**Kerkelijk Noodfonds - Organisatorische onderbrenging en rechtspersoon**

**Onder de diaconie of het diaconaal platform?**

 ***1. twee modellen zonder rechtspersoon***

 ***2. met eigen rechtspersoon / zelf stichting oprichten***

**1. Onder de diaconie of het diaconaal platform? Enkele modellen.**

Bij de start of de doorontwikkeling van een noodfonds kan de vraag op tafel komen naar de plaatsing en rechtspersoonlijkheid van het noodfonds.

Soms wordt het noodfonds aan 1.meerdere diaconieën of 2. een diaconaal platform/-beraad gekoppeld. Daarmee is niet automatisch geregeld dat men zich financieel, juridisch en fiscaal geen buil kan vallen. Voor een (beginnend) fonds met een bescheiden budget en slechts enkele hulpaanvragen per jaar, kunnen de eerste twee vormen prima werken. In het geval van een diaconaal platform ligt dit anders, hoewel men ook dan kan kiezen voor model 1 of 2.

Hieronder een korte toelichting van de verschillende modellen. In deze gevallen is geen sprake van een eigen rechtspersoon. In de praktijk wordt in dat geval een aparte werkgroep (of commissie of kerngroep) Noodfonds ingesteld. Daarmee wordt gezorgd voor een bundeling van kennis en ervaring van de betreffende ambtsdragers/vrijwilligers, een duidelijke afbakening van rollen, taken en werkwijze.

***Geen eigen rechtspersoon, 2 modellen.***

**Model 1: noodfonds van meerdere diaconieën.**

Meerdere diaconieën en evt. parochies van verschillende kerken richten gezamenlijk het noodfonds op. Het noodfonds wordt aan de diaconie van één kerk gekoppeld en er wordt een aparte bankrekening geopend. Op basis van vertrouwen en goed overleg kan dit prima functioneren. Pas als er meningsverschillen ontstaan, kan het problemen opleveren. Juridisch is er niets geregeld. Diaconieën geven geld uit handen. Wat doe je in geval van meningsverschillen? Of als een van de deelnemende kerken geen mensen meer kan leveren of zich helemaal wil terugtrekken? Bespreek of een aanvullend (huishoudelijk) reglement hierin kan voorzien.

**Model 2: noodfonds onder diaconaal platform/-beraad**

Een diaconaal platform/-beraad als overlegvorm van meerdere diaconieën van diverse kerken en geloofsgemeenschappen heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het is organisatorisch en juridisch een vrijblijvende organisatievorm. Dat is voor veel onderwerpen op de agenda prima. Als projecten worden opgezet waarvoor bijv. fondsen geworven moeten worden en regelmatig betalingen gedaan dienen te worden, komt het moment om zaken te formaliseren zodat kwesties rond verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid goed geregeld zijn.

Formeel kan er niet zonder meer een noodfonds aan een diaconaal platform hangen omdat het platform an sich geen rechtspersoon is. Indien men dit wel doet, zou het gevolg bijv. kunnen zijn dat er een bankrekening voor het noodfonds komt die op iemands persoonlijke naam staat. Dit brengt verschillende risico’s en nadelen met zich mee:

* deze persoon moet belasting betalen over de inkomsten op deze rekening;
* als deze persoon plotseling zou overlijden, komt het geld in zijn/haar erfenis en staat het noodfonds met lege handen;
* Er is geen afgescheiden vermogen en in geval van schuldeisers kunnen deze aankloppen bij de diaconie;
* de Belastingdienst accepteert deze constructie niet in geval er een ANBI-verklaring wordt aangevraagd.

Op dit punt dient de vraag naar een passende rechtspersoon zich aan. Dit is vrijwel altijd een stichting, al of niet kerkelijk, interkerkelijk of gemengd. Hierbij zijn meerdere varianten mogelijk en afhankelijk van de plaatselijke context kan de ene of andere vorm de voorkeur genieten.

***Met eigen rechtspersoon, 3 mogelijkheden voor onderbrengen noodfonds in een stichting***

**Drie varianten:**

**A.** Het diaconaal platform (of beraad) richt een stichting op die – bij wijze van spreken- onder het platform wordt geplaatst. Een van de projecten kan een noodfonds zijn, naast bijv. SchuldHulpMaatje of een inloophuis, Voedselbank, vakantieproject e.d.. Bestuursleden van de stichting zijn tevens lid van het Diaconaal Platform/-Beraad.

**B.** T.b.v. het Noodfonds wordt een aparte stichting opgericht; kerkelijk, interkerkelijk, particulier of gemengd (kerkelijke mensen aangevuld met niet-kerkelijken).

**C.** Het Noodfonds sluit zich aan bij of wordt onderdeel van een bestaande stichting in die plaats omdat er een logisch verband is tussen doelstelling, doelgroep etc. Dit kan een bestaand oecumenisch project zijn zoals een inloophuis, als voorbeeld: Meester Geertshuis in Deventer. Maar ook een andere, seculiere stichting die bijdraagt aan armoedebestrijding en/of sociaal maatschappelijke vormen van zorg en welzijn voor kansarme groepen.

De werkgroep die zich bezighoudt met het oprichten of door-ontwikkelen van het noodfonds kan d.m.v. onderzoek ter plaatse uitzoeken welk model en welke variant de voorkeur heeft. Dit betekent gesprekken voeren met mogelijke partners, evt. statuten van een reeds bestaande stichting bekijken, de achterban raadplegen en een keuze maken uit de verschillende mogelijkheden. In alle gevallen is het raadzaam advies te vragen bij het RCBB.