**10. Prísľub**

Prísľubom vyjadrujeme, že chceme byť navždy saleziánmi vo svete. Niekedy môžeme mať strach z toho „navždy“, ale to „navždy“ sa stráca, keď žijeme naše povolanie v každodennej vernosti. Ak sa prísľubu trochu bojíme, je to dobré znamenie, lebo istá bázeň je základom každého povolania. Prísľubom sa zapájame do Kristovho poslania, stávame sa jeho apoštolmi pre spásu duší, najmä tých mladých, tých, ktorí sú najviac utláčaní, opustení, pomýlení, problematickí, ľahostajní. Salezián spolupracovník, aby zmiernil tú ťarchu slova "navždy", pestuje spolupatričnosť k miestnemu stredisku, často ho navštevuje a každoročne obnovuje svoj prísľub.

**Božie slovo**

Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ (Mt 25,23)

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo (Jn 15,16)

***čl. 27. Vstup do Združenia***

§ 1. Záväzok stať sa saleziánom spolupracovní-
kom si vyžaduje osobné, slobodné a motivované rozhodnutie, ktoré postupne dozrieva pôsobením
Ducha Svätého. Toto rozhodnutie sprevádzajú spo-
lupracovníci, ktorí nesú zodpovednosť za Združenie.

Osoba, ktorá si želá patriť do Združenia, prijíma formačný proces, ktorý má zodpovedať základnému obsahu Projektu apoštolského života a berie do
úvahy jeho osobnú skúsenosť. Takto sa zaručuje inštitucionálna a zároveň osobná formácia. Tento formačný proces upravujú tí, čo nesú zodpovednosť
za Združenie.

§ 2. Keď ašpirant dostatočne vnútorne prijal sale-ziánsku charizmu, a uznali to zodpovední miestneho strediska, predloží svoju žiadosť o prijatie. Vyžaduje
sa, aby dovŕšil vek plnoletosti.

§ 3. príslušnosť k Združeniu sa začína osobným apoštolským prísľubom, ktorým sa vyjadruje odhod-
lanie prežívať krstné záväzky vo svetle Projektu apoštolského života.

## Komentár

PRÍSĽUB "ROBÍ PROBLÉM" Členstvo v Združení začína osobným prísľubom. Prísľub je dôležitým úkonom, ktorým katolícky kresťan prijíma záväzok vo svedomí i verejne, že bude žiť ako spolupracovník. Je to záväzok prijatý pred Bohom, Cirkvou, Združením a saleziánskou rodinou. "*Zaviazať sa žiť ako spolupracovník ... je dar a slobodná voľba*": to znamená, že takéto vážne rozhodnutie musí byť slobodné. Nesmie byť pod žiadnym tlakom, a ani robené v zhone. Príliš často sa stávalo, že prísľuby boli urýchlené kvôli nejakému sviatku alebo z dôvodu nejakého saleziánskeho výročia!

DÔVODY ŤAŽKOSTÍ S PRÍSĽUBOM. Často sa stáva, že tento sľub spôsobuje problémy. Tu sú niektoré námietky: "*Necítim sa schopný prijať tento sľub na celý život*"; alebo "*Saleziánsky život je taký jednoduchý*! *Prečo to komplikovať sľubom*?" "*Chcel to don Bosco*?" je potrebné zistiť z čoho ťažkosť pramení.

1. Môže to jednoducho pochádzať zo skutočnosti, že sľub sa zvyčajne robí s určitou slávnosťou v nejakom kostole, kde bolo pozvaných veľa ľudí, a to niekomu môže spôsobiť nepohodlie, uprednostnil by viac súkromia a želal by si, aby jeho záväzok nebol príliš zverejnený. Ak to môže skutočne zablokovať danú osobu, môžeme po dohode s Centrom premyslieť prísľuby v malom spoločenstve ľudí. Samozrejme, týmto sa ochudobňujeme o veľkú príležitosť, pretože každé skladanie prísľubov je chvíľou radosti, no zároveň aj svedectvom pre celé spoločenstvo.

