***BELEIDSPLAN (2016-2020)***

***van de***

***HERVORMDE GEMEENTE TE ZETTEN-ANDELST***

***PREAMBULE BIJ HET BELEIDSPLAN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ZETTEN-ANDELST***

*“ Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen en door deze de consciëntien te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn.*

*Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar het Woord Gods, met hetgeen daaraan hangt.” (Nederlandse belijdenis des geloofs, artikel 32)*

*De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven.*

*De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan, wat dit belijden weerspreekt.*

*Deze preambule is voortgekomen uit de besprekingen met de Hervormde classis Alblasserdam bij de totstandkoming van de PKN in 2004, die geresulteerd hebben in het convenant, waarbij de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst zich aangesloten heeft. Daarmee is haar positie van gemeente op gereformeerde grondslag vastgelegd.*

**1. INLEIDING 3**

**2. DE PLAATS VAN DE KERKELIJKE GEMEENTE 4**

2.1. LIGGING 4

2.2. PLAATSELIJKE SITUATIE 4

2.3. BELEIDSVOORNEMENS 4

**3. DE EREDIENST 4**

3.1. PREDIKING 5

3.2. LITURGIE 5

3.3. SACRAMENTEN 6

3.4. BIJZONDERE DIENSTEN (BELIJDENIS, HUWELIJK, ROUW, OVERIG) 8

3.5. BELEIDSVOORNEMENS 10

**4. DE KERKENRAAD (DE AMBTEN) 11**

4.1. PRINCIPIEEL 11

4.2. PRAKTISCH 12

4.3. BELEIDSVOORNEMENS 12

**5. PASTORAAT 12**

5.1. INLEIDING 12

5.2. HUISBEZOEK 13

5.3. SPECIFIEKE VORMEN VAN PASTORALE ZORG 13

5.4. CONSISTORIEOVERLEG 15

5.5. BELEIDSVOORNEMENS 15

**6. APOSTOLAAT 15**

6.1. INLEIDING 15

6.2. EVANGELISATIE- EN ZENDINGSACTIVITEITEN15

6.3. BELEIDSVOORNEMENS 16

**7. VORMING EN TOERUSTING 16**

7.1. CATECHESE 16

7.2. JEUGDWERK 17

7.3. VOLWASSENENVORMINGSWERK 18

7.4. BELEIDSVOORNEMENS 19

**8. DIACONAAT 19**

8.1. INLEIDING 20

8.2. FINANCIËN 20

8.3. ACTIVITEITEN IN DE EIGEN GEMEENTE 20

8.4. ACTIVITEITEN IN BREDER VERBAND 21

8.5. SPECIFIEKE TAKEN 21

8.6. BELEIDSVOORNEMENS 21

**9. BEHEER EN FINANCIËN 22**

9.1. INLEIDING 22

9.2. BEHEER 22

9.3. FINANCIËN 24

9.4. BELEIDSVOORNEMENS 24

**10. TENSLOTTE 25**

**1. INLEIDING**

Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst.

Het beleidsplan heeft niet het eerste of het laatste woord: dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en het bestaansrecht van onze gemeente liggen in God, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en onderhoudt.

In dit perspectief gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn voor het bestuur van de gemeente en kan het de gemeente ten dienste staan. Het gaat dan om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen.

Op deze wijze komt eenbeleidsplan ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de kerkenraad.

De samenkomst in de zondagse erediensten is het centrum van het gemeente-zijn en de prediking van Gods Woord is het hart van de eredienst. Ook in dit beleidsplan staat dit centraal (Hfdst. 3). Daarna komen achtereenvolgens aan de orde de ambten (Hfdst. 4), het pastoraat (Hfdst. 5), het apostolaat (Hfdst. 6), vorming en toerusting (Hfdst. 7), het diaconaat (Hfdst. 8) en tenslotte het uit dit alles voortvloeiende beheer en de financiën (Hfdst. 9).

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene overwegingen als leidraad gediend:

1. Het beleidsplan gaat zeker niet alleen over de nieuwste ontwikkelingen en zich aandienende veranderingen. Het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder ons geldende beleid te verwoorden. Beleidsvoornemens naar de toekomst worden apart vermeld;

2. Het beleidsplan is gericht op hoofdlijnen en hoofdzaken. Een beleidsplan is niet geschikt om allerlei praktische uitwerkingen tot in detail te regelen. Niet alleen veranderen dit soort zaken veelvuldig, het zou ook ten koste gaan van de leesbaarheid van het beleidsplan. Toch blijft het niet bij algemeenheden: de nodige vraagstukken, waarover in het verleden aparte besluitvorming heeft plaatsgevonden, zijn in dit beleidsplan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid;

3. Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het beleidsplan te worden behandeld. Ter wille van de leesbaarheid van het beleidsplan zijn deze zaken op veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen;

4. Naast het beleidsplan kennen we ook nog een plaatselijke regeling (zie BIJLAGE 1).

Aan het begin van deze inleiding is reeds vermeld wat we van dit beleidsplan mogen verwachten. Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan.” In afhankelijkheid van Zijn onmisbare zegen mag dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente.

**2. DE PLAATS VAN DE KERKELIJKE GEMEENTE**

**2.1. Ligging**

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron en norm voor ons belijden is, belijden wij dat de gemeente:

1. Het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens de werking van de Geest;

2. Vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun zaad;

3. Is te onderscheiden in een onzichtbare en een zichtbare kerk, aangezien er tweeërlei kinderen des verbonds zijn: zij, die uit genade door geloof en bekering Gods heil zijn deelachtig geworden en zij, die in ongehoorzaamheid dit heil blijven verwerpen;

4. Geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te verkondigen van Hem, die geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

In praktische zin kan de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

 De wijze waarop de plaats in het geheel van de kerk wordt ingenomen is beschreven in een convenant. In overeenstemming met dit convenant zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.

Het convenant is als bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan (zie BIJLAGE 2).

**2.2. Plaatselijke situatie**

De Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst bestaat uit 546 pastorale eenheden en 872 leden; het betreft 308 belijdende leden, 514 doopleden en 50 overige leden. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat:

94% van de leden gedoopt is en

35% van de leden tevens belijdend lid is.

Opvallend is, dat van de belijdende leden ca. 57% vrouw is.

Bij een nader onderzoek blijkt, dat van de 872 leden er 440 vrouwen en 432 mannen zijn;

inde leeftijdscategorie 40 t/m 59 jaar zijn er substantieel meer mannen dan vrouwen, in de overige categorieën zijn er over het algemeen meer vrouwen.

Voor een gedetailleerd overzicht zie BIJLAGE 3.

**2.3. Beleidsvoornemens**

Het beschrevene in 2.1. wordt ongewijzigd gecontinueerd.

**3. DE EREDIENST**

*Algemeen*

**“In het besef, dat de heilige God Zich genadig tot mensen richt, ligt de sleutel tot het verstaan van de eredienst. God is de Eerste, Hij roept mensen in Zijn huis”.**

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord.

Daarbij past een eerbiedige houding, die ook tot uiting komt in liturgie en decorum.

**3.1. Prediking**

Wij belijden de prediking als het hart van de eredienst. De prediking is het door de HEERE Zelf geschonken middel om Zijn heil te proclameren. De prediking is "de bediening der verzoening" waarin en waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof.

