**Classis Noord-Holland van de Protestantse Kerk in Nederland**

Notulen van de classicale vergadering op 22 mei 2019 in het Kruispunt te Landsmeer

1. Welkom en opening.

De voorzitter opent de vergadering en is verheugd over de goede opkomst. Hij heet ieder welkom en haalt de woorden aan van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 5: ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Jezus Christus, verlangt’. Hoe moeilijk het ook kan zijn, je kunt dit oefenen.

2. Vaststelling van de agenda, inventarisatie van de rondvraag en presentielijst.

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen punten voor de rondvraag.

3. Benoemingen.

Als leden van de classicale vergadering Noord-Holland worden mevrouw Femmie Kints-Seegers en de heren Rolf Steenwinkel en Klaas Valk benoemd. Er zijn nog vacatures met name een afgevaardigde uit de ring Hoofddorp en een predikant in de ring Amsterdam door het vertrek van ds. Boogaard naar Rotterdam.

4. Gemeentebezoeken.

Onze classispredikant ds. Peter Verhoeff leidt dit in. In de afgelopen periode heeft hij een dertigtal bezoeken gebracht, aan de ringen en aan de gemeentes. In een gemeente heeft hij een gesprek met de predikant en daarna met de kerkenraad. Gezien het grote aantal gemeentes in Noord-Holland, tussen de 160 en de 170, is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

In het gesprek met de predikant komen de volgende vragen aan de orde: wat gaat er goed, wat gaat niet goed, waar lekt de energie weg en wat zijn de bronnen voor de ziel. Kun je nog verder of wordt er aan mobiliteit gedacht. De reacties zijn heel verschillend. In het algemeen zijn de jongere predikanten meer gemotiveerd, maar het is veel gevraagd en ook energie rovend om de weggeslagen generatie – de mensen beneden de vijftig – er bij te betrekken naast al het andere werk, dat ook gedaan moet worden. Het bezoek van de predikant is geen visitatie en er is ook geen spreekuur voor gemeenteleden. Over de opening van de op het gesprek met de predikant volgende kerkenraadsvergadering is vaak goed nagedacht en heeft soms de vorm van een kort vesper. Op de vraag hoe het gaat volgt vaak een kort gegiechel. Veel gaat er goed, de gemeente is een hechte gemeente, heeft betekenis voor het dorp, financieel loopt het ook redelijk, maar de bestuurskracht laat vaak te wensen over. Minder mensen zijn bereid een taak op zich te nemen of ambtsdrager te worden en zich zo voor een periode van vier jaar te committeren. Het minimale aantal ambtsdragers is zeven, maar vaak is het een probleem daaraan te voldoen. Er was zelfs een gemeente met één ambtsdrager. Er zijn gemeentes met niet bevestigde kerkenraadsleden. De reflex is dan samenvoegen. In de rooms katholieke kerk is indertijd de maatregel genomen één kerk aan te wijzen als de centrale kerk en de kerken in de omliggende dorpen te sluiten. Dat werkt niet. De stelling van onze classispredikant is, houd het kerkgebouw in het dorp open. De kerk is van en voor het dorp en laat de gemeente zelfstandig blijven, mogelijk met een kleine kerkenraad. Een mogelijkheid is zelfstandig blijven en toch samenwerken met omliggende gemeentes bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijk college van kerkrentmeesters en college van diakenen. Misschien is dat een model voor de toekomst. In het kader van Kerk 2025 is het goed op te merken, dat de kerkenraad leiding geeft aan de gemeente en tot taak heeft het geestelijk gesprek te voeren. Die gesprekken zijn niet vanzelfsprekend, er is een verlangen naar, maar ook verlegenheid mee. Geloven is niet meer vanzelfsprekend, zoals in het verleden, maar wordt gedoogd in de publieke ruimte. Daarom is het goed elkaar te bemoedigen en te bidden voor elkaar. In de regel besluit de classispredikant de vergadering met gebed en schrijft kort na het bezoek een brief aan de kerkenraad.

Aan de hand van een drietal stellingen wisselen we van gedachten.

5. De nieuwe indeling in Ringen en nieuws uit de Ringen.

De scriba Siep Rienstra heeft in overleg met het Breed Moderamen en na raadpleging van de gemeenten in de classis een nieuwe indeling in ringen gemaakt. Waren het zeven ringen, in de toekomst zulle er dat negen zijn. De belangrijkste wijzigingen zijn het afsplitsen van een deel van de ring Alkmaar, en wel het noordelijk deel. Die ring krijgt de naam Noordkop. De ring Edam-Zaandam wordt gesplitst in de ring Zaanstreek en Waterland. De ring Hoorn-Enkhuizen krijgt de naam West-Friesland. Verder zijn er nog wat kleine verschuivingen, bijvoorbeeld in de ring Haarlem en de ring Alkmaar. In de toekomst zal de GK Loosdrecht bij de ring Hilversum gaan horen. De ELG Amsterdam Haarlem zou deel willen uitmaken van de ring Haarlem. Binnen elke ring zal er een werkgemeenschap zijn, maar het is ook mogelijk, dat er in een ring twee werkgemeenschappen zijn. De nieuwe ringindeling zal op 1 juli 2019 ingaan.

