**Beleidsplan hervormde gemeente Den Bommel:**

**Voorwoord:** voor u ligt het beleidsplan van de hervormde gemeente te Den Bommel voor de periode 2021 - 2025, waarin de kerkenraad ook haar beleidsvoornemens verwoordt. In dit document worden:

* de verschillende aspecten van het gemeentezijn nader uitgewerkt
* wordt beschreven welke prioriteiten de kerkenraad wil stellen
* en ook hoe we daadwerkelijk invulling hopen te geven aan deze beleidsvoornemens, waarbij we ons als kerkenraad en ook als gemeente in alles afhankelijk weten van de leiding van de Heilige Geest.

De beleidsvoornemens zoals die in dit document weergegeven zijn, zijn erop gericht dat de Heere aan Zijn eer komt en ook de hervormde gemeente van Den Bommel gebouwd mag worden in het geloof, waarbij we ervan overtuigd zijn dat het de HEERE Zelf is, Die Zijn gemeente in stand houdt.

Veel zaken die al geregeld zijn in de plaatselijke regeling of de kerkorde van de PKN, zullen in dit document verder buiten beschouwing blijven.

**1: De gemeente:**

De hervormde gemeente te Den Bommel behoort tot de Protstante Kerk in Nederland, de classis Delta en de ring Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Rozenburg. De gemeente maakt als zodanig deel uit van het lichaam van Christus.

De gemeente houdt de Bijbel als enige bron en norm voor het kerkelijk leven en weet zich daarbij gebonden aan de drie belijdenisgeschriften van de Reformatie: de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.

De hervormde gemeente van Den Bommel heeft op 1 september 2019 112 belijdende leden en 184 doopleden, en 50 personen, die als ongedoopt / mee geregistreerd vermeld staan in het LRP.

Het aantal pastorale eenheden bedraagt 208. De gemiddelde leeftijd is 55 jaar.

Krimp gemeente: met leedwezen moeten we constateren, dat de gemeente de laatste jaren vergrijst en krimpt. Redenen voor die krimp zijn: overlijden, verhuizing, overstappen naar andere kerken en kerkverlating. Vooral de laatste twee genoemde redenen verdienen de komende periode de aandacht.

De context waarin wij gemeente zijn:binnen de kern den Bommel zijn twee PKN dorpsgemeenten: een Gereformeerde en een Hervormde gemeente, die op het gebied van evangelisatie en jeugdwerk heel nauw met elkaar samenwerken. De (zondagse) erediensten worden wel twee afzonderlijke kerken gehouden.

Bezoekers erediensten: de erediensten van onze gemeente worden voornamelijk bijgewoond door inwoners (gemeenteleden) die woonachtig zijn in de kern Den Bommel (met daarbij gerekend ook het buitengebied). Er zijn ook inwoners uit ons dorp die kerkdiensten bezoeken van andere richtingen (voornamelijk Hersteld Hervormde en evangelische gemeenten op Goeree-Overflakkee.

Roeping gemeente: als christelijke gemeente hebben we een roeping in het geheel de samenleving en daarom willen in gesprek zijn en blijven met de samenleving. We zijn wel niet van de wereld, maar staan als gemeente wel in de wereld.

Dit krijgt o.a. vorm in het jaarlijkse overleg met de burgerlijke gemeente. Deze vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en vanuit onze gemeente neemt een kerkenraadslid (indien mogelijk de predikant) deel aan dit overleg. Ook participeert onze gemeente in het overleg dat de burgerlijke gemeente periodiek heeft met de verschillende verenigingen en de dorpsraad. Aan dit overleg neemt een kerkenraadslid (indien mogelijk de predikant) deel.

Als uitkomst van dit laatstgenoemde overleg fungeert onze predikant voor alle inwoners van ons dorp als een van de twee aanspreekpunten (huisarts Trimp is andere aanspreekpunt) in het kader van vroegsignalering (meldingen van ‘niet-pluis gevoel).

Verder stellen we ons kerkgebouw ter beschikking voor de jaarlijkse herdenking van de watersnoodramp en gebouw Bij de Bron voor de jaarlijkse dodenherdenking. (Deze herdenkingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Wel verzorgt onze predikant in beide herdenkingen een meditatie.

**Beleidsvoornemen:** gelet op toenemende secularisatie en de daarmee samenhangende krimp van de gemeente willen we ons bezinnen op hoe we als plaatselijk gemeente van betekenis kunnen zijn in een dorp waarin het niet meer vanzelfsprekend is, dat mensen geloven of naar de kerk gaan. Hoe kunnen we als plaatselijke gemeente relevant zijn en blijven voor ons dorp.

**2: De kerkenraad:**

**De kerkenraad:** bestaat uit 1 predikant, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen kerkrentmeester (+ 2 kerkrentmeesters) en 3 diakenen. in gehoorzaamheid aan de Schrift (I Kor. 14:35, I Tim.) 2:12) zijn de ambten niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen die hun gaven daartoe besteden.

