Farnost: Klatovy

27.1.2022 – 2. setkání, skupinka 6 lidí

Tematický okruh: ***I. Společníci na cestě***

Souhrn ze setkání:

* Jsem vděčný za ty, kdo mě duchovně provází životem (bližní ve víře, kněží)
* V Rumunsku jsem zažíval plné kostely lidí (500-700 na mši). V Čechách máme méně věřících, ale vnímám to, že víra zde je více opravdová.
* Podle posledního sčítání lidu máme v ČR asi 1,0 mil. katolíků, ale kde jsou? – možná že čekají, až je oslovíme?
* Nedokážeme oslovit lidi na okraji/stranou, asi i proto, že se neznáme
* Ptát se sám sebe, jak můžu ve farnosti pomoci a nebát se nabídnout svou službu. Kolikrát si na něco netroufnu nebo si nevěřím……, zkušenost je ale taková, že když nechám působit Ducha Svatého, on mě dodá odvahy a pomůže.
* Navenek církve působíme uzavřeně, neumíme být otevření.
* Pro nově příchozího do spol. církve je těžké být v situaci, když všichni ví a já nevím.
* Zkušenost z Církve Křesťanské společenství – vztahy mezi věřícími byly hodně blízké. Blízké vztahy ale zároveň byly hodně křehké a rozpadly se. Není tedy asi žádoucí mít hodně blízké vztahy. Možná proto si my katolíci nevytváříme tak blízké vztahy.
* Když budu důsledně realizovat svůj duchovní život – oddávat se Bohu, tak Duch Svatý vytvoří společenství sám.
* O víře se dá svědčit i když nepoužívám slovo Bůh.
* Přeceňujeme povídání, chybí nám naslouchání druhému.