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

**ІСУС ХРИСТОС - НАЙВИЩИЙ ПАСТИР І НАСТАВНИК НАШИХ ДУШ**

Візитація єпископом повіреної йому дієцезії є глибоко закорінена у його апостольському служінні, на це вказує грецький термін “*epískopos*”.

У Старому Заповіті дієслово, що походить від цього терміну (гр. *episképtomaiѕ)* виступаєу значенні відвідин Богом Ізраїльського народу, тобто означає Боже втручання в історію людини. Подібні приклади знаходимо у книзі Буття (21,1), де Бог відвідав поки ще не плідну Сару, яка через рік народить Ісаака, а також у книзі Вихід (3,16), де Господь повідомляє Мойсеєві, що Він навідався до свого народу з огляду на його страждання, що в результаті завершилось славним виходом Ізраїльського народу з єгипетської неволі.

У грецькій старозавітній мові це дієсловоперекладається, як відвідини. Особливо, це дієслово відноситься до відвідин хворих, або до піклування про особи, що потребують особливого догляду. Таким чином святий Павло повідомляє Варнаві, що до обов’язків апостольського уряду належить відвідувати місця де проповідувалось Боже Слово (Ді 15,36).

У перших спільнотах роль єпископівє набагато більшою від свого змісту, бо означає дотримання вірності слову, проте пастирські відвідини залишаються невід’ємним обов’язком єпископа.

У Кодексі Канонічного Права, поряд з канонічною візитацією, знаходимо прикметник пастирська візитація. Цей прикметник пригадує відвідини єпископом парафії з нагоди якоїсь події чи урочистості, але має на меті особливий характер відвідин, здійснених відповідно до приписаної нормативної форми, як адміністративний акт чи офіційна перевірка, щоб осягнути більш ефективний провід Божого народу.

В Діяннях Апостольських (Ді 15,53) візитація зображується, як спосіб здійснення уряду та управління християнською спільнотою, хоча у ті часи було важко пересуватись та бути присутніми між Божим народом.

На Триденському Соборі (XVI ст.) було наголошено, що канонічна візитація є одним з основних обов’язків єпископа та постановлено, що вона обов’язково має бути здійснена єпископом, з дотриманням пастирських і духовних цілей[[1]](#footnote-1).

З цього приводу належить звернути свою увагу на деякі її елементи використані святим єпископом Мілану Карлом Боромео для осягнення більшої ефективності.

*Першим елементом* - є духовне приготування спільноти, за допомогою молитви, генеральної сповіді, реколекцій або святих місій.

*Другим елементом* - є (лат. *visitatio rerum*) справдження матеріального стану: перевірка парафіяльної документації; звіт про стан церкви, каплиць, тощо.

*Третім елементом - є* (лат. *visitatio hominum*)зустріч з парафіянами починаючи з настоятеля, щоб побачити докладну ситуацію релігійного, духовного і соціального стану парафії.

*Четвертий елемент -* це літургійна частина: урочистий вхід до храму; єпископ цілує хрест, окроплює присутніх свяченою водою, а його окаджує настоятель; після короткої молитви єпископ коротко пояснює ціль свого візиту – він прибув здійснити те, що наказують церковні канони; потім єпископ сповідає, уділяє генеральну абсолюцію та публічну індульгенцію присутнім, після чого йде на цвинтар і уділяє абсолюцію померлим.

Другий Ватиканський Собор поряд з канонічною візитацією підкреслив друге особливе завдання єпископа – це *синод*. Отже, завдяки візитації єпископ має змогу розпізнати які норми слід установити для найбільшої ефективності[[2]](#footnote-2). Оскільки єпископ несе загальну відповідальність за турботу про душі на території дієцезії[[3]](#footnote-3), тому він мусить розпізнавати, як найкраще реалізовувати пастирську любов у церковних інституціях [[4]](#footnote-4).

Для цього, під час канонічної візитації, варто взяти під увагу різні сектори діяльності: політично-адміністративний, культурний, шкільний, санітарний, трудовий, бо єпископ має увійти в контакт з найбільш значущими силами, що працюють у цивільному та соціальному секторі, щоби, по-перше, вислухати і краще розуміти ситуації та проблеми середовища, а також дати пошану справедливої автономії в дусі покірного служіння, навчання і послання Христа[[5]](#footnote-5).

Така візитація зберігає всі традиційні елементи пастирської перевірки та адміністративний контроль, а також стає часом євангелізації, зустрічі, діалогу, пошуком відповідей на проблеми, одним словом єпископський уряд проживається єпископом серед конкретних ситуацій своєї дієцезії.

Таким чином, *«для парафії канонічна візитація є часом благодаті, в якому певною мірою відображається особливість тих відвідин, що з ними «найвищий Пастир» (1 Пт. 5, 4) та наставник наших душ (пор. 1 Пт. 2, 25) Ісус Христос навідався і звільнив свій народ (пор. Лк. 1, 68)*[[6]](#footnote-6).

1. Пор. Concilio di Trento, XXIV ses., dell’11 novembre 1563, c. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Декрет про єпископський уряд *Ecclesiae Imago,* ном. 162 і 166-170. [↑](#footnote-ref-2)
3. (38). [↑](#footnote-ref-3)
4. (39) Декрет про єпископський уряд *Ecclesiae Imago,* ном. н. 166 і 168. Проте, звичайні відвідування єпископом парафії з нагоди урочистостей, катехез, конференцій та зустрічей, не можна вважати за канонічну візитацію. КПК канн. 396-398 [↑](#footnote-ref-4)
5. *(Bg* 1985, p. 27). [↑](#footnote-ref-5)
6. S. Congregatio pro episcopis, Direct. Ecclesiae imago, 22 febbraio 1973, 166. [↑](#footnote-ref-6)