De classispredikant en de voorzitter van het CCV stellen het op prijs een uitnodiging voor de ringbijeenkomsten en de bijeenkomsten van de werkgemeenschappen te ontvangen.

Ring Alkmaar

Tot nu toe zijn er vier bijeenkomsten geweest.

Ring Amsterdam

Door de grote gemeente Amsterdam en een aantal kleine gemeenten rondom Amsterdam is het moeizaam om een ringbijeenkomst te organiseren.

Ring Haarlem

Voor volgend jaar staan er twee bijeenkomsten op de agenda en binnenkort zal er een plaats vinden.

Ring Hilversum

Er is een bijeenkomst van ambtsdragers geweest in februari, De volgende zal in september plaatsvinden en georganiseerd worden door Nederhorst den Berg. Op die bijeenkomst zal een andere gemeente uitgenodigd worden de volgende bijeenkomst te organiseren.

Ring Hoofddorp

Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Er is een comité, dat de bijeenkomsten organiseert en de bedoeling is twee per jaar.

Ring Haarlem

Recent is er een bijeenkomst geweest en de planning is twee keer per jaar.

Ring Edam Zaandam

Een paar weken geleden is de ring bijeen geweest en in september zal er een bijeenkomst zijn in Monnickendam.

Ring Hoorn Enkhuizen

Er zijn er twee geweest en de volgende is op 8 oktober 2019.

6. Consideraties.

Een zeventigtal gemeenten hebben gereageerd en van die zeventig hebben een twintigtal schriftelijk opmerkingen gemaakt. De scriba Hans Boesveld heeft daarvan een samenvatting gemaakt. Met name het wijzigen van de tekst van Ord. 10-5-6, waar aan leden van de gemeente gelegenheid **kan** worden gegeven tot een gesprek met de visitatoren levert nogal wat opmerkingen op. Ook de wijzigingen in het ‘kennen en horen’ van de gemeente levert een aantal opmerkingen op. Op de vraag of aan de kerkenraden in de classis bekend was, dat de mogelijkheid geboden werd aan elke kerkenraad een lid af te vaardigen naar de classicale vergadering om bij de bespreking van de wijzigingen aanwezig te zijn, antwoordt de voorzitter bevestigend. Op de opmerking of het considereren dubbel werk lijkt, antwoordt de classispredikant, dat het niet om al of niet goedkeuren gaat, maar om de kwaliteit. Het kan een enkele opmerking van een kerkenraad zijn, die de synode bij de tweede lezing op andere gedachten brengt. De scriba zal de samenvatting naar de synode sturen.

7. Verslag van de aprilvergadering van de Generale Synode.

Hans van de Kroon heeft een uitgebreid verslag gemaakt. Er komt een extra synodevergadering over ‘open plekken’. In de synode werd ook gesproken over het Liedboek. Het is nu geen proeve meer, maar kortweg het Liedboek en niet HET Liedboek. Op het verzoek meer liederen in het liedboek op te nemen is het antwoord, dat het elke gemeente vrij staat andere liederen in de liturgie te gebruiken. Wel is het zaak zorgvuldig en voorzichtig te zijn met het oog op auteursrechten. Liederen mogen in de eredienst gebruikt worden en in de liturgie staan, maar niet op bijvoorbeeld een website.

8. Notulen.

In het verslag van de vergadering van 6 februari 2019 staat ds. Anna Verbeek, maar het moet mevrouw zijn. De procedure om de Classicale Colleges voor het Opzicht van Utrecht en Noord-Holland samen te voegen loopt.

9. Mededelingen vanuit het Breed Moderamen.

De Update en de Bijprater komen deze week uit. Buret Olde wil met een aantal kerkenraden van gedachte wisselen over de gedachteniszondag en dan met name van die gemeenten, die een bijzondere vorm gevonden hebben. Genoemd worden de PG in Muiderberg, de PG rondom de Goede Herderkerk in Huizen, de PG in Landsmeer en de PG in IJburg.

10. Jaarrekening 2018.

In de financiële commissie doet Martin Kruiswijk de betalingen en de registratie is in handen van Stewart Osborne. De kascontrole is in handen van Jan Prij en Jan Smit. Stewart Osborne heeft herhaaldelijk aan de oude classes gevraagd om de gecontroleerde afrekening van de periode 1 januari 2018 – 30 april 2019. De saldi zijn nu wel op rekening van de financiële commissie van de classes Noord-Holland, maar de controle over de rekeningen is vaak afwezig. Een begroting, zeker voor de komende vijf jaar is eigenlijk niet te maken, gezien het ontbreken van historie. Met het oog op de wijzigingen in de ringen zal de financiële commissie ook een nieuwe verdeling van de gelden maken, maar voor deze verdeling is nog geen beleid. Het Eijkstraatfonds heeft een eigen stichtingsbestuur.

11. Data vergaderingen in 2019 en 2020.

Het voorstel is: wo 9 okt 2019, za 8 febr. 2020 en wo 13 mei 2020

12. Rondvraag

Er waren geen punten voor de rondvraag.

13. Sluiting.

De vergadering wordt besloten met het staande zingen van de vier coupletten van lied 248 uit het Liedboek, waarvan het eerste luidt:

De dag door uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt:

en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.