De prediking:

* vindt plaats vanuit de belijdenis, dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest;
* dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de belijdenisgeschriften van onze kerk, te weten -in het bijzonder- de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels (de gemeente weet zich in het bijzonder verbonden met de gereformeerde belijdenisgeschriften en met het convenant);
* dient verkondiging te zijn van de ene Naam, de twee wegen en de drie stukken. Allereerst gaat het om de Naam van Jezus Christus, in Wie ons behoud ligt. Vervolgens moet er op worden gewezen, dat er een weg ten leven is, maar ook een weg naar het eeuwige verderf.

In de derde plaats zal de prediking gekenmerkt worden door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid; er wordt opgeroepen tot belijdenis van schuld, het geloof in Hem, in Wie de verlossing ligt en tot het in dankbaarheid leven uit de geschonken verlossing.

Vanuit een grondige exegese vindt een pastorale en praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden met als doel te brengen tot geloof en ook het gewerkte geloof te versterken. Het geheel van de gemeente, zowel qua leeftijd en levensomstandigheden als qua mogelijke instelling, wordt hierbij in het oog gehouden.

De avonddienst is, wanneer de "eigen" predikant voorgaat, in de regel een leerdienst.

Er wordt dan voornamelijk gepreekt uit één van de belijdenisgeschriften van de kerk, omdat daarin, dat wat wij onderschrijven, wordt samengevat.

**3.2. Liturgie**

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door Zijn Woord. Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie en decorum.

De orde van dienst bestaat uit de volgende (niet in volgorde genoemde) vaste onderdelen:

1. Stil gebed

2. Votum en zegengroet

3. Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis

4. Schriftlezing

5. Dienst der offeranden

6. Prediking

7. Dienst der gebeden

8. Gemeentezang

9. Zegen

Voorafgaand aan en na afloop van de diensten is er het consistoriegebed.

*Praktische uitwerking*

* In de morgendiensten wordt tot onze verootmoediging de wet des HEEREN voorgelezen met daaropvolgend de samenvatting van de wet, die door de Zaligmaker Zelf is gegeven.

In de avonddiensten wordt het christelijk geloof beleden, meestal met de Apostolische

Geloofsbelijdenis, soms uit één van de andere belijdenisgeschriften.

* De vertaling van de Bijbel, die gebruikt wordt, is de Statenvertaling.

Met name voor de verkondiging van het Woord wordt zij door ons gewaardeerd vanwege haar zorgvuldige en verantwoorde overzetting vanuit de grondtalen.

* Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van de psalmen in de berijming van 1773 en de zgn. enige gezangen. Deze worden niet ritmisch gezongen.

*Vóór de dienst wordt een voorzang gezongen; in de morgendienst is dat in de regel een (zondags)schoolpsalm.*

* Met inachtneming van de eigen taken van organist, koster en kerkrentmeester worden alle onderdelen van de eredienst, die niet door de gehele gemeente verricht worden, door ambtsdragers ten uitvoer gebracht.
* Tijdens de zondagse erediensten wordt het orgelspel uitsluitend verzorgd door organisten, die door de kerkenraad daartoe zijn aangesteld.
* De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en internet en worden ook opgenomen. De kerkdiensten zijn tot drie maanden na datum terug te beluisteren.

*Decorum*

Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken in het licht van Gods Woord. Daartoe behoren ook de Bijbelse gegevens over de hoofdbedekking van de vrouw, zoals dat in de Heilige Schrift staat geschreven in 1 Korin-thiërs 11. De kerkenraad ziet er op toe, dat vrouwen de eredienst bijwonen met gedekt hoofd, indien ze belijdenis doen, deelnemen aan de avondmaalsviering, een kind ten doop houden of hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen en inzegenen.

In doop-, belijdenis- en trouwgesprekken wordt hieraan aandacht geschonken.

De kerkenraad staat tijdens de gebeden.

De kerkenraad is uniform gekleed, te weten in zwart kostuum.

De kerkrentmeester en de kosters zijn gepast gekleed.

Tijdens erediensten is het gebruik van opname-apparatuur voor beeldmateriaal (foto’s / films) niet toegestaan. In overige gevallen beslist de kerkenraad.

**3.3. Sacramenten**

De Heilige Doop

Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn zaad, waarin na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop -op nadrukkelijk bevel van Christus (Mattheüs 28)- bediend, zoals voorheen de besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij, die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus.

De Heilige Doop wordt doorgaans door de eigen predikant bediend in een morgendienst in het midden van de gemeente. De doopbediening vindt, in de regel, plaats voor de preek.

Er wordt gebruik gemaakt van het doopformulier zoals vastgesteld op de synode van 1618/1619. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen kinderen.

*Pastorale zorg rondom de Heilige Doop*

Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting plaats, waarbij de ouders onderwezen worden in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier.

Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft over nalatigheid in kerkgang en / of levenswandel van de doopouders zal hierover nadrukkelijk met hen gesproken worden. Uitstel van de doop wordt besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Telkens zal benadrukt worden, dat de kerkenraad de doopbediening van een bepaald kind niet tegenhoudt, maar ziet als Gods bevel in de weg van een christelijke levenswandel en opvoeding, waartoe in ieder geval een regelmatige kerkgang door de ouders behoort.

Indien gewenst, kan door de predikant doopcatechese aangeboden worden in het kader van de jong-gezinnenkring (zie hfdst. 7.3).

*Overdoop*

Als Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst weten we ons verbonden met en verplicht aan het gereformeerd belijden, in het bijzonder ook aangaande de leer van de Heilige Doop; deze leer laat geen ruimte voor overdoop (het dopen op latere leeftijd na belijdenis van het geloof te hebben afgelegd) of het niet laten dopen van kinderen (om dezelfde reden). Op pagina 6 is beschreven, dat de kerkenraad de kinderdoop als de lijn van de Schrift beschouwt; in geval van overdoop is er daarom zonder voorafgaande schuldbelijdenis voor een afvaardiging van de kerkenraad geen toegang tot het Heilig Avondmaal en tot lerende functies in de gemeente. Dit laatste geldt zeer zeker ook voor de jeugdwerkers van de gemeente: de kerkenraad heeft het verlangen om de zegenrijke betekenis van het verbond, dus van de doop, aan de jeugd van de gemeente door te geven.

Het Heilig Avondmaal

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de Vader van hen, die in een weg van geloof en bekering Hem leren kennen.

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. Tot het Heilig Avondmaal worden genodigd diegenen, die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn.

Het Heilig Avondmaal wordt -in principe- in een morgendienst in het midden van de gemeente bediend. Dit gebeurt vier maal per jaar. Gebruik wordt gemaakt van het avondmaalsformulier zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619, vanwege zijn rijke verwoording van de Bijbelse leer over dit sacrament. De avonddienst op de zondag van de bediening is een dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacrament.

Gemeenteleden, die voor het eerst aangaan, worden vóór de volgende viering van het Heilig Avondmaal door de wijkouderling bezocht.

*Voorbereiding*

De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de morgendienst, voorbereiding gehouden.

In de voorbereidingsweek wordt gewoonlijk een gemeenteavond belegd ter bezinning op de avondmaalsdienst. Tijdens deze avond wordt een gedeelte uit de Bijbel of uit het avondmaalsformulier behandeld.

Tevens is er in de voorbereidingsweek gelegenheid tot censura morum. De bedoeling van censura morum is om toe te zien en te bevorderen, dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Daartoe kunnen eventuele verhinderingen, die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, behandeld worden door pastorale zorg en / of vermaning.

Gasten, die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, dienen zich voor de avondmaalsviering in verbinding te stellen met de kerkenraad.

