Litice 6.11.2021

specifika skupinky: hodně rozdílné výchozí pozice členů skupinky (3 lidi z Koinonie, 1 z farnosti s dlouhou tradicí ze Starého Plzence, 2 z malé vesnické farnosti, 1 z toho původně z tradiční rumunské farnosti, kde prostě kostel je součástí života všech, místní situace je pro něj těžko pochopitelná, 2 z velkých farností co do rozlohy, ale zvyklé být mobilní a jezdit, kam je potřeba)

\_\_\_

Jak předat myšlenky synody druhým? **Důležité je, že se něco začne!** V určitých kontextech nejde o zjišťování situace, ale o **vykročení**. Jdu za lidmi, už v tom začíná Duch Svatý působit. Jsme ochotni jít za druhým, **Ducha Svatého** tím **pozveme**. Nám se otevře mysl, tomu druhému přijetí.

Často jsme uzavřeni do intimity svého prožívání víry, popř. do **intimity prožívání rodiny**. Jsme si ale vědomi toho, že to není ta společná cesta „putujícího Božího lidu“. Je potřeba s touto důvěrou, důvěrností a otevřeností překročit práh svého já. **Vytvářet přijetí „rodiny“** ve skupinkách, ale i ve farnostech a při dalších setkáních. Budování větší rodiny, která je **otevřená ostatním**.

**Musíme si uvědomit a přijmout svou odpovědnost.**

**Sekání lidí z jednoho společenství** (farnosti) nad otázkami synody je **šance**. Je to **proces**, který do dané farnosti přinese hrozně moc, obohatí ji.

Důležitost **vědomého, aktivního budování vztahů** ve společenství, vědomí si toho, že důvěra, přátelství, partnerství nejsou samozřejmé. (Podobně jako v manželství.) Skutečné živé společenství či komunita jsou pak naopak schopny podržet jednotlivce, když to potřebují. Někdy je důležité vědomí, že někam patřím.

Jeden z úkolů kněze by měl být **propojovat lidi**. Nesoustředit je jen na svou osobu, ale pomáhat najít se vzájemně lidem, kteří by si mohli být „užiteční“. Stává se, že kněz zná své farníky velice dobře, ale oni mezi sebou už ne.

**Máme-li, co nabídnout** (třeba Živý Betlém), **nabídněme to.** Městům, veřejným institucím,… *„Když pak hrajeme, opíráme se jen o zeď kostela…“*

(zapsala Kristýna Koderová)