**SYNODA 2021 – 2023**

*Vážení farníci, protože bych za naši farnost Cetkovice zpracoval závěry synody v našem společenství chtěl bych Vás oslovit tímto tiskopisem.*

*Nejdříve začnu tím, co to synoda je – je to společné putování Božího lidu, křesťanů, kteří mají být v „pohybu“ , a ne zůstávat na místě. Boží lid je sjednocen stromem života od nějž vychází společné putování. V logu synody je vykresleno 15 postav shrnující celé lidstvo v jeho odlišnostech, životních situacích jednotlivých generací, různých profesí a původu. Mezi osobami není žádná hierarchie, všichni jsou na stejné úrovni: děti, mladí, senioři, muži, ženy, laici, řeholníci, rodiče, manželé a jednotlivci. I biskup a řeholnice kráčí společně s obyčejnými lidmi nestojí tváří v tvář, jdou stejným směrem. Na prvních místech kráčí děti a mladiství….na posledním starší …každý září jinou barvou, znázorňující radost a různorodost.*

*Synodální proces je své podstatě procesem duchovním, nejde o sbírání dat o životě křesťanů. Na životní cestě se máme dozvědět, co v této chvíli chce od své církve Pán. On k nám promlouvá skrze Ducha svatého, který byl každému pokřtěnému darován v okamžiku křtu a biřmování prostřednictvím společenství a v nás samotných, bratřích a sestrách. Můžeme říct, že celé církvi jsou v jednom okamžiku nabídnuta duchovní cvičení, a tak ke každému z nás může promlouvat Duch Svatý, za podmínky že o to stojíme a naučíme se ho rozpoznat, a pozorně mu naslouchat.*

*Dle metodiky by měli vznikat pracovní skupinky, které mají být místem, kde je možné zakusit působení Ducha Svatého, který přináší dary moudrost, poznání, zbožnost…… a jehož ovocem jsou mírnost, láska, trpělivost…atd. Jde o to vytvořit prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat, a zároveň je možné se otevřít vůči pohledu druhého, především pokud se jedná o člověka který je na okraji, který těžko hledá slova, a jehož hlas je předem pokládán za bezvýznamný.*

*Synoda je běh na dlouhou trať….je to možnost vyslovit názor….možnost vytvořit společenství. Není jednoduché rozproudit diskusi, když to skřípe například mezi knězem a farníky, nebo farníky navzájem…je to ale téma podstatné, je to proces o nás a okolí kolem nás…měli bychom se účastnit alespoň s lidmi, se kterými si rozumíme, bez modlitby k Duchu Svatému a skutečnému prožívání například před nejsvětější svátostí to však nepůjde. Je otázkou, jestli alespoň někdo ve farnosti vůbec zakusil působení Ducha Svatého, není to zas takový problém, ale je nutné se napojit na jeho „frekvenci“, způsob „mluvení“ a další působení Ducha.*

*Měli bychom naslouchat společně, umět se i zastavit s lidmi v okolí, vyslechnout třeba bohatého mládence, který je chudý v srdci, nebo naopak s nemocným chudákem, který je bohatý duchem. Vyžaduje to i otázku, jestli jsem vůbec schopný naslouchat bez předsudků, a schopný se ztišit, a nechat promluvit i někoho jiného z protikladným názorem a zamyslet se jeho úhlem pohledu.*

*Překážkou může být i lpění na „bohatství mládence u Ježíše“ - lpění na našich názorech, zvyklostech - například vždyť jsme to dělali pořád takto nebo naše malomyslnost – lpění na méněcennosti – lpění na osamocenosti a uzavřenosti, stejně mě nikdo nemá rád…radši budu pořád sám…atd a ať mi dají všichni pokoj…*

*Co má být výsledkem synody, nikdo to dopředu neví, je to úloha Ducha Svatého…………….je to hledání toho, co si myslím, že je hlas ducha, kde nás vede, většinou je to tam, kde převažuje největší shoda v pokoře, mírnosti, trpělivasti atd.*

*Společenství Božího lidu a hlásání evangelia se navzájem ovlivňují a umožňují, aby se vykreslili základní rysy, které církev coby Boží lid má. Život církve je sdílením faktických vztahů které jsou mezi lidmi .Sem míří první čtyři tématické okruhy, které vystihují základní bezprostřední strukturu Božího lidu:* ***Skutečně vytváříme celek lidí, kteří se potkávají? Nasloucháme si? Mluvíme spolu tak, že řeč je pramenem dorozumnění, vysvětlování a řešení situací? Umíme oslavovat společné události, především formou liturgie?***

