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

Notulen van de classicale vergadering op 18 november 2019 in het Kruispunt te Landsmeer

1. Welkom en opening.

De voorzitter heet iedereen welkom. met name de heer Tom Bruggeman van de PG Bloemendaal, die van het recht gebruikt maakt de beraadslaging over de consideraties bij te wonen. Ter opening leest de voorzitter een deel uit het boek Brevier van Dietrich Bonhoeffer: ‘Hoeveel ruimte heeft de kerk nodig?’ en leest: *Het behoort tot de openbaring van God in Jezus Christus, dat zij in de wereld een bepaalde ruimte inneemt. Maar het zou volstrekt verkeerd zijn deze ruimte eenvoudig empirisch uit te leggen. Wanneer God in Jezus Christus een ruimte in de wereld voor zich opeist - al is, het maar een stal, omdat er geen plaats was in de herberg (Luc, 2: ), dan vat Hij in deze enge ruimte de hele werkelijkheid samen en openbaart haar diepste grond. Zo is ook de kerk van Jezus Christus de plaats, de ruimte in de wereld, waarin de heerschappij van jezus Christus gestalte krijgt en verkondigd wordt. Deze ruimte van de kerk bestaat dus niet omwille van zichzelf, maar grijpt altijd ver boven zichzelf uit en wel omdat het niet de ruimte is van een god dienstig genootschap dat zou moeten vechten voor zijn eigen voortbestaan in de wereld, maar de plaats waar getuigd wordt van de grondvesting van alle werkelijkheid in Jezus Christus, De kerk is de plaats waar getuigd en aanvaard wordt, dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoend heeft. dat God de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon voor haar gegeven heeft*. *De ruimte van de kerk dient niet de wereld een stuk van haar gebied te betwisten, maar juist om de wereld k verkondigen, dal zij wereld moet blijven, de wereld namelijk die God heen liefgehad en verzoend. Het is dus niet zo, dat de kerk haar ruimte zou willen of moeten uitbreiden ten koste van de ruimte van de wereld, zij verlangt niet meer ruimte dan zij nodig heeft om de wereld te dienen met het getuigenis van Jezus Christus en de verzoening door Hem met God. De kerk kan haar eigen ruimte dan ook alleen verdedigen door niet voor die ruimte, maar voor het heil van de wereld te vechten. Anders wordt de kerk inderdaad een religieuze vereniging, die voor haar eigen zaak vecht en daarmee heeft opgehouden kerk van God en van de wereld te zijn.*

De voorzitter gaat voor in gebed om een zegen te vragen voor deze vergadering.

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

Er is een aanmelding voor de rondvraag.

3. Visienota van de Generale Synode.

Het voorstel is de Visienota eerst plenair te bespreken en daarna in vier groepen. Naast de waardering voor het positieve getuigenis zij er ook wel een aantal opmerkingen. Het document bevat veel tekst en gebuikt ook veel woorden met als resultaat een wollig taalgebruik. De vraag blijft hangen, voor wie is de Visie geschreven: voor ambtsdragers, voor gemeenteleden of ook voor de al min of meer geseculariseerde kerkmensen. Hoe is de Visie concreet te maken. Het formuleren van een scherpe en duidelijke visie levert gezien de diversiteit in de kerk gegarandeerd veel verschillende en ook tegengestelde reacties op. Elke groep neemt een thema voor zijn rekening.

*De kerk leeft van genade*

Het is goed dat dit deel van de nota begint met het spiegelverhaal van de Emmaüsgangers en samen met de verhalen over de vesper in Leipzig inspirerend is. Het is goed, dat de focus gericht is op de geloofsgemeenschap rond Woord en Tafel, maar waarom wordt de verbinding niet gelegd met Geloven in Delen. Binnen de groep wordt de opmerking gemaakt dat het taalgebruik niet sprankelend is en de vraag wordt gesteld of het niet mogelijk is in beeldtaal de boodschap over te kunnen dragen en te communiceren.