2. Ašpirant, ktorý hovorí: "Necítim sa schopný... » zase preukazuje, že si je vedomý záväzkov, ktoré treba prijať. Je vhodné, aby pokračoval v premýšľaní, veľa sa modlil, zúčastňoval sa na aktivitách skupiny, diskutoval s duchovným vodcom alebo s nejakým spolupracovníkom. Ak ho Pán volá, dá mu silu, aby jedného dňa prevzal plný záväzok Spolupracovníka ako oficiálny a verejný člen Asociácie. 3. Každý, kto reaguje na myšlienku prísľubu slovami: "Prísľub komplikuje veci, nič nepridáva, pretože ešte môžem plniť svoje záväzky", má určite veľkú dobrú vôľu, ale ukazuje, že sa príliš nezamýšľal nad presným významom prísľubu, a pravdepodobne aj nad významom identity Spolupracovníka. Preto je vhodné pripomenúť presný význam prísľubu, ktorý siaha až k samotnému Donovi Boscovi.

ČO SI DON BOSCO MYSLEL O PRÍSĽUBE PREDTÝM NEŽ BOLI SCHVÁLENÉ PRAVIDLÁ V ROKU 1876 Keď sa vážne zaoberáme vzťahom dona Bosca s jeho spolupracovníkmi (ktorí, pripomeňme, boli prví a jediní, ktorí mu pomáhali počas prvých osemnástich rokov jeho apoštolátu), človek žasne nad tým, ako ich vždy chcel úzko spojiť so svojou osobou a svojím dielom. Nikdy ich nevidel ako jednoduchých pomocníkov, viac či menej príležitostných, ktorí sa objavujú a miznú, ale ako tých, ktorí sa podieľajú na jeho charizme a ktorých sám Boh poslal, aby pracovali na spáse mladých a na obrane viery. Vieme o jeho odvážnom pláne založiť jednu saleziánsku spoločnosť s dvoma typmi členov, rehoľníkmi a "vonkajšími, externými členmi". V slávnej "XVI. kapitole" projektu, ktorý bol predložený v Ríme v roku 1864, je špecifikované: "Aby sa mohol podieľať na duchovných dobrách Spoločnosti, je potrebné, aby (spolupracovník) dal aspoň jeden sľub direktorovi, že použije svoj majetok a sily takým spôsobom, ako usúdi, aby to slúžilo k väčšej Božej sláve. Takýto prísľub nezaväzuje ani pod hrozbou všednej viny" (porov. MB VII, 885). Prísľub je tu daný do rúk predstaveného: zatiaľ čo saleziánski rehoľníci skladali svoje sľuby, saleziánski spolupracovníci dávali prísľub. 164

PRAVIDLÁ Z ROKU 1876. Vieme, že tieto projekty neboli schválené. A tak don Bosco organizoval Spolupracovníkov autonómnym spôsobom, teda už nie "zlúčeným", ale "prepojením" so Saleziánskou spoločnosťou. V rokoch 1874 až 1875 napísal tri návrhy predpisov: 1) "Spolupracovníci Kongregácie sv. Františka Saleského"; 2) "Kresťanská únia"; 3) "Spoločenstvo dobrých skutkov". Už v druhom projekte (1874) je na konci formulka prijatia, ktorá ho osobne zaväzuje: "*Nižšie podpísaný si prečítal pravidlá saleziánskeho združenia a ochotne sa k nemu pripisuje pre dobro svojej duše, ako aj preto, aby sa pripájal k iným, aby svojmu blížnemu zabezpečil tie duchovné a časné výhody, ktoré sú zlučiteľné s jeho postavením.*" V treťom návrhu (1875) je osobný záväzok presnejší, pretože predchádzajúca formulácia prijatia je nahradená formulárom, ktorý sa má podpísať a poslať hlavnému predstavenému takto: "Ja, nižšie podpísaný, žijúci v..., som si prečítal pravidlá saleziánskeho združenia a dúfam, že s Božou milosťou ich budem verne zachovávať na dobro svojej duše" (MB XI, 540). Neskôr bolo pridané vyhlásenie o prijatí predstaveného, vyhlásenie, ktoré je oficiálnym uznaním záväzku prijatého novým spolupracovníkom (Ján Bosco, Publikované diela, XXVIII, s. 378): bolo to ekvivalentom dnešného doručenia osvedčenia. Žiaľ od roku 1877 zostalo len toto vyhlásenie a akákoľvek forma osobného záväzku zmizla. Dôvod nie je známy. Ale postupom času, najmä od roku 1920, bola skutočná postava spolupracovníka zabudnutá a jeho apoštolát sa zredukoval na apoštolát jeho peňaženky!

