnú situáciu a na druhej strane ich v najväčšej možnej miere zapája do záväzkov Komunity Emanuel a do jej evanjelizačných misií.

**14.** Klerici inkardinovaní v Klerickom združení:

1°) Misiu kňazov a diakonov inkardinovaných v Klerickom združení určuje Zodpovedný za vysvätených služobníkov, ktorý koná v zhode s hlavným moderátorom Komunity Emanuel. V prípade nezhody sa treba odvolať na ustanovenia uvedené v článku 19. Táto misia bude predmetom menovacieho dekrétu (pozri dodatok 4).

2°) Keď sú vyslaní na misiu pre službu v niektorej diecéze alebo pre inú cirkevnú službu, osobná dohoda upraví ich disponibilitu pre takú diecéznu pastoračnú službu, ktorá je špeciálne zameraná na evanjelizáciu alebo na obnovu kresťanského života. Táto osobná dohoda je podpísaná diecéznym biskupom, zodpovedným za vysvätených služobníkov, ktorý koná po nevyhnutnom vypočutí názoru hlavného moderátora Komunity a klerika, ktorého sa to týka. Účelom tejto dohody je najmä stanoviť spôsoby vykonávania ich posvätnej služby, rešpektujúc ich príslušnosť ku Klerickému združeniu a ku Komunite Emanuel. Dohoda zohľadní aj históriu a kultúrny a náboženský kontext danej diecézy.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na akúkoľvek inú cirkevnú misiu.

Časť služby a času každého klerika je teda venovaná vlastným dielam Komunity Emanuel, ktoré sú pod dvojitou zodpovednosťou – zodpovedného za vysvätených služobníkov a hlavného moderátora Komunity (pozri dodatok 4).

3°) Ak sú kňazi a diakoni pridelení na plný úväzok pre vlastné diela Komunity Emanuel, vykonávajú svoju službu pod zodpovednosťou Zodpovedného za vysvätených služobníkov, ktorý koná v zhode s hlavným moderátorom Komunity Emanuel. V prípade nezhody sa treba odvolať na opatrenia ustanovené v článku 19.

**15.** Klerici inkardinovaní v diecéze:

1°) Na určenie podmienok života a služby klerikov z Klerického združenia inkardinovaných v diecéze musí byť uzavretá všeobecná dohoda medzi biskupom a zodpovedným za vysvätených služobníkov (pozri dodatok 1).

2°) Inkardinácia každého klerika Komunity Emanuel sa okrem toho riadi osobnou dohodou (pozri dodatok 2).

3°) Časť služby a času každého klerika je venovaná vlastným dielam Komunity Emanuel (pozri dodatok 2-3).

**ŽIVOT, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV**

**16.** a) Klerici Klerického združenia majú práva a povinnosti zodpovedajúce ich funkcii, spôsobu ich inkardinácie, ich úradu a ich službe tak, ako sú predpísané v platnom kánonickom práve.

b) Všetci členovia Klerického združenia žijú podľa charizmy Komunity Emanuel tak, ako je opísaná v jej Stanovách. Zaväzujú sa predovšetkým v rámci možností (SKE, čl. 15):

*– ku každodennej dlhšej adorácii (pokiaľ je to možné k adorácii Najsvätejšej Sviatosti),*

*– ku každodennej účasti na Eucharistii, pre kňazov ku každodennej celebrácii (v súlade s príslušnými obradmi a tradíciami),*

*– ku každodennej modlitbe chvál slávených radostne a pokiaľ je to možné spoločne,*

*– k pravidelnému pristupovaniu k sviatosti zmierenia.*

Zaväzujú sa k spoločnému bratskému životu s členmi Komunity Emanuel ostatných životných stavov, zúčastňujú sa na mezoné (SKE, čl. 16) a majú sprevádzajúceho (SKE, čl. 19). Zúčastňujú sa aj na mesačných komunitných stretnutiach (SKE, čl. 16), na stretnutiach Ježišovho Bratstva a na evanjelizačných aktivitách Komunity Emanuel. Sú disponibilní pre misiu. Odovzdávajú aj spravodlivý finančný príspevok na život a apoštolát Komunity Emanuel, ktorého výšku si slobodne zvolia (SKE, čl. 20). Dostávajú permanentnú formáciu (SKE, čl. 21). Kňazi sa zaväzujú k životu v kňazskom rezidenčnom bratstve tak, ako je definovaný vo vnútornom poriadku a v súlade s dohodami dojednanými s ordinármi.

