**ТРЕТЯ КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ КАНОНІЧНОЇ ВІЗИТАЦІЇ У НАШІЙ ПАРАФІЇ**

**Канонічна візитація у Кам’янець-Подільській дієцезії**

Канонічна візитація є одним з головних завдань єпископа (*Кодекс Канонічного Права,* канони 396-398). Цей пастирський візит є не лише дотриманням правових норм, але належить до сфери Його пастирської опіки. Це є особливий час благодаті, яка є видимим виразом єпископського служіння, як вчителя, літургіста і пастиря, для зростання спільноти та реалізації євангельської місії у локальній церкві. Цю мету реалізує єпископ розпізнаючи знаки часу, які вказують на Бога, котрий промовляє до нас. Саме тому, канонічна візитація для єпископа є відвідинами повіреної йому пастви.

Як переконує досвід століть, канонічна візитація є одною з форм, через яку єпископ підтримує персональний контакт зі священиками та з іншими членами Божого народу. Канонічна візитація стане доброю нагодою для співпрацівників єпископа, котрі працюють на Божій ниві, щоб вони відновили свої сили. Отже, єпископ намагатиметься підтримати та потішити їх, а також закличе їх до віднови власного життя і до більш інтенсивного апостольського служіння.

Саме тому, єпископ зустрічається, насамперед, із настоятелем, із усіма священиками, які проживають на території парафії та з парафіяльними радами, якщо такі є у парафії. Таким чином, канонічна візитація сприятиме об’єднанню всіх навколо єпископа.

Бажано, щоб канонічна візитація була приготовлена за допомогою молитви та внутрішнього сприйняття вже згаданих характеристик єпископського служіння:

* здійснюючи учительське служіння, єпископ, через канонічну візитацію сприятиме реалізації проповідування Євангелія усьому створінню (пор. Mр 16,15), бо ми отримали благодать благовістити недосліджене багатство Христове (пор. Eф 3,8), проповідувати Бога Отця милосердя і Бога усякої потіхи (пор. 2 Кор 1,3), засвідчити нове життя натхненне Євангелієм (пор. 1Йн 4,7), що маємо завдяки духові (пор. Гал 5,22), котрий відкрив серця для надії (пор. 1Пт 3,15);
* здійснюючи святительське служіння канонічна візитація свідчитиме про те, що єпископ є диспенсером божественних та освячуючих таїнств, тому особливим елементом цього візиту стане звершення єпископом літургійного служіння, насамперед Євхаристії, але було б добре, якби єпископ з цієї нагоди звершив також інші таїнства, наприклад, хрещення та конфірмації;
* здійснюючи канонічну візитацію, єпископ своїм правлінням зміцнює та консолідує дух спільноти, який повинен надихати всіх членів місцевої церкви: парафіян, окремі групи та спільноти, інституції, (адже візит має на меті відкрити всіх на повноту церковної спільноти, що гармонізує та координує ресурси та пастирську діяльність).

У світлі канонічної візитації єпископ являється символом та благодаттю відвідин Христом своєї улюбленої нареченої, якою є Церква сьогодні; щоб вести її до життя, миру і спасіння, утверджувати її у вірі, підтримувати її у надії під час випробувань та у прикрощах сьогодення, зміцнювати її у любові до всіх; і, нарешті, заохочувати її до виконання євангельської місії.

Єпископ нікого не може обмежити від зустрічі з собою, прагнучи кожного наблизити до Ісуса Христа, Пастиря усіх, що надходить (Откр 1,4), що стоїть при дверях та стукає (Откр 3, 20), той, до кого Дух та наречена взивають: *“Прийди Господи!”* (Откр 22,20).

Пастирський візит є нагодою, коли єпископ здійснює парафіяльні підрахунки, навіть без додаткової інспекції. Для цього будуть споряджені спеціальні анкети, які стануть інструментом, за допомогою якого можна зрозуміти актуальну ситуацію та потреби душпастирства.

З іншого боку, пастирський візит для спільноти допоможе переглянути власний шлях, щоб оцінити свою віру: як ми є Церквою? як проголошуємо Євангеліє та навчаємо зрілої віри? як святкуємо? як співпрацюємо для спасіння та розвитку людини?

Церковна спільнота є постійною реальністю у якій раз на п’ять років відбувається канонічна візитація, деканат за деканатом, парафія за парафією. Таким чином єпископ:

* як наступник апостолів, запевняє Церкві апостольську сукцесію, завдяки благодаті та відповідальності боронити і проповідувати Святе Писання та Традицію;
* як муж благодійності має за завдання зробити із церкви “дім та школу спільноти[[1]](#footnote-1)”;
* як невтомний ткач, є покликаний щоденно поширювати та розширювати спільноту через свої відносини з пресвітерами, богопосвяченими особами та з усім Божим народом, таким чином, що Церква стає у світі пророчим знаком єдності та миру;
* з турботою та місіонерським динамізмом є покликаний проливати світло на важливі проблеми сучасної спільноти, лікуючи, як добрий самарянин, рани людських сердець бальзамом надії.

Наскільки ми прагнемо, щоб єпископ мав у собі так багато якостей: людяність, співчутливість в радостях та горі до людей, для добра котрих він був посланий – настільки неустанно мусимо за нього молитися, особливо у час здійснення цієї радісної події!!!

1. Novo Millennio ineunte. [↑](#footnote-ref-1)