19. 2. 2022, fara Stanovice

Účastníci synodní skupiny

Katarína Petrželková, Mária Jánská, Líba Hudcová, Vladimír Melichar, Hana Janoušková, Tereza Paďourková

Téma setkáni:

1. **NASLOUCHAT: Mk 12,28-34 „Slyš, Izraeli“ Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.**

Společné závěry a myšlenky:

1. Je nezbytné naslouchat, co Bůh po nás chce. Je chybou překrývat boží hlas a zařídit se pouze podle sebe. Zároveň je třeba poslouchat svědomí, umět naslouchat sami sobě a pojmenovat pravdivě co cítíme.
2. Abychom mohli druhým naslouchat, je třeba se ztišit. Platí to pro naslouchání druhým lidem, v církvi, ale i pro naslouchání Duchu Svatému. Naší zkušeností je, že Duch Svatý k nám „křičí potichu“. I Církev by se měla „ztišit“, pokud chce naslouchat třeba lidem, kteří se cítí být mimo ni. Je třeba se zbavit „hlukového pozadí“ v komunikaci.
3. Pro naslouchání Bohu, sobě i druhým je kostel a kaple nenahraditelný prostor. Je to skvělé místo pro ztišení. Kostely a kaple by proto měly být otevřené a přístupné po celý den, nejen v době mše. To vidíme jako jeden ze zásadních podnětů.
4. Měl by být vytvářen prostor pro vzájemné naslouchání ve farnosti, např. formou setkání po nedělní mši. I s farářem. Nezdrhejme urychleně z kostela, nezamykejme ho po mši.
5. Jak dokazujeme svoji lásku k Bohu? Tím, jak  se věnujeme druhým lidem! I tím jak jim nasloucháme. Dát druhým svůj čas a vyslechnout je, je ten nejlepší dárek, být spolu je často dostačující. Nemluvit jen o sobě a poslouchat druhé je obohacující, mnohdy úlevné při srovnání s vlastními problémy. Naslouchání vede k tomu, abychom byli k dispozici pro pomoc s trápením druhým. Co se dozvím od svých blízkých či v práci nebo jiném kolektivu si musím nechat pro sebe a nepřenášet dál. Můžeme s nimi jejich radosti a strasti emocionálně prožívat a sdílet. Pokud můžeme pomoci činem, měli bychom.
6. Umění se ztišit je v dialogu ohromně důležité a měli bychom ho v sobě pěstovat. Pro skutečné naslouchání je třeba druhého trpělivě vnímat, věnovat pozornost i jeho chování a stavu. Naslouchat je třeba pozorně, je třeba se ujistit, že jsme dobře porozuměli, nenechat se odvést myšlenkou. Nenechat se rozptýlit detaily, tím co nám vadí, naslouchat i tomu co neradi slyšíme, jinému názoru. V rozhovorech s mládeží a pubescenty obzvláště je třeba počítat s upřímnou kritikou. Umět ventilovat co v sobě nosím a dobíjet baterky.
7. Platí, že ti co potřebují být nevíce slyšeni, většinou ostýchavě mlčí nebo mluví potichu.
8. Zejména ve vztahu k lidem mimo církev je důležité se bavit o všem. O běžných věcech.
9. Obrovský význam „naslouchacích“ profesí – kněží, psychologové, učitelé.
10. Děti bychom mohli učit spíše naslouchat, než poslouchat. Přeneseně to platí i pro vztah mezi farářem a věřícími.
11. Naslouchat moudrosti starších lidí.
12. Je krásné a ozdravné naslouchat hudbě, ptačímu zpěvu a dalším zvukům přírody jako dotekům Božího stvoření.

Zvolený výběr témat pro další setkání:

1. NASLOUCHAT: Mk 12,28-34 „Slyš, Izraeli“ Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.

Termín a téma dalšího setkání:

Neděle 6. 3. 2022, 18.00, fara Stanovice.

SPOLEČNÍCI CESTY: Mk 10,46-52 „Na kraji cesty“ V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

a

SLAVIT SPOLEČNĚ: Mk 14,12-26 „Toto je mé tělo“ *Společné putování je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.*

Vladimír Melichar v.r.