**VEDENIE KLERICKÉHO ZDRUŽENIA**

**17.** 1°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov Komunity Emanuel je uvedený do svojho úradu Kongregáciou pre klerikov (pozri kánony 158-163 a 317 §1 CIC) na základe predloženého zoznamu troch kandidátov navrhnutých hlavným moderátorom Komunity Emanuel, ktorý zahŕňa preferované poradie kandidátov, písomné predstavenie každého kandidáta a v prípade kandidátov, ktorí nie sú inkardinovaní v Klerickom združení aj predchádzajúci súhlas ordinára pre ich prípadnú nomináciu, ktorá bude zahŕňať službu na plný úväzok v Klerickom združení. Tento zoznam je zostavený hlavným moderátorom Komunity so súhlasom Rady Klerického združenia vyjadreným dvojtretinovou väčšinou.

2°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov musí byť vybraný spomedzi všetkých kňazov – členov Klerického združenia nezávisle od toho, akým spôsobom sú títo inkardinovaní, a ktorí majú minimálne:

a) desať rokov „zasvätenia“ v Ježišovom Bratstve,

b) desať rokov kňazstva.

3°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov je menovaný do úradu na obdobie piatich rokov. Môže byť znovuzvolený jedenkrát, pričom sa rešpektuje postup podľa paragrafu 17-1° týchto stanov.

4°) V súlade so Stanovami Komunity Emanuel (SKE, čl. 25), zodpovedný za vysvätených služobníkov je z úradu členom Medzinárodnej Rady Komunity Emanuel, je plne začlenený do jej vedenia.

**18.** 1°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov spravuje Klerické združenie. Zastupuje Klerické združenie pred Svätým stolcom, biskupmi alebo pred ktoroukoľvek autoritou v Cirkvi. V duchu jednoty, podľa charizmy Komunity Emanuel, sa zaväzuje so svojou Radou pracovať v úzkej spolupráci s hlavným moderátorom Komunity.

2°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov je zodpovedný za formáciu a za všetko, čo sa týka života a služby kňazov a diakonov inkardinovaných v Klerickom združení, a pokiaľ ide o ostatných, v rámci uzavretých dohôd. So súhlasom svojej Rady a po nevyhnutnom vypočutí názoru hlavného moderátora Komunity Emanuel vymenuje kňaza povereného formáciou v Klerickom združení na obdobie piatich rokov s možnosťou obnovenia mandátu na ďalšie päťročné obdobie. Ak tento klerik nie je inkardinovaný v Klerickom združení, je nevyhnutný súhlas jeho ordinára.

3°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov má všetky právomoci ordinára vo vzťahu k všetkým členom inkardinovaným v Klerickom združení.

4°) V jednote s hlavným moderátorom Komunity, zodpovedný za vysvätených služobníkov vykonáva svoj úrad buď osobne obvyklým spôsobom, v prípade potreby s vyjadrením názoru alebo súhlasu svojej Rady (pozri čl. 22), alebo delegovaním. Špeciálne delegovanie pre konkrétny úkon môže byť udelené ústne, všeobecné delegovanie pre súbor viacerých úkonov musí byť písomne udelené a musí mať súhlas jeho Rady. Delegovaná osoba nemôže ďalej subdelegovať bez súhlasu zodpovedného za vysvätených služobníkov.

**19.** V prípade nezhody medzi zodpovedným za vysvätených služobníkov a hlavným moderátorom Komunity Emanuel (pozri čl. 18-1°) v otázkach týkajúcich sa vykonávania služby klerikov sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Kolégia spoločenstva. Toto Kolégium sa skladá z Rady Komunity a z Rady Klerického združenia a je zodpovedné za skúmanie otázok a vydávanie stanovísk týkajúcich sa jednoty oboch združení a spoločných misií vo vernosti charizme Komunity Emanuel (pozri SKE, čl. 28). Hlavný moderátor Komunity Emanuel a zodpovedný za vysvätených služobníkov disponujú, jeden i druhý, právomocou zvolať takéto zasadnutie Kolégia, keď to okolnosti vyžadujú. Pokúsia sa dospieť k dohode konsenzom. Ak sa nedospeje ku konsenzu, vzhľadom na to, že sa jedná o službu klerikov, rozhodnutie patrí zodpovednému za vysvätených služobníkov so súhlasom jeho Rady. Hlavný moderátor Komunity Emanuel má možnosť obrátiť sa na Kongregáciu pre klerikov, ktorá urobí rozhodnutie po tom, čo vypočuje hlavného moderátora ako aj zodpovedného za Klerické združenie a obdŕží stanovisko Dikastéria, od ktorého závisí Komunita Emanuel.