*Evangelium je Božím lidem přijímáno tak, že zpětně církvi dodává novou dynamičnost, proto se nás další tematické okruhy dotazují,* ***jestli jsme si vědomi poslání církve do té míry, že formou dialogu uvnitř církve s ostatními křesťany se tohoto poslání spoluúčastníme?***

*Poslední tři tematické okruhy se dotazují na* ***stav chápání autority v Božím lidu a formy spoluúčasti na ní,*** *na schopnost* ***rozlišovat a rozhodovat*** *v životě Božího lidu.*

*Tak to byla teorie, a nyní jak realizovat naše skupinky v praxi. V říjnu a prosinci 2021 byly dvě schůzky, kde se nás setkalo jako „šafránu“…..ale to vůbec nevadí, ono by to tak vlastně mělo být, málo členů po 3-5 lidech, protože Boží záměr s těmi, kteří přijali víru není, aby to byly davy. Člověk to stejně zná ze své vlastní rodiny v níž se utváří vztahy. Ve chvíli, kdy je počet lidí moc velký, nejsme schopni sdílet své myšlenky tak otevřeně, tak jak mezi svými přáteli nebo úzkou rodinou. Proto by asi skupinky měli především vzniknout v rodinách případně lidí, před kterými se nebojíme otevřeně mluvit, a pak teprve vyslat na setkání zástupce, který za skupinku (rodinu) bude mluvit. Někdy je prostě menší společenství lepší začít tam, kde se lidé víc znají a důvěřují si a potom přednést názor „menšiny“ kde jsou alespoň dva.*

*Podle papeže Františka, který synodu „vyprovokoval“ , je významný zlom v životě křesťana naplnění Duchem Svatým. Změní se tím strašně moc, začne nás oslovovat Boží slovo v bibli, modlitbu nebereme jako nutné a nudné „zlo“, začneme se modlit svým způsobem a prožijeme naše „Letnice“. Často si tyto prožitky necháváme pro sebe, abychom nebyli označeni za blázny a zažijeme je při významných meznících svého života. Často je to i tehdy, když si takzvaně s Ježíšem „zbydem“ a už se nemáme na koho obrátit – čas nemoci, vězení, po rozvodu, v bezvýchodných situacích a také v okamžiku možné blízké smrti před operací apodobně…takže začněme!*

***Hlavní otázky ke konzultaci ve skupinkách:***

1. *NA SPOLEČNÉ CESTĚ*
2. *Co nebo kdo se mi vybaví, když se řekne „církev“ , „farnost“ nebo místní církev?*
3. *Kdo jsou v naší farnosti kteří „jdou společně“?*
4. *Kdo jsou ti u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?*
5. *Jaké skupinky nebo jednotlivci jsou zanecháni „na okraji“?*
6. *Myslíte si, že naše semináře mají dobrou úroveň, nebo se spíš podobají vojenskému drilu plného plnění náboženských povinností bez prožívání živého Boha?*
7. *Jsou kněží vychovávaní především ke svobodě projevu, možnosti vyjádřit i nesouhlas s počínáním představeného církve , který se také může mýlit?*
8. *Myslíte si, že starší kněží v sobě mají nedůvěru a uzavřenost kvůli dřívější „šikaně“ ze strany Státní bezpečnosti a zástupců státu, obce v době před listopadem?*
9. *Tvoří spolu kněží v naší diecézi společnou církev, nebo je někdo vyčleněn a není součástí církve? A proč?*
10. *Vážíme si svého kněze v naší farnosti dostatečně? Nejsme vůči němu zaujatí, žárliví, nemáme vůči němu přehnané nároky a představy jak by měl vést farnost?*
11. *Jaký vztah má naše farnost k biskupovi nebo děkanovi? Jsou nápomocni při řešení různých problémů, které spadají do jejich kompetencí? Ať farníkům nebo faráři?*
12. *Jak se díváme na finanční pomoc církvi přes donátory? Jsme ochotni dotovat kněze a církev z našich prostředků?*
13. *Vyrovnala se církev a společnost se zločiny komunismu? Nebo pořád platí z doby komunismu „padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina?*
14. *Je možné říci naší „duchovní autoritě“ slušně svůj názor nebo pohled na věc, aby tato autorita nedělala chyby, a nebyl za něj potrestán či vyčleněn ze společnosti?*
15. *Je v církvi dostatek kneží, děkanů a biskupů? Nebo jedou všichni nadoraz a nestíhají, protože musí být u každé nově opravené kapličky? Navštíví někdy biskup či děkan farnosti na kraji svého rajónu aby jim poděkoval za práci na vinici Páně? Nebo mají tolik papírování, že nemají čas?*
16. *Co mi říkají slova „spoluodpovědnost „ v církvi? Napadne nás se zeptat, jestli s něčím nebo někde pan farář nepotřebuje pomoci? Nebo naopak napadne pana faráře se zeptat, jestli někdo s farníků nepotřebuje pomoci třeba v duchovní oblasti?*
17. *Jakou představu mám o místní farnosti? Co mi tam chybí, co hodnotím negativně co pozitivně? Co mi tam chybí?*
18. *Jakou mám představu o fungování ekonomické či pastorační rady? Mají naši farníci dostatečný přehled o stavu financí v naší farnosti a kam se finance investovaly?*
19. *Co pomáhá našemu růstu ve vědomí spoluodpovědnosti v církvi? Úklid kostela, pořádání plesu, pomoc při ministrování, četbě evangelia apod. Nebo to může být ještě něco jiného? Co bych vnesl nového do naší farnosti, aby nepřešlapovala na místě?*
20. *Počet kněží každý rok klesá a mladých kněží nepřibývá jsme ochotni ze svých farníků vyčlenit zástupce - jáhny, kteří je budou zastupovat v rámci laiků, nebo budeme jezdit do větších farností, kde budou mít duchovního správce?*
21. *Co si myslíme o udržitelnosti kostelů a církevních majetků, není lepší se části majetku vzdát, aby zástupci církví měli čas se věnovat například pastoraci ?*
22. *NASLOUCHAT*
23. *Může k nám Bůh promlouvat i skrze druhé lidi, nebo konkrétněji skrze ty, jejichž hlasy nejčastěji ignorujeme? Může promlouvat přes děti, starší lidi či nemocné?*
24. *Jaká je váha slova každého člověka (dítěte, mladého, ženy, muže, laika a kněze) v našem místním společenství? Dáváme přednost především představeným a ostatní se nemají možnost se vyjádřit? Pořádá naše farnost setkání, při kterém by se člověk člověku mohl otevřít a svěřit bez předsudků či posměšků okolí?*
25. *Jakým způsobem se setkáváme ve farnosti? Jsme různě vytvořené skupinky lidí, které dovnitř té své nikoho nepustíme? Nebo při setkání horečnatě vymýšlíme spoustu činností, jen abychom se ve skutečnosti nesetkali a plnili jen úkony, které se od nás očekávají?*
26. *Přivítali bychom setkání v domečku nebo v kostele za účelem pořádání přednášek, duchovních cvičení nebo zkoušek zpěvu nebo jiné činnosti. Stojíme o to se setkat například s vrstevníky ve farnosti? Jsme schopni třeba i někoho pozvat nebo uspořádat nějakou menší farní činnost?*
27. *Existují mezi námi předsudky ohledně toho, kdo „má právo mluvit“ nebo komu se „má naslouchat“?*
28. *Nevytváříme „silnější“ prostředí lidí, kteří udupou argumenty, zesměšněním nebo přehlížením ostatních jejich názory?*
29. *Co naše naslouchání druhým v naší farnosti komplikuje nebo ztěžuje?*
30. *Zajímáme se o názory těch, kdo se jakýmkoliv způsobem ocitli na „periferii“ našeho zájmu? Jak se díváme na rozvedené, tělesně či duševně nemocné? Jak se díváme na osamělé seniory , ženy a muže bez partnerů?*
31. *Zajímáme se o názor pana faráře, farníků z Cetkovic, Světlé nebo Uhřic? Jak se dívám na farníky z jiných obcí, které spravuje náš pan farář. Jsme schopni se zúčastnit se setkání s jinými farnostmi a navázat vztahy?*
