**Synodaal proces, bijeenkomst: Het Woord nemen, 7 december avondgroep**

1. Gebed om de Heilige Geest

2. Thema: Het Woord nemen

*Allen zijn uitgenodigd te spreken met moed en vrijmoedigheid, dat wil zeggen door vrijheid, waarheid en naastenliefde te integreren.*

Hoe bevorderen wij binnen de gemeenschap en haar organen een vrije en authentieke communicatieve stijl zonder dubbelzinnigheden en opportunisme?

En ten opzichte van de maatschappij waarvan wij deel uitmaken?

Wanneer en hoe slagen wij erin te zeggen wat ons ter harte gaat? Hoe functioneert de relatie met het systeem van de (niet alleen katholieke) media?

Wie spreekt er namens de christelijke gemeenschap en hoe wordt hij gekozen?

3. lezen Lucas 4, 16-22

stilte waarin we mediteren over de vragen bij het thema

4. Nogmaals lezen Lucas 4, 16-22

5. Luisterfase: Delen van onze antwoorden op alle vragen of op één van de vragen

6. Dialoogfase: Wat hebben de antwoorden bij je opgeroepen?

Wat ervaar je hiervan in je eigen (geloofs)leven?

Welk verlangen is bij jou naar boven gekomen toen je luisterde naar de anderen?

Schrijf je gedachten op in een moment van stilte.

7. Onderscheidingsfase:

We denken na over de centrale vraag: Hoe spreken we met moed en vrijmoedigheid?

Welke gemeenschappelijke elementen hebben jullie gehoord in het voorgaande gesprek? In een moment van stilte denken we hierover na. Eventueel kun je de aangereikte formuleringen gebruiken om je gedachten te verwoorden.

8. Afsluitende tekst

**Vragen bij de bijeenkomst**

*Allen zijn uitgenodigd te spreken met moed en vrijmoedigheid, dat wil zeggen door vrijheid, waarheid en naastenliefde te integreren.*

Hoe bevorderen wij binnen de gemeenschap en haar organen een vrije en authentieke communicatieve stijl zonder dubbelzinnigheden en opportunisme?

**Door: uitnodigend te zijn, veilige situatie, dialoog, respect voor elkaars anders zijn, willen leren van elkaar, luisteren naar elkaar, teruggeven wat je begrepen hebt of wat er mee gedaan is.**

**Via vriendenkring, via eigen geraaktheid (authenticiteit): vrijheid van spreken. Spirit helpt (geraaktheid of wijntje).**

**Luisteren, niet te veel analyseren, altijd authentiek zijn en recht door zee, mysterie zoeken, waar het om gaat….. (wat een ander niet goed weer geeft: het zal allemaal wel), geraakt zijn, uit het hart spreken.**

**Door gewoon open en oprecht te zijn. Dat bevorder je door waardering uit te spreken voor wat goed gaat. Je verlangen uit spreken hoe je dingen zelf anders zou willen. Inhoud benoemen. Beweging in gang zetten. Hoe en waarom. Niet aan de zijlijn staan en kritiek hebben.**

**Dit is niet echt mogelijk. Je kunt het proberen, maar iedereen ziet alles op eigen manier op basis van wat hij heeft meegemaakt, bij verschil: uitleggen aan elkaar.**

**Goed luisteren, navragen, niet snel oordelen, navragen. Goede communicatie is moeilijk. Activiteiten goed onder de aandacht brengen: erg lastig.**

**Nieuwsgierig blijven en uitgaan van goede bedoelingen van de ander.**

En ten opzichte van de maatschappij waarvan wij deel uitmaken?

**Idem, plus helderheid creëren in visie en missie kerk, uitleg geven van katholiek-eigen zaken.**

**Dit is heel ongrijpbaar. Dat ligt meer bij de hiërarchie. Dat is ook meer opgelegd dan authentiek.**

**Maatschappij: noem ik liever samenleving: mijn mening geven, waar ik ben in gezelschap, mij niet stilhouden waar het ertoe doet.**

**Afhankelijk per persoon; ieder communiceert anders, of niet.**

**Rijkdom in geloofstraditie: hoe vertalen we dat zo dat niet gelovigen dat kunnen verstaan? Liefde, waarde ieder mens, recht, vrede, etc. Durf ik iets van mijn geloof te laten zien in niet gelovige omgeving. Verlangen om liefde, recht en gerechtigheid te leven en te laten zien. Waarmaken en doen. Wil ik vrijmoediger in zijn.**

Wanneer en hoe slagen wij erin te zeggen wat ons ter harte gaat?

**Veiligheid, vertrouwen, rust, weet hebbend van eigen pijnpunten en vreugdepunten, weet hebben van wat je ter harte gaat in de kerk.**

**Je moet “je smoel” laten zien: dat moet met gezag, gaat niet via positie.**

**Je mening rustig naar voren brengen zonder op te leggen.**

**Jezelf zijn en omzien naar de ander. Gewoon zeggen als het goed voelt, weer afhankelijk van de persoon.**

**Voorbeeld: een ambtenaar die begrepen heeft waar het om gaat: niet de regels zijn belangrijk maar wat een mens nodig heeft.**

Hoe functioneert de relatie met het systeem van de (niet alleen katholieke) media?