**20.** 1°) Zodpovedný za vysvätených služobníkov sa môže vzdať svojej zodpovednosti pred vypršaním svojho mandátu, ak sa domnieva, že už nedokáže plniť svoje úlohy. V tomto prípade predloží svoju demisiu Kongregácii pre klerikov po predchádzajúcom informovaní hlavného moderátora Komunity Emanuel.

2°) V prípade uvoľnenia úradu zodpovedného za vysvätených služobníkov počas trvania jeho mandátu, dočasným zástupcom v úlohe administrátora počas zvyšku mandátu a do vymenovania nového zodpovedného za vysvätených služobníkov podľa článku 17 sa stane kňaz poverený formáciou. Dočasné zastupovanie nemá trvať dlhšie ako jeden rok okrem prípadu, keď by platnosť mandátu predchádzajúceho zodpovedného mala skončiť o dva roky od uvoľnenia tohto úradu.

3°) V prípade vážnych problémov vo vykonávaní služby zodpovedného za vysvätených služobníkov sa bude postupovať nasledovne:

a) hlavný Moderátor Komunity Emanuel po tom, ako informoval Kongregáciu pre klerikov, zvolá Kolégium spoločenstva (pozri čl. 19),

b) po odhlasovaní štvorpätinovou väčšinou bude môcť toto Kolégium požiadať Kongregáciu pre klerikov o odvolanie zodpovedného za vysvätených služobníkov. V prípade odvolania sa uplatní článok 20-2°).

**RADA KLERICKÉHO ZDRUŽENIA**

**21.** 1°) Zodpovednému za vysvätených služobníkov asistuje Rada zložená:

a) zo siedmich členov, ktorí sú definitívne angažovaní v Klerickom združení, a ktorí sú volení generálnym zhromaždením opísaným v článku 26,

b) z troch členov z úradu: hlavného Moderátora Komunity Emanuel, kňaza povereného formáciou (pozri čl. 18-2°) a klerika zodpovedného za trvalý diakonát (pozri čl. 9),

c) z troch menovaných členov: laických osôb „zasvätených“ v Ježišovom Bratstve, ktoré sú menované spoločne zodpovedným za vysvätených služobníkov a hlavným moderátorom Komunity Emanuel.

2°) Všetci klerici, ktorí sú členmi Rady, majú právo na rozhodovacie hlasovanie; laici, ktorí sú členmi Rady, majú právo na poradné hlasovanie.

3°) Dĺžka mandátu volených i menovaných členov je päť rokov s možnosťou obnovenia mandátu jedenkrát. Mandát členov z úradu trvá počas trvania ich funkcie.

**22.** Rada Klerického združenia sa schádza najmenej trikrát za rok a zvoláva ju zodpovedný za vysvätených služobníkov. Rada je zvolaná aj vo všetkých prípadoch, v ktorých je nevyhnutný jej súhlas. Program jej zasadnutí stanovuje zodpovedný za vysvätených služobníkov. Fungovanie Rady a celková administrácia Klerického združenia sa riadia vnútornými pravidlami.

**23.** Súhlas Rady Klerického združenia odhlasovaný dvojtretinovou väčšinou sa vyžaduje:

a) pri prijímaní členov,

b) pri menovaní kňaza povereného formáciou,

c) pri menovaní klerika zodpovedného za diakonov,

d) pri prideľovaní nových seminaristov (pozri čl. 27),

e) pri predstavovaní kandidátov na svätenie,

f) v prípade, keď sú seminaristi formovaní mimo formačných domov Klerického združenia, pri určení inštitúcií formácie alebo inštitúcií cirkevných štúdií dostupných pre členov Klerického združenia v perspektíve ich kňazskej služby, a to so súhlasom zainteresovaných biskupov,

g) pri inkardinácii členov do Klerického združenia,

h) pri vypracovávaní vnútorných pravidiel uvedených v týchto Stanovách, pričom ich schválenie Kongregáciou pre klerikov zostáva nedotknuté,

i) pri uzatváraní všeobecných dohôd, ktoré sú uzatvorené s biskupmi alebo ordinármi podľa článkov 13, 14 a 15 týchto Stanov, a všeobecnejšie pri uzatváraní dohôd, z ktorých Klerickému združeniu plynú dlhodobé záväzky,

j) pri trvalom delegovaní časti právomocí Zodpovedného za vysvätených služobníkov, po nevyhnutnom vypočutí názoru hlavného Moderátora Komunity,

k) pri prijímaní dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa majetku: právo disponovať majetkom a mimoriadna správa majetku. Tento bod rovnako a nevyhnutne vyžaduje názor hlavného moderátora a Medzinárodnej Rady Komunity.

Rada Klerického združenia schvaľuje aj ročný rozpočet a výročnú správu, a to kolegiálnym hlasovaním.