Moderamen: Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, de assessor en zo mogelijk een ouderling-kerkvoogd. De verkiezing van het moderamen (predikant, scriba, ouderling en diaken) vindt plaats jaarlijks in de kerkenraadsvergadering van januari.

**Kerkenraadsvergaderingen:** de kerkenraad vergadert in de regel 11maal per jaar, in de regel elke 1e maandag van de maand met uitzondering van de maand augustus. Aan het eind van elke vergadering wordt de volgende vergaderdatum vastgesteld.

De reguliere vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 7dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen (scriba), middels de agenda vermeldende de zaken, die aan de orde zullen komen. Tussentijdse vergaderingen worden tenminste 2 dagen van te voren door het moderamen (scriba) bijeengeroepen. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.

Bijstand: de kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:

* Jeugdraad (coördinator jeugdwerk)
* evangelisatiecommissie

Toehoorders: de kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorders tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.

Archief: het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2.

De gemeente kennen in en horen over: in de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

* aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
* afgekondigd op tenminste één zondag voorafgaande aan de bijeenkomst.

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak zij de gemeente wil horen.

**Het consistorie:** predikant, ouderlingen en eventueel de bezoekbroeders vergadert in de regel 2x per jaar en bespreekt dan het pastoraat binnen de gemeente.

**Colleges van diaconie en kerkvoogdij:** zowel de diaconie als de kerkvoogdij vergaderen afzonderlijk als colleges, waarin respectievelijk de diaconale en de kerkvoogdij zaken besproken worden. Elke college kiest een voorzitter en een secretaris en penningmeester, welke laatste de betalingen verzorgt.

**Verkiezing ambtsdragers:** Verkiezingen van ouderlingen en diakenen vinden plaats medio november (periodiek aftreden) of wordt bepaald door de kerkenraad indien er tussentijds vacatures zijn.

De leden van de gemeente krijgen de mogelijkheid tot het doen van schriftelijke en ondertekende aanbevelingen per ambt van uitsluitend mannelijke belijdende leden die verkiesbaar zijn. Hiervoor krijgen de leden tenminste 10 werkdagen de tijd. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met namen van hen die door kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen en verkiesbaar zijn.

Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. (en volg stemmingsvergadering)

Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard. Als het aantal namen op de lijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente.

De kerkenraad laat de uitnodiging om te stemmen tenminste **1** week voordat de verkiezing plaats heeft uitgaan. In deze week valt minimaal 1 zondag waarop de uitnodiging bij de mededelingen wordt vermeld.

Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.

Er kan bij de verkiezing van ambtsdragers bij volmacht gestemd worden, met dien verstande, dat niemand meer dat twee gevolmachtigde stemmen uit kan brengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden voorafgaand aan de stemming aan de kerkenraad getoond.

Na de verkiezing zal in de periode waarin de verkozen broeder zijn beslissing moet nemen, bezocht worden door een delegatie vanuit de kerkenraad.

**Verkiezing predikanten:** voor de verkiezing tot predikant van de gemeente komen mannen in aanmerking die in de PKN tot het ambt van predikant beroepbaar zijn en behoren tot de Gereformeerde Bondsmodaliteit. De verkiezing vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde.

**Beleidsvoornemen:**

1. ons bezinnen op het nut en de noodzaak van het vormen en toerusten van beginnende ambtsdragers.

**3: De erediensten:**

**Prediking en keuze voorgangers:** de kerkenraad is verantwoordelijk voor de prediking en de keuze van de voorgangers. De erediensten worden geleid door mannelijke predikanten en proponenten die hiertoe kerkordelijk bevoegd zijn en die behoren tot de Gereformeerde Bond binnen de PKN.

De prediking: de prediking is vanuit de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en in overeenstemming met het belijden van de kerk: de apostolische geloofsbelijdenis, de belijdenis van Nicea, de belijdenis van Athanasius, de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De prediking dient Christocentrisch en actueel ( = lijnen naar de situatie en het geloven in het hier nu) te zijn.

De liturgie van de eredienst: de liturgie in de erediensten is als volgt: voorzang - votum en groet - zingen - Lezen wet (ochtenddienst) / Geloofsbelijdenis (avonddienst) - zingen - Schriftlezing(en) - zingen - preek - zingen - dankgebed en voorbeden - zingen - zegen. De collecten worden gehouden tijdens het voorspel vóór de preek.

Zondagse erediensten: elke zondag zullen er twee diensten gehouden worden, in de regel om 10.00 en 18.00 uur. Op Goede vrijdag en Oudejaarsavond beginnen de diensten om 19.00 uur en op 2e Paasdag, hemelvaartsdag, en 2e Pinksterdag en op Nieuwjaarsdag, beginnen de diensten om 09.30 uur.

Bid- en dankdag: de bid- en dankdagdiensten worden gehouden op de landelijk vastgestelde data en de aanvangstijd is 19.00 uur. Op deze dagen is er om 11.00 uur een bijeenkomst voor de kinderen van de beide scholen in ons dorp. (voorbereiding van deze bijeenkomst door de plaatselijke christelijke basisschool).

