Statut Apostolstwa Chorych

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Apostolstwo Chorych, posiadające status publicznej kościelnej osoby prawnej o zasięgu krajowym – na podstawie Dekretu z dnia 7 kwietnia 2004 r. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wydanego na mocy kan. 114 § 1 i [kan. 116 § 2](file:///C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Microsoft\Word\kodeks-prawa-kanonicznego.docx#kanon_116) Kodeksu Prawa Kanonicznego – jest jednostką organizacyjną Kościoła, o której mowa w art. 10 ustawy z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347).
2. Apostolstwo Chorych, posiadając osobowość prawną, działa jako publiczne, krajowe stowarzyszenie kościelne w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego(KPK kan. 312-320) oraz statut.

Art. 2

1. Apostolstwo Chorych swoją działalnością obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Władze kościelne czuwają nad zgodnością działalności Apostolstwa Chorych z celami religijnymi i moralnymi tej jednostki organizacyjnej.
3. Siedzibą Apostolstwa Chorych są Katowice.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

Art. 3

Celem Apostolstwa Chorych jest:

1. świadome i pogłębione uczestnictwo w zbawczej misji Kościoła osób chorych, z niepełnosprawnością oraz osłabionych przez wiek;
2. udzielanie ludzkiego i duszpasterskiego wsparcia osobom chorym, z niepełnosprawnością oraz osłabionym przez wiek;
3. promowanie zdrowia na fundamencie całościowej wizji osoby ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru duchowo-religijnego.

Art. 4

Apostolstwo Chorych realizuje swoje cele w odniesieniu do osób chorych, z niepełnosprawnością oraz osłabionych przez wiek w szczególności poprzez:

1. duchowo-religijną aktywność tych osób;
2. wydawanie i kolportowanie miesięcznika „Apostolstwo Chorych” oraz innych publikacji;
3. prowadzenie strony internetowej i serwisów społecznościowych oraz komunikowanie się za pomocą środków społecznego masowego przekazu;
4. towarzyszenie im przez rozmowy telefoniczne, prowadzenie z nimi korespondencji i inne formy komunikacji;
5. organizowanie różnych form duszpasterstwa chorych: mszy świętych, dni chorego, pielgrzymek, rekolekcji i innych spotkań w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi, proboszczami i innymi przełożonymi kościelnymi, z zastosowaniem zasady pomocniczości;
6. organizowanie konferencji naukowych i innych spotkań z udziałem pracowników służby zdrowia oraz duszpasterzy służby zdrowia i chorych;
7. organizowanie i koordynowanie szeroko pojętego wolontariatu wspierającego te osoby;
8. współpracę z innymi instytucjami kościelnymi i świeckimi, których celem jest pomoc tym osobom oraz promocję tych instytucji.