Rada Klerického združenia po každom svojom zasadnutí odovzdá Medzinárodnej Rade Komunity správu o prijatých rozhodnutiach.

**24.** Zodpovedný za vysvätených služobníkov a členovia Rady Klerického združenia sa zúčastňujú na zasadnutiach Medzinárodného poradného výboru Komunity Emanuel a podieľajú sa na úvahách o prehlbovaní charizmy Komunity Emanuel (pozri SKE, čl. 47). Sú členmi Kolégia modlitby a voľby Komunity Emanuel.

**25.** Administrácia Klerického združenia je založená na geografickom rozdelení vytvorenom Komunitou: zóny a provincie (pozri SKE, čl. 45). Po nevyhnutnom vypočutí názoru hlavného moderátora Komunity Emanuel zodpovedný za vysvätených služobníkov určí kňazov, ktorí budú poverení tým, aby v jeho mene a v spolupráci so zodpovednými za Komunitu Emanuel (s delegátmi pre zónu alebo s inými regionálnymi zodpovednými) bdeli nad členmi Klerického združenia, ktorí sú prítomní na daných geografických územiach.

**VOĽBY ČLENOV RADY KLERICKÉHO ZDRUŽENIA**

**26.** Členov Rady Klerického združenia volí generálne zhromaždenie, ktoré sa skladá zo zodpovedného za vysvätených služobníkov a členov Rady Klerického združenia, ako aj z päťdesiatich zástupcov zvolených priamou voľbou v rámci jednotlivých zón všetkými angažovanými členmi Klerického združenia. Počet delegovaných voličov určených za každú zónu je stanovený Radou Klerického združenia proporčne, vzhľadom na počet angažovaných. Ak niektorá zóna nie je dostatočne veľká na to, aby volila delegovaných voličov, bude pripojená k inej blízkej zóne. Celý volebný proces je predmetom konkrétnych vnútorných predpisov.

Generálne zhromaždenie má tiež za úlohu poskytovať usmernenia, čo sa týka formácie, vykonávania posvätnej služby, vzťahov s jednotlivými cirkvami, a všeobecnejšie ku každej otázke, ktorá súvisí s dobrým fungovaním Klerického združenia, dbajúc na to, aby sa zachovala jednota s Komunitou.

**SPÔSOBY FORMÁCIE V KLERICKOM ZDRUŽENÍ**

**27.** 1°) Na naplnenie svojich cieľov a pre kandidátov, ktorí smerujú k inkardinácii v Klerickom združení, Klerické združenie môže otvárať svoje vlastné Formačné domy pre vysvätených služobníkov, ktoré sa budú riadiť pravidlami schválenými Kongregáciou pre klerikov a svojím vlastným *Ratio* formácie.

2°) V týchto Formačných domoch môžu byť formovaní aj tí kandidáti, ktorí budú inkardinovaní v diecézach, podľa spôsobov stanovených v dohodách, ktoré budú podpísané medzi zodpovedným za vysvätených služobníkov a ordinármi.

3°) Seminaristi, ktorí majú byť inkardinovaní v Klerickom združení, ako aj tí, ktorí sa rozhodnú byť inkardinovaní v diecéze, sa môžu formovať v diecéznych seminároch podľa spôsobov stanovených zodpovedným za vysvätených služobníkov a ordinármi.

**28.** Formačné domy, ktorých prvoradým zodpovedným je zodpovedný za vysvätených služobníkov, sú pod dohľadom Kongregácie pre klerikov.

Všetci kandidáti kňazstva absolvujú aspoň jeden cyklus svojej formácie v jednom z formačných domov Klerického združenia.

**29.** Pokiaľ ide o trvalých diakonov, je vytvorený špecifický plán rozlišovania a formácie podľa spôsobov stanovených vnútorným predpisom prijatým Radou Klerického združenia a schváleným Kongregáciou pre klerikov. Tento plán je verný charizme Komunity Emanuel a rešpektuje Základné normy pre formáciu trvalých diakonov, vydané Kongregáciou pre klerikov a Kongregáciou pre katolícku výchovu 22. februára 1998. Čo sa týka diakonov inkardinovaných v diecézach, aj tu sa budú brať do úvahy diecézne normy pre formáciu a podpísaná dohoda.

**30.** 1°) Kňaz poverený formáciou je z úradu členom Medzinárodnej Rady Komunity Emanuel (pozri SKE, čl. 25).

2°) Ak kňaz poverený formáciou nie je inkardinovaný v Klerickom združení, môže požiadať o exkardináciu u svojho vlastného ordinára s cieľom inkardinácie v Klerickom združení.

