# *Příloha č.1 - sdílená témata:*

* Chalupa ve Vidči /Krásná samota/, slouží našemu společenství již řadu let jako místo k setkávání, pro různé formy využití /společenství rodin, mládeže, formačních skupin,

letní tábory, duchovní obnovy, exercicie…/. Hraje nezastupitelnou roli v životě našeho společenství jak pro nás samotné, tak pro naše rodiny, děti, přátele, hledající,

sympatizanty atd. Skýtá bezpečný a přirozený prostor pro neformální prožívání jakékoliv formy setkávání se.

* Velmi silným fenoménem našeho společenství je hudba. Mnozí z nás jsou hudebníci, kteří dokážou téměř každou akci ozdobit hudebním doprovodem, což neskutečně

umocňuje prožitek každé jednotlivé akce /duchovní i profánní/. Tím získává na hodnotě i kvalitě prožitku. Mnohé, jinak dobré a kvalitní akce proměňuje jak

kvalitativně, tak i veskrze emocionálně.

* Náš pohled /Moje víra je toto:/ musí být formulován a musí zaznívat jako svědectví těm, kteří růst svého osobního vztahu k Bohu dosud zanedbávali, nebo ho nejsou

schopni formulovat.

* Mladí přitahují a oslovují mladé. Hledající lidi lze oslovit.

# *Příloha č.2 – otázky, které vyvstaly v souvislosti s konferencí:*

* My, kteří už delší čas žijeme v rodině ASC, jsme si stále vědomi toho, co bylo tím

prvotním nejdůležitějším, co nás přitáhlo do této spirituality? Zamýšlíme se nad tím i dnes? Hledáme nové impulzy?

* Hořím ještě nebo jen doutnám? Zapaluje ten, co hoří.
* Proč jsem v rodině ASC, jaký mi to dává smysl?
* Mladí se s námi moc nechtějí sdílet? Chybí nám trpělivost / způsob naslouchání / forma naslouchání/ jsme v rozhovoru s nimi autentičtí? Vyhledáváme příležitost být s mladými lidmi? Měli bychom se jich zeptat např.: životní cíle, jaké životní hodnoty mají, co jim chybí v životě i ve farnosti.
* Kdo je pro mne Bůh, kým je pro můj život? Kde stojím? Kam jdu / směřuji? Jak to vnímám se svém životě, ve své rodině, jak to vnímají mé děti / vnoučata? O jakých tématech mluvíme v rodině? Nebojím se navozovat vážná témata? Umím rozlišovat podstatné od druhotného? Neulpívám na povrchu?
* Kým jsem já pro Boha, zamýšlím se na tím, čím jsem /nebo bych mohl být/ mu užitečný? Jsem ochotný vystoupit ze své zóny pohodlí?
* Je ve tvém životě něco /někdo/ za co bys zemřel?
* Mám potřebu mluvit s druhými o Písmu, Bohu, smrti…?
* Uvědomuji si svou výlučnost, se kterou má Bůh se mnou nějaký plán? V souvislosti s tím mne zasadil do tohoto prostředí, této rodiny, této spirituality, této

profese…zamýšlím se i nad těmito skutečnostmi?

* Každý z nás bez rozdílu hloubky duchovního zakotvení řeší ty nejzákladnější otázky existence: svobodu, osamělost, smysl bytí, existenci smrti. Co já, mám to vyřešené, nebo se těmto otázkám vyhýbám?