Z postupnosti dejín vyplýva jasný záver: niet pochýb o tom, že don Bosco, aspoň podľa Predpisov spolupracovníkov, tak starostlivo opatrovaný a úzko inšpirovaný samotnými konštitúciami svojich saleziánskych "bratov", plánoval pre Spolupracovníkov vážny záväzok, analogický saleziánskym sľubom, ktorý sa mal nejakým spôsobom vyjadriť osobne a verejne. Obrad prísľubu teda nie je zradou dona Bosca, ale uskutočňuje túto jeho myšlienku.

**čl. 30. Vernosť prevzatým záväzkom**

 § 1. Apoštolským prísľubom salezián spolupracovník odpovedá na povolanie, ktoré trvá po celý život a ktoré vyjadruje v každodennom živote svedectvom, apoštolátom a rôznymi formami služby. Ochotne sa dáva do služby poslania Cirkvi, pričom autenticky prežíva saleziánsku charizmu. Aktívne spolupracuje na iniciatívach, ktoré podnietili iné cirkevné, rehoľné a občianske organizácie. Jeho vernosť podporujú ostatní členovia Združenia a saleziánskej rodiny láskou a solidaritou.

§ 2. Aby si saleziáni spolupracovníci vážili a upevňovali svoju príslušnosť k Združeniu a prostredníctvom neho k saleziánskej rodine –, majú si obnovovať svoje záväzky prijaté apoštolským prísľubom čo najvhodnejším spôsobom stanoveným Pravidlami.

**čl. 41. Cesta k svätosti**

Saleziáni spolupracovníci a saleziánky spolupracovníčky si volia evanjeliovú cestu načrtnutú v tomto Projekte apoštolského života. Zodpovedne sa usilujú kráčať po tejto ceste, ktorá vedie k svätosti: Združenie spolupracovníkov „bolo založené preto, aby prebralo z malátnosti mnohých kresťanov, ktorí v nej pohodlne zotrvávajú, a šírilo energiu lásky“. Pán sprevádza hojnou milosťou všetkých, ktorí pracujú pre dobro mládeže a ľudových vrstiev v duchu hesla „Da mihi animas, coetera tolle“.

## Komentár:

Tak ako všetky ostatné charizmy, aj saleziánska charizma je darom a ako každý Boží dar sa prijíma s radosťou a vďačnosťou, aby slúžili Cirkvi a ľuďom. Ale povolanie spolupracovníka je dané jednotlivcovi predovšetkým pre jeho dobro (jeho posvätenie) a potom pre službu druhým (najmä mladým). Don Bosco to dobre vyjadruje vo svojich Nariadeniach spolupracovníkov (1876): "Základným cieľom saleziánskych spolupracovníkov je konať dobro pre svoju dušu prostredníctvom zvoleného spôsobu života, ktorý, pokiaľ je to možné, je totožný s jeho bežným životom. Tí, ktorí sa stávajú saleziánskymi spolupracovníkmi, môžu pokračovať žiť uprostred svojich bežných zamestnaní, v lone svojich rodín a zároveň sa snažia žiť tak, akoby boli skutočne v Kongregácii. Preto pápež - najvyšší veľkňaz - považuje toto združenie za tretí rád starých čias, s tým rozdielom, že v tretích rádoch rehôľ sa kresťanská dokonalosť dosahovala v praktizovaní zbožnosti; tu je hlavným cieľom aktívny život v prejavovaní lásky k blížnemu a najmä k mladým ľuďom v ohrození.“

Každé osobné povolanie je Bohom adresované najhlbšiemu svedomiu človeka. Týmto Boh mení naše srdcia. Kresťanské povolanie je povolaním nasledovať Krista novým spôsobom, ktorý zahŕňa obrátenie. Každé povolanie teda určitým spôsobom "špecializuje" človeka, ktorý ho prijíma, a to tak v duchovnom živote, ako aj v živote služby. Konkrétne saleziánske povolanie vyžaduje, aby sme si čoraz viac osvojovali saleziánsku spiritualitu, výchovnú metódu a saleziánske poslanie. V tomto zmysle je to voľba, ktorá "dáva kvalifikáciu našej existencii". Tí, ktorí sa stanú spolupracovníkmi, sa necítia, že už "prišli do cieľa", naopak, s pokorou sa vydávajú na cestu skutočného obrátenia, aby boli stále autentickejšími saleziánmi.