**3.4. Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig)**

Openbare belijdenis van het geloof

De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is, als het goed ligt, een met mond en hart uitspreken van:

* de overgave met heel het hart aan de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
* de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE te dienen en
* de belofte om trouw te zijn in Gods Woord en het gebed, zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk.

Dit uitspreken betekent, dat degene die belijdenis doet van harte instemt met de derde belijdenisvraag:

“*Wilt u in de gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland en de Hervormde Gemeente alhier een gestalte is, u stellen onder haar herderlijk opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de Sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?”*

Zij, die reeds gedoopt zijn, willigen hiermee ook het verbond in, dat aan hun voorhoofd is betekend en verzegeld. Zij, die nog niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament na de openbare belijdenis van het geloof.

Tevens houdt de openbare belijdenis in:

* een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de belijdenis van de kerk,
* een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal en
* een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.

*Voorbereiding*

Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste één seizoen -of indien gewenst twee seizoenen- op de belijdeniscatechisatie onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk. Het hiervoor genoemde betekent, dat van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen, een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Het verzuimen van kerkdiensten is in tegenstelling tot de af te leggen belijdenis.

Indien een belijdend lid uit een andere kerkelijke gemeente -niet zijnde een lid van een Hervormde gemeente- lid wil worden van de Hervormde gemeente te Zetten-Andelst, wordt er eerst een pastoraal bezoek afgelegd door de predikant en de wijkouderling, waarbij gevraagd wordt naar de beweegredenen van de overkomst.

In een daaropvolgende ontmoeting met predikant en wijkouderling dient hij of zij eerst de derde belijdenisvraag van harte met “ja” te beantwoorden.

Zij, die eerder deze derde belijdenisvraag hebben beantwoord in een Hervormde gemeente, behoeven conform ord. 9-5-7 van de kerkorde deze niet opnieuw te beantwoorden, wanneer zij belijdend lid wensen te worden van de Hervormde gemeente te Zetten-Andelst.

Huwelijksdiensten

Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd en ingezegend worden. De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan gemeenteleden, die anders geaard zijn.

De dienst van bevestiging van het huwelijk, waarin gebeden wordt om de zegen van de Heere, vindt plaats in het midden van de gemeente. De liturgie ervan is in lijn met de zondagse eredienst; gebruikt wordt het huwelijksformulier, zoals vastgesteld in de synode van 1618/1619, vanwege de Schriftuurlijke samenvatting van het huwelijk.

De huwelijksdienst wordt geleid door de predikant van de Hervormde gemeente te Zetten-Andelst; in bijzondere gevallen kan -na goedkeuring van de kerkenraad- de dienst door een gastpredikant geleid worden.

Namens de kerkenraad wordt aan het bruidspaar -in de regel door de ouderling van dienst- de zogenaamde trouwbijbel (in de -Herziene- Statenvertaling) overhandigd.

 Gemeenteleden, die ongehuwd zijn (gebleven), hebben de bijzondere pastorale aandacht van de predikant en de kerkenraad.

*Voorbereiding*

De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen, die een aanvraag tot huwelijks-bevestiging indienen, daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden, alleen bevestigd en ingezegend worden na schuldbelijdenis voor (een afvaardiging van) de kerkenraad en na gebleken inkeer door verbreking van de samenleving.

Aan toekomstige echtparen, die een aanvraag tot huwelijksbevestiging indienen, wordt door de predikant huwelijkscatechese aangeboden.

Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waarbij in ieder geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet.

Ook de invulling van de dag wordt ter sprake gebracht en deze dient niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en -inzegening.

*Hertrouw*

Kerkelijke inzegening van een huwelijk na scheiding is op grond van Gods Woord in beginsel niet mogelijk, tenzij de scheiding door overspel van één van de echtelieden veroorzaakt werd. De (on)mogelijkheid van een kerkelijke bevestiging zal in geval van hertrouw zowel met de betrokkenen als in de kerkenraad besproken worden. In geval niet tot kerkelijke bevestiging en inzegening overgegaan kan worden, zal in een pastoraal gesprek met het bruidspaar naar een andere mogelijkheid gezocht worden, b.v. een samenkomst, waarbij door de predikant om Gods zegen over het gesloten huwelijk gebeden wordt.

Rouwdiensten

Op verzoek van de familie zal er in “De Hoeksteen” of in de kerk een rouwdienst

gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. Bij een rouwdienst in de kerk is de kerkenraad verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze dienst. De liturgie wordt in overleg met de predikant samengesteld en is in lijn met de zondagse eredienst. De kerken-raad hecht ook in deze diensten aan soberheid en eerbied in Gods huis; de predikant brengt de invulling van de dienst tijdens een pastoraal gesprek aan de orde, daarbij gaat hij in op de liturgie en andere aspecten van de dienst (toespraak, bloemen etc.).

*Pastorale zorg bij overlijden*

Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van nabestaanden op zich. Indien er sprake is van crematie zal geen medewerking worden verleend aan de crematieplechtigheid. In overleg tussen familie en predikant zal er gezocht worden naar een passende oplossing. Aan de hand van de Schrift wordt de familie uitgelegd waarom de kerkenraad dit standpunt inneemt; tevens wordt pastorale hulp aangeboden.

Overig

* Op Goede Vrijdag wordt er één kerkdienst belegd.
* Op bid- en dankdag worden twee diensten gehouden, waarbij de eerste dienst -zoveel als mogelijk is- wordt afgestemd op de (kleine) kinderen van de gemeente.
* Op Tweede Kerstdag ‘s-morgens is de kerstviering van de zondagsschool en de jeugdclubs. Valt Tweede Kerstdag op zondag dan verschuift de kerstviering naar Eerste Kerstdag, ‘s-middags.

Na de morgendienst van Eerste Kerstdag wordt het “Ere zij God” gezongen.

* Op Tweede Paasdag ‘s-morgens is het Paasappèl met de jeugd van de gemeente.
* Op de zondag van of na Hervormingsdag worden ‘s morgens twee coupletten van het Lutherlied gezongen.
* Op de zondag van of na de verjaardag van de koning worden in de morgendienst het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen; dit gebeurt ook op 4 en 5 mei, als deze data op zondag vallen.
* Ongeveer tweemaal per kwartaal is er gelegenheid na de morgendienst samen koffie te drinken in “De Hoeksteen”. Hierbij kan de preek worden doorgesproken, tevens wordt de onderlinge band versterkt.

**3.5. Beleidsvoornemens**

De kerkenraad heeft zich langdurig bezonnen op het gebruik van de HSV in de eredienst; daarbij heeft ook uitgebreide externe voorlichting plaatsgevonden.

 In meerderheid is de kerkenraad voor het op middellange termijn invoeren van de HSV in de eredienst. Dit vereist een zorgvuldige en geduldige aanpak, waarover in de loop van 2016 verdere afstemming binnen de kerkenraad zal plaatsvinden.

In het jeugdwerk zijnSV en HSV de afgelopenjaren naast elkaar gebruikt.

**4. DE KERKENRAAD (DE AMBTEN)**

**4.1. Principieel**

Christus heeft om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld.

De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente.

Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen.

Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente.

De kerkenraad is:

1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de Sacramenten,

2. geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen, die tot de gemeente behoren en

daarbuiten,

3. gehouden om opzicht uit te oefenen op leer en leven van de gemeenteleden,

4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.

Dit alles is nodig, opdat de gemeente zal opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de bezinning om elkaar onderling op te scherpen en te bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen van de kerkenraad.

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de Bron is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg.

Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting, naar wat nodig is. Bovenal verkondigt hij de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus.