*Een kerk die verlangt naar de hemel op aarde*

Als kerk hebben we iets moois in handen, maar in welke vorm gieten we de boodschap en hoe maken we beleid om de dialoog met anderen aan te gaan? De eredienst is niet vernieuwend en het lukt niet jonge mensen aan te trekken. De hemel op aarde komt ooit, maar wat doen we in de tussentijd? Begrippen als vrede en gerechtigheid blijven uiterst belangrijk en spreken ook veel mensen aan.

*Een kerk die breed uitwaaiert in de samenleving*

Diversiteit is een goede zaak en ook nodig. Eigenlijk moet er geen onderscheid zijn tussen binnen de kerk en buiten de kerk. Van plaats tot plaats zijn er verschillen en die pluriformiteit is een te koesteren zaak.

*Een kerk die eenheid gestalte wil geven met andere christenen*

De oecumene in deze tijd staat op een laag pitje en menige gemeente is naar binnen gekeerd. Toch is het belangrijk op plaatselijk niveau samen te werken met begrip voor elkaars standpunten en aanvaarding van die verschillende visies. Op diaconaal niveau lukt de samenwerking in het algemeen goed, maar wat betreft viering is het vaak lastiger.

Plenair wordt er nog gesproken over de nota. Er is waardering voor het verrichte werk, maar toch zijn er opmerkingen over het taalgebruik en de doelgroep. Kan het niet sprankelender en compacter. Nu kan het alle kanten op.

4. Beleidsplan.

Een kleine commissie, bestaande uit ds. Aarnoud van der Deijl, ds Evert Jan van Katwijk en Jan de Boer heeft zich gebogen over het laatste deel van het beleidsplan met name ‘Het stimuleren van nieuwe vormen van kerkelijke presentie’. Na enige discussie, opmerkingen en aanvullingen neemt ds. peter Verhoeff de taak op zich de aanvullingen, weliswaar enigszins gewijzigd, in het beleidsplan op te nemen en wel zo, dat de tekst goed blijft lopen.

5. Consideraties.

In de voorgestelde wijzigingen in de kerkorde is er meer ruimte voor het tijdelijk aantrekken van een predikant. De classispredikant benadrukt, dat er nu ook de mogelijkheid is een predikant aan twee gemeentes te verbinden en zo samenwerking gestalte te geven. Henk Talma merkt op dat in de zin: ‘Gemeenten met een predikant in tijdelijke dienst of een predikant die structurele hulpdiensten verricht, betalen een **toeslag** op de omslagheffing, om deze extra 10% te kunnen betalen’ niet **toeslag** moet staan , maar **opslag**. De predikanten ontvangen een toeslag, de gemeenten betalen de opslag. De scriba zal het document met de consideraties naar de synode opsturen.

6. Notulen.

Gereinigd van enkel tikfouten worden de notulen van de vergadering van19 oktober 2019 goedgekeurd en vastgesteld

7. Berichten uit de Ringen en van het Breed Moderamen.

In de vergadering van februari 2020 zal aandacht besteed worden aan het functioneren van de ringen en de uitwisseling tussen de gemeentes in de ring. Ds. Marijke Kraak en ds. Conny Berbee zullen het nodige voorwerk verrichten. In mei 2020 zal aandacht besteed worden aan het religieus erfgoed en worden experts uitgenodigd hun licht daarover te laten schijnen. Die bijeenkomst is zeker van belang voor kerkenraden en kerkrentmeesters.

Ds. Pieter Terpstra zal als voorzitter aftreden aan het einde van het seizoen. De nieuwe voorzitter hoeft geen predikant te zijn en mag ook boventallig zijn. Op 21 januari 2020 is er een bijeenkomst in Schagen en zal er gesproken worden over de kleine gemeente, haar bestuurskracht en wat het werk in de gemeente hindert. Centraal staat de vraag hoe het kerkenwerk in de gemeente eenvoudiger kan worden georganiseerd.

8. Rondvraag.

De voorzitter van het CCV ds. Conny Berbée zou in de toekomst ook graag de uitnodigingen voor ringbijeenkomsten ontvangen.

9. Sluiting.

Tot slot zingen we staande de coupletten 1 en 2 van lied 245 uit het Liedboek en sluit de preses de vergadering.

Opmerkingen

de data voor de vergaderingen in 2020 zijn za 8 februari 2020 en wo 13 mei 2020