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

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? **Idem, plus helderheid creëren in visie en missie kerk,**

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.** 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.**

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.**

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.*

**Luisterfase:**

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

**Uitnodigend, 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.**

**dat is toch de Zoon van Jozef? (gesprek over sociale context, over wat heeft Jezus gezegd, naar wie wordt geluisterd)**

**Ze betuigden hem allemaal hun bijval en …: er werd naar Jezus geluisterd, een stuk enthousiasme, woorden van genade. Wat kan een mens teweeg brengen als hij bezield is.**

**Mensen in de tempel zijn vlot van begrip. Tekst van Jesaja is best ingewikkeld. Is in vervulling gegaan: daar zijn ze het mee eens, en begrijpen dat Jezus het over zichzelf heeft. Knap hoor van de omstanders.**

**Jezus is net gedoopt, en leest voor uit de boekrol. Stel je voor dat iemand zomaar in de kerk uit de Bijbel gaat lezen, die net gevormd is….**

**In Italië: vroegen ze vlak voor de viering gewoon iemand uit de kerk om te lezen. Betrokkenheid, gezien worden.**

En ten opzichte van de maatschappij waarvan wij deel uitmaken?

**Idem, plus helderheid creëren in visie en missie kerk,**

**Communicatie is ingewikkeld, terugvragen als men anders reageert**

**We zijn te bang om te zeggen wat er in ons leeft, geloof is persoonlijk, dus dat kan beter.**

**Wij zijn niet opgevoed om zomaar iets te zeggen. We zijn terughoudender.**

**Kruisje slaan voor het kerkhof en kerk? Was vroeger. In Italië nog steeds. Heeft dat met protestantisme te maken?**

**Zuster in habijt. Roept een gesprek op midden op straat.**

**Hoe is nog zichtbaar wie met communie rondloopt? De heiligheid? Speciale fietstas, niet spreken, hoed afnemen?**

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.**

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.**

**Ingewikkeld wat de media wel wil plaatsen, en wat niet. Soms word je verrast.**

**Ook bepaalde media zijn ingewikkeld om te bedienen (tiktok etc.).**

**Voetballers zijn gelovig, en nemen tijd voor gebed. Werd op NPO 1 genoemd en op de radio 1.**

**Geloofsgesprek. Veel intern gericht. De Korte nog een beetje in de Trouw. Katholiek nieuwsblad.**

**Onze rijkdom van de traditie mag toch overal gehoord worden!**

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.**

**bisschoppen zouden moeten spreken, Ik vind ze te stil.**

**Boek van Eijk: is dat zo’n hot item deze tijd? Wat doet dat met de geloofwaardigheid? Wat als hij dan over armoede spreekt? Ongelijke verdeling?**

*Dialoogfase:*

*Wat heeft je geraakt, is er een verlangen boven gekomen en waar raakt het aan je eigen leven?*

*Ingewikkeldheid van communicatie, geloofwaardigheid,*

*Verlangen: de modus om vrijuit te spreken over geloof en leven…. , fierheid op ons geloof. Bereidheid tot luisteren… naar elkaar, naar Gods stem….*

*Vrede onder de mensen, vrijheid, waarheid, naastenliefde, hoelang zitten wij nog in vrijheid? Warmte voor iedereen.*

*Geraakt: Mensen die hun geloof openbaar of zichtbaar maken (bv voetballers, zo persoonlijk). Ben zelf wat meer behoudend op dat gebied. Mooi zo open te zijn. Aandachtig publiek. Niet verbaasd, maar bewonderend.*

*Er is meer geloof in de mensen dan wij denken. Die komen niet altijd naar de kerk. (bijv. mevrouw met tuin en kerkdienst, kerkgangers binnen de muren en buiten de muren).*

*Nog niet afgerond (dus verlangen?): kerk als ei, Pasen, schil, door schil heen naar binnen en buiten, wat houdt kerk bij elkaar, wat houdt het binnen en buiten? Nieuw leven?*

*Ik mis de jeugd in de kerk. Veel mensen vallen weg. Het zit hem niet alleen in de kerk, maar er wordt iets fundamenteels doorgegeven voor je leven. Kerk is zo belangrijk! We moeten meer luisteren naar de jeugd, naar hun verlangen. Kloof tussen groep oude mensen en… niets meer: dat kan toch niet waar zijn? Waar haalt Jezus zijn spirit vandaan? Verlangen: dat de jeugd zich ook aangesproken mag voelen door de boodschap. Kunnen we de jeugd verantwoordelijk maken voor die grote rottige gebouwen? Samen met jongere generatie vieren en boodschap doorgeven.*

*De bijeenkomsten van uitwisseling: zeer verrijkend….*

*Enthousiasme bij de reactie op Jezus: verlangen om woorden te horen die me raken, inspireren, gevoel van vrijheid geven. Waar vind ik dat? Soms even. Bijvoorbeeld een studiedag over spiritualiteit. Inspirerende figuren. Breng ik enthousiasme over, hoe doe ik dat, spreek ik woorden van bevrijding, blijde boodschap? Ontvang ik die soms ook van anderen? Passie in de geloofsgemeenschap.*

*Soms wil ik even rechtstreeks in de hemel zijn. Psalmen. Kruis. Zingen (= dubbel bidden)*

Onderscheidingsfase: Hoe spreken we met moed en vrijmoedigheid?

Het voorbeeld geven hoe jouw manier van leven is en hoe je in het leven staat. Maak zichtbaar dat je het goed met de ander voor hebt, dat je luistert, dat men het hart kan luchten, goed doen naar anderen.

“aan hun daden zult ge hen kennen”

Ik spreek erg moeilijk persoonlijk over mijn geloof. Wel dat ik katholiek ben. Niet: omdat ik geloof, doe ik dat. “aan hun daden zult ge hen kennen” “linkerhand weet niet wat de rechterhand doet”.

Doen zoals je denkt dat het goed is. Openstaan voor de ander. Vrijmoedig dingen oppakken.

Context maakt uit hoe vrijmoedig je kunt zijn.

Kruisje omhangen. De waarde ervan mag spreken… Je spreekt soms moediger of vrijmoediger dan je denkt.

Er is taal nodig om jongere generaties duidelijk te maken waar het over gaat: omzien naar elkaar, niet alleen in de wereld, leven zelf is een gave, etc. Mag meer klinken in de maatschappij.

Ouders en gezinnen uitnodigen om te spreken over hun geloof, en wat als God jou uitnodigt? Doopschelpen gesprek.

Met het oog op een synodale kerk en de voorliggende vragen:

|  |  |
| --- | --- |
| Wij verlangen… |  |
| Wij constateren…. |  |
| Wij zien als mogelijkheid…. |  |
| Volgens ons kan worden versterkt… |  |
| Wij zien als moeilijkheid… |  |
| Die zouden als volgt kunnen worden aangepakt…. |  |
| Daarom nemen wij ons voor om…. |  |
| Daarom vragen wij aan…. Om … |  |

SYNODEGEBED

Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

**Lucas 4, 16-22**

Zo kwam Jezus in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:

*De geest van de Heer rust op mij:*

*daartoe heeft Hij mij gezalfd.*

*Om aan armen de blijde boodschap te brengen*

*heeft Hij mij gezonden,*

*om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen*

*en aan blinden het licht in hun ogen,*

*om verdrukten in vrijheid te laten gaan,*

*en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.*

Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken. ‘Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’ Ze betuigden Hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’