|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KENNIS | Specialistisch pastoraat | VAARDIGHEDEN |
|  | Verdiept pastoraat |  |
|  | Basaal pastoraat |  |
| Onderling pastoraat |

**De Pastorale Gemeente**

**De pastorale gemeente**

Aandachtspunten:

* Aan wie wordt pastoraat verleend? Aan welke individuen, aan welke groepen?
* Door wie wordt pastoraat verleend?
* Hoe wordt pastoraat verleend?
* Worden verantwoorde nieuwe initiatieven opgepakt, uitgevoerd en begeleid?
* Worden bestaande pastorale activiteiten geëvalueerd en eventueel aangepast of gestopt?
* Welke toerusting is er voor het uitvoeren van pastorale taken?

*Onderling pastoraat*

Onderling pastoraat is de zorg die gemeenteleden aan elkaar besteden. Iedereen kan het doen. Er zijn maar weinig vaardigheden en kennis voor nodig. Iedereen kan het ontvangen. Bijvoorbeeld: een echtpaar gaat scheiden. Andere mensen uit de gemeente vangen de kinderen af en toe een dag op. Bij de maaltijd wordt er ook voor de kinderen en hun ouders gebeden. Deze vorm van pastoraat wordt in kerkelijke gemeentes niet aangestuurd door de kerkenraad. Het komt wel voor dat mensen (bijvoorbeeld in de prediking) worden opgeroepen tot onderling pastoraat.

In evangelische gemeentes ligt juist de nadruk op onderlinge pastorale zorg. De gemeentes zijn ingedeeld in kringen. De leden daarvan ondersteunen elkaar ook pastoraal. Sommige kerken nemen daarvan elementen over. Bijvoorbeeld: een systeem waarbij bovenop iedere tien pastorale eenheden een mentor wordt geplaatst die het onderlinge pastoraat stimuleert en begeleidt. De ene gemeente beperkt de taak van zo’n groepje tot ‘aandacht schenken aan elkaar’. Een andere gemeente wil dat zo’n kring ook als bijbelstudiegroepje gaat draaien. Als kringen meer gaan doen, stuit je op de vraag: wat doen de ouderlingen nog? Het kringensysteem wrikt een beetje met de ambtelijke structuur. Er zijn ook gemeentes die dat proberen te integreren. (De ouderling geeft leiding aan vijf mentoren die leiding geven aan kringen… de ouderling als manager…)

*Basaal pastoraat*

Basaal pastoraat is de pastorale zorg die verricht wordt door mensen die in de gemeente een verantwoordelijkheid of ambt hebben. Niet alle mensen hoeven dat dus te doen. Enige kennis en enige vaardigheden zijn wel nodig. Daarom is er ook toerusting nodig. Denk aan een bijbelkringleider die met zijn kringleden meeleeft in voor- en tegenspoed. Denk aan een jeugdleidster die één van de meisjes van haar club, die problemen heeft, opzoekt. Denk aan bezoeken die afgelegd worden door leden van een vrouwendienst.

 Bij het basale pastoraat hoort ook de inzet van mensen met gaven / een toegewezen taak voor bepaalde doelgroepen. Denk een mensen die regelmatig zieken en ouderen bezoeken of een pastorale vrijwilligerstaak hebben in een verpleeghuis. Denk aan oudere jongeren die jeugdpastoraat verlenen aan jongere jongeren.

 Een kenmerk van het basale pastoraat is dat er meestal geen vraag is van de pastorant. Het initiatief gaat uit van de werker of de ambtsdrager. Soms heeft een predikant een (betaalde) pastoraal werker naast zich in de gemeente. Die bezoekt bijvoorbeeld (ongevraagd) alle mensen uit het ledenbestand van die gemeente, die nooit ter kerke komen.

 In sommige kerkelijke gemeentes draaien kringen rondom een specifiek pastoraal thema. Denk aan lotgenotenkringen voor bijvoorbeeld mensen in rouw of voor ouders van een gehandicapt kind. Dat is ook basaal pastoraat. Die kringen hebben ook leiding nodig.