Hij weerlegt vanuit het Woord dwalingen en valse leringen met de bedoeling de rechte wandel van de gemeenteleden te bevorderen.

De ouderlingen zijn geroepen tot het opzienersambt. Zij hebben, met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente. Zij zijn de predikant behulpzaam met goede raad, zien toe dat alle dingen in de gemeente met orde gebeuren en verlenen pastorale zorg aan hen, die raad en troost nodig hebben. Daarnaast hebben zij tot taak het huisbezoek vorm te geven. Ook dienen ze toe te zien op leer en leven van de predikant.

De diakenen zijn geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden / liefdesgaven. Zij dienen te onderscheiden waar nood is en met een bewogen hart de uitdeling te verzorgen. Zij gaan voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in dezen leert verstaan.

Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden (1 Kor. 14: 35b; 1 Tim. 2: 11-14, e.a.).

In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen, die hun gaven daartoe besteden.

**4.2. Praktisch**

De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen. De wijze waarop wordt eens per zes jaar (zesjaarlijkse stemming) bepaald; de al tientallen jaren in gebruik zijnde wijze van verkiezing in onze gemeente houdt in, dat de gemeente wordt gevraagd namen in te dienen. Daarna stelt de kerkenraad -na overweging van de ingediende namen- een dubbeltal op, waaruit de gemeente kiest.

De kerkenraad bestaat uit: de predikant, zes ouderlingen, waarvan twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.

Er zijn vier wijkouderlingen, de diakenen zijn gekoppeld aan een wijk en gaan regelmatig mee op huisbezoek; er kan ook van bezoekbroeders gebruik gemaakt worden.

De kerkenraad en de predikant hebben zorg voor elkaar, daarbij ziet de kerkenraad er op toe, dat de predikant zijn taak naar behoren kan uitvoeren.

Uit haar midden verkiest de kerkenraad elk jaar een moderamen, waarin de predikant, de scriba en twee assessoren zitting hebben. Beide laatstgenoemden worden -bij voorkeur- zó gekozen, dat alle ambten vertegenwoordigd zijn. De taak van het moderamen is o.a. het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het opstellen van de agenda hiervoor.

Vaste agendapunten voor de kerkenraadsvergaderingen zijn: bijbelstudie / bezinning, prediking, pastoraat en catechese, diaconie, jeugdwerk en kerkbeheer.

Regelmatig terugkerende agendapunten zijn een verslag van de werkzaamheden van de predikant en de pastoraal medewerker, van commissies en Jeugdraad, tevens de

jaarrekeningen en begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie.

De kerkenraad vergadert meestal één keer per zes weken.

In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort Zetten-Andelst tot de classis Nijmegen. De gemeente is hier vertegenwoordigd door één ambtsdrager.Van de gang van zaken op de classis doet deafgevaardigde verslag op de kerkenraad; wijzigingen in de kerkorde worden in de kerkenraad besproken, alvorens consideratie in de classis plaatsvindt.

De predikant neemt deel aan de samenkomsten van de werkgemeenschap Elstvan de predikanten van de classis Nijmegen.

**4.3. Beleidsvoornemens**

De kerkenraad continueert het beleid van het gestelde in dit hoofdstuk.

**5. PASTORAAT**

**5.1. Inleiding**

Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.

**5.2. Huisbezoek**

De gemeente is verdeeld in wijken, met voor iedere wijk een eigen wijkouderling.

Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle in de wijk geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt plaats volgens afspraak.

Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt gestimuleerd.

Meestal gaat de ouderling op huisbezoek met een ambtsbroeder (gewoonlijk een diaken).

Verslag van algemene bevindingen uit het huisbezoek door wijkouderlingen aan de predikant is van belang, met name ook voor de Woordverkondiging: enerzijds om te horen hoe de uitwerking van de prediking is, anderzijds om pastorale noden en vreugden te kunnen betrekken bij de preekvoorbereiding en het pastoraat.

Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting, waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke omstandigheden en de gezinssituatie. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE. Vanuit algemene omstandigheden moet via de kerkgang en het meeleven binnen de gemeente ook het persoonlijk geloofsleven aan de orde komen.

Het gaat daarbij ook om de uitwerking van de prediking en de sacramenten en om de huisgodsdienst.

*Bezoekbroeders*

Zoals boven al vermeld, kan de kerkenraad bezoekbroeders benoemen ter ondersteuning van de ouderlingen in hun bezoekwerk.

Over de functie van de bezoekbroeders is het volgende afgesproken:

1. Bezoekbroeders zijn geen ambtsdragers en zodoende zijn ze geen lid van de kerkenraad; wel kunnen ze desgewenst worden uitgenodigd voor het consistorie-overleg.
2. Ze hebben -evenals de ambtsdragers- geheimhoudingsplicht. Na hun benoeming en aanvaarding hiervan, leggen ze een belofte van geheimhouding af: *“Belooft u uw taak getrouw uit te oefenen in overeenstemming met de leer der zaligheid, zoals die in deze gemeente geleerd wordt en belooft u geheim te houden datgene, wat bij de uitoefening van uw taak vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?”*
3. Een bezoekbroeder gaat met een ouderling op huisbezoek; de afspraken voor de huisbezoeken worden door de ouderling gemaakt.
4. Nieuwe bezoekbroeders worden via het kerkblad aan de gemeente voorgesteld.

**5.3. Specifieke vormen van pastorale zorg**

Bezoek nieuw-ingekomenen

Nieuw de gemeente binnenkomende leden ontvangen bezoek van de wijkouderling, die hen een welkomstbrief van de predikant overhandigt; ze ontvangen de gemeentegids en het kerkblad, indien zij hier prijs op stellen. De wijkouderling gaat na of er bij de nieuw-ingekomenen behoefte aan een huisbezoek bestaat. Indien een nieuw-ingekomene te kennen geeft niet te willen meeleven met de Hervormde gemeente te Zetten-Andelst, maar wel lid wil blijven van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt informatie verstrekt over andere lokale kerkelijke mogelijkheden. Zo nodig wordt ook informatie verstrekt over de mogelijkheid tot over- of uitschrijving.

Uitwonende studenten

De kerkenraad roept jongeren, die b.v. vanwege studie elders op kamers gaan wonen, op om hun verhuizing aan de predikant, de scriba of de wijkouderling door te geven (de predikantherinnert hieraan tijdens de slotavond catechese en de eindexamenavond);

aan dejongeren wordt gevraagd voor het eind van het jaar door te geven of ze met de nieuwe woongemeente willen meeleven of met de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst. Hiervan wordt melding gemaakt in het kerkblad en de betrokkene krijgt een dagboek aangeboden.

Zodra het nieuwe adres van een student bekend is, vindt in LRP de registratie als “blijkgever van verbondenheid” plaats (zodat de gegevens van de student bij de kerkelijke gemeente van de ouders niet verloren gaan). Als studenten besluiten met de vroegere woongemeente mee te blijven leven, wordt dit omgezet naar een voorkeurlidmaatschap.

Nieuwe lidmaten

Degenen, die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en daarmee toegang tot het sacrament van het Heilig Avondmaal hebben verkregen, ontvangen binnen een half jaarna hun belijdenis bezoek van de wijkouderling.

Bejaardenpastoraat

Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden kort na hun verjaardag bezocht door de pastoraal medewerker, gemeenteleden van 85 jaar en ouder door de predikant. Laatstgenoemde stemt met de pastoraal medewerker af, welke van de oudere gemeenteleden (bijzondere) pastorale zorg nodig hebben en wie dit op zich neemt.