Rozdział III. Członkowie Apostolstwa Chorych

Art. 5

1. Apostolstwo Chorych jednoczy chorych i cierpiących katolików, będących członkami zwyczajnymi, członków wspierających oraz członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Apostolstwa Chorych nie mogą być osoby, które publicznie odstąpiły od wiary katolickiej albo zerwały wspólnotę kościelną, albo podlegają ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zadeklarowanej.
3. Członkami zwyczajnymi Apostolstwa Chorych mogą być osoby, które:
4. zobowiązały się do wypełniania trzech duchowych warunków:
5. przyjęcia cierpienia z poddaniem się woli Bożej,
6. znoszenia go cierpliwie, po chrześcijańsku, w jedności z Chrystusem, który się za nas ofiarował na krzyżu, ofiaruje się w Eucharystii i wciąż żyje w Kościele,
7. ofiarowania cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę oraz w intencjach Ojca Świętego;
8. podpisały deklarację członkostwa.
9. Członkami wspierającymi Apostolstwa Chorych mogą być osoby, które:
10. zobowiązały się do przynajmniej rocznego, stałego zaangażowania się w pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i osłabionych przez wiek oraz do realizacji zadań określonych w ust. 5;
11. podpisały deklarację członkostwa.
12. Do zadań członków wspierających Apostolstwa Chorych należy animowanie duchowości Apostolstwa Chorych, zaangażowanie w duszpasterstwo chorych, udzielanie pomocy osobom chorym, wspieranie organizacyjne lub finansowe Apostolstwa Chorych w jedności z dyrektorem Apostolstwa Chorych i prezbiterami Kościołów diecezjalnych.
13. Członkostwo wspierające może zostać przedłużone na kolejne okresy roczne.
14. Członkami honorowymi Apostolstwa Chorych mogą być osoby, które szczególnie wyróżniają się w służbie osobom chorym, z niepełnosprawnością oraz osłabionym przez wiek.
15. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego i honorowego podejmuje Zarząd.
16. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi otrzymują Dyplom Przyjęcia do Apostolstwa Chorych oraz znak przynależności – krzyż Apostolstwa Chorych z wygrawerowanymi słowami: „Z Chrystusem jestem przybity do krzyża” (Ga 2, 19).
17. Członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi mają prawo do:
18. wnioskowania w sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Apostolstwa Chorych;
19. współtworzenia organizowanych przez Apostolstwo Chorych form działalności duszpasterskiej i redakcyjnej oraz do korzystania z nich.
20. Członkowie Apostolstwa Chorych mogą należeć do innych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.
21. Członkostwo w Apostolstwie Chorych nie jest związane z obowiązkowymi składkami.
22. Członkostwo w Apostolstwie Chorych ustaje na skutek:
23. śmierci członka;
24. całkowitego powrotu do zdrowia (dotyczy członków zwyczajnych);
25. zakończenia czasu zaangażowania w pomocna rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i osłabionych przez wiek (dotyczy członków wspierających);
26. wystąpienia członka z Apostolstwa Chorych na podstawie dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Apostolstwa Chorych złożonej na ręce Zarządu;
27. wykluczenia członka z Apostolstwa Chorych przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania jego postanowień i uchwał władz Apostolstwa Chorych;
28. wykluczenia przez Zarząd członka, który publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice nałożonej lub deklarowanej, z zachowaniem kan. 316 § 2 KPK.
29. Członkowie zwyczajni po całkowitym powrocie do zdrowia zobowiązani są poinformować o tym fakcie pracowników sekretariatu Apostolstwa Chorych. Podobnie członkowie wspierający zobowiązani są do poinformowania pracowników sekretariatu o zakończeniu zaangażowania w ramach Apostolstwa Chorych w pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i osłabionych przez wiek. W przypadku śmierci członka Apostolstwa Chorych prosi się jego rodzinę o poinformowanie o tym fakcie pracowników sekretariatu Apostolstwa Chorych.

Art. 6

1. Apostolstwo Chorych prowadzi współpracę z wolontariatem i ofiarodawcami na rzecz realizacji celów statutowych.
2. Formy organizacyjne i formy współpracy oraz dokumentacja związana z działalnością, o której mowa w ust. 1, mają być zgodne z prawem kościelnym i odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna

Art. 7

1. Władzą zwierzchnią Apostolstwa Chorych jest Konferencja Episkopatu Polski.
2. Organami władzy Apostolstwa Chorych są:
3. dyrektor Apostolstwa Chorych;
4. Zarząd.
5. Zarząd składa się z sześciu lub siedmiu członków, z uwzględnieniem ust. 5:
6. dyrektora Apostolstwa Chorych;
7. krajowego duszpasterza Apostolstwa Chorych, jeśli nie jest dyrektorem Apostolstwa Chorych;
8. zastępcy dyrektora Apostolstwa Chorych;
9. sekretarza;
10. przedstawiciela osób chorych i niepełnosprawnych;
11. przedstawiciela lekarzy;
12. przedstawiciela zawodu pielęgniarskiego.
13. Dyrektor Apostolstwa Chorych i krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych są powoływani i odwoływani przez Konferencję Episkopatu Polski.
14. Funkcje dyrektora Apostolstwa Chorych i krajowego duszpasterza Apostolstwa Chorych może pełnić ta sama osoba.
15. Kadencja dyrektora Apostolstwa Chorych i krajowego duszpasterza Apostolstwa Chorych trwa pięć lat z możliwością przedłużenia.
16. Członków Zarządu, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 3-7, spośród członków Apostolstwa Chorych powołuje i odwołuje dyrektor Apostolstwa Chorych.
17. W przypadku utraty członkostwa w Apostolstwie Chorych, złożenia rezygnacji lub odwołania członka Zarządu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 3-7, przed upływem kadencji, Dyrektor Apostolstwa Chorych powołuje w jego miejsce nowego członka do czasu zakończenia dotychczasowej kadencji Zarządu.

