**Position Paper Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)**

**Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie OCW op 3 november 2016**

*Onroerend goed.*

In 2007 heeft het bestuur van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), de koepelorganisatie waarbij vrijwel alle religieuze instituten in Nederland zijn aangesloten en hun belangen behartigt, het initiatief genomen om te komen tot een inventarisatie van alle nog in bezit van religieuzen zijnde en nog door religieuzen bewoonde kloostergebouwen.

Tientallen kloosters zijn daarna bezocht en de bewoners is het hemd/habijt van het lijf gevraagd.

Telde Nederland in 2009 ruim 170 kloosters, nu acht jaar later nog 90. Een daling met meer dan 80 gebouwen in de voorbije acht jaar. Een gemiddelde van tien per jaar.

In de jaren dertig, veertig en vijftig van de vorige eeuw telde ons land tienduizenden religieuzen. In 2016 zijn er nog ca. 5000 religieuzen die een gemiddelde leeftijd van ver boven de tachtig jaar hebben.

De Rooms-Katholieke kerk zette met het Tweede Vaticaans concilie de deuren open. Een aantal van de religieuzen ging door die deuren daadwerkelijk naar buiten en kwam niet meer terug. Weliswaar bleven velen maar de aanwas stopte nagenoeg, enerzijds vanwege het bereiken van de doelen waarvoor instituten destijds werden opgericht en anderzijds door de ontkerkelijking/secularisering in Nederland en Europa.

Door deze ontwikkelingen en cijfers is het duidelijk waarom er in de afgelopen jaren tientallen kloostergebouwen zijn afgestoten en dit proces nog niet ten einde loopt.

Het jaar van het religieus erfgoed is op 18 december 2008 tijdens de in Middelburg gehouden slotmanifestatie afgerond. Dit jaar had ten doel aandacht te vragen voor de kansen en bedreigingen van het religieus erfgoed. Kerken, kloosters en kapellen vormen een wezenlijk bestanddeel van onze cultuur. In het gepresenteerde plan “Geloof in de toekomst” zijn aanbevelingen opgenomen die door de politiek zouden moeten worden opgepakt, teneinde voor de toekomst een goed (financieel) fundament onder de gebouwen te kunnen leggen.

Naast deze nationale component zijn het de provincies en gemeenten, die als partners bij het veiligstellen van het religieus erfgoed voor komende generaties een cruciale rol kunnen spelen. De gedeputeerden in Noord-Brabant en Limburg hebben daar ook samen met de KNR concreet inhoud aan gegeven.

Monumentale kloosters zijn ook cultuurhistorisch van groot belang. Het zijn de uiterlijke tekenen van de kerkelijke en maatschappelijke rol die de religieuzen gedurende een lange periode gespeeld hebben en daarmee vormen deze gebouwen op hun manier herinneringen aan die periode en dienen daarom derhalve met zorg behandeld te worden.

Contact met de overheden is dan ook noodzakelijk. Kloosters zijn vaak grote complexen op voor gebiedsontwikkeling interessante plekken. De herbestemming van een klooster kan ook een extra impuls voor een dergelijke ontwikkeling betekenen.

Een aantal kloostergebouwen zal door religieuzen bewoond blijven. Dit betreft o.a. abdijen die grotendeels in hun eigen onderhoud kunnen voorzien door jaarlijks tienduizenden gasten te ontvangen en producten zoals bier, wijn en kaas te verkopen.

Investeringen die daarvoor nodig zijn worden veelal door religieuzen zelf in onderlinge solidariteit ter beschikking gesteld.

Zo blijven er enkele spirituele tankstations in onze lage landen waar in het kader van de reductiedoelstellingen CO2 uitstoot niet fossiele brandstof wordt geleverd, maar de meeste religieuze instituten gaan verdwijnen.

De komende tijd zullen er nog tientallen kloostergebouwen verkocht gaan worden, maar deze erfgoedcomplexen kunnen een nieuw leven krijgen door het te gebruiken voor zorg en onderwijs, terreinen waarop religieuzen altijd werkzaam zijn geweest. Laat die gebouwen ook in de toekomst plekken zijn waar ook mensen die niet gezien worden de aandacht krijgen die ze verdienen. Tevreden burgers zijn een zege voor politici.

*Roerend goed/archieven/kerkhoven.*

Naast het onroerend goed bezitten de Nederlandse kerken en kloosters misschien wel de grootste verzameling (kunst)historische voorwerpen in Nederland. Het gaat vaak om belangrijke voorwerpen, die soms zelfs tot ons nationale erfgoed behoren. Het erfgoed van de Nederlandse religieuze instituten vormt hierin een belangrijk onderdeel; het is een afspiegeling van de grote bijdragen die de religieuzen (eeuwenlang) hebben geleverd aan de maatschappij op het gebied van onderwijs, ziekenzorg, ouderenzorg, armoedebestrijding, etc..

De interieurs en inventarissen kunnen niet allemaal bewaard blijven en zullen een herbestemming moeten krijgen of afgestoten worden. De snelheid waarmee dit gebeurt levert een risico voor dit roerende erfgoed op. Door Museum Catharijneconvent bent u hierover geïnformeerd.

De archieven zijn/worden ondergebracht in het Erfgoedcentrum Kloosterleven in Sint Agatha. Dit complex is daartoe met financiële steun van de religieuzen up to date gemaakt ten einde deze stukken conform de eisen van de archiefwet te bewaren en toegankelijk voor huidige en toekomstige generaties te houden. De exploitatiekosten worden eveneens nog door religieuzen gefinancierd, maar deze bijdrage zal toch eindig blijken te zijn. Het bewaren van deze archieven in de toekomst verdient dan ook bijzondere aandacht.

Om de grafzorg voor de toekomst te waarborgen is de ‘Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten’ opgericht. Deze stichting adviseert de besturen inzake zorg voor graven en begraafplaatsen, o.a. bij het regelen van toekomstig eigendom, beheer, onderhoud, instandhouding en toezicht.

Provincies kunnen vanuit een positie van middensbestuurslaag een specifieke bijdrage leveren aan het proces van herbestemming en voortgaand gebruik van onroerende- en roerende goederen, maar ook de rijksoverheid wordt bij dezen uitgenodigd niet afzijdig te blijven.

De aandacht die de Tweede Kamercommissie OCW hier vandaag aan besteed, stemt zeker hoopvol.

*drs Rogier A.M.Chr. Moulen Janssen*