

**TOEKOMST RELIGIEUS ERFGOED, VNG-input via de heer Gerdo van Grootheest/wethouder Maastricht/lid VNG-cie Ruimte&Wonen t.b.v. rondetafelgesprek 3-11-2016 TK-commissie OCW**

**Belang van religieus erfgoed**

Religieus erfgoed is enorm belangrijk voor een gemeente