**Synodní setkání členů „Pondělní modlitební skupinky“ (PMS)**

Datum / čas: 14. 2. 2022 / 20.30 - 22 hod.

Téma: Základní otázka synody

Místo: Skype

Moderátor / zapisovatel: Martin Svatek

Účastníci: Martin Svatek, Jaroslava Haklová, Jana Formánková, Jana Haklová, Milan Kubinčan, Jarmila Najmanová, Dana Vrbová

Na synodním setkání se účastníci shodli, že jednou z velmi důležitých součástí jejich životů je radost, kterou jim na společné cestě přináší např. dobré vztahy s druhými či přítomnost lásky v jejich životě (rodina, přátelé). Za velmi důležitý zdroj své radosti ale považují, především blízkost Krista v jejich životě, kterou zakouší jak při různých liturgických shromážděních (Mši svaté, Adoraci, chválách, atd.) tak také při četbě Písma či osobních modlitbách. Neméně důležitým zdrojem radosti pro zúčastněné je také možnost se setkávat se svými bratry a sestrami ke společné modlitbě či vzájemnému sdílení v rámci křesťanských skupinek.

V průběhu synody se účastníci shodli na konstataci, že v současné době pozorují určitý úbytek radosti a to nejen ve svém životě, ale i ve společnosti a to včetně církve - farního společenství. Dle shody je tento úbytek radosti způsoben zejména Covidovou pandemií, jež přinesla do životů většiny lidí jistou formu omezení, izolace, odloučení, zpřetrhání sociálních vazeb či samotu. Do jisté míry za úbytkem radosti ale stojí také např. vzestup individualismu - prosazování vlastních zájmů, růst negativismu ve společnosti nebo stranění se druhým.

Za úbytkem radosti v rámci katolické církve, pak účastníci spatřují především:

* Různá prokázaná pochybení kněží a krytí jejich činů ze strany církve.
* Přesah a dopad těchto pochybení do běžného života křesťanů a společnosti.
* Konflikty (neporozumění) v rámci vztahů uvnitř společenství, názorové a jiné střety s kněžími, výtky kněží vůči službě laiků a z toho pramenící pocit nekompetentnosti apod.
* Různé předsudky či vymezování se vůči různým “privilegovaným“ skupinám v rámci křesťanského společenství.

Účastníci setkání se tedy shodli na tom, že vzhledem k víše uvedenému je potřeba mnohem více usilovat o návrat radosti do všech oblastí života, kde jako jednotlivci můžeme tuto radost přinášet.

V rámci církve (farnosti) považujeme za důležitý úkol každého z nás především pracovat na:

* Obnovení pandemií narušených vztahů.
* Smíření se s druhými a to zejména v rámci vztahů ve farnostech.
* Přinášení a rozvoji radosti (pokoje) „před - při - po“ různých liturgických shromážděních (především Eucharistických – Mši svaté, Adoraci) aby nedocházelo k jejich degradaci.
* Vytvoření takového prostředí, ve kterém bude moci každý svobodně vyjádřit svůj názor bez obav, že bude shazován či považován za nekompetentního.
* Prohloubení spolupráce v rámci různých křesťanských skupin.
* Potlačování předsudků vůči odlišnosti či jinakosti (LGBTI, rasové, sociální)
* Větší otevřenosti vůči změnám, odlišným názorům – postojům, zavedeným zvyklostem (společenským, kulturním apod.).
* Podpoře a zapojení novokřtěnců do hlubšího života společenství “farnosti“.
* Způsobu, jak vynést prožívanou radost z naděje ve vzkříšeného Krista z uzavřených společenství do prostorů mimo církev.
* Vytváření živého společenství.
* Prezentaci aktivit skupinek a společenství v rámci církve – farnosti s přesahem přes zdi kostela.