Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze

 Farnost (nepovinné): Domažlice

Základní otázka/název rozvíjející oblasti: Jak toto společné putování prožíváme v naší místní církvi?

**Souhrn ze setkání:**

1. Jak je to u nás. Vnímáme naše společenství rodin s dětmi, jako živou církev, která jde společnou cestou. Vnímáme, že je skupina věřících, kterou ani neznáme. Jak je poznat a jak je oslovit?
2. „Spojovací akce“ – příklady: biřmování, společná oslava na zahradě u kláštera, loučení s odcházejícím knězem, oslava kněžského svěcení.

V kostele při mši není prostor pro seznámení s ostatními věřícími – tedy je třeba akce, setkání „mimo kostel“, společné prožitky a zážitky.

1. Nenásilná evangelizace, být vstřícný k ostatním lidem; neuzavírat se v ghettu. Spousta lidí čeká na pozvání, nebojme se je oslovit, ale citlivě.
2. Vnímat různé proudy ve farnosti, velmi pestré. Fara je sice „otevřená“, ale laikům se nedostává aktivní podpory. Chybí „tahouni“, aby fungovaly další skupiny.
3. Synoda vybízí k aktivaci různých společenství, k aktivaci žití.
4. Ve farnosti bychom si měli sobě více naslouchat. Církev občas přehlíží negativní hlasy nebo názory mládeže.
5. Špatná komunikace v naší farnosti – říct lidem o možnosti svátostí, společenství…
6. Ignorace názorů mladých lidí i jejich potřeb např. nějaké spolčo.

Poznámka: