In gesprek over ‘Mijn Kerk 2030’

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van de geloofsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen heeft een groep haar bezorgdheid geuit over de toekomst van deze geloofsgemeenschap. De bezorgdheid, die werd uitsproken in een voorgelezen verklaring, richtte zich met name op de continuering van de pastorale zorg, de toekomst van het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de onzekerheid over de financiële middelen in de geloofsgemeenschap. In reactie op de voorgelezen verklaring hebben de voorzitter en vicevoorzitter van het parochiebestuur aangegeven graag in gesprek te willen gaan met de opstellers van de verklaring.

Inmiddels hebben twee gesprekken tussen de groep, die betiteld wordt als ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ en het bestuur van de H. Pancratius parochie plaatsgevonden. De beheercommissie van de locatie Vasse heeft zich als intermediair bij deze gesprekken aangesloten. De gesprekken zijn verkennend van aard geweest. Er is gesproken over de mogelijkheid om te onderzoeken wat er leeft onder de parochianen van de geloofsgemeenschap, de pastorale zorg in brede zin in de toekomst, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de gevolgen hiervan voor het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de financiële middelen op de lange termijn.

De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ neemt het standpunt in dat de dorps- en buurtgemeenschappen gezamenlijk het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie, met alle financiële verplichtingen die daarbij horen, op zich zou moeten nemen, waarbij de erediensten voortgezet moeten worden. Het parochiebestuur geeft aan dat, zolang zij eigenaar is van het kerkgebouw, er erediensten gehouden kunnen worden. Op het moment dat dit eigenaarschap wordt overgedragen aan de gemeenschap, in welke vorm dan ook, het kerkgebouw wordt onttrokken aan de erediensten, conform het huidige beleid van het bisdom. Daarbij geeft het parochiebestuur aan dat het vieren van de erediensten slechts een fractie van de pastorale zorg in brede zin is. Pastorale zorg is ook huisbezoek van de pastores, voorbereidingen bij huwelijk, doopsel, 1e H. Communie en Vormsel, pastorale ondersteuning bij noodsituatie en diaconale activiteiten opgezet door vrijwilligers in de parochie. Dit hele palet aan pastorale activiteiten wil het parochiebestuur blijvend garanderen en dit is niet alleen maar gebonden aan het kerkgebouw.

Naar aanleiding van de gesprekken zijn door de deelnemende partijen actiepunten geformuleerd. Het parochiebestuur was al in overleg met de gemeente Tubbergen in verband met het opstellen van een Kerkenvisie voor de komende jaren. Er is rijksbudget beschikbaar gesteld voor gemeenten om dit proces te begeleiden en parochies hier op specifieke onderdelen te ondersteunen. Mocht een kerkgebouw aan de eredienst onttrokken dienen te worden dan is er aantal van mogelijkheden om het gebouw te behouden voor het dorp en een andere invulling te geven. Geprobeerd wordt om samen op te trekken met de gemeente, zodat de kerk en de omgeving van de kerk een nieuwe bestemming kunnen krijgen en zo behouden blijven voor het dorp. Naast het onderhouden van contacten met de gemeente gaat het parochiebestuur verkennen welke mogelijkheden er zijn, om na sluiting van het kerkgebouw, op een andere plek te vieren. De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ wil onderzoeken welke financiële lasten het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie met zich mee zal brengen. De beheercommissie is in gesprek met de dorpsraad om aan te sluiten bij de ontwikkelingen ‘Mijn Dorp 2030’. Verder zal de beheercommissie zorgen voor communicatie naar de geloofsgemeenschap.