Pastoraat in zorgcentra

Regelmatig worden de gemeenteleden, die in verzorgings- of verpleegtehuizen wonen, bezocht door predikant of pastoraal medewerker. In het verzorginghuis “De Hoge Hof” wordt elke week een weeksluiting verzorgd door predikanten, c.q. pastorale werkers van de verschillende kerken. De Hervormde gemeente te Zetten-Andelst is hierbij in principe de tweede vrijdag van de maand aan de beurt, de predikant en de pastoraal medewerker verzorgen de weeksluiting alternerend.

Pastoraat bij zieken

Gemeenteleden, die in een ziekenhuis zijn opgenomen, worden wekelijks door predikant of pastoraal medewerker bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht.

Langdurig zieken, die thuis worden verpleegd, krijgen ook bezoek van de wijkouderling.

Geboorte

Bij geboorte brengt de predikant -zo mogelijk met zijn echtgenote- een kraamvisite.

Crisispastoraat

Stervensbegeleiding, omgaan met psychische nood en behandeling van gezins- en huwelijksproblemen behoort tot de taak van de predikant en / of de wijkouderling.

In een aantal gevallen moet echter doorverwezen worden naar professionele hulp.

**5.4. Consistorie-overleg**

Een vergadering, die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden, is het consistorie-overleg. Hiervoor worden de predikant, de wijkouderlingen en de pastoraal medewerker uitgenodigd. Het overleg wordt vier maal per jaar gehouden (na het censura morum). Een belangrijk onderdeel ervan is de onderlinge vorming en toerusting.

Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld, uiteraard met inachtneming van de geheimhouding en het respect voor het vertrouwelijk karakter van het huisbezoek.

**5.5. Beleidsvoornemens**

De kerkenraad continueert het beleid van het gestelde in dit hoofdstuk.

**6. APOSTOLAAT**

**6.1. Inleiding**

Het apostolaat ( lees: evangelisatie en zending) is de roeping van de gemeente naar buiten toe. Het gestalte geven aan de apostolaire roeping is een wezenlijke opdracht van / aan de gemeente. Lees Handelingen 1:8: “Gij zult Mijn getuigen zijn”. Dit is een opdracht van de Heere Jezus aan Zijn discipelen en daarmee aan alle gelovigen, waar ook in de wereld en in welke tijd dan ook. De opdracht tot zending vinden we ook terug in Mattheüs 28:18-20. Het is een climax waar het Evangelie op uitloopt: “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld”. Deze waarlijk goede boodschap moet aan alle en allerlei mensen en volken gebracht worden, omdat het Gods opdracht is. Het is het door God aangewezen middel om Zijn Koninkrijk uit te breiden. De kerk is begaan met degenen, die dreigen verloren te gaan, omdat ze geen kennis hebben van de enige weg tot de zaligheid.

In het geloof, dat de Heere Zelf Zijn Woord zal zegenen, zoekt de kerkenraad invulling te geven aan deze opdracht van de Heere Jezus door middel van evangelisatie en(onder-steunen van) zendingswerk, hetgeen zich dus richt op zowel de naaste dichtbij als veraf.

**6.2. Evangelisatie- en zendingsactiviteiten**

Evangelisatieactiviteiten

Binnen de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst zijn er diverse activiteiten, die een bijdrage leveren aan het evangelisatiewerk binnen de gemeente:

* zondagsschool, jeugdclubs en kringwerk,
* Kerst- en Paasvieringen,
* het organiseren van een basiscursus christelijk geloof,
* de meditaties in verzorgingstehuis “De Hoge Hof”,
* pastorale bearbeiding van de rand van de gemeente door predikant, pastoraal medewerker en wijkouderlingen, ontvangst van nieuw-ingekomenen,
* deelname aan de 4/5 mei viering,
* verspreiding kerstfolder, rondbrengen kerstattentie (w.o. dagboek),
* deelname aan de “kerkenspeurtocht” voor basisschoolleerlingen van groep 6 in Zetten en Hemmen.

Zendingsactiviteiten

Voorts zijn er de volgende zendingsactiviteiten:

* het betrekken van de gemeente bij het belang van het zendingswerk,
* het organiseren van activiteiten om middelen te verkrijgen voor het financieren van projecten of zendingsarbeid in het algemeen,
* opname van jaarlijkse collecten in het collecterooster en hiervoor aandacht vragen via folders en/of het kerkblad,
* promotie en verkoop van de GZB-dagboekjes “Een handvol koren”,
* collecteren via zendingsbussen aan de uitgang van de kerk; hiervan is de opbrengst bestemd voor de GZB, in het bijzonder voor de fam. Rietveld,
* ondersteuning van de zustergemeente Oltalom in Hongarije,
* het verspreiden van Bijbelpakketten van de stichting “Friedenstimme” aan geloofsgenoten in Rusland.

Overige activiteiten

Dit betreft activiteiten, waarvoor de kerkenraad geen verantwoordelijkheid heeft, maar die wel gesteund worden o.a. door giften en voorbede:

* de Vakantie Bijbel-Week (VBW),
* het DABAR-werk.

**6.3. Beleidsvoornemens**

De kerkenraad neemt zich voor zich te bezinnen op verschillende aspecten van zendings- en evangelisatiewerk:

* het organiseren van een maaltijd voor Poolse gastarbeiders, c.q. vreemdelingen in het algemeen,
* de mogelijkheden van een Poolse zustergemeente evalueren,
* bevorderen van evangelisatie binnen de gemeente door -bij voorbeeld- deel te nemen aan straatevangelisatie of andere initiatieven,
* het organiseren van een evangelisatiekraam op de jaarlijkse verkoopdag.

**7. VORMING EN TOERUSTING**

**Motivatie**

De opdracht tot vorming en toerusting vinden we terug in de Bijbel. We lezen in Johannes 5:39, dat de Heere Jezus zegt: ‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen’.

In 2 Tim. 3:17 lezen we de volgende woorden: ‘Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust’. Vorming en toerusting is belangrijk voor elk gemeentelid, van jong tot oud.

**7.1. Catechese**

Catechese is een zeer belangrijke vorm van onderricht. Het is belangrijk dat jongeren leren de Schriften na te spreken. En dat de woorden en daden van God weerklank vinden in hun hart en leven, zodat ze de Heere leren kennen en hun leven tot zijn bestemming zal komen.

Daarom dient de jeugd van de gemeente onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de leer van de kerk, in het verlengde van de door de ouders gedane doopbelofte en gericht te worden op het doen van openbare belijdenis. De catechese wordt door de predikant gegeven, bij voorkeur in kleine groepen van 10-15 personen.

In de gemeente zijn 5 catechesegroepen met totaal ± 60 catechisanten. De gebruikte methode (“Leren om te leven” van Ds. v.d Kraan en Ds. v.d. Herik) is passend bij de leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof en ook als uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn per seizoen 20 catechese-uren per groep.

**7.1.1. Belijdeniscatechese**

De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Via de kerkbode worden de catechisanten uitgenodigd. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese met een verdiepend en verbredend karakter met name ten aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol. Tegen het einde van het seizoen vindt er een persoonlijk gesprek plaats van de belijdeniscatechisant met de predikant, waarin het afgelopen seizoen aan de orde komt en tevens hoe men het christen- zijn invulling geeft in de gemeente en in de samenleving. Indien uit dit gesprek blijkt, dat de catechisant openbaar het geloof wil belijden, wordt dit voornemen twee wekenvóór de “belijdeniszondag” vanaf de kanselaan de gemeente bekend gemaakt en gemeld inhet eerstvolgende kerkblad. Hieraan voorafgaand heeft met een delegatie van de kerkenraad de aannemingsavond plaats; de broeders vergewissen zich er van, dat geen verhindering bestaat tot het laten doen van openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden de catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend, terwijl dit op de belijdeniszondag officieel bevestigd wordt.

**7.1.2. Huwelijkscatechese**

Jonge stellen, die hopen te gaan trouwen of die kortgeleden in het huwelijk getreden zijn, worden uitgenodigd voor huwelijkscatechisatie. In vier avonden wordt onderwijs gegeven over alle Bijbelse, praktische en concrete zaken ten aanzien van het huwelijk.

Lesstof is de methode “Klaar voor de start” van dhr. J. Boer te Putten.

Deze avonden worden door de predikant geleid.

**7.2. Jeugdwerk**

De kerkenraad beoogt met het jeugdwerk kinderen te onderwijzen vanuit de Bijbel.

Dat jongeren ook langs deze weg leren hun hoop op God te stellen. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

De leiding van het jeugdwerk dient toegerust te worden voor het werk. Hieraan wordt aandacht geschonken door de jeugdraad, die door de kerkenraad is ingesteld voor de begeleiding van het plaatselijk jeugdwerk. De raad adviseert de kerkenraad inzake het jeugdwerk en begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk.

Hij signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen.

Van tijd tot tijd is er een jeugdraadsvergadering waarin afgevaardigden uit alle delen van het jeugdwerk bijeenkomen. Het jeugdwerk wordt gefinancierd vanuit een collecte t.b.v. het plaatselijke jeugdwerk.

Voorzitter van de jeugdraad is de predikant en een kerkenraadslid is afgevaardigde.

De jeugdraad legt via notulen van zijn vergaderingen verantwoording af aan de kerkenraad.

De herziene Statenvertaling heeft naast de Statenvertaling een plaats in het jeugdwerk; door de aanwezigheid van parallelbijbels is het gebruik van beide vertalingen mogelijk.

De clubs en verenigingen zijn aangesloten bij het HJW. Via de jeugdraad wordt contributie

hiervoor afgedragen.

**7.2.1. Zondagsschool**

Op zondagmiddag wordt er zondagsschool gehouden voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De zondagsschool maakt gebruik van het rooster en de methode die door de zondagsscholenbond zijn opgesteld.

**7.2.2. Jeugdclub “de Toevlucht”**

Voor de kinderen van groep 5 en 6 wordt woensdagavond club gehouden.

De kinderen van groep 7 en 8 komen op de dinsdagavond bij elkaar.

Beide clubs beginnen om 18.30 uur en gaan tot 20.00 uur door.

Voor de jeugd van 12-16 is er om de veertien dagen op vrijdagavond club.

**7.2.3. Jeugdvereniging**

De jeugdvereniging, die bestaat uit jongeren vanaf 16+, komt op vrijdagavond bijeen volgens een eigen rooster.

Tijdens deze avond wordt een Bijbels onderwerp afgewisseld met een actueel onderwerp.

Door middel van gesprek probeert men de jongeren te helpen om Bijbelse antwoorden te vinden op levensvragen en vragen die de wereld christenen stelt.

**7.3. Volwassenenvormingswerk**

Jonge-lidmatenkring

De jongerenkring is bedoeld voor hen die belijdenis van het geloof aflegden en zich verder willen verdiepen in de Bijbel c.q. de geloofsleer. Eén keer per drie weken ongeveer komt deze kring samen. Deze kring wordt geleid door de predikant.

Jong-gezinnenkring

Eens in de twee jaar worden de ouders, die de afgelopen jaren hun kinderen hebben laten dopen, uitgenodigd om bijeen te komen om aan de hand van de Bijbel vorming en toerusting te ontvangen met het oog op de opvoeding van de kinderen.

Daarbij kan afwisselend aandacht besteed worden aan kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar, de tiener- of de puberleeftijd.

Drie of vier avonden worden gehouden onder leiding van de predikant.

Gesprekskring

Op deze kring, die de eerste donderdag van de maand samenkomt, worden actuele en Bijbelse onderwerpen behandeld. Ze wordt bezocht door mensen, die verdieping zoeken in hun geloofsleven en die vooral ook met elkaar daarover door willen spreken tot onderlinge bemoediging en tot opbouw van een leven tot Gods eer.

Bij toerbeurt leiden de leden een hoofdstuk van een te bespreken boek of Bijbelgedeelte in.

Bijbelkring

De Bijbelkring is bedoeld voor de gehelegemeente. Gedurendehet winterseizoen komt zij maandelijksbij elkaar. Op de Bijbelkring gaat de Bijbel open. Er wordt een Bijbelboek behandeld. De predikant (of de kringleider)leidt het gedeelte in. Na de pauze vindt bespreking van het Bijbelgedeelte aan de hand van vragen plaats.

Mannenvereniging

De mannenvereniging – lid van de Hervormde mannenbond - komt eens per maand in hetwinterseizoenbijeen. Aan de hand van de Hervormde Vaan behandelen we een Bijbelgedeelte, dat door de aanwezige leden vervolgens besproken wordt. Een eigen bestuur bewaakt de inhoud van de avonden.

Vrouwenverenigingen

*Vrouwenvereniging “Bidt en werkt”*: dit is de oudste vrouwenvereniging, opgericht ter ondersteuning van het kerkelijk werk. De vrouwen handwerken voor een jaarlijkse verkoop en luisteren naar een meditatie uit Gods Woord.

*Vrouwenvereniging “Saron”*: deze vereniging komt eens per maand bij elkaar, de ene maand in Andelst, de andere maand in Zetten. Voornamelijk houden de dames zich bezig met Bijbelstudie en creatief werk. De vereniging is interkerkelijk, maar wel aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond; ze is geen verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad, maar informeert deze door het zenden van haar jaarverslag.

Ouderenmiddag

Eén keer per maand komt de Ouderenkringop maandagmiddag bijeen. Het eerste deel van de middag wordt ingevuld met meditatie, na de pauze worden allerlei verschillende activiteiten gehouden. De ene keer is er een gastspreker, dan weer een diaklankbeeld of een creatief moment.

**7.4. Beleidsvoornemens**

Doorstroming van belijdeniscatechisanten naar verschillende vormen van gemeentewerk dient bevorderd te worden door het aanbieden van diverse taken.

**8. DIACONAAT**

**Bijbelse uitgangspunten**

Gods hart gaat uit naar de zwakke en hulpbehoevende (Ps. 146 : 7-9). Voor leerlingen van Christus (Fil. 2 : 5) begint diaconaat daarom als een zaak van het hart (Luk. 6 : 36). Ontferming over en zorg voor de naaste in nood vormt een basiskenmerk van iedere christen. Een christelijke gemeente is een gemeente waar gediend wordt, waar *diaconia* wordt bedreven. Deze dienstbaarheid heeft betrekking op de leden van de gemeente, maar ook op mensen die hulp nodig hebben buiten de gemeente. In de Bijbel worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6, wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken.

**8.1. Inleiding**

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt ordinantie 8.3 gewijd aan het werk van de diaconie. Onder diaconaat wordt de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid verstaan. Dit dient vorm te krijgen in het betrachten van onderling dienstbetoon:

* het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming van hen die dat nodig hebben;
* het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn;
* het signaleren van knelsituaties en het bevorderen van de zorg en behoud van de schepping.

Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag:

“Wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken?”

Wie zij ook zijn en waar zij ook wonen.

**8.2. Financiën**

Conform de richtlijnen van de PKN worden jaarlijks een jaarrekening en een begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid en goedkeuring gevraagd wordt voor het te voeren beleid. Na beoordeling door een deskundig gemeentelid en na vaststelling door de kerkenraad, liggen deze voor gemeenteleden ter inzage bij de penningmeester van de diaconie. Dit wordt aangekondigd in het kerkblad.

De inkomsten bestaan voornamelijk uit:

- collecten tijdens eredienst

- vrijwillige bijdrage kerktelefoonluisteraars

- inkomsten uit landbouwgrond

- rentebaten uit obligaties

De uitgaven bestaan voornamelijk uit:

- diaconaal werk plaatselijk / landelijk / wereldwijd

- kosten kerktelefoon

- quotum

- bankkosten

**8.3 Activiteiten in de eigen gemeente**

Heel de gemeente wordt, als lichaam van Christus (1 Cor. 12:27), opgeroepen om het voorbeeld van Christus te volgen. De eerste insteek van het diaconaat is het dienen binnen de gemeente van Christus. In die gemeente heeft iedereen gaven gekregen. Die gaven zijn bestemd voor de opbouw van het lichaam tot een eenheid (1 Cor 12:7). De diakenen hebben hierin een voortrekkersrol. Zij nemen de diaconale taak van de gemeente niet over, maar zij helpen de gemeenteleden om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Zij tonen barmhartigheid aan gemeente en wereld, in het bijzonder door bijstand en vertroosting te verlenen aan hen, die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke nood bevinden.

De werkzaamheden van de diaconie bestaan uit:

- Samen met een ouderling huisbezoek afleggen

- Opstellen van het collecterooster

- Het inzamelen van de liefdegaven

- Het beheren van de diaconale gelden en goederen

- Het dienen aan de Tafel des Heren

- Individuele hulpverlening en daar waar nodig zoeken naar een structurele oplossing

- Het 2 tot 3 keer per jaar organiseren van een maaltijd voor alleenstaanden.

- Medewerking verlenen aan het organiseren van de jaarlijkse gemeentedag.

**8.4 Activiteiten in breder verband**

De activiteiten buiten de gemeente bestaan voornamelijk uit het (financieel) ondersteunen van een aantal stichtingen en instellingen zoals:

- De Herberg, Oosterbeek

- Evangelisatie Uden

- ‘Oltalom’, Hongarije

- Familie Rietveld die namens GZB en Wycliffe vertaalwerk verricht in Tanzania.

- Adoptiekinderen Woord & Daad

**8.5. Specifieke taken**

**8.5.1. Kerstattenties**

In het weekeinde voor de Kerst ontvangen de volgende gemeenteleden een kerstattentie:

- 70+ gemeenteleden

- 55+ alleenstaanden

- gemeenteleden die verzorgd worden in verpleeg- of verzorgingstehuizen

- langdurige zieken (a.h.v. bezoekrooster M.H. & H.)

De kerstattentie bestaat o.a. uit een dagboekje.

**8.5.2. Met Hart & Handen**

Met het oog op diaconale en pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeenteleden wordt de kerkenraad bijgestaan door de diaconale werkgroep ‘Met Hart & Handen’. Het doel is om vanuit de kerkelijke gemeente hulp te verlenen waar geen beroep gedaan kan worden op eigen relaties of buren. De activiteiten bestaan uit:

- Het vervoeren en begeleiden van hulpbehoevenden.

- Het zorg dragen voor leniging van nood.

- Het bezoeken van gemeenteleden die vermeld staan op het bezoekrooster.

**8.5.3. Kerktelefoon**

De diaconie draagt zorg voor aansluiting en beheer van de kerktelefoon aan hen, die vanwege hun leeftijd of gezondheid (langdurig) de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen. Voor gemeenteleden, die door welke oorzaak dan ook de kerkdienst tijdelijk niet kunnen bijwonen, is er eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerktelefoon. Aan kerktelefoonluisteraars wordt een financiële bijdrage gevraagd, via het busje of de bank.

**8.6. Beleidsvoornemens**

- Vorming en toerusting diakenen.

- Doorlopende bewustwording van de gemeente van haar diaconale roeping.

- Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere kerken enerzijds en de burgerlijke gemeente anderzijds.

- Onderzoek naar voldoende draagkracht in de gemeente voor een Poolse zustergemeente. Indien die draagkracht aanwezig is, zullen er verdere stappen ondernomen worden.

**9. BEHEER EN FINANCIËN**

**9.1. Inleiding**

 In de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst zijn -conform de kerkorde- beheer en financiën (uitgezonderd op diaconaal gebied) in handen van het college van kerkrentmeesters. Dit college verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met het plaatselijk reglement; de kerkrentmeesters zijn verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en stemmen hun beleid hiermee af, terwijl binnen dit beleid vallende werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd worden. De kerkenraad wordt hiervan op de hoogte gehouden. In het volgende gedeelte wordt het beleid van het college van kerkrentmeesters verder uitgewerkt.

 Het college bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester (voorzitter en secretaris), terwijl de penningmeester een kerkrentmeester (niet-ambtsdrager) is.

De kerkrentmeesters vergaderen normaliter ca. 6 maal per jaar of zoveel meer als de omstandigheden dit vereisen. Er is geen vast vergaderrooster, maar men komt bijeen, indien diverse zaken te bespreken zijn.

**9.2. Beheer**

 De kerkrentmeesters hebben als taak o.a. het beheer van:

- de kerkelijke gebouwen (kerk, pastorie, verenigingsgebouw),

- de begraafplaats,

- twee in hun bezit zijnde woonhuizen en

- de landerijen.

 Door de Commissie van Bijzondere Zorg (CBZ) in de PKN is eind 2010 een definitieve voorziening getroffen met de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst, Zetten e.o.

Daarbij zijn de kerk en de begraafplaats te Andelst in erfpacht gegeven voor een periode van vijftig jaar (tot 2054) en is het verenigingsgebouw “De Poort” te Andelst aan de HHG overgedragen. Het beheer van de Andelstse goederen wordt daarom in dit beleidsplan niet besproken.

**9.2.1. Kerkelijke gebouwen**

de kerk

Voor de Dorpskerk te Zetten is gedurende twintig jaar gebruik gemaakt van een tienjaren-onderhoudsplan. Via het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd op deze wijze een subsidie van 60%, resp. 50% (voor het tweede plan) verkregen op de kosten van -in overleg met een architect- vastgelegde onderhouds-werkzaamheden. In dit kader zijn (na de grote renovatie van 1991) vele onderhoudswerken uitgevoerd. Leidraad daarbij was het jaarlijkse rapport van Monumentenzorg.

Voor de jaren 2016-2021 is op soortgelijke wijze als hierboven beschreven een zogenaamde BRIM-subsidie aangevraagd.

Door de restauratie van 1991 en het bovengenoemde onderhoud verkeert de kerk onderhoudstechnisch in een redelijk goede staat.

de pastorie

Het groot onderhoud van de pastorie vond in het verleden steeds plaats in de vacaturetijd (1985/86, 1990/91, 1996 en 2007). In de vacaturetijd vanaf 14-09-2015 zal vóór nieuwe bewoning binnenshuis opnieuw groot onderhoud uitgevoerd worden.

Het buitenschilderwerk gebeurt regelmatig; de goten van de pastorie zijn vervangen door koperen en de houten luiken door een aluminiumuitvoering.