Kerkelijk jaar: in de reguliere diensten wordt in de morgendienst rekening gehouden met het kerkelijk jaar en is de avonddienst zoveel mogelijk een leerdienst. Bij de start en de afsluiting van het winterwerk zal daaraan aandacht besteed worden in de prediking.

Zingen voorafgaand aan en tijdens de erediensten: in de erediensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en wordt ritmisch gezongen uit de psalmberijming 1773, met de ‘enige’ gezangen. Voorafgaand aan de eredienst kunnen in plaats van psalmen óók liederen gezongen worden, die betrekking hebben op het kerkelijk jaar, of de preek, of het sacrament dat bediend wordt.

Op 1e kerstdag. 1e Paasdag en 1e Pinksterdag worden voorafgaand aan de dienst een aantal liederen gezongen. De keus van de liederen is voorbehouden aan (of in overleg met) de kerkenraad.

De zondag na de verjaardag van onze Koning(in) zingen we na de morgendienst twee verzen uit het Wilhelmus. De zondag na Hervormingsdag zingen we na de morgendienst 2 coupletten van het Lutherlied.

Dienstdoen ouderlingen en diakenen: de ouderlingen (-kerkrentmeester en de diakenen doen (bij toerbeurt) dienst tijdens de erediensten, waarbij er één ouderling ‘ouderling van dienst’ is, die ook het consistoriegebed doet en de afkondigingen afleest. De ouderling van dienst is tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal ook ‘tafelwacht.’

Binding school - kerk - jeugd: om uitdrukking aan de binding met de jeugd en de plaatselijke christelijke school te geven wordt er op de school eenmaal een ‘lied van de maand’ geleerd uit de bundel ‘Op toonhoogte.’ Dit lied wordt tenminste 1x in de maand op zondag voorafgaand aan de eredienst gezongen. Daarnaast leren de ouders hun kinderen op de basisschool 1x per maand een psalm aan, die diezelfde maand in de eredienst gezongen zal worden.

Orde, eerbied en stijl, maar zeker ook soberheid in de kerk is de zorg van ons allen: we zijn immers in Gods huis. Daarom is het voor jong en oud nodig om zich biddend voor te bereiden op de zondag en op de eredienst, tot eer van God de Vader, Jezus Christus onze Heere en de Heilige Geest.

**Heilig Avondmaal:** het Heilig Avondmaal - ingesteld door de Heere Jezus Christus - wordt 4x per jaar bediend (gevierd) en is alleen toegankelijk voor belijdende leden, die zich vooraf beproeven zoals beschreven is in het formulier. Ook belijdende leden van andere kerkelijke gemeenten kunnen als gast deelnemen aan het Heilig Avondmaal, als zij in hun eigen gemeente ook toegang hebben tot het Heilig Avondmaal. Zij worden gevraagd voorafgaand aan de bediening daarover contact op te nemen met de kerkenraad. Bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt gebruik gemaakt van het Hertaalde formulier uit de Herziene Statenvertaling.

Van vrouwelijke belijdende leden, die deelnemen aan het Heilig Avondmaal wordt verwacht dat zij dat doen met bedekt hoofd (hoed o.i.d.).

De zondag voorafgaand aan de bediening wordt er voorbereiding gehouden en in de avonddienst van de avondmaalszondag dankzegging. Op de maandag voorafgaand aan de bediening wordt er Censura Morum gehouden waarbij zoveel mogelijk twee kerkenraadsleden aanwezig zijn. In de regel op de donderdagavond voor de bediening is er avondmaalscatechese die geleid wordt door de predikant.

Gemeenteleden die voor het eerst aan het Heilig Avondmaal deelnemen, worden daarna door een ouderling of door de predikant bezocht. De kerkenraad streeft ernaar dat belijdende leden die gemist worden aan het Heilig Avondmaal worden bezocht door een ouderling.

**Heilige doop:** de heilige doop is een instelling van Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen en daarom behoren de kinderen van de gemeente gedoopt te zijn. De prioriteit voor de doop ligt bij de kinderdoop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hertaalde formulier uit de Herziene Statenvertaling.

De Heilige doop wordt alléén bediend aan kinderen die geboren zijn uit huwelijken tussen een man en een vrouw.

Volwassendoop: Uiteraard kunnen volwassenen die dat wensen óók gedoopt worden, nadat zij openbare belijdenis van hun geloof gedaan hebben. De doop wordt bediend als er één of meerdere kinderen in de gemeente geboren zijn. (geen periodieke vaste zondag)

Beantwoorden doopvragen: Bij de bediening van de Heilige Doop van kinderen kunnen zowel belijdende leden als doopleden de doopvragen beantwoorden. Indien doopleden de doopvraag wensen te beantwoorden zal de kerkenraad een gesprek voeren met de doopouders inzake aflegging van Belijdenis des Geloofs. Indien één van de ouders geen dooplid is zal gevraagd worden of hij/zij de andere ouder bij te staan en niet te belemmeren in de geloofsopvoeding.

Doopbezoek: de ouderling die samen met de predikant aanwezig is bij het doopbezoek bij de doopouders, is tevens ouderling van dienst in de doopdienst.

**Huwelijksbevestiging:** het huwelijk is een instelling God en is een instelling tussen man en vrouw en dient heilig gehouden te worden. Er worden in gehoorzaamheid aan de Schrift alléén huwelijken bevestigd en ingezegend tussen man en vrouw.

Betrokkenen dienen een verzoek tot huwelijksbevestiging ten minste 6 (aantal) weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad. Tenminste een van de betrokkenen dient lid van onze gemeente te zijn, anderszins beslist de kerkenraad. Na ontvangst van het verzoek voert de predikant (met eventueel een ambtsdrager) een gesprek met de betrokkenen.

Tenminste 2weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin het huwelijk kerkelijk wordt ingezegend wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.

**Andere levensverbintenissen:** andere levensverbintenissen dan het huwelijk zoals tussen man en vrouw ingesteld door God Zelf in Genesis 2, zullen niet worden bevestigd of ingezegend in de Hervormde Gemeente te Den Bommel. Ook zullen er geen stappen worden gezet om over te gaan tot het bevestigen of zegenen van andere levensverbintenissen.

Wij aanvaarden de anders geaarde medemens zoals hij of zij is, inclusief haar of zijn gevoelens. Tegelijkertijd moeten wij op grond van de Bijbel de homoseksuele levenswijze afwijzen, omdat deze in strijd is met de scheppingsorde en ingaat tegen Gods bedoeling. Wel dienen we als gemeente ervoor te zorgen dat homofiele gemeenteleden zich niet onaanvaard, onbegrepen of geïsoleerd gaan voelen.

**Dienst van Woord en gebed bij overlijden:** op verzoek van de nabestaanden kan de predikant, voorafgaande aan een begrafenis, een dienst van Woord en gebed leiden. Deze dienst heeft niet het karakter van een eredienst, maar is een door een predikant geleide bijeenkomst, die wordt belegd op verzoek van de familie van de overledene.

Vooraf wordt met de familie overlegd over de inhoud en de vorm van deze afscheidsdienst. De predikant draagt er zorg voor dat de invulling van de dienst past bij een Bijbelse visie op leven en sterven. Dit houdt in dat de bijeenkomst een waardig en sober karakter zal hebben, waarin niet de overledene, maar de verkondiging van het Woord centraal staat.

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de inbreng van de predikant in de afscheidsdienst. Op verzoek van de familie kunnen, naast de Psalmen, ook andere liederen gezongen worden die passen binnen de identiteit van de gemeente.

Aanwezigheid kerkenraadsleden bij rouwdienst en condoleance: Eén van de ouderlingen is namens de kerkenraad aanwezig bij de rouwdienst en sluit – indien gewenst - de begrafenisplechtigheid af met schriftlezing en gebed.

De condoleance wordt (zo mogelijk) bezocht door alle kerkenraadsleden. Indien gewenst wordt gedurende de periode van overlijden tot de begrafenis elke avond een bezoek gebracht aan de familie door kerkenraadsleden. Ook dan zal, indien de familie dat wenst, een Schriftgedeelte worden gelezen en geëindigd met gebed.

De scriba overlegt met de predikant in zake de aanwezigheid van de kerkenraadsleden bij condoleance, bezoek aan huis en de begrafenis.

**Crematies:** Indien er na een overlijden sprake is van crematie zal er in principe geen medewerking worden verleend aan de crematieplechtigheid. In overleg met de familie en de predikant zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

**Beleidsvoornemens ten aanzien van de erediensten en andere samenkomsten:**

1.gelet op de vele oudere gemeenteleden die er zijn onderzoeken of het wenselijk is, dat het Heilig Avondmaal ook in Tuindorp (en eventueel aan huis)bediend moet worden.

2. De invulling van de diensten op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag. Komend jaar (2021) zal op beide dagen op beide 2e feestdagen een zangdienst belegd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, waarbij gemeenteleden gevraagd zal worden mee te denken en te werken. Na afloop wordt deze proef geëvalueerd en wordt besloten hoe we deze diensten in de toekomst in zullen vullen.

3. Nadere bezinning op de diensten bij overlijden van gemeenteleden. (waar de grens ligt, waarop we als kerk medewerking verlenen aan deze diensten.)

**4: Pastoraat:** de predikant is als eerste verantwoordelijk voor het crisispastoraat, het bezoeken van gemeenteleden (dan wel mensen die daar om vragen) die te maken hebben met ziekte, zorgen, moeite en rouw na een sterfgeval. Ook bezoekt hij zo mogelijk de weduwen en de weduwnaars. Daarnaast bezoekt de predikant (zo mogelijk samen met zijn vrouw) gemeenteleden bij geboorten, huwelijk, jubilea en wanneer iemand van 80 jaar of ouder zijn of haar verjaardag viert.

De predikant doet het ziekenbezoek in ziekenhuis, bezoek in verpleeginrichtingen of thuis bij chronische zieken. Ook heeft hij de pastorale zorg voor mensen in bijzondere situaties, o.a. bij huwelijksproblemen, echtscheiding en het overige crisispastoraat.

Bij overlijden van gemeenteleden, heeft de predikant de leiding van de begrafenisdienst.

Catechese: de catechese wordt bij voorkeur door de predikant verzorgd. Indien nodig kunnen hulpkrachten voor de catechese door de kerkenraad worden aangesteld. (De uiteindelijke zorg en verantwoordelijkheid voor de catechese berust bij de kerkenraad.) Doel van de catechese is het onze jongeren bijbrengen van kennis over de Bijbel en het christelijk geloof en belijden en het aangaan van het geloofsgesprek met de catechisanten.

Het catechetisch onderwijs omvat:

* het leren kennen en dienen van God,
* het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
* de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof,
* de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal,
* de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,
* het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus,
* de kennis van de belijdenis en de geschiedenis van de Kerk

De vervolgcatechese wordt gegeven aan de (belijdende) leden van de gemeente. Zij vindt plaats, behalve in de leerdienst, in samenkomsten van Bijbel- en gesprekskringen, die geleid worden door de predikant. Hij werkt mee aan een Bijbelkring voor ouderen die maandelijks wordt gehouden en waar alle ouderen van het dorp welkom zijn.

De predikant heeft tijdens het seizoen een geloofsgesprek met de belijdeniscatechisant(en), wanneer die er zijn.

Bijbelkringen jongvolwassenen: Op dit moment zijn er twee Bijbelkringen voor jongvolwassenen, waaraan deelgenomen wordt door gemeenteleden van zowel de hervormde als ook de gereformeerde kerk in ons dorp.

**Huisbezoeken:** de ouderlingen hebben een wijkindeling. Het streven is dat elk gemeentelid eens per twee jaar huisbezoek krijgt. In de regel leggen de ouderlingen met z'n tweeën de bezoeken af. Een ouderling maakt de afspraken, aansluitend gaan er twee ouderlingen op huisbezoek.

De ouderlingen kunnen voor het huisbezoek zo nodig een beroep doen op de diakenen en de ouderlingen-kerkrentmeesters. In principe wordt het huisbezoek gedaan door ambtsdragers. Er kunnen ook belijdende gemeenteleden gevraagd worden te participeren in het huisbezoek. Zij leggen voorafgaand tegenover de kerkenraad een verklaring van geheimhouding af.

Doel huisbezoeken: het doel van een huisbezoek is het aangaan van een geloofsgesprek om het geloof van de gemeenteleden te bevorderen. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: kerkgang, doop, geloofsbelijdenis en Heilig Avondmaal.

De bezoeken worden geëvalueerd in de vergadering van het consistorie. Er wordt binnen het consistorie nagedacht over verbetering van de structuur van de huisbezoeken. Dreigende ‘afhakers’ worden in de consistorievergadering besproken, en van daaruit worden deze bezocht of andere stappen ondernomen.

**Bijzondere opdracht:** één van de kerkenraadsleden heeft als bijzondere opdracht ‘jeugd’ en via hem lopen de contacten met de coördinator jeugdwerk. Het jeugdwerk biedt in haar activiteiten een ‘veilige’ plek waar de jeugd op ‘kerkelijk’ terrein zichzelf kan zijn. Het jeugdwerk heeft als belangrijkste doel de toerusting van de kinderen, tieners en jongeren tot een persoonlijke relatie met Christus en voor hun taak als christen in de gemeente en de wereld.

**Bejaarden:** ouderen vormen binnen onze gemeente een belangrijke groep, die vaak heel betrokken is op en bij het werk in onze gemeente. Ouderen hebben veel levenservaring en kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het ‘gemeente zijn.’ Binnen onze gemeente zijn veel ouderen alleen, vanwege het overlijden van hun partner en als gemeente willen we voorkomen dat ze eenzaam worden.

Voor de ouderen in onze gemeente zijn er activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd worden. Er is een maandelijkse Bijbelkring voor ouderen in Tuindorp, waar alle ouderen van ons dorp welkom zijn. Jaarlijks wordt er een kerstmiddag voor alle ouderen in ons dorp georganiseerd in Bij de Bron (door beide PKN kerken). Elke 2 jaar organiseert de diaconie een reisje voor deze doelgroep.

Verder zijn er een aantal dames die bejaarde gemeenteleden waar nodig en mogelijk bezoeken. Verder wordt onder ouderen vanaf 70 jaar het blad ‘licht in de avond’ verspreid.

**Weeksluiting Ebbe en Vloed:** de predikant en ook de ouderlingen van onze gemeente verlenen een aantal keren per jaar hun medewerking aan de weeksluiting in het verzorgingstehuis Ebbe en Vloed te Oude Tonge, waar ook leden van onze gemeente verzorgd of verpleegd worden.

**Beleidsvoornemens:** 1.ons bezinnen op of en hoe we meer en betere pastorale aandacht kunnen besteden aan jongeren tussen de 12 - 25 jaar. De jongeren van deze leeftijdscategorie gaan naar het voortgezet onderwijs, dan wel gaan studeren en voor hen verandert er heel veel in hun (tot dan toe beschermde) leven. Hoewel we betrekkelijk weinig jongeren in deze leeftijdscategorie hebben, verdienen ze een extra stukje zorg.

2. Gezamenlijke catechese beide PKN kerken: gelet op het geringe aantal catechisanten in de beide PKN kerken is er overleg geweest en is besloten om met ingang van het het winterseizoen 2019 - 2020 één catechese aan te bieden voor de jeugd van beide kerken, waarbij de predikant van onze gemeente en een ouderling van de Gereformeerde kerk elk een deel van de catechese zullen verzorgen. Daarbij wordt nu gebruik gemaakt van de HGJB methode ‘Leer en leef.’

**5: Het jeugdwerk:** het kerkelijk jeugdwerk wordt al een aantal jaren gezamenlijk georganiseerd en bemenst door de beide PKN kerken in ons dorp en heeft als doel de onderlinge ontmoeting te stimuleren, waardoor de band met de gemeente verder wordt versterkt. Het blijkt dat de onderlinge vriendschappen een belangrijke stimulans zijn om de erediensten te blijven bezoeken.

Coördinator jeugdwerk: de kerkenraad, die eindverantwoordelijk is voor het jeugdwerk, heeft een coördinator jeugdwerk aangesteld, die in samenspraak met het kerkenraadslid met als bijzondere taak het jeugdwerk, het jeugdwerk coördineert.

Het jeugdwerk van de beide PKN kerken in ons dorp is toegankelijk voor alle kinderen uit ons dorp. De leiding van het jeugdwerk wordt ondersteund door materiaal dat hiervoor ontwikkeld is door de HGJB en jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de leidinggevenden (of afvaardiging van de leidinggevenden) van de clubs en de kerkenraad.

De zondagsschool: de zondagsschool is bestemd voor de kinderen tot en met groep 4 en vindt (behoudens de vakanties) 2-wekelijks plaats op zondag en daarbij wordt gebruik gemaakt van Opstap methode. De kinderen van de zondagsschool verlaten de eredienst voor de preek en volgen een - i.o.m. de kerkenraad - vastgesteld programma in Bij de Bron.

Voor de kleinste kinderen is er zondagmorgens crèche, waar de leiding een Bijbelverhaal vertelt (voorleest uit kinderbijbel).

De kinderen vanaf groep 5 worden geacht de eredienst op zondag bij te wonen. Voor de kinderen van groep 5- 8 is er in het winterseizoen elke 2 weken Bijbelles in Bij de Bron, waar kinderen onderwijs uit en over de Bijbel krijgen.

**Beleidsvoornemen:** ons als kerkenraad en club- en zondagsschoolleiding bezinnen op een totaal visie voor wat betreft het jeugdwerk en onderzoeken of er met een centraal thema gewerkt kan worden op alle clubs. (wordt inmiddels al aan gewerkt.)

**6.** **Diaconaat:** diaconaat **-** de dienst aan de naaste **-** is een Bijbelse opdracht, en daarom een taak van ons als christelijke gemeente. Diaconaat is niet alleen een taak voor de diaconie, maar van heel de gemeente.

Het college van diakenen vergadert een aantal keren per jaar, waarbij in het 4e kwartaal de jaarrekening van het vorige jaar en de begroting voor het volgende jaar wordt goedgekeurd en draagt ze er zorg voor dat deze openbaar gemaakt worden via de website van de kerk (ANBI - status).

Daarnaast participeren de diakenen in de identiteitsraad van het Van Weel Bethesdaziekenhuis en Nieuw Rijssenburgh en doet één van de diakenen (volgens het eilandelijk daarvoor opgestelde rooster waarin alle hervormde gemeenten participeren) op zondagmiddag dienst tijdens de eredienst in Nieuw Rijssenburgh

De belangrijkste taak van de diakenen is coördineren en stimuleren van de diaconale roeping van heel de gemeente.

De diaconale activiteiten omvatten onder meer: het beheer van de diaconale goederen, de verdeling van gelden naar diaconale doelen en het verlenen van diaconale hulp aan ouderen en zieken. Ook verzorgt, coördineert de diaconie het vervoer van ouderen van en naar de kerk.

Collecterooster: in samenspraak met de kerkvoogdij wordt jaarlijks het collecterooster voor het volgende jaar opgesteld, dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de kerkenraad.

Grootschalige rampen: Bij grootschalige rampen (wereldwijd) wordt de gemeente gevraagd - via speciaal daarvoor bestemde collecten - getroffenen (financieel) te ondersteunen. De collecteopbrengsten worden zoveel als mogelijk overgemaakt aan christelijke hulpverleningsinstanties (b.v. ZOA).

