**Vprašanja za delo po skupinah:**

**ŽPS - Če vzamemo vsako besedo posebej, dobimo vsebino ŽPS-ja. Je »župnijski«, se pravi, je odraz župnije, skupnosti kristjanov, ki živi na določenem ozemlju. ŽPS ima zato nalogo, da lastno župnijo pozna, z njo diha, jo ima rad**. **Je »pastoralni«, kar pomeni, da ima nalogo spremljati in premišljevati pastoralo, se v tem pogledu tudi izobraževati. In je »svet«, torej ni »vlada« neke župnije; ŽPS ne župnikuje namesto župnika.**

**1.** Katera dobra izkušnja sodelovanja, skupnega dela, življenja vam pride na misel? Pomislite na en konkreten dogodek ali na nekaj, kar vas je povezalo ali vas povezuje?

Povežejo nas akcije, ko je potrebno stopiti skupaj. Skupni dogodki, farni prazuniki, obletnice

Župnijska romanja, skupno delo(čiščenje, krašenje, bralci…zunanja dela ob praznovanjih(birme, obhajila. Posebne priložnosti dajejo možnost priprave, ki zelo poveže člane župnije – agape (možnost doživeti pripadnost župnijski skupnosti.

Vstajenjska sveta maša, srebrni jubilej mašniškega posvečenja so dogodki, ki zbližajo širše občestvo v župniji, dogodki, kot so križev pot ob soški fronti pritegne ljudi, ki običajno ne obiskujejo verskih obredov.

Namesto verouka - 15 minutna priprava na mašo za 1. triado; takrat pri sv. maši vse družine.

Skupna molitev: npr. Marijini kipci krožijo po župniji, kjer se ustavi, se moli za mir v Ukrajini.

**2. Se vam zdi, da je dovolj povezave med ŽPS-ji in škofijo**

**Povezava nezadostna, zgolj formalna. Odgovori so prepočasni, ni poslušanja. Povezava je premosorazmerna z geografsko oddaljenostjo sedeža škofije.**

**Pomembno je vernike obvestiti tudi preko družbenih omrežij. Premalo informacij s strani škofije.**

**Škofija je odprta za sodelovanje, če bi le želeli, ob vizitacijah so srečanja z ŽPS, ŽGS, ljudmi in podobno.**

**Podobna srečanja tudi v prihodnje ohranjati. Povezava s škofijo je posredna, preko duhovnika in domačega ŽPS, ki je svetovalno telo župnika v župniji.**

**Tajnik lahko izbere polno informacij s spletnih strani škofije in Slovenske cerkve in jih posreduje naprej. Tudi to je naloga.**

Da, preko župnika. Menimo, da so vrata škofije vedno odprta in bi tudi v primeru težav, osebnih ali ŽPS prošenj lahko prišli do škofa in pristojnih.

3**. Kje vidite težave, ovire za skupno delo in sodelovanje?**

Individualizem, nezainteresiranost za skupnost, nepripravljenost si vzeti čas za skupnost, lagodna zasidranost v ugodju, manjka mreženje med ljudmi v župniji, laiki iščejo duhovnost, duhovniki se ukvarjajo z gospodarskimi in drugimi zadevami, manjka pobud od spodaj, ki jih je potrebno podpreti z optimizmom.

Pomanjkanje ponižnosti v sprejemanju novih oseb in mišljenja, zapiranje v ozke interesne skupine.

Mi ne damo pobud na škofijo za sodelovanje. Preko elektronskih medije bi nekdo objavljal vse novice ŽPS. Prevelika pasivnost članov ŽPS in premalo skupnih srečanj.

Ponekod je problem pogostost srečanj ŽPS. Težave so tudi, da si ne upamo prevzeti odgovornosti, dati pobudo, torej manjka poguma, časa, in postaviti prave ljudi na prava mesta.

Zamere, zakoreninjeni v preteklost – tako je vedno bilo, starejši župniki, ni več življenjksega elana

Ljudje smo zapečkarji, preveč smo vezani samo na svojo župnijo, kar je težava tudi pri združevanjih župnij. Težko sprejmemo (tudi v cerkvi) ljudi iz druge župnije /cerkve, jih gledamo postrani, namesto, da bi jim V času pandemije ni bilo srečanj ŽPS.

Premalo se potrudimo, da bi ponudili svoj dar, ki ga ima vsak med nami.

**4.** Ponovno pomislimo na svojo župnijo ... Kakšna je moja vloga kristjana, člana te Cerkve: **Kaj konkretno lahko jaz (sam ali skupaj z drugimi) naredim za to, da bo naša Cerkev bolj povezana; da bo naredila več za skupno dobro; da bo zame in za ljudi okoli mene bolj živa, da bomo rastli v naši skupni hoji?**

Druženje po maši, povezovanje v župniji in v kraju, pomembno, je da smo odprti, molitev za župnijo, povezanost med župnijami na pevskem področju, organizacija romanj, križevega pota, povezovanje različnih skupin; skupna molitev za pokojne v trenutki smrti, se zbrati skupaj ob skupni molitvi.

Biti z zgledom vzor in z dejanji spodbuda za sebe in skupnost.

Potrebno bi bilo zajeti posamezne družine v celoto, bojimo se pristopiti k vrstnikom.

Biti odprt za vse ljudi. Odgovornost pri svojem delu kot tajnik ŽPS, povezanb s člani in vez med člani in župnikom in ljudmi.

Aktivno sodelovanje, vendar spodbuditi druge, jih vključiti, povabiti, pričevati, poskrbeti tudi za starejše, ne samo za mlade.

Se ustavit pred cerkvijo po sv. maši. Biti prvi, ki prinese pecivo, sok. Zakaj pa ne?

Se posvetit ministrantom. Srečanja za ministrante lahko vodijo tudi laiki. Npr. pomemben je tudi obred sprejema v ministrante (se dečki vležejo na tla, kot duhovniki,…,da so ponosni na to, da smejo služiti)

Več bi si morali prizadevati za sodelovanje s starši. Vzhajati jih, da bodo ti doma predajali vero naprej.

Prevečkrat vse želimo narediti sami (vedno isti sodelujejo), a je treba k sodelovanju povabit tudi druge.

Vzgajati za prostovoljstvo.

Sejati. Če seješ, zrase. Delati noč in dan, pozabit na sebe, se dat na razpolago.

Ustanoviti skavte, začeti z bobri, čeprav smo odrasli, ne čakati na druge.