Môže takisto zostať inkardinovaný vo svojej diecéze a požiadať svojho ordinára o písomné povolenie na to, aby sa mohol venovať svojej novej službe počas svojho mandátu.

3°) V spolupráci s rektormi daných formačných domov (Klerického združenia alebo iných), je zodpovedným za prípravu kandidátov na sviatostné vysviacky, podľa pokynov kompetentných cirkevných autorít, podľa *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* a *Ratio* formácie Klerického združenia. Zabezpečuje s prispením formátorov ich ľudskú, duchovnú, intelektuálnu a pastorálnu formáciu. Zabezpečuje disciplínu a praktický život formačných domov.

4°) V spolupráci s miestnymi zodpovednými Komunity Emanuel bdie nad tým, aby kandidáti na vysvätených služobníkov dostávali celú formáciu, ktorá je určená členom Komunity. Organizuje aj špecifickú formáciu pre vykonávanie posvätnej služby v Komunite Emanuel, ktorá zahŕňa formáciu pre evanjelizáciu.

5°) Je taktiež zodpovedný za permanentnú formáciu klerikov.

**31.** 1°) Pre kandidátov, ktorí budú inkardinovaní v diecézach, spôsoby pripustenia k vysviacke budú stanovené v dohodách, podpísaných s jednotlivými ordinármi.

2°) Pre kandidátov, ktorí budú inkardinovaní v Klerickom združení, pripustenie k vysviacke je záležitosťou zodpovedného za vysvätených služobníkov. Postup povolania k vysviacke je stanovený vnútorným predpisom.

**DOČASNÁ SPRÁVA**

**32.** Keďže je Klerické združenie verejnou právnickou osobou, jeho majetok je cirkevným majetkom v súlade s kánonom 319 CIC. Jeho správa sa uskutočňuje podľa všeobecných noriem Kódexu kánonického práva a noriem stanovených týmito Stanovami.

**33.** Zodpovedný za vysvätených služobníkov spravuje časné dobrá Klerického združenia. Asistuje mu Rada pre ekonomické záležitosti, zložená z ekonóma Komunity a zo štyroch poradcov, ktorých si vyberá so súhlasom Rady Klerického združenia (pozri kánony 1279 a 1280/CIC a 1023/CCEO – Kódexu kánonov východných cirkví). Jeden z nich je členom Rady pre ekonomické záležitosti Komunity.

Ekonóma Klerického združenia menuje Zodpovedný za vysvätených služobníkov, ktorý vopred nevyhnutne vypočuje mienku hlavného Moderátora Komunity Emanuel a dostane súhlas od Kolégia spoločenstva, a to dvojtretinovou väčšinou.

**34.** Nadobudnutie, spravovanie a nakladanie časnými dobrami Klerického združenia Komunity Emanuel musí rešpektovať ciele sledované spoločne Klerickým združením a Komunitou (pozri čl. 2). Nadobudnutie tak nehnuteľného ako aj hnuteľného majetku, ktorý presahuje hodnotu určenú vnútorným predpisom, vyžaduje súhlas Rady Klerického združenia, po nevyhnutnom vypočutí mienky hlavného moderátora Komunity.

To isté platí pre také mimoriadne administratívne úkony, akými sú pôžičky a poskytnutie záruky na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, ktorý patrí Klerickému združeniu.

Pre scudzenie majetku Klerického združenia a pre uzatváranie právnych úkonov týkajúcich sa tohto majetku sa okrem iného vyžaduje aj povolenie Kongregácie pre klerikov, ak suma presahuje limit určený miestnou biskupskou konferenciou (pozri kánon 638 a kánony 1291-1292, 1295 CIC).

**35.** Všetci členovia Klerického združenia si ponechajú vlastníctvo a spravovanie svojho osobného majetku. Majú právo dostávať primeranú odmenu a mať prístup k primeranej sociálnej starostlivosti v prípade choroby, invalidity a staroby (pozri kánon 281 CIC).

Keďže inkardinácia v Klerickom združení je predovšetkým v službe charizmy Komunity Emanuel, Komunita sa zaväzuje finančne podporovať formáciu klerikov inkardinovaných v Klerickom združení a zabezpečiť, aby dostávali primeranú odmenu počas ich aktívneho i dôchodkového obdobia.

**36.** Klerické združenie uskutoční všetky potrebné kroky na to, aby príslušné úkony boli platné podľa občianskeho práva krajiny, v ktorej má Klerické združenie svoje hlavné sídlo, ako aj v ostatných krajinách, v ktorých je prítomné.

