Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze

 Farnost (nepovinné): Koinonia Jan Křtitel (KJK)

Zapisovatel či moderátor (nepovinné): Jiří Janeček

Kontakt (mail/tel. – nepovinné): jiri.janecek1@seznam.cz / 605 221 769

Základní otázka/název rozvíjející oblasti: **I. Společníci cesty**

**SOUHRN ZE SETKÁNÍ**

**Koinonia v Plzni:**

Společenství církve – pro nás konkrétně Koinonii – chápeme hlavně jako širší rodinu, kde můžeme sdílet víru, přátelství, přijetí i uzdravení. Jsme rádi za společnou naději, že nejsme na cestě sami. Rodinu tvoří kněží, bratři a sestry v zasvěceném životě společně s rodinami členů Koinonie.

Můžeme být přirození, nemusíme si na nic hrát a můžeme zažívat Pánovo přijetí, jako zažívali lidé, kteří v době evangelia neměli dobré postavení v tehdejší společnosti. Můžeme se upřímně vyjádřit.

Důležité je pro nás radostné hlásání Slova, praktické vyučování a možnost svědectví o tom, co Bůh koná v našem životě.

Evangelizací k nám přivádíme lidi, kteří by se možná k církvi nedostali, a to skrze Domy modlitby, různá setkání, od osobního k organizovaným setkáním.

V komunitě zakoušíme milosrdenství (ve světě soud, trest, zákon). Víme, že pravda bez lásky může zabíjet – víru i naději.

**Koinonia v jiných diecézích:**

Naše KJK by měla být začleněna do církve jako všechna ostatní nová hnutí a komunity s tím, že by měla mít možnost působení po celé republice (i na Moravě). Můžeme nabídnout Domy modlitby (modlitba v rodinách, čtení Písma, modlitba vlastními slovy) jako službu pro evangelizaci, vedení kurzů, oživení víry ve farnostech způsobem radostného charismatického prožívání daru víry, biblickou školu, večery chval, práci s mládeží.

Rádi se podělíme o zkušenost PŘIJETÍ našich „spoluputovníků“, což je možné jen na základě přijetí našich osobních limitů a hlavně na základě RESPEKTU k různým osobnostem, názorům, svobodě. Důležité je zůstávat normální lidskou bytostí, nijak se nevyvyšovat (nemáme patent na rozum ani monopol na víru), mluvit běžnou řečí dnešního člověka – v tomto nám chybí některé výrazy pro duchovní život a přitom se týkají i našeho každodenního života. Důležité je nelpět na osobních představách, ale dopřát si čas k dozrávání a vývoji – upřednostňovat společné kráčení před názorovými odlišnostmi.

Čerstvě obrácení lidé v církvi narazí na „studené kostelní zdi“, chybí zde prvotní přijetí. Takoví lidé jdou nejčastěji za farářem, ten by mohl nabídnout komunitu a její Domy modlitby jako první kontakt pro charismaticky naladěné lidi. Bohužel chybí důvěra v komunitu (především na Moravě), takže spolupráce s kněžími je obtížná. Jako externí členové KJK bychom se měli zaměřit na Domy modlitby – jsme povoláni ke každotýdennímu setkávání, budování vztahů a prožívání víry v domácím prostředí. Lidé se potřebují setkávat a tvořit malá společenství především v této izolované době, kdy mají terapeuti plné ordinace.

Musíme mít odvahu udělat první krok k bratrovi, nečekat, až jej udělá on sám. Umět mu naslouchat
a dát mu pocítit svůj zájem o něj a také to, jak je pro nás důležitý.

Přijetí mladých – je velmi proklamované, ale často jsou odmítáni, když se nechovají tradičně a vzorně. Přijímat i „problémové“ mladé lidi, neodsuzovat je pro jejich módu (např. tetování…). Mít porozumění
i pro jejich „nepochopení“, co ještě je a není důstojný oděv třeba na bohoslužbě.

Maximálně tolerovat zlobení dětí. Pokud starší lidé chtějí mít v kostele klid, pozor, aby to nebyl i klid od dětí, opět hrozí, že přijdeme o dorost církve. Sám Ježíš říká na toto „zlobení“: nechte děti přicházet ke mně... Oddělené místnosti pro maminky jsou částečným řešením – bývá tam přeplněno, plno křiku, matky si pak těžko duchovně prožijí mši sv. Ideální se jeví program pro děti aspoň po část mše
v oddělené místnosti, příklad u bratří evangelíků – nedělní školička, v níž se matky střídají, mají
i krátký duchovní program pro malé i větší děti. Pokud toto není možno zajistit, zdá se nám lepší tolerovat i děti neklidné či zlobivé za cenu oběti trpělivosti starších osob. Až když je rušení neúnosné, pomoci vyvést dítě ministrantem, který mamince laskavě a vlídně pomůže a dá jí pocítit, že je velmi vítána i se svým dítětem, až se dítě trochu uklidní.

Poznámka: