**Verksamhetsöversikt för år 2019**

**Svenska kyrkan i Bryssel**

**Verksamhetens omfattning och förutsättningar**

Församlingens pastorala område utgörs av Belgien och Luxemburg. Utgångspunkten och samlingsplatsen för församlingens verksamhet är Svenska kyrkan i Bryssel. Uppskattningsvis bor det omkring 10 000 personer med anknytning till Sverige inom församlingens område. Huvuddelen av dessa finns i Brysselområdet. I Waterloo fanns en svensk församling under en tid då svenska familjer etablerade sig där. Efter Sveriges inträde i EU samlades huvuddelen av svenskarna i Belgien i Bryssel. Detta ledde till att kyrkan flyttade till sin nuvarande adress. Ett betydande antal svenskar är fastanställda vid EU-institutionerna. Den näst största gruppen svenskar, runt 2000 personer, finns i Luxemburg.

De som möts i verksamheten är av alla åldrar men har en tyngdpunkt i vuxna yrkesverksamma och barn. Detta gäller för både Bryssel och Luxemburg. Många är utsända i tjänsten, med medföljande, och har en aktiv anknytning till Sverige. I Antwerpen är medelåldern högre och präglad av större integration i lokalsamhället.

Svenska kyrkan i Bryssels verksamhet koncentreras till kyrkans lokaler på Avenue des Gaulois 35. Där bedrivs olika verksamheter riktade till olika åldrar terminsvis. En del verksamheter är återkommande veckovis med uppehåll under skolloven medan andra verksamheter erbjuds månadsvis.

I Antwerpen bedrivs en omfattande diakonal verksamhet i form av t.ex. fartygsbesök. Under terminerna firar vi också regelbundet gudstjänster i Antwerpen och lånar då Norska Sjömanskyrkans lokaler.

Verksamheten i Luxemburg koncentreras till två gudstjänster per år samt att kyrkoherden reser dit vid behov, vid t.ex. kyrkliga handlingar och själavård.

**Medlemmar**

De flesta stödmedlemmarna i Svenska kyrkan i Bryssel är s.k. familjemedlemmar. De utgör för 2019 100 medlemskap. Övriga 85 är enskilda medlemskap. Intäkterna från dessa uppgick till 17 850 euro. Medlemskapen har under året ökat vilket kan bero på att församlingen har blivit bättre på att berätta om vikten och behoven av medlemskapen. Medlemsavgiften har också höjts under året. Viktigt att nämna och notera är också det stora engagemang som medlemmar och andra frivilliga bidrar med i församlingens olika verksamheter.

**Målarbete**

Svenska kyrkan i utlandets ledord ”vid varje möte sker något gudomligt” har varit arbetets utgångspunkt för att skapa mötesplatser i församlingens verksamheter. Arbetet med församlingens Församlingsinstruktion har pågått och är inskickad till Rådet för Svenska kyrkan i utlandet och till domkapitlet i Visby stift.

**Gudstjänst**

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum. Ett mål har varit att fira gudstjänst varje söndag och helgdag med undantag för juli-augusti samt över nyår då kyrkan var stängd. Andra mål har varit att använda olika typer av gudstjänstformer, fira gudstjänst på olika dagar och att fira gudstjänster på olika platser.

I Svenska kyrkan i Bryssel firas i regel huvudgudstjänst varje söndag. I regel har gudstjänsten firats som högmässa men andra gudstjänstformer som gudstjänst, familjemässa och musikgudstjänst har också firats. På onsdagskvällar har en kortare veckomässa firats. Ungefär en gång per månad under vårterminen har veckomässan letts av den norska prästen. Under höstterminen firades några av veckomässorna i Taizéanda.

En del dagar som är svenska kulturella höjdpunkter har haft en kortare andaktsstund, t.ex. den svenska nationaldagen och lucia.

I april besökte Visby stifts och därmed också utlandskyrkans biskop Tomas Petersson församlingen och ledde bl.a. en mässa.

Under året har tre mässor firats i Antwerpen.

Under luciafirandet i Dominikanerkyrkan i Bryssel och i den protestantiska kyrkan i Luxemburg har en kortare andakt firats.

I Luxemburg firades en sommargudstjänst i juni.

Kyrkvärdarna i Bryssel har bidragit till att uppgifterna i gudstjänsten har ombesörjts av fler och att välkomnandet av gudstjänstbesökare blivit tydligt gestaltat.

Under året har flera kyrkliga handlingar ägt rum, både i församlingens egen kyrka men också i andra kyrkor och på andra platser.

Vid flera tillfällen har olika körer medverkat i gudstjänsterna. Både körerna som finns i Bryssel men också körer som varit på genomresa och önskat sjunga i gudstjänsten.

I Bryssel finns Svenska kören som tecknat ett avtal med Svenska kyrkan i Bryssel om ett samarbete. I samarbetet ingår att församlingens kyrkomusiker verkar som konstnärlig ledare för kören och att kören medverkar vid ett antal gudstjänster samt att kören stödjer församlingens arbete med ett litet ekonomiskt bidrag.

I församlingen finns också en barnkör liksom olika projekt-körer som lucia-kören och ”Alla kan sjunga-kören”.

Som redogörelsen ovan visar har alltså målen uppnåtts.

**Undervisning**

Målet för undervisningen har varit att erbjuda olika typer av undervisning riktade till olika åldrar samt att erbjuda något som vänder sig mer till vuxna.

Undervisning sker i våra verksamheter. I barnverksamheterna varvas undervisningen med olika typer av aktiviteter som t.ex. sång, lek och pyssel.

Konfirmandundervisning har bedrivits i enlighet med Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet. I maj konfirmerades 14 ungdomar och konfirmationsmässan ägde rum i Danska kyrkan av utrymmesskäl. I september startade en ny konfirmandgrupp med 12 deltagare. Ledare för konfirmandgruppen är kyrkoherden och församlingspedagogen. Kyrkoherden och församlingspedagogen har besökt skolklasser för att informera om konfirmationen. I verksamheten deltar även unga ledare som får undervisning för uppgiften av församlingspedagogen.

Under hösten startades en ny verksamhet för ungdomar kallad Ungdomskvällar. Den vänder sig till ungdomar i åldern 14-18 år. Tanken är att det kommer vara ungefär en träff per månad. Under hösten erbjöds två ungdomskvällar.

Under våren arbetade barnkören med en musikal med musik från ”Sound of Music” som framfördes i april.

Under våren och hösten har kyrkoherden gjort besök i och fått besök av olika skolklasser, både unga och vuxna, och berättat om Svenska kyrkans arbete och den kristna tron.

Under hösten startades en ny samtalsgrupp en onsdagskväll i månaden kallad ”Soppa och samtal” där vi har samtalat om den gångna söndagens tema och evangelietext. Gruppen vänder sig till vuxna.

Målen har uppnåtts.

**Diakoni**

Diakoni bedrivs i alla våra verksamheter. Målet har varit att erbjuda olika diakonala mötesplatser och det diakonala syftet är att inbjuda till samvaro. Alla våra grupper har inslag av diakoni, mänsklig omtanke och inbördes stöd med möjlighet till riktat stöd och andlig fördjupning av kyrkans personal. Under både seniorluncherna, ca en gång per månad, och ”Ung i Bryssel”-träffarna, varje vecka, ges utrymme till samvaro och stöd inom grupperna och tillgång till samtal med kyrkans personal. Dessa grupper är delvis uppkomna ur ett diakonalt behov. Efterfrågan av enskilda samtal har varit stor och dessa har prioriterats. Eftersom arbetslaget saknar egen diakon bärs det diakonala perspektivet gemensamt och med förmåga därefter.

I Antwerpen bor och verkar diakonen Ulf Radziejewski. Han genomför bl.a. fartygsbesök och under året gjorde han 296 fartygsbesök. Han är även länk till den bofasta svenska befolkningen i Antwerpen. Det diakonala arbetet Ulf bedriver i Sjömanskyrkans anda kan bedrivas genom en generös årlig ekonomisk gåva från Wallenius-rederierna.

Målen har uppnåtts.

**Mission**

Allt vi gör är mission. Målet har varit att sprida evangeliet och att få fler svenskar medvetna om att Svenska kyrkan finns på plats i Belgien och Luxemburg.

Vi vill sprida evangeliet om Jesus Kristus och det görs på olika sätt i de olika verksamheterna. Ibland är missionen tydlig som t.ex. i våra gudstjänster men mission handlar också om ett förhållningssätt och i alla våra verksamheter ska det kristna förhållningssättet synas som bl.a. innebär att möta människor med respekt och omsorg.

Ett tydligt mål för församlingen har varit att öka medlemsantalet, engagemanget och gudstjänstdeltagandet bland svensktalande.

Målet är delvis uppfyllt genom att medlemskapen ökat och att ett stort antal personer bidrar i verksamheterna och söker sig till församlingens lokaler. Då medlemskapen kommer att bli allt viktigare för församlingens ekonomi ska arbetet med att öka antalet medlemmar fortsätta.

**Ekumenik**

Målet med det ekumeniska arbetet har varit att visa att Svenska kyrkan i Bryssel är en del av den världsvida kyrkan genom olika typer av ekumeniska samarbeten.

Under året har vi haft ett fint samarbete med de övriga nordiska kyrkorna. Två gånger anordnades ett nordiskt kyrkomöte för de anställda där gemensamma frågor om utmaningar och möjligheter diskuterades.

Vid olika tillfällen har församlingen lånat eller hyrt kyrkor för att kunna samla fler deltagare än vad de egna lokalerna rymmer.

De estniska och lettiska lutherska kyrkorna i utlandet har regelbundet hyrt församlingens lokaler för att fira sina gudstjänster. Den norska kyrkan har under hösten också hyrt vår kyrkolokal för gudstjänster på norska.

En lokal bönegrupp har samlats en gång per månad i församlingens lokaler.

**Övrig verksamhet**

Kyrkans café finner en viktig roll där många samlas för samvaro och gemenskap över t.ex. en kopp kaffe och en kanelbulle. Caféet har i regel varit öppet fyra dagar per vecka. Under vårterminen serverades lunch med svensk husmanskost på onsdagar. Då intresset för detta inte var stort erbjöds lunchservering endast en onsdag per månad under hösten. Torsdagar har det serverats ärtsoppa och pannkakor. Under särskilda dagar såsom fettisdagen och kanelbullensdag har det varit extra stort tryck i caféet.

Församlingens lokaler har ett attraktionsvärde även för andra grupper och organisationer. Det har lett till en del intressanta samarbeten både med svenska och andra organisationer och föreningar. Munskänkarna har under våren hyrt lokalerna för sina träffar. Sedan juni hyr Nato-kvinnoföreningen lokalerna en gång per månad. Den internationella fotoklubben Viewfinders hyr lokalerna en gång per månad för sina träffar.

Under året har uthyrningen av lokalerna ökat. Lokalerna har t.ex. hyrts ut till barnkalas och olika work-shops.

Under året har många körer besökt församlingen och sjungit i gudstjänsten. I maj besöktes församlingen av Kosterkören som anordnade en konsert i kyrkan en fredagskväll.

I september arrangerades en konstutställning i kyrkans lokaler i samarbete med SWEA Belgien och Svenska klubben. Åtta svenska konstnärer bosatta i Belgien ställde ut några av sina verk.

I november besöktes församlingen av en reporter från Kyrkokörjournalen som gjorde ett intressant reportage om församlingen. Reportaget finns att läsa i decembernumret 2019.

Den 22-24 november ägde julbasaren rum. Den utgör församlingens viktigaste inkomstkälla och är samtidigt en verksamhet som samlar många ideella. Besökarna under julbasaren uppgick till ungefär 2300 personer.

I januari anordnades julgransplundring tillsammans med Svenska klubben.

I samband med biskop Tomas Peterssons besök i april arrangerades en församlingsafton med allsång och samvaro.

Nationaldagsfirandet den sjätte juni ägde rum i kyrkans lokaler med många besökare och trevlig stämning.

I juni gästades församlingen av en konfirmandgrupp från Vretaklosters församling i Sverige som övernattade. En ungdomskväll tillsammans med de konfirmanderna och ungdomar från Bryssel anordnades.

I september arrangerades ett musikcafé med allsångstema i kyrkans lokaler.

**Särskild händelser/förändringar**

Under året har arbetet med miljö och hållbarhet påbörjats och en nulägesbeskrivning av församlingens miljö- och hållbarhetsarbete har gjorts.

Under året har församlingen deltagit i ett pilotprojekt som heter ”Nya vägar”. Projektet handlar om hur medlemsantalet skulle kunna bli högre. Församlingen har utsätt några ”ambassadörer” som särskilt arbetar med detta projekt.

Under våren sålde församlingen sin bil. Detta av två anledningar. Dels för att det årliga anslaget från Sverige minskar och det är väldigt dyrt att äga en bil och dels för att minska församlingens klimatavtryck.

Under året genomförde församlingen en enkät där möjlighet till att svara på frågor angående församlingens verksamhets gavs. Sammanlagt 113 personer svarade på enkäten. Överlag får församlingens arbete fina lovord. Enkätsvaren har behandlats både i kyrkorådet och i personalen.

Kyrkostyrelsen i Sverige har beslutat att alla Svenska kyrkans utlandsförsamlingar ska genomgå en juridisk genomlysning. Detta görs i samverkan med jurister från Sverige och lokala jurister. Syftet är bl.a. att se till så att församlingen följer den belgiska lagstiftningen. Under hösten påbörjades denna genomgång av församlingen och förväntas bli klar under första halvan av 2020.

**Personalsammansättningen under 2019**

Kyrkoherde/präst (100%) utsänd
Kyrkomusiker (100%) utsänd
Församlingspedagog (100%) utsänd
Husmor/husfar (100%) lokalanställd
Ekonom (40%) lokalanställd
Assistent (100%, från hösten 50%) lokalanställd

En gång per månad leds en gudstjänst i Bryssel av diakon Ulf Radziejewski, pensionerad och bosatt i Antwerpen. Ulf upprätthåller även Sjömanskyrkans traditioner och fortsätter göra fartygsbesök.

Ekonomens tjänst ökade från 30% till 40% eftersom arbetsbördan inte ryms under 30%.

Eftersom det årliga anslaget från Sverige minskar tvingades församlingen att minska assistenttjänsten från 100% till 50% från och med september.

Kyrkorådet utgörs av nio ledamöter som väljs av kyrkostämman för en mandatperiod om två år. Kyrkorådet utgör församlingens styrelse och sammanträder ca tio gånger per år. Valda ledamöter är:

Lena Andersson Pench (ordförande)
Fredrik Ollila, kyrkoherde
Magnus Sätterberg, vice ordförande
Mikael Benthe
Ylva Engsner
Alison Lundqvist
Marianne Norrgran
Eva Sagler
Jonas Jonsson
Anna-Carin Kneip Krokstäde, ersättare
Erika Jangen, ersättare

**Utmaningar, Visioner, Framåtblickar**

Församlingens ekonomiska förutsättningar förändras då anslaget från Sverige minskar. Därför har kyrkorådet tillsatt en framtidsgrupp för att analysera och förbereda kommande ekonomiska utmaningar.

En viktig utmaning är att nå ut till nyinflyttade svenskar och få dem att hitta till församlingens lokaler samt att få nya medlemmar som betalar medlemsavgift till församlingen.

En annan viktig utmaning är också hur församlingen kan vara en viktig aktör bland svenskar utanför sina lokaler på Avenue des Gaulois 35.

Lokalen är en mötesplats också för verksamhet som inte är kyrkans egen. Det rymmer möjlighet till utbyten och samarbeten men ställer även krav på tydlighet i avsikter och ansvar.

Svenska kyrkan i Bryssel behöver vara framåt och inkluderande med en förankring i Svenska kyrkan och alltid vara uppmärksam på vad dess huvuduppgift är.

Församlingen behöver öka antalet ideella krafter. Det finns många med ett stort engagemang och intresse för församlingens verksamhet. Dessa måste tas tillvara. I takt med att de ekonomiska förutsättningarna blir förändrade måste mer bygga på ideella krafter.

**Statistik**

Besöksfrekvensen till församlingens gudstjänster och andra verksamheter ökar under hösten för att bli som störst under slutet av november fram till och med jul. Besöksfrekvensen avtar på försommaren och är sporadisk under sensommaren. Söndagens huvudgudstjänst har samlat mellan 20-130 besökare. Antalet mässor har ökat och det totala antalet besökare till mässorna.

I tidigare års statistikrapportering har Svenska kören tagits upp som en av församlingens vuxenkörer. Då den inte är en renodlad kyrkokör har den inte tagits med årets inrapportering.

**Församlingsbidrag**

Det erhållna församlingsbidraget från Svenska kyrkan i utlandet i Uppsala har minskat. Det uppgick till 48 090 euro. Det har bekostat löner och sociala avgifter för lokalt anställd personal.