32. *K čemu nás může pohnout obraz Ježíše v evangeliích, zvláště tam, kde se on stává blízkým a pozorným vůči všem vyloučeným a „vyhořelým“.*
33. *Nasloucháme, byť i kritickým názorům o církvi od lidí kteří nejsou křesťany nebo se z nějakého důvodu od církve distancovali?*
34. *Jaký prostor je poskytnut v naší farnosti lidem zažívajícím chudobu, sociální vyloučení?*
35. *Umím druhému naslouchat bez předsudků a bez připravování si vlastních obranných strategií a odpovědí?*
36. *UJMOUT SE SLOVA*
37. *Jakou máme zkušenost se „svobodným, odvážným a otevřeným mluvením“ v našem společenství farnosti?*
38. *Jaké podmínky si pro takové svobodné, otevřené a odvážné mluvení představuji?*
39. *Kdo promlouvá jménem našeho církevního společenství nebo farnosti?*
40. *Nejsou v našich skutečných představách o životě uvnitř farnosti (kněz versus lidé, určité skupiny farníků versus jiné skupiny farníků, jiná farnost versus vzdálenější farnost apod.) určité negativní předsudky? V případě že ano, čím jsou způsobeny a jak by bylo možno je překonat?*
41. *Jaké platformy nebo struktury pro dialog jsou v naší farnosti vybudovány? Jsme schopni oslovit někoho při nesouladu či negativním vztahu a konstruktivně odpustit a postavit vztah na novém základě?*
42. *Vytváří se v naší farnosti či spřátelené farnosti podmínky pro vzájemná setkání (pravidelná setkání jednotlivých skupin farníků – například otců, seniorů, mládeže apod.)?*
43. *Vystupují členové farní pastorační rady na základě jen svého názoru, hlasu, nebo jako zástupci či představitelé určité skupiny farníků, jejichž názor vnáší do diskuze?*
44. *Zveme do své farnosti osobnosti –spisovatele, kněze, psychology, lékaře, umělce, malíře apod. kteří by pomohli rozvinout diskuzi, pomáhali vytvářet ovzduší důvěry, případně našli způsob řešení některých problémů?*
45. *Pořádáme kulturní nebo sportovní akce ve farnosti? Připomínáme si některé osobnosti z naší farnosti a kněze, kteří u nás působili a zveme je do naší farnosti? Nebo je naopak navštívíme v jejich působišti novém?*
46. *Snažíme se ve farnosti modlit za uzdravení vztahů v rodinách, mezi farníky, knězi a  předcházet konfliktním situacím?*
47. *Jsme schopni uspořádat farní setkání, ochutnávku vín případně adventní setkání například v chaloupce?*
48. *Našli bychom nějakou spřízněnou „duši“ pro společný výlet ve farnosti a pokusili se uspořádat například společný výlet do divadla či kina?*
49. *SLAVIT*
50. *Jaké místo má v mém prožívání života s Bohem liturgie, zvláště nedělní bohoslužba?*
51. *Jaké služby jsou rozvinuty v liturgickém slavení naší farnosti? Jak by se mohli rozvinout, aby liturgie byla odrazem rozmanitosti služeba charismat křesťanů?*
52. *Jaké kroky děláme k zapojení nově příchozích do naší farnosti, aby se cítili být přijati?*
53. *Jak je prožívána svátost křtu, která má vyjadřovat přijetí do farnosti?*
54. *Jak je prožívána svátost manželství, které rozšiřuje farnost a pomáhá upevňovat vztahy?*
55. *Co dělám pro to, abych více poznával ty, kteří se mnou slaví bohoslužbu?*
56. *Jaké kroky děláme k tomu, aby se nově příchozí cítili přijati v naší farnosti a „jako doma“?*
57. *Přemýšlíme v naší farnosti o nových formách aktivního zapojení všech do liturgie?*
58. *Prožíváme modlitbu přímluv ve mši svaté tak, aby jednotlivé prosby odrážely aktuální potřeby místního společenství?*
59. *SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ*
60. *Co znamená pro můj život, že každý pokřtěný je zároveň „poslaný“ – tj. misionář? o*
61. *Co si představuji pod pojmem misie, pokud nejde pouze o „misionáře“ vycházející do jiných zemí a kontinentů? Jak může souviset s životem našeho konkrétního společenství?*
62. *Jaké misijní/evangelizační aktivity jsou v našem společenství rozvinuty? Jaké by se naopak mohly rozvinout?*
63. *Je možno čerpat z našeho církevního společenství sílu pro naši službu ve společnosti? Je podporována zodpovědnost za politický život, vzdělávání, prosazování sociální spravedlnosti?*
64. *Jak se snažíme tvořit vztahy a spolupráci s místní samosprávou? Snažíme se nabízet své služby ve prospěch všech žijících v naší farnosti?*
65. *Jaké mohou být naše osobní vnitřní překážky pro hlásání/evangelizaci (ostych, neznalost, nezájem, malá osobní motivace)?*
66. *Evangelizační/misijní dílo předpokládá osobní hlubokou konverzi: mám osobní zkušenost s Bohem, která mi tuto cestu otevřela?*
67. *Co pro nás může znamenat evangelizace jako „metoda postupných kroků“, začínajících u kulturních, sportovních (pre-evangelizačních) aktivit? Aktivity směřované na jednotlivé skupiny (muži, ženy, mládež)?*
68. *Misijní poslání je stálým podnětem k tomu, abychom neustrnuli v průměrnosti, ale stále rostli na naší cestě s Bohem/k Bohu. Co mi toto říká pro život naší farnosti? Co říká mně osobně?*