**Lokaal: open, dialoog, soms niet helemaal op de hoogte van rk gebruiken, maar bereid te luisteren. Landelijk: afh van krant, soms heel tendentieus, soms beter genuanceerd.**

**Ik word blij wat mij bevestigt in mijn mening.**

**Ieder doet gewoon zijn werk zonder God erbij te betrekken.**

**Hier ben ik niet mee bezig, probeer er meer alert op te zijn. Social media: buiten blikveld**

Wie spreekt er namens de christelijke gemeenschap en hoe wordt hij gekozen? **Zeer wisselend: leken, PW-ers, priesters, bisschop, afh. Van wie bekend is bij de pers, en hoeveel belangstelling er is voor het onderwerp. Perschef is gekozen door de staf. Parochieel: adhoc.**

**Hiërarchie, die “smoel” moet laten zien, maar ook leken kunnen dat. Maar dat is een moeilijke opgave.**

**De bisschoppen, helaas. Liever: congregaties, ordes, kerkleden, pastores, niet verschuilen achter RK-kerk. Niet alleen de leer maar ook pastoraat. Spreken over onrecht in de wereld en andere maatschappelijke thema’s.**

**Priester, paus, parochianen. Bevolking soms. Soms wel gekozen, soms zelf willen zeggen.**

**eigenlijk iedere gelovige. Bijv. christelijk geloof van de voetballers….positieve pers!**

*Onderscheidingsfase: Wat heeft het voorgaande opgeroepen, eigen leven, en verlangen?*

*Niet regels, maar wat mens nodig heeft, tegenover een rijke geloofstraditie, ingewikkeldheid van communicatie,*

*de inhoud is belangrijk,*

*geraakt zijn.*

*Mijn eigen leven: ga naar een laag dieper dan men in eerste instantie wil/doet, en er ontstaat een mooi gesprek…*

*Traditie biedt die diepte aan, als we verder kijken dan de zwarte regels…*

*Verlangen: dat de rijke geloofstraditie zo gehoord mag worden dat Jezus begrepen wordt en nagevolgd wordt in het leven van zeer vele mensen.*

*Het verhaal van de gevangene die geen afscheid kon nemen van zijn moeder,*

*Het geloof bij voetbal gebeurt altijd al,*

*sommige dingen zijn niet vanzelfsprekend*

*Verlangen: dat de leden van de Fioretti, geloven Nu, vrouw en geloof deze gesprekken ook ter harte gaan. Dat er meer samen gesproken wordt over het geloof. Dit verlangen wil ik uitdragen. Ook meer samenwerken met werkgroepen in de parochie. Verbondenheid in de parochie bevorderen. We zijn aan elkaar gegeven.*

*Suggestie: van alle groepen nodigen we 1 iemand uit om deel te nemen? Maar het mag geen vergadering worden!!*

*Verlangen: SOWviering in Franeker, met gregoriaans koor. Overvolle kerk, geweldige overweging , geweldig koor, wierook, herkenning van zaken. Zo wil ik wel verder gaan met elkaar. Samen onderweg.*

*Verhaal gedetineerde, authenticiteit>> hoogste vorm van authenticiteit: als je weet te praten vanuit je eigen zielenleven, je eigen levenservaring. Zielsverwantschap vinden in de gevoelige kanten. Er mag veel mogen zijn… vanuit eigen directe actuele beleven.*

*Ik vind het doodeng om met het Evangelie de boer op te gaan. Ik ben geen Jezus , maar apostel die twee aan twee op pad worden gestuurd: vrede over dit huis, bij geen acceptatie stof afschudden en de vrede zal over je weerkeren. Verlangen: dat wij naar binnen toe onze zielsverwanten weten te vinden, bij wie ik voeding vind en tegenaan kunt praten. Maatjes.*

*Voetbal: tribune is één religieus ritueel! Overal hetzelfde… gebedsdiensten jongens Nederlands elftal. Geesteshouding ontwikkelen: autonomie vanwege de druk waar ze voor komen te staan. Nieuwe vormen van religiositeit niet alleen binnen de kerken zoeken, maar goed om je heen kijken!*

*Ik ervaar een heilige chaos. Kwetsbaar opstellen in een gesprek: dat krijg je terug. Mooi dat de voetballers bidden. Hoe kunnen voetballers dezelfde God vragen om te winnen?*

*Geef af en toe dubbelzinnigheden: het is een manier om uit te vinden of je elkaar iets te bieden hebt.*

*Religieuze honger: dat is mijn verlangen. Ontdekt: het gevoel van liefde in de katholieke kerk. Communicatie is lastig proces, op één golflengte zitten, en bij authenticiteit en dan niet op één golflengte zitten?*

*De kern is het mysterie en Gods nabijheid ervaren. In mijn leven: luisteren wat je medemens raakt en daar zelf door geraakt worden. Mijn verlangen: dat er steeds ruimte gemaakt wordt dat God kan gebeuren in ons midden. In de stilte, in het ritueel, niet alleen in woorden. Dat het ook kan gebeuren.*

***Samenvatting van de verlangens:***

*Dat de religieuze honger gevoed mag worden.*

*Dat de rijke geloofstraditie zo gehoord mag worden dat Jezus begrepen wordt en nagevolgd wordt in het leven van zeer vele mensen.*

*Dat er steeds ruimte gemaakt wordt zodat God kan gebeuren in ons midden. In de stilte, in het ritueel, niet alleen in woorden.*

*Dat wij naar binnen toe onze zielsverwanten weten te vinden, bij wie we voeding vinden en tegenaan kunnen praten.*

*Dat de leden van de diverse werkgroepen meer samen spreken over het geloof, leer en traditie, en meer samenwerken. Meer verbondenheid in de parochie.*

*Dat we samen onderweg mogen gaan in de oecumene, met een overvolle kerk, geweldige overweging , geweldig koor, wierook, en herkenning van zaken.*