Bij het basale pastoraat hoort ook het ambtelijke huisbezoek: ouderlingen zoeken alle gemeenteleden op (één keer per jaar of per twee jaar) om met hen een gesprek te hebben over God, geloof, gemeente. Het ambtelijke huisbezoek (en eventueel extra bezoek door een ambtsdrager vanwege ziekte of iets anders) is in de orthodoxe kerken de enige vorm van pastoraat. Gewone gemeenteleden worden daar niet ingezet voor pastorale taken (ook niet als ze GPW gestudeerd hebben!). Men denkt daar niet gave-gericht maar alleen vanuit de ambten.

In evangelische gemeenten is het basale pastoraat ook gekoppeld aan gemeentekringen. De kringleden vangen elkaar in alle situaties pastoraal op, ook bij de wat ernstigere, bijvoorbeeld bij rouw.

*Verdiept pastoraat*

Verdiept pastoraat kan voortkomen uit het basale pastoraat, maar dat hoeft niet. Dit pastoraat gaat eigenlijk altijd uit van een hulpvraag van de pastorant. De pastorant is in nood of heeft anderszins ondersteuning nodig. Die vraagt hulp aan de pastor. Of de pastor biedt begeleiding aan omdat hij aanvoelt dat dat nodig is. En de pastorant gaat daar dan op in. Feitelijk praten we hier over de ‘echte’ pastorale begeleiding. Er zijn meerdere contactmomenten (meestal bij de pastorant thuis, soms bij de pastor). Voor het verdiepte pastoraat is kennis nodig en zijn pastorale vaardigheden nodig. Meestal wordt het daarom uitgevoerd door mensen met een pastorale opleiding (predikanten, pastoraal werkers). Er zijn dus maar weinig mensen die dit pastoraat uitvoeren en veel gemeenteleden hebben het jarenlang niet nodig. Als er sprake is van ziekte en overlijden, krijgen vroeg of laat wel alle gemeenteleden ermee te maken.

 In evangelische gemeenten is er naast het kringpastoraat wel een vorm van verdiept pastoraat. Mensen in nood die daaraan behoefte hebben, voeren gesprekken met een oudste of voorganger of met een gemeentelid (soms een hulpverlener) die een pastorale taak heeft. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van mensen met huwelijksproblemen.

*Specialistisch pastoraat*

Specialistisch pastoraat is pastoraat bij specifieke, ernstige pastorale problemen. Het vraagt om veel kennis en vaardigheden. Er zijn niet zo veel mensen die erom vragen en maar weinig mensen die het uitvoeren. Voor een belangrijk deel vindt het specialistisch pastoraat ook plaats buiten de christelijke gemeente, bijvoorbeeld in hulpverleningsinstellingen. Denk aan pastoraat aan psychisch zieken, of aan gedetineerden of andere speciale doelgroepen.

*Doelgroepenpastoraat*

Doelgroepenpastoraat (kinderpastoraat, jeugdpastoraat, ziekenpastoraat, ouderenpastoraat, straatpastoraat, justitiepastoraat, pastoraat aan mensen met psychische problemen, gehandicaptenpastoraat, missionair pastoraat etc.) beweegt zich soms dwars door alle lagen heen, van onderling pastoraat tot specialisme. De doelgroep die je kunt kiezen hangt samen met de samenstelling van de gemeente. Je kunt een doelgroep altijd bedienen (zoals de ouderen) of je kunt een doelgroep per seizoen uitkiezen (‘Wij gaan dit jaar alle mensen opzoeken die de laatste vijf jaar een kind hebben laten dopen / zich hebben laten dopen… of getrouwd zijn…’). Doelgroepenpastoraat is dikwijls verweven met het gewone kerkenwerk (jeugdpastoraat en jeugdwerk hebben bijvoorbeeld alles met elkaar te maken). Doelgroepenpastoraat voor bijzondere doelgroepen draait vaak eerst op een paar enthousiastelingen (denk aan mensen die jeugdpastoraat opzetten). Het gevaar bestaat dan dat het inzakt als het pastoraat voor de doelgroep niet goed ingebed is in het gehele pastorale beleid.