DÔVOD PRÍSĽUBU Okrem toho, že to don Bosco predvídal, existujú aj iné vážne dôvody, ktoré zdôvodňujú existenciu prísľubu.

1. Združenie je "verejné združenie veriacich", oficiálne schválené Apoštolskou stolicou, ktorého členovia aktívne spolupracujú na saleziánskom poslaní v mene Cirkvi. Je preto nevyhnutné, aby Cirkev a samotné združenie vedeli, kto do neho patrí, za akých podmienok ním je a kedy ním začína byť: musí existovať obrad alebo viditeľné znamenie "vstupu", kde kandidát vyjadrí svoj záväzok a kde ho zodpovedná osoba oficiálne prijme. Členstvo v asociácii je cirkevnou skutočnosťou, ktorú nemožno ponechať len na vnútorné cítenie, ani na dobrú vôľu kandidáta a zodpovedných.

2. Združenie nie je štruktúrou jednoduchej dobrovoľníckej práce alebo voľnej skupiny saleziánskeho apoštolátu. Tu sa prijíma povolanie, spôsob kresťanského života, je to slobodná voľba žiť svoju krstné povolanie v Cirkvi a vo svete inšpirovaný apoštolským projektom dona Bosca: je to životná odpoveď, ktorý si preto vyžaduje konkrétne úsilie.

3. Stať sa spolupracovníkom neznamená len vstúpiť do Združenia; znamená to tiež stať sa oficiálnou súčasťou saleziánskej rodiny a stať sa spoluzodpovedným nositeľom spoločného saleziánskeho povolania. Veľká rodina potrebuje presne vedieť, kto je jej členom a odkedy ním je. Preto každá skupina v saleziánskej rodine zabezpečuje slávnostný obrad vstupu a každá má svoje vlastné konštitúcie, štatúty alebo nariadenia, ktoré musia byť oficiálne prijaté.

* Aký je môj postoj k prísľubu?
* Ktorá skutočnosť v texte prísľubu ma oslovuje najviac?

## Doplnok podľa

## Ivo Borri, Cons. mondiale Regione Italia – M. Or., Meeting Pesaro 2014 Intervento Meeting Pesaro 2014 su PVA Statuto art. 41

SVÄTOSŤ A SPOLOČENSTVO - NEMÔŽEME BYŤ SPASENÍ SAMI

Realita Cirkvi nám ukazuje, že svätými sa nestávame sami. Cirkev je veľké spoločenstvo, v ktorom sme obohatení svätosťou iných, ktorí sú lepší ako my. Ježiš nás tiež učí, že nesmieme byť sami, keď na to, aby sme mohli plniť jeho poslanie v troch rokoch jeho verejného života, prvá vec, ktorú sme si vybrali, je malé spoločenstvo mužov a priateľov. Pretože láska k Bohu sa musí vteliť do lásky k druhým, v spoločenstve, ktoré spoločne hľadá svätosť. Ježiš hovorí: "*Podľa toho, ako sa milujete navzájom, pochopia, že ste moji učeníci*". Mali by sme žiť cnosti, ale ako sa môžu prejaviť, ak ich nekonkretizujeme v spoločenstve? V skutočnosti by sme si mohli predstaviť, že sme dobrí, dobročinní, trpezliví, ale až v živote s našimi bratmi a sestrami si uvedomíme, akí sme v skutočnosti a aké sú naše limity.