 Het gebouw verkeert in redelijke staat; door energiebesparende maatregelen is het gasverbruik aanmerkelijk teruggebracht.

verenigingsgebouw “De Hoeksteen”

Het verenigingsgebouw aan de Damstraat is in 2005 gerenoveerd en het funktioneert naar behoren. Onderhoud vindt bij behoefte plaats. De functionaliteit van het gebouw heeft zijn beperkingen (o.a. door de inpandige opbaarruimte).

**9.2.2. De begraafplaats te Zetten**

De Hervormde Gemeente te Zetten is eigenaar van de begraafplaats bij de kerk, die het predikaat “algemene” draagt. Dit betekent, dat in principe ook niet-hervormden hier begraven kunnen worden.

Bij de uitbreiding van de begraafplaats in 2001 heeft de Hervormde Gemeente te Zetten financiële ondersteuning van de burgerlijke gemeente ontvangen. Daarbij is schriftelijk vastgelegd, dat:

1. de begraafplaats “algemeen” blijft en
2. er alleen begraven wordt (geen bijzetting van urnen, geen strooiveld etc.)

De gemeente bezit in het verenigingsgebouw een mortuarium, waar overledenen opgebaard kunnen worden. In principe worden alleen overledenen opgebaard, die (op de begraafplaats te Zetten) begraven worden. Eventuele uitzonderingen zijn ter beoordeling en beslissing van de kerkenraad.

Voor de begraafplaats bestaat een reglement, dat voldoet aan de Wet op de Lijkbezorging. Dit reglement bevat een bijlage met een “prijslijst”, waarop de kosten van opbaren en begraven, de grafrechten en de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats vermeld staan. De afrekening en de incassering van deze kosten vindt plaats via de begrafenisondernemers.

**9.2.3. Woningen**

 de woning aan de Kerkstraat 13 te Zetten

Deze woning is al sinds vele decennia eigendom van de kerkelijke gemeente te Zetten.Oorspronkelijk was ze bedoeld als woonhuis van het hoofd van de lagere school; deze school was eertijds nauw met de kerk verbonden. Nadat school en kerk uit elkaar groeiden, bleef het hoofd der school bewoner van genoemd perceel; momenteel wordt het huis nog door zijn weduwe bewoond. De huur van het perceel bleef om deze historische redenen onder het normale niveau, hoewel in het verleden enige malen drastische verhogingen doorgevoerd werden (+9%!); ook nadat het beheer ervan uit handen gegeven was (aan het KKG), kon de huur slechts beperkt in de richting van de gewenste waarde verhoogd worden. Met de huurder vorderden de onderhandelingen in dezen moeizaam, terwijl steeds nieuwe gebreken van de woning aangevoerd werden.

 De staat van de woning is nog steeds matig te noemen.

 de woning aan de Margrietstraat 8 te Zetten

Dit pand is per erfenis aan de kerkelijke gemeente gekomen op voorwaarde, dat een neef van de overledene hierin -vrij van huur- mocht wonen; dit familielid is inmiddels eveneens overleden en de woning is via het KKG verhuurd (verhuren had vanwege de actuele situatie op de huizenmarkt de voorkeur boven verkopen).

 Vóór tot verhuren werd overgegaan vond onderhoud van de woning plaats.

**9.2.4. Landerijen**

 De Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst bezit ca. 25 hectare landerijen; deze landerijen zijn compleet verpacht. Het beheer ervan is eveneens aan het KKG uitbesteed. Het beleid van de kerkrentmeesters is om geen nieuwe grond aan te kopen; evenwel wordt ook niet actief gepoogd grond te verkopen. Het beheer door het KKG geschiedt naar behoren en tevredenheid.

**9.3. Financiën**

 Jaarrekening 2014 en begroting 2015

Een beschouwing van de jaarrekening 2014 (BIJLAGE 4) leert, dat de baten in 2014 sterk beïnvloed zijn door een incidentele schenking van € 125.000,-! Als we hiervoor corrigeren, ontstaat een meer logische situatie. In dat geval is post 83 (“bijdragen levend geld”) verreweg het grootst: 65% van de baten. Post 80 (“baten onroerende zaken”) komt dan op de tweede plaats: 25% van de baten. Overigens bestaat 63% van de bijdragen levend geld uit de opbrengsten van Kerkbalans; hieronder komen we er nog op terug.

Bij de lasten is post 43 (“pastoraat”) de grootste post: 61% van de lasten, daarna komen de posten 40 (“lasten kerkelijke gebouwen”) en 41 (“lasten overige eigendommen”), die samen 23% van de lasten bedragen.

In de begroting 2015 (BIJLAGE 5) zijn de verhoudingen vergelijkbaar:

bijdragen levend geld (post 83): 61% en pastoraat (post 43): 66%. In deze begroting is geen rekening gehouden met de vacature, die op 14 september 2015 ontstaan is.

 Kerkbalans

In de Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst werd in 2003 Kerkbalans ingevoerd; in de daarvoor liggende jaren werd tweemaal per jaar een vrijwillige bijdrage actie georganiseerd.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie was vooral de aanwezigheid van het persoonlijke contact bij Kerkbalans: gemeenteleden worden tweemaal bezocht (om het foldermateriaal met antwoordformulier af te geven en een week later om het ingevulde antwoordformulier met de toezegging weer op te halen). In Zetten-Andelst resulteerde dit in 2003 in een stijging van de inkomsten met meer dan 30% (van € 37.200 naar € 49.400)!!

 Helaas vond in 2004 door de vorming van de P.K.N. een scheuring in de gemeente plaats, waarbij ca. 30% van de trouwe kerkgangers overging naar de Hersteld Hervormde Kerk. Hierdoor viel de opbrengst van Kerkbalans in de jaren 2004 tot en met 2006 met meer dan 15% terug; gelukkig werd in 2007 de weg naar boven weer gevonden en in 2009 het niveau van 2003 overschreden (€ 51.600). Na een kleine terugval in 2011 (€49.900) steeg de opbrengst van Kerkbalans in de jaren 2012-2014 met gemiddeld 5% tot €57.100 in 2014.

pastoraat

De Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst was in de afgelopen acht jaar in de gezegende omstandigheden een eigen herder en leraar te hebben. De kosten voor de predikant worden door de landelijke kerk voorgeschreven en opgelegd, ze vormen daarom voor de kerkelijke gemeente een voldongen feit. Een beperkt deel van de pastorale kosten wordt veroorzaakt door de pastoraal medewerker, die zich gedurende ca. 2 dagdelen voornamelijk bezighoudt met het bejaardenpastoraat (in afstemming met de predikant ook het bezoeken van gemeenteleden in het ziekenhuis).

**9.4. Beleidsvoornemens**

* de pastorie binnen op orde brengen vóór nieuwe bewoners hun intrek nemen.

**10. TENSLOTTE**

Bij de uitvoering van dit beleidsplan is de inzet van alle kerkenraadsleden

(en gemeenteleden) een eerste vereiste, maar bovenal is voor het slagen ervan de ondersteuning van de Heere nodig.

Bidden we daarom om Zijn onmisbare zegen over dit alles!

Tenslotte sluiten we af met de woorden van de Avondzang: “*O Vader, dat Uw liefde ons blijk’, o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk, o Geest, zend Uwe troost ons neer, Drieënig God, Uw zij al de eer!”*

Aldus vastgesteld te Zetten op 9 maart 2016,

**DE KERKENRAAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ZETTEN-ANDELST**

D.J. de Kat, preses J.W. Duijzer, scriba