**ODLÚČENIE SA ODKLERICKÉHO ZDRUŽENIA**

ODCHOD Z KLERICKÉHO ZDRUŽENIA

**37.** Keď sa nejaký člen Klerického združenia, kňaz alebo diakon, dobrovoľne rozhodne odísť z Komunity Emanuel, automaticky stráca svoje členstvo v Klerickom združení. Rovnako, ak sa nejaký klerik dobrovoľne rozhodne opustiť Klerické združenie, automaticky stráca svoje členstvo v Komunite Emanuel. Tento odchod ukončuje práva a povinnosti, ktoré plynú z plného členstva v Klerickom združení a v Komunite Emanuel.

Ak je klerik inkardinovaný v niektorej diecéze a rozhodne sa z vlastnej iniciatívy odísť z Komunity Emanuel alebo z Klerického združenia, zostáva inkardinovaný vo svojej diecéze.

Ak je klerik inkardinovaný v Klerickom združení, musí pred predložením svojho vzdania sa členstva potvrdiť, že niektorý biskup súhlasí s jeho inkardináciou vo svojej diecéze alebo aspoň s jeho prijatím na skúšobné obdobie vo svojej diecéze, aby vykonával kňazskú službu. Až do momentu, keď ho prijme niektorý ordinár, zostane klerik inkardinovaný v Klerickom združení a nebude vykonávať misiu v mene Klerického združenia. Zodpovedný za vysvätených služobníkov udelí povolenie na premiestnenie alebo povolí exkardináciu na žiadosť prijímajúceho ordinára.

Ak niektorý seminarista, ktorý napreduje ku kňazstvu v lone Klerického združenia predčasne skončí svoju formáciu, toto nespochybňuje jeho členstvo v Komunite Emanuel.

Rovnako je to aj v prípade kandidáta na trvalý diakonát.

PREPUSTENIE Z KLERICKÉHO ZDRUŽENIA

**38.** Zodpovedný za Klerické združenie môže rozhodnúť o prepustení niektorého člena Klerického združenia Komunity Emanuel pre priestupky alebo príčiny uvedené v kánonoch 694-699 CIC a 497-503 CCEO a podľa postupu, ktorý je v nich opísaný, berúc do úvahy špecifické prvky Klerického združenia. Prepúšťací dekrét bude potvrdený Kongregáciou pre klerikov. Tento dekrét ukončuje práva a povinnosti vyplývajúce z plného členstva v Klerickom združení a znamená automaticky aj prepustenie z Komunity.

Prepustený člen má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o prepustení, ktoré je potvrdené Kongregáciou pre klerikov, na Najvyšší tribunál Apoštolskej signatúry.

Keď je klerik inkardinovaný v diecéze, jeho prepustenie z Klerického združenia nemá vplyv na jeho inkardináciu.

Keď je klerik inkardinovaný v Klerickom združení, zostane v ňom inkardinovaný až do času, keď ho prijme niektorý ordinár. Nebude však už vykonávať misiu v mene Klerického združenia odo dňa svojho prepustenia. Zodpovedný za vysvätených služobníkov udelí povolenie na premiestnenie alebo povolí exkardináciu na žiadosť prijímajúceho ordinára.

**ZÁNIK KLERICKÉHO ZDRUŽENIA**

**39.** Okrem prípadov zrušenia rozhodnutím cirkevnej autority Klerické združenie môže dobrovoľne rozhodnúť o svojom rozpustení. Toto rozhodnutie môže byť prijaté jedine generálnym zhromaždením Klerického združenia dvojtretinovou väčšinou a následne musí byť predložené na schválenie Kongregácii pre klerikov, ktorá rozhodne po tom, čo si vypočuje hlavného moderátora Komunity a Dikastérium, od ktorého závisí Komunita.

V prípade zániku Klerického združenia, podľa práva a v súlade s vôľou darcov, majetok pripadne Komunite Emanuel.

**ZMENA STANOV**

**40.** Stanovy sa môžu prekladať, pričom francúzska verzia zostáva normou.

Vykonanie zmien v týchto stanovách musí byť schválené generálnym zhromaždením Klerického združenia dvojtretinovou väčšinou a následne predložené na schválenie Kongregácii pre klerikov, ktorá rozhodne po tom, čo si vypočuje hlavného moderátora Komunity a Dikastérium, od ktorého závisí Komunita.

Originál textu týchto Stanov sa nachádza na Kongregácii pre klerikov.

**VÝKLAD STANOV**

**41.** Výklad týchto Stanov ako aj ich prípadné zmeny prináležia Kongregácii pre klerikov po tom, čo si táto najskôr vypočuje Radu Klerického združenia.