Art. 8

1. Dyrektor Apostolstwa Chorych reprezentuje Apostolstwo Chorych na zewnątrz, jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, w tym za sprawy finansowe.
2. DyrektorApostolstwa Chorych zatrudnia pracowników dla prowadzenia działalności statutowej, w szczególności pracowników sekretariatu Apostolstwa Chorych.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
4. wspieranie głosem doradczym dyrektora Apostolstwa Chorych w jego zadaniach, w szczególności dotyczących działalności duszpasterskiej, redakcyjnej oraz finansowej;
5. opiniowanie kandydatów na wspierających członków Apostolstwa Chorych;
6. proponowanie kandydatów na honorowych członków Apostolstwa Chorych;
7. wykluczanie członków Apostolstwa Chorych.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
9. Krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych jest odpowiedzialny za duszpasterstwo animowane przez sekretariat Apostolstwa Chorych.

Art. 9

Działalność statutowa, w tym finansowa, Apostolstwa Chorych podlega nadzorowi i kontroli Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Rozdział V. Majątek Apostolstwa Chorych

Art. 10

1. Środki na realizację celów statutowych Apostolstwa Chorych pochodzą z:
2. ofiar pieniężnych;
3. zapisów, spadków, darowizn osób fizycznych i prawnych;
4. dotacjiprzekazywanych na zasadach obowiązujących podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;
5. innych dochodów, które mogą być pozyskiwane zgodnie z prawem.
6. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane na realizację działalności statutowej, z wyjątkiem tych środków, które są przeznaczone na określony cel. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności dotacji ze środków publicznych i darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą w oparciu o art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Za gospodarowanie środkami materialnymi Apostolstwa Chorych odpowiedzialny jest dyrektor Apostolstwa Chorych.

Art. 11

1. Apostolstwo Chorych prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi przez swą zwierzchnią władzę kościelną, z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących kościelnych osób prawnych w zakresie ich działalności statutowej.
2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga do ważności podpisu dyrektora Apostolstwa Chorych.
3. Na dokonanie jednorazowej czynności o charakterze majątkowym, których wartość przekracza 60 000 PLN, dyrektor Apostolstwa Chorych musi uzyskać zgodę Zarządu.
4. Zgodnie z kan. 1292 KPK w przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Episkopatu Polski, potrzebna jest zgoda Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Przy alienacji o wartości powyżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Episkopatu Polski, oraz w przypadkach, o których mowa w kan. 1292 § 2 KPK, wymagana jest ponadto zgoda Stolicy Apostolskiej.

Art. 12

Dyrektor Apostolstwa Chorych składa na ręce Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski raz w roku sprawozdanie z działalności, w tym z wydatków i przychodów, zgodnie z kan. 319 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

Art. 13

Statut Apostolstwa Chorych oraz jego zmiany zatwierdza Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy bądź na wniosek dyrektora Apostolstwa Chorych.

Art. 14

1. Konferencja Episkopatu Polski może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Apostolstwa Chorych, bądź połączeniugo z inną jednostką organizacyjną Kościoła.
2. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Apostolstwa Chorych decyduje Konferencja Episkopatu Polski, po zasięgnięciu opinii biskupa właściwego ze względu na siedzibę Apostolstwa Chorych.