*Vragen/opdrachten:*

1. *Wat zijn volgens jullie kenmerken van een pastorale gemeente? Is een gemeente waarin ieder zijn pastorale plicht doet een pastorale gemeente?*
2. *Zeg heel kort: wat beogen jullie met alle pastorale activiteiten in de gemeente?*
3. *Wat zou de pastorale uitdaging zijn van een gemeente in een grote stad? Wat van een gemeente in een dorp? Of zou dat geen verschil uitmaken?*
4. *Veel theologiestudenten vinden het ‘onderhoudspastoraat’ in de kerken niet het eigenlijke pastoraat (‘Moet dat, mensen uit de kaartenbak opzoeken omdat ze 70 jaar geworden zijn?’) Waarom ben je het daar wel of niet mee eens?*
5. *Wie ervaring heeft met het ouderlingen-huisbezoek mag nu voor- en nadelen daarvan noemen.*
6. *Er zijn in de pastorale zorg ‘gewone’ gemeenteleden actief, mensen met een ambt of met een taak, ook betaalde krachten zoals pastoraal werkers en voorgangers. Hoe zouden jullie hun pastorale eigen taak willen typeren en ten opzichte van elkaar willen afbakenen?*
7. *Een pastor moet volgens sommigen aan drie voorwaarden voldoen. Hij / zij moet GESCHIKT zijn (persoonskenmerken); hij/ zij moet BEKWAAM zijn (goed opgeleid); hij zij moet GEVOLMACHTIGD zijn (in het ambt / een bediening staan om met gezag te kunnen spreken). Mee eens of oneens? Waarom?*
8. *Pastoraal medewerkers in de kerken staan vaak niet in het ambt (en zitten dus ook niet in een kerkenraad) maar zijn voor een paar dagen werk per week aangesteld door de kerkenraad. Wat vind je van zo’n constructie? Is dit een theologische kwestie of een gevoelskwestie of gewoon praktisch? Hoe zit dat trouwens in evangelische gemeentes? Wie zijn daar en hoe zijn zij gevolmachtigd tot pastoraal werk? Zitten zij dan automatisch ook in de oudstenraad?*
9. *De Heilige Geest is de krachtbron van de geloofsgemeenschap. In welke relatie staat dat tot het pastorale beleid?*
10. *Bij de informatie hierboven blijkt dat er twee modellen van pastoraat zijn en dat sommige gemeentes een tussenmodel bedenken. Hier staan ze nog eens op een rijtje. Welk pastoraal model spreekt jou het meest aan, waarom?*
	1. *In evangelische gemeentes is het model plat. Daar wordt het onderlinge en basale pastoraat en meestal ook het verdiepte pastoraat verricht binnen de kringen waarin men is opgenomen. En oudste of voorganger wordt slechts betrokken bij de bijzondere pastorale zorg.*
	2. *In de kerken is het model min of meer hiërarchisch. In een gereformeerde kerk wordt het basale pastoraat verricht door ouderlingen en het verdiepte door de predikant / pastoraal werker. Hoe sterker de ambtsopvatting is, des te minder mensen zijn actief in het pastoraat. Of er onderling pastoraat is, hangt van toevalligheden af.*
	3. *Sommige gemeentes proberen a en b te combineren. Het pastoraat wordt in de platte structuur uitgevoerd, maar er staat nog een ambtsdrager boven. De gemeente wordt opgedeeld in kringen en de ouderlingen geven daar leiding aan. De kringen zijn zowel Bijbelkringen als kringen voor pastorale zorg. Een predikant komt alleen nog in bijzondere situaties bij de mensen thuis voor pastoraat.*