**VZŤAH K PLATNÉMU KÁNONICKÉMU PRÁVU**

**42.** Čo sa týka toho, čo nie je uvedené v týchto Stanovách, treba sa odvolať na platné kánonické právo.

**PRÍLOHA O DOHODÁCH A MENOVACÍCH DEKRÉTOCH**

**Klerici inkardinovaní v diecéze**

**1. Všeobecná dohoda** na určenie podmienok života a služby klerikov Komunity Emanuel inkardinovaných v diecéze musí byť uzavretá medzi biskupom a Zodpovedným za vysvätených služobníkov. Je spolu podpísaná hlavným moderátorom Komunity Emanuel, ktorý tým vyjadruje poznanie dohody a podporu zo strany Komunity.

Komunita Emanuel, Klerické združenie a diecézy, ktoré tieto dohody podpísali, sa zaväzujú, že budú povzbudzovať a podporovať kňazov, diakonov a seminaristov Klerického združenia, aby žili podľa charizmy Emanuela v spoločenstve s ostatnými životnými stavmi Komunity, a že umožnia ich disponibilitu pre tie misie, ktoré sú im zverené biskupom, ako aj pre tie zverené Komunitou (pozri SKE, Úvod, g). Všetko toto bude uvedené v menovacom dekréte každého klerika.

Všeobecná dohoda s diecézou stanoví, že na žiadosť zodpovedného za vysvätených služobníkov, so súhlasom hlavného moderátora Komunity, klerik Komunity Emanuel môže byť dočasne svojím biskupom úplne daný k dispozícii Komunite.

**2. Osobná dohoda** bude podpísaná pred diakonskou vysviackou diecéznym biskupom a zodpovedným za vysvätených služobníkov, ktorý koná po tom, čo si nevyhnutne vyžiadal mienku hlavného moderátora Komunity a klerikom, ktorého sa to týka. Má za cieľ predovšetkým stanoviť spôsoby vykonávania jeho služby s ohľadom na jeho príslušnosť k diecéze, ku Klerickému združeniu a ku Komunite.

**3. Menovací dekrét** každého klerika je vydaný biskupom po vyjadrení mienky zodpovedného za vysvätených služobníkov, ktorý sám vopred a nevyhnutne vypočul mienku hlavného moderátora Komunity Emanuel s cieľom dospieť k vzájomnej dohode o misii daného klerika.

Tento menovací dekrét má brať do úvahy skutočnosť, že časť služby a času každého klerika má byť venovaná vlastným dielam Komunity Emanuel pod dvojitou zodpovednosťou – zodpovedného za vysvätených služobníkov a hlavného moderátora Komunity. Čo sa toho týka a v súlade s tradíciou Komunity, vyvinie sa snaha o rešpektovanie podielu: jedna tretina pre Komunitu a dve tretiny pre diecézu. Určenie a podiel posvätnej služby pre službu v Komunite podliehajú právomoci zodpovedného za vysvätených služobníkov, ktorý vopred a nevyhnutne vypočul mienku hlavného moderátora s cieľom dospieť k vzájomnej dohode v tejto otázke.

Pokiaľ ide o kňazov a diakonov, ktorí sú pridelení na plný úväzok pre vlastné diela Komunity Emanuel, zodpovedný za vysvätených služobníkov alebo jeho delegáti, v spojení s hlavným moderátorom Komunity Emanuel, sú povinní podávať ročnú správu príslušnému ordinárovi.

**Klerici inkardinovaní v Klerickom združení**

**4. Menovací dekrét** každého klerika je vydaný zodpovedným za vysvätených služobníkov, ktorý sám vopred a nevyhnutne vypočul mienku hlavného moderátora Komunity Emanuel s cieľom dospieť k vzájomnej dohode o misii daného klerika.

Pokiaľ ide o klerikov vyslaných na misiu do niektorej diecézy alebo do inej cirkevnej služby, tento menovací dekrét má brať do úvahy skutočnosť, že časť služby a času každého klerika má byť venovaná vlastným dielam Komunity Emanuel, ktoré sú pod dvojitou zodpovednosťou – zodpovedného za vysvätených služobníkov a hlavného moderátora Komunity. Čo sa toho týka, a v súlade s tradíciou Komunity, vyvinie sa snaha o rešpektovanie podielu: jedna tretina pre Komunitu a dve tretiny pre inú misiu. Určenie a podiel posvätnej služby pre službu v Komunite podliehajú právomoci zodpovedného za vysvätených služobníkov, ktorý vopred a nevyhnutne vypočul mienku hlavného moderátora s cieľom dospieť k vzájomnej dohode v tejto otázke.

Tieto Stanovy sú schválené *ad experimentum* na 3 roky.

Vydané v Sídle Kongregácie pre klerikov 15. augusta 2017 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, výročie narodenia Božieho služobníka Pierra Goursata, zakladateľa Komunity Emanuel.