Hulpverlening diaconie: naar aanleiding van signalen betreffende een hulpsituatie die de diaken zelf ontvangen, of signalen die zij krijgen van de ouderlingen die de huisbezoeken doen, of de predikant, worden de betreffende personen (of gezinnen) door diakenen bezocht en wordt bezien of en op welke wijze hulp geboden kan worden.

Tot de hulp die de diaconie verleent behoort ook de doorverwijzing naar hulpinstanties (burgerlijke gemeente, Schuldhulpmaatje) en bemiddeling bij schuldsanering.

Veldwerker: de diaconie ondersteunt (mede) financieel de veldwerker die in heel de gemeente Goeree-Overflakkee werkzaam is onder de jongeren van ons eiland en als taak heeft het signaleren van jongeren die problemen hebben met drank en of drugs en die hen probeert te motiveren hulp te zoeken.

Familie Okker: de diaconie steunt óók de komende jaren het zendingsechtpaar Okker uit ons dorp, dat vanuit de CAMA-gemeente uitgezonden is naar Senegal. Over de wijze waarop vindt overleg plaats met de thuisfrontcommissie.

Diversen: de diaconie verzorgt na aanvraag daartoe het plaatsen de kerktelefoon en verzorgt en reikt ook kerstpakketten uit aan zieke, oudere en alleenstaande gemeenteleden.

Taken diakenen erediensten: tijdens de erediensten hebben de diakenen de volgende taken: dienstdoen tijdens de erediensten, collecteren, de predikant bijstaan bij de voorbereiding van de Avondmaalstafel.

Bloemengroet: elke eerste zondag van de maand verzorgt de diaconie (zo mogelijk in overleg met de kerkenraad) de bloemengroet voor iemand in ons dorp die een steuntje in de rug kan gebruiken. De bos bloemen wordt door een van de diakenen persoonlijk bezorgd wordt bij de betreffende persoon bezorgd.

**Beleidsvoornemen:** aangezien er in de kern geen supermarkt en ook geen rijdende winkel meer is, kan het voor ouderen, die geen kinderen in de buurt hebben wonen en die geen sociaal netwerk hebben en niet in het bezit zijn van een computer, een probleem zijn om boodschappen (eerste levensbehoeften) te doen. De diaconie onderzoekt of en welke behoefte er bestaat aan ondersteuning op dit vlak.

**7. Zending en evangelisatie:** zending en evangelisatie is een Bijbelse opdracht en daaraan willen we als gemeente invulling geven. Een christelijke gemeente is per definitie een van Christus getuigende gemeente.

Evangelisatiecommissie: voor wat betreft de evangelisatie laat de kerkenraad zich bijstaan door een evangelisatiecommissie, waarin beide PKN kerken in ons dorp participeren. Eén van de ouderlingen is namens de kerkenraad aanspreekpunt voor deze commissie.

Belangrijkste doel van deze commissie is het bereiken van rand- en buitenkerkelijken met het evangelie. Dit gebeurt in ons dorp o.a. al op de volgende manieren:

* evangeliseren tijdens de jaarlijkse braderie,
* het jaarlijks organiseren van de kerstnacht (zang) dienst,
* het verspreiden van het blad Echo in ons dorp,
* het periodiek organiseren van koffiemorgens in Tuindorp of Bij de Bron, waarbij aansluitend heel praktisch hulp verleend wordt aan mensen die daarom vragen,
* het organiseren van de vakantiebijbelclub in de zomervakantie en in de herfstvakantie,
* het jaarlijks organiseren van Nacht zonder dak.

**Beleidsvoornemens:**

1: Onderzoeken, peilen of er - samen met de andere PKN kerk in ons dorp - elke 2 jaar een alfa cursus georganiseerd kan worden, voor mensen die randkerkelijk of onkerkelijk zijn, maar wel meer willen weten van wat het christelijk geloof nu precies inhoudt en betekent. (In winterseizoen 2019 - 2020 is er zo’n alfa cursus georganiseerd, maar daarvoor heeft niemand zich toen aangemeld.)

2: het blijkt dat de drempel om een reguliere kerkdienst bij te wonen hoog is voor veel mensen. daarom willen we ons als kerkenraad (en als gemeente) bezinnen op het organiseren van laagdrempelige diensten voor rand- en buitenkerkelijken.

**8. Beheer en financiën (niet diaconaal):** het beheer van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden is volgens de kerkorde opgedragen aan het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 2 ouderling-kerkrentmeesters (die ook dienstdoen tijdens de erediensten) en 2 kerkrentmeesters.

Vergaderingen: het college van kerkrentmeesters vergadert een aantal keren per jaar, waarbij in het 4e kwartaal de jaarrekening van het vorige jaar en de begroting voor het volgende jaar wordt opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de kerkenraad. Tevens draagt het college er zorg voor dat deze stukken na goedkeuring doorgestuurd worden naar het RCBB (regionaal college voor de behandeling van beheerszaken en draagt ze er zorg voor dat deze openbaar gemaakt worden via de website van de kerk (dit in verband met de ANBI - status) en ter inzage komt te liggen voor gemeenteleden.