**Stať sa svätými v nesvätých spoločenstvách** Niektorí sú veľmi kritickí voči Cirkvi... Vo všeobecnosti sme veľmi kritickí voči našim komunitám. Až do takej miery, že by sme si mohli myslieť: "*Nemôžem sa stať svätým v tomto spoločenstve, ktoré nie je svätým spoločenstvom*". A predsa aj v nedokonalom spoločenstve môže človek dokonale rásť. Životy mnohých svätých nám hovoria, že žili v ťažkých, vlažných alebo dokonca nepriateľských komunitách. A predsa práve tam ich svätosť prekvitala a rozvíjala sa. Cnosti, ktoré chce Boh dať v nás vyklíčiť, musia rásť a posilňovať sa v spoločenstve. "*Aké krásne je žiť spolu ako bratia*". Tento bratský život je kanálom milosti a je tiež cestou obrátenia, pretože prvým chudobným, ktorému nás Pán pozýva, aby sme slúžili, je brat alebo sestra, ktorí sú vedľa nás. Berme do úvahy, že každý má svoju vlastnú chudobu. Nikto nemôže povedať iba "musím znášať druhých", ale mal by radšej premýšľať o tom, ako veľmi ho musia znášať ostatní. Počnúc rodinou, pretože nikto nie je svätý.

Musíme byť jeden druhému príkladom, živou výzvou na obrátenie. Neexistuje komunita bez odpustenia. Niet rodiny, farnosti, združenia, diecézy bez odpustenia. Tak ako často prosíme Pána o odpustenie spoveďou, tak je potrebné to robiť aj s ostatnými. Odpustením, znášaním sa jeden druhého, porozumením, miernosťou v nás rastie Kristova láska.

Samozrejme, spoločná cesta nie je jednoduchá, individualizmus by mohol zdať oveľa jednoduchší. Ale komunitný život nás môže ochrániť pred pádmi, pred chybami. Spoločenstvo je ochranou, pretože Ježiš hovorí, že "*kde sú dvaja alebo traja zjednotení v mojom mene, ja som uprostred nich*", a preto je Ježiš skutočne prítomný v spoločenstve, v stredisku. Preto sa v našom stredisku musíme navzájom ochraňovať. A ak niekedy môže byť potrebné "vyprať špinavú bielizeň", musíme to urobiť s dôvernosťou, ktorá pochádza z lásky. Pretože láska všetko zakrýva, láska všetko chápe, láska všetko znáša.

Ten, kto miluje Ježiša a miluje svojich bratov a sestry, je človek, ktorý ochotne obviní aj seba: "Ježišu, odpusť mi, že som urobil chybu" alebo "Odpustite bratia". A bude pre neho ťažké hovoriť zle o svojich bratoch a sestrách, pretože pochopil dôležitosť tejto lásky, ktorá zahŕňa všetko.

Ak musíte pokarhať, robte to tvárou v tvár: nie je to to isté, ako hovoriť zlo druhým na verejnosti. Nech láska vždy zvíťazí nad všetkým.

**Aby sme dávali, nie aby sme len prijímali.** V spoločenstve môžeme urobiť druhých šťastnými. Toľkokrát v hĺbke duše čakáme, že nás prijmú, pochopia vypočujú ... A nakoniec sme sklamaní. Ale Ježiš hovorí: "*Prišiel som, aby som slúžil, nie aby mi slúžili*". Ak sa nám podarí nežiadať, ale skôr dávať nesebeckú lásku, dostaneme veľa. Čím menej sme nároční na ostatných, tým viac nám ostatní dajú. Koľkokrát sme nešťastní, pretože máme príliš vysoké očakávania. Môže existovať sebecký spôsob, ako byť súčasťou skupiny, aby sme vyplnili prázdnoty, ktoré máme vo vnútri. Musíme vedieť, že tú prázdnotu, tú ranu, tú potrebu lásky môže naplniť iba Boh a nikto iný ju nemôže úplne uspokojiť.

Každý by mal súhlasiť s tým, že sa stane svätým v rámci komunity, a to pomôže celej komunite. Ak sa staneme "soľou", ak sa nájdu iní, ktorí sa stanú "kvasom", bude z toho mať úžitok celá komunita a bude to lepšie. Pre nás v Saleziánskom združení spolupracovníkov je vernosť nášmu spoločenstvu o to dôležitejšia, že je ovocím prísľubu, ktorým sme sa verejne zaviazali pred Bohom. A my k nemu musíme patriť, aby sme rástli vo svätosti.