Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze

Farnost (nepovinné): Plzeň Severní Předměstí

Moderátor (nepovinné): Milan Christov

Název rozvíjející oblasti: **Na společné cestě**

**Souhrn ze setkání:**

- být bližním pro tento svět nejen pro církev, mít velké srdce pro tento svět. Je církev schopná jít i s ostatními lidmi? Je to opravdu čas pro změnu … chci být bližním každému člověku ..

- my všichni jsme na společné cestě do Božího království, od evangelikálů ke konzervativním katolíkům, a **potřebujeme jít společně**, duchovní cesty různých vyznání a denominací, společenství lidí dobré vůle, kolikrát nevíme, jak k nim najít cestu, ale patříme k sobě..

- Pro nově příchozí do farnosti je těžké proniknout do již utvořených struktur a vazeb – i služeb, společenství. Musíme **tvořit společné mosty, propojovat společenství**.

- **společná přímluvná modlitba** je velká síla, společné přímluvy v kostele (vlastními slovy farníci) skrze tyto vyřčené modlitby můžeme najít společnou cestu.

- lidi mimo církev: vybavili se mi uprchlíci – nejsem proti tomu jim pomáhat, ale i mezi nimi jsou lidi hodně zlí – není snaha na to poukázat…ale aspoň intelektuálně se o to zajímat …

- setkal jsem se s hinduistou a částečně jsem ho „chtěl zasáhnout evangeliem“ – zjistili jsme, že důležité je **milovat Boha a mít vzájemný respekt**…

- neodsuzovat lidi mimo církev, jsou také ti, ve kterých „Bůh má zalíbení“…

- chtěla bych, aby byla větší aktivita ze strany církví pro to, **aby se církve se propojovaly**

- vzdálení mohou být ti, kteří jsou hendikepovaní

- ti, co zůstávají stranou – mohou to být lidi, kteří si netroufají aktivně přijít a zapojit se do již vytvořených struktur kvůli své povaze (introverti) nebo kvůli své životní situaci, měli bychom věnovat víc pozornosti komunikaci směrem k těmto lidem

- **potřeba tvoření otevřených skupinek** různého zaměření - kolem Bible, pro handikapované, pro různé typy lidí… všímavost pro druhé lidi, pro jejich potřeby a možnosti jejich zapojení do farnosti..

- všichni máme potřebu blízkosti – lidskou, máme pomáhat potřebným, osamělým, nesmělým bez ohledu na to, jestli se obrátí nebo ne

- máme milovat, ty, kteří jdou za Bohem, ale i ty, kteří za ním jít nechtějí – **Tedy láska je naší specifickou povinností.** Na praktické úrovni jsme na té lásce jen k našim blízkým.

- zajímat se o ty druhé, ne náhodně, ale **cíleně si v sobě vyčlenit prostor pro** tento zájem

- naučit se něco dělat společně i s těma, kteří nejsou křesťané, jinak to nikam nedotáhneme – stačí to s nimi dělat s láskou - Boží láska je v každém člověku, to nás spojuje

- mimo může být i celá farnost, kde je farář, který např. jen rozhodí modlitby za synodu a dál už se k tomu nevyjadřuje…

**K čemu nás vede toto synodální setkání:**

**Oslovovat a všímat si nezačleněných, osamělých, nesmělých, kterých je hodně. Všímat si i těch nepřítomných v té chvíli v kostele, nebo těch, kteří momentálně nejsou na očích … zajímat se o ně ne náhodně, ale s vnitřním rozhodnutím a modlitbou za ně.**

Potřeba různých příležitostí - akcí pro setkávání se a potřeba společenstvích pro ně.