Verslag synodaal proces d.d. 9 maart 2022 Missie van de kerk. Avond.

Thema: missionaire kerk.

Met missionaire kerk wordt bedoeld dat wij als gelovigen gezonden worden om in onze samenleving het geloof uit te dragen. Hoe sta je als parochiaan in de wereld? Wat vind je belangrijk om te doen? Waar zet je je voor in? En hoe? Waartoe zendt Jezus jou, wat is je taak in je leven en werken op deze wereld?

We lezen Matteüs 5, 13-16. Daarna denken we in stilte na over de volgende 4 vragen:

Synodaliteit dient de missie van de Kerk in de wereld, waarbij alle leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen. Hoe zijn we missionaire leerlingen? Hoe dragen wij ons geloof uit?

1. Vind ik dat ik als christen zichtbaar moet zijn in onze samenleving?

Wanneer en waar wel of niet? Wat houdt mij tegen?

2. Op welke manier kan ik vanuit mijn geloof smaak geven aan het leven en licht zijn op de levensweg van mijn medemensen?

3. Hoe word ik als gedoopte geroepen om de missie van de Kerk te bevorderen?

Hoe stimuleren we elkaar daarin?

4. Hoe kan ik samen met de geloofsgemeenschap met woorden en in daden getuigen van de blijde boodschap?

De gegeven antwoorden staan hieronder genoemd.

* Er voor zorgen dat de ander gaat schijnen. Niet mijzelf opofferen. Dat de ander beter wordt. Aandacht geven. Er allebei beter van worden. Het geloof zet soms de rem erop door de protocollen. Maar die laat ik los, en zo kan ik vrij spreken en mijzelf zijn. Leer van Jezus is heel breed. Ik lees dagelijks in de Bijbel. Mensen moeten centraal staan, niet conventies.
* Tussen katholieken hoef je niets uit te leggen. In Friesland moet je je geloof veel meer uitleggen. In andere organisaties heb ik mijn geloof nooit verstopt. Het is een blij geloof. Dat moet zichtbaar zijn. In de werksituatie: er zijn voor de ander. Het is belangrijk dat vastgeroeste structuren opengebroken worden. Passend bij de tijd. Ik wil het liefst kwijt: dat er niet alleen H.H. priesters zijn maar ook gelijkwaardige plaats voor vrouwen. Actieve deelname is van belang.
* De rol van de vrouw in RK kerk moet verbeterd worden (vrouw in ambt, vrouwelijke paus). In de dagelijkse omgang met mensen moet mijn geloof zichtbaar zijn. Respectvol omgaan met elkaar! Seksueel misbruik: je wordt afgerekend op de moeilijke kant van de kerk.
* Geloof moet zichtbaar zijn in alles wat je doet, maar het christen-zijn er niet te dik opleggen: dat wekt aversie. Als mensen vragen hebben leg ik dat uit. Aandacht voor de ander, zorgzaam zijn, verstandig omgaan met de aarde. Je moet gevoed worden: lezen, ontmoeting. Dit is universeel, maar christengemeenschap ontstaat als je daar met meerdere deel van uitmaakt en iets doet voor die gemeenschap. Dat kan heel open en natuurlijk gaan, geen besloten clubje. Je krijgt daar veel voor terug.
* Geloof in gedrag, daden en woorden. Bij onrecht of discriminatie laat ik mij horen. Smaak van het geloof: geloof is mijn vreugde diep van binnen, de liefde in mij, die komt van Boven. Ik wil mensen bemoedigen, er zijn zoveel kwetsbare mensen! Ok ik ben kwetsbaar. Ik word gevoed door samenkomen in een viering., én door diaconaal actief te zijn (Martha en Maria). Waarderen en uitnodigen. Ik ben actief in verschillende groepen (Fioretti,Geloven Nu, vrouw en geloof), en ik ontvang meer dan ik geef.
* Vragen roepen tegenvragen op. Missie heeft een nare smaak (opleggen). Ik ben huiverig om het geloof over te dragen. Ben ik geroepen om de missie te bevorderen? Ik ben onderdeel van de kerk en mag zijn wie ik ben. Ik word gevoed in de kerk, door de liturgie en de RK traditie. Het ontroert me. Deel zijn van het geheel: ik ga naar de kerk “ omdat jij er bent”. Het is moeilijk mensen te leren kennen als niet iedereen aanwezig is. Accenten in de toekomst: gemeenschapsopbouw tussen (actieve) gelovigen. De smaak van het geloof is licht: ogen en oren open houden, me laten raken, handelen binnen mijn vermogen, luisteren, barmhartig zijn, er zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Alles wat ik kan is gave.
* Op een aardige acceptabele manier laat ik mijn geloof zien. Christen-zijn is een prima manier om dat te laten zien. Maar christen-zijn is een heel intiem iets. Daar flaneer je niet mee. God is een werkwoord. Dat is ene uitdaging. Bezoekwerk: ontmoeting, laat je nadenken, niet oordelen, accepteren, openstaan, verdragen. Navolging van Jezus, stap voor stap. Ander tot zijn recht laten komen. Mattheus 25. In de ontmoeting met de minste ontmoet je Christus. Missionair in samenleving: aan je kleinkind uitleggen wat de Golgotha betekent aan mensen die niets meer met geloof hebben.
* Geloof laten zien is er zijn voor een ander. De tijdgeest houdt dat tegen, mensen willen er niets van weten. Soms wel (samen bidden voor een zwangerschap). Ook eigen kinderen haken af. De kerk vergrijst. Speerpunt: jongeren aanspreken. Kloosters, kloosterritme, eenvoud. Normen en waarden uitdragen.
* Uitdragen wie je bent. Meer dan alleen met woorden je geloof uitdragen. Christus zien in de ander. Luisteren, hulp geven en bondgenoot zijn voor wie niemand heeft. Ik voel me geroepen tot navolging van Christus. Hoe stimuleer je elkaar daarin? Dan moet je elkaar kennen, dus ontmoetingen zijn belangrijk. Dat mist vaak in de parochie: vaak komen er maar weinig mensen. Smaak van het geloof: blijde boodschap. Ik ben zelf te serieus. Draag de vreugde te weinig uit. Geniet van de ontmoetingsochtenden.
* Ontmoeting is voor mij een geloofswoord. In de catechese, in de liturgie, in de diaconie, in bezoekwerk kan ik het geloof ter sprake brengen. Geloven is voor mij als het polijsten van een diamant: elke keer weer een stapje verder in meer glans brengen in (geloofs)leven van mensen. Dat schuurt soms ook, dus er is vreugde en verdriet. Belangrijk bij geloof volgens mij: navolging van Jezus, oprecht zijn, ommekeer, gemeenschap en vreugde.

Wat is jouw verlangen voor de kerk van de toekomst, in één zin:

* Samen-kerk-zijn: niet alles bij de pastores neerleggen
* Eensgezindheid
* Met nieuwe mensen praten over geloof (dus synodale proces verder laten gaan, thematische gesprekken met diverse mensen).
* Verbondenheid, vrede, veiligheid(vrij van angst), vreugde
* Percentage van mensen die geloven in leven na de dood laten groeien (thema voor gesprek)
* Verlangen naar gemeenschap
* Dat we naast elkaar staan
* Ontmoeten, meer luisteren, minder oordelen
* Dat we de contacten met de jongeren niet kwijt raken (bepaalde tradities loslaten? Kortdurende projecten?)
* Vragende kerk (stel vragen aan het leven, i.p.v. te gebieden, ook in preken)
* Vertrouwen, vreugde: innerlijke vreugde door meer band te krijgen met elkaar
* Voortzetting van diversiteit en elkaar ontmoeten in de verantwoordelijkheid van samen kerk-zijn
* Laagdrempelige contacten, openheid en aanspreekbaarheid vergroten (huis van ontmoeting, St. Egidio).

Onderscheidingsfase: We denken na over de centrale vraag: Hoe zijn we missionaire leerlingen?

Welke gemeenschappelijke elementen hebben jullie gehoord in het voorgaande gesprek?

* Ontmoetingen rondom thema’s die belangrijk zijn om te delen
* Toegankelijkheid
* Gemeenschap
* Je zelf zijn
* Navolging van Christus in doen en laten
* Met het oog op een synodale kerk en de voorliggende vragen:

|  |  |
| --- | --- |
| Wij verlangen… | 1. Naar een kerk die toegankelijk is voor jong en oud, betrokken gelovig, op afstand gelovig, zoekend gelovig en niet gelovig  2. naar een kerk waar je jezelf mag zijn  3. naar een kerk als een gemeenschap waar iedereen welkom is en zijn/haar verantwoordelijkheid draagt  4. naar een kerk die thema’s van alledag ter sprake brengt in dialoog met de navolging van Christus  5.naar een kerk die helpt om Christus na te volgen |
| Wij constateren…. | 1. dat groepen mensen worden buitengesloten (vrouwen, LTHB-ers, jongeren, kwetsbaren,etc)  2. niet iedereen zich verbonden voelt met de gemeenschap |
| Wij zien als mogelijkheid…. | 1. dat de kerk meer vragende kerk wordt  2. dat er meer gespreksmogelijkheden worden aangeboden waarin geluisterd wordt naar de deelnemers  3. dat er meer ontmoetingsmomenten worden aangeboden |
| Volgens ons kan worden versterkt… | 1. toegankelijkheid  2. gemeenschapsvorming  3. acceptatie  4. thema gesprekken  5. diversiteit |
| Wij zien als moeilijkheid… | 1. hiërarchische structuur van de kerk  2. beeldvorming van de kerk (seksueel misbruik, uitsluiting van groepen mensen, meer verboden dan uitnodigingen)  3. mensen komen niet (druk, andere prioriteiten) |
| Die zouden als volgt kunnen worden aangepakt…. |  |
| Daarom nemen wij ons voor om…. |  |
| Daarom vragen wij aan…. Om … | De bisschoppen om aan te kaarten bij de Paus dat de groepen die nu worden uitgesloten meer gelijkwaardige ruimte krijgen in de structuur van de kerk (vrouwen, LBTH-ers, niet westerse mensen). |