Beniamino Kardinál Stella

 *Prefekt*

Joël Mercier

Titulárny arcibiskup v Rota

*Sekretár*

1. SCE: Statuts de la Communauté de l’Emmanuel en annexe de ces statuts. [↑](#footnote-ref-1)
2. Note de vocabulaire. – Le terme de « consécration » est pris ici dans le sens de consécration des baptisés selon la constitution *Lumen gentium,* du deuxième concile du Vatican: « Les baptisés en effet par la régénération et l’onction du Saint-Esprit sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint ... » (*Lumen gentium,* 10) ; son expression spécifique est indiquée aux paragraphes d, e, f, g du Préambule de SCE « La consécration dans la Fraternité de Jésus est un renouvellement volontaire de la consécration des baptisés (*Lumen gentium,* 10) comme un don total de soi, vécu dans la Communauté de l’Emmanuel, en vue d’un engagement de disponibilité vis-à-vis du Seigneur, de son Église, de l’évangélisation. Elle exprime la volonté de se laisser brûler par l’amour de Dieu. Elle se vit d’abord dans l’approfondissement des grâces de la Communauté de l’Emmanuel. Cette consécration se fait à Jésus présent dans l’Eucharistie dans la grâce du Cœur de Jésus, selon la tradition de Paray-le-Monial. » (SCE, Préambule, f) [↑](#footnote-ref-2)
3. Pierre Goursat, Retraite de la Fraternité de Jésus, janvier 1983. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dénommée ci-après la Communauté. [↑](#footnote-ref-4)
5. SCE: Statuten der Gemeinschaft Emmanuel im Anhang dieser Statuten. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Anmerkung zur Terminologie*. – Der Ausdruck „Weihe“ wird hier verwendet im Sinne der Weihe der Getauften gemäß der Konstitution *Lumen Gentium* des 2. Vatikanums: „Durch die Wiedergeburt und die Salbung werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht...“ (*Lumen Gentium* 10); ihr spezifischer Ausdruck wird in den Absätzen d, e, f, g der Präambel der SCE erläutert: « Die Weihe in der Bruderschaft Jesu ist eine freiwillige Erneuerung der Weihe der Getauften (*Lumen Gentium* 10) als einer totalen Selbsthingabe, die in der Gemeinschaft Emmanuel im Hinblick auf ein Engagement der Verfügbarkeit gegenüber dem Herrn, seiner Kirche und der Evangelisation gelebt wird. Sie drückt den Willen aus, sich von der Liebe Gottes verzehren zu lassen. Sie wird zuerst durch eine Vertiefung der Gnaden der Gemeinschaft Emmanuel gelebt. Diese Weihe ist eine Weihe an Jesus gegenwärtig in der Eucharistie und geschieht in der Gnade des Herzens Jesu gemäß der Tradition von Paray-le-Monial (SCE, Präambel f). [↑](#footnote-ref-6)
7. Pierre Goursat, Exerzitien der Bruderschaft Jesu, Januar 1983. [↑](#footnote-ref-7)
8. In der Folge Gemeinschaft genannt. [↑](#footnote-ref-8)
9. SKE: Stanovy Komunity Emanuel v prílohe týchto Stanov. [↑](#footnote-ref-9)
10. Poznámka k použitým slovám. –Výraz „zasvätenie“ sa tu uvádza v zmysle zasvätenia pokrstených podľa konštitúcie *Lumen Gentium,* Druhého vatikánskeho Koncilu: „Pokrstení sú totiž znovuzrodením a pomazaním Ducha Svätého posvätení na duchovnú stavbu a sväté kňazstvo...“ (*Lumen Gentium,* 10); jeho špecifický význam je naznačený v odstavcoch d, e, f, g Preambuly Stanov Komunity Emanuel: „Zasvätenie v Ježišovom Bratstve je dobrovoľným obnovením krstného zasvätenia (*Lumen Gentium,* 10)ako úplného daru seba, prežívaného v Komunite Emanuel s cieľom záväzku disponibility voči Pánovi, jeho Cirkvi a evanjelizácii. Vyjadruje vôľu nechať sa zapáliť Božou láskou. Je prežívané predovšetkým v prehlbovaní sa v milostiach Komunity Emanuel. Toto zasvätenie sa robí Ježišovi prítomnému v Eucharistii v milosti Najsvätejšieho Ježišovho Srdca podľa tradície z Paray-le-Monial.“ (Stanovy Komunity Emanuel, Preambula, f). [↑](#footnote-ref-10)
11. Pierre Goursat, Stretnutie Ježišovho Bratstva, január 1983. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ďalej len Komunita. [↑](#footnote-ref-12)