*6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI*

* *a)Dialog není jen prostým „mluvením dvou“ nebo více lidí. Je snahou snahou vžít se do jejich situace, přijmout jejich úhel pohledu. Daří se nám takto postupovat při komunikaci v našem církevním společenství?*
* *b)Rozvíjíme spolupráci a tedy vzájemné obohacení, na mezifarní úrovni? Na úrovni děkanátu/vikariátu? S řeholními společenstvími v naší oblasti?*
* *c)Jakou zkušenost máme s řešením konfliktů a obtížných situací?*
* *d)Jak uskutečňuje naše místní církev dialog s dalšími oblastmi společnosti: světa politiky, ekonomie, kultury, světské společnosti a od chudých lidí? Jak se od nich učí?*

*7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI*

* *a)Snažíme se aktivně tvořit vztahy s jinými křesťanskými církvemi, které žijí na území naší farnosti, s nimiž nás pojí jedna víra v Ježíše Krista?*
* *b) K čemu tato spolupráce a naslouchání si mezi křesťanskými církvemi u nás vedlo?*
* *c) Jaké jsou překážky, předsudky, které brání intenzivnější spolupráci? Jsou opravdu tak závažné, nebo jsou takové pouze v naší mysli?*
* *d) Uskutečňují se u nás ve farnosti ekumenické bohoslužby či jiné formy spolupráce?*

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST

* *a)Naslouchá kněz v naší farnosti názorům všech?*
* *b)Dochází k rozhodování ve farnosti po příležitostech ke konzultaci, k naslouchání a výměně názorů?*
* *c) Jakou zkušenost ve své farnosti máme s týmovou prací, která se projevuje jako společné hledání priorit a rozdělování spoluzodpovědnosti?*
* *d) Jakou povahu má ve vaší farnosti farní pastorační rada? Existuje? Naslouchá kněz ostatním členům pastorační rady? Jsou rozhodnutí této rady výsledkem společné práce? Má pastorační rada povahu rozhodujícího hlasu?*
* *e) Máte již zkušenost se synodalitou na úrovni vlastní farnosti? Např. formou „farního sněmu“, dotazníků/naslouchání při vytyčování pastoračních priorit?*
* *f) Jsou kněží (bohoslovci, tj. budoucí kněží) dostatečně formováni pro týmovou spolupráci a k naslouchání všem?*
* *g) Jaké jsou vaše představy o působení a poslání pastorační rady farnosti, jaká očekávání v tomto směru?*

*9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT*

* *a)Co se nám snaží říct pojem „společné rozlišování“? K jakému postoji nás to může v naší farnosti vést?*
* *b)Je kladen důraz na rozlišování v důležitých momentech, například při společné modlitbě, liturgii, při využívání charismat, přítomných ve společenství?*
* *c) Mají všichni členové našeho církevního společenství možnost podílet se na rozhodování? Co by jim k tomu mohlo pomoci? Co jim k tomu může bránit?*
* *d) Co bychom mohli v našem společenství udělat lépe pro společné duchovní rozlišování (jaká metoda formace)?*
* *e) Máte zkušenost se ztrátou důvěry v kněze ve vaší farnosti? Čím by tomu bylo možné předejít?*
* *f)Co by mohlo napomoci k lepší transparentnosti života v naší farnosti?*
* *g) Využíváme dosavadních nástrojů, které máme k dispozici (pastorační, ekonomická rada), pro zmapování situace ve farnosti?*

*10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODIALITY*

* Co pro mě znamená, že Duch Svatý může a chce promlouvat skrze mé promlouvání a jednání v naší farnosti?
* b)Měli jste dosud zkušenost s formací ke „společnému putování“? Dochází ve vaší farnosti k diskuzi o tom, co by to mohlo znamenat pro proměnu chodu farnosti?
* Co by nám pomohlo, abychom si uvědomili vlastní spoluzodpovědnost za naše církevní společenství?
* Je možné (a jak) napomáhat formaci ke spoluzodpovědnosti již dětem a mladistvým?
* Jakým způsobem je začleněna formace k synodalitě v rámci přípravy na biřmování