Inkomsten kerkvoogdij: Voor wat betreft de inkomsten is het college grotendeels aangewezen op bijdragen en giften uit de gemeente. Elk jaar wordt samen met de diaconie het collecterooster opgesteld en door de kerkenraad vastgesteld hoeveel collecten er bestemd zijn voor de kerkvoogdij.

Collecten: Voor wat betreft de collecten in de eredienst kunnen gemeenteleden collectemunten gekocht worden, die gekocht kunnen worden op een aangegeven locatie. (op dit moment gedurende de openingstijden van de winkel van Meinster wonen aan Voorstraat alhier).

Vrijwillige Bijdrage: Elk jaar wordt van de leden van de plaatselijke gemeente een vrijwillige bijdrage gevraagd bestemd voor de instandhouding van de kerk en de erediensten. De actie wordt gecoördineerd door het college van kerkrentmeesters.

Solidariteitskas**:** Elk jaar wordt van de belijdende leden een bijdrage gevraagd ten behoeve van de solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland. Hiervan draagt het college 50% per belijdend lidmaat af aan de Protestantse Kerk. De resterende 50% is bestemd voor de plaatselijke gemeente.

Andere bronnen van inkomsten zijn:

* bijdrage kerktelefoons,
* het verjaringsfond,
* de opbrengst van de rommelmarkt,
* de opbrengst van de verkoop van de creaclub
* pachtgelden grond kerkvoogdij
* Boedel Bigge

Groene kerk: Sinds 2016 zijn we ‘groene kerk.’ Dat wil zeggen dat we ervoor kiezen om duurzaam en milieubewust kerk te zijn. Voor wat betreft het ‘groene kerk zijn’ laat het college zich bijstaan door een commissie, die het college adviseert welke stappen er in de toekomst nog gezet kunnen worden. Voorbeelden van stappen die al gezet zijn: zonnepanelen op gebouw Bij de Bron, inductieplaten in Bij de Bron, stookplannen voor de verwarming van de kerk en gebouw Bij de Bron, ledverlichting in de kerk.

Kerktelefoon en digitaal meeluisteren en kijken van de erediensten: vanwege de coronacrisis en daarmee samenhangende maatregelen van de overheid om het virus in te dammen, konden en mochten gemeenteleden vanaf medio maart 2020 een aantal maanden niet lijfelijk aanwezig zijn bij de (zondags) erediensten en het aanvankelijk onduidelijk was hoe lang dit zou duren.

De kerkvoogdij heeft toen de nodige apparatuur aangeschaft en aangesloten en nu kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden de erediensten ook thuis meeluisteren en -kijken via een internet aansluiting. (en ook alleen meeluisteren via de kerktelefoon). Vrijwilligers bedienen de apparatuur tijdens de erediensten.

Tot de taken van het college behoren verder:

* het onderhouden van de predikantsplaats,
* het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente,
* Beheer gebouwen: het beheer van het kerkgebouw, de pastorie en gebouw Bij de Bron en de verdere eigendommen, waarbij het groot onderhoud aan de pastorie plaatsvindt in de periode dat de gemeente vacant zal zijn.
  + voor wat betreft het beheer van gebouw Bij de Bron wordt het college bijgestaan door een beheerder (m/v) en vrijwilligers.
  + voor wat betreft het beheer van het kerkgebouw wordt het college bijgestaan door vrijwilligers voor wat betreft het klein onderhoud en schoonmaken van de kerk en voor wat betreft de erediensten door de koster(s).
  + Waarbij het beleid voor wat betreft de taken van de koster en de beheerder van Bij de Bron erop gericht is uit te laten oefenen door vrijwilligers, die dat bij toerbeurt zullen doen. (omdat dit financieel gezien niet meer kan.)
* personeelsbeleid
* bijhouden beheer register van gemeenteleden
* aanstellen van de organisten voor de erediensten, voor het begeleiden van de gemeentezang,
* ander gebruik dan voor de erediensten van de kerk (trouwdiensten, herdenkingen, etc.)
* zorgdragen voor voldoende bevoegde BHV’ers voor de erediensten.

**Beleidsvoornemens:**

1. vanwege de krimp in de eigen gemeente te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken met andere gemeente(n), om zo het voortbestaan van de eigen gemeente beter te kunnen waarborgen;

2. te onderzoeken voor hoeveel procent de predikantsplaats in de toekomst gegarandeerd ingevuld kan worden als de huidige predikant met emeritaat gaat;

3. onderzoeken hoe en waar er financiële middelen gevonden kunnen worden voor grote onderhoudsprojecten in de toekomst.

**9. Vaststelling beleidsplan:** dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 5 oktober 2020 vastgesteld. Als kerkenraad bidden we, dat God Zijn zegen wil geven aan al het werk dat nu al gedaan wordt en in de komende periode gedaan zal worden in onze gemeente.

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Den Bommel.

De preses, De scriba,

Ds B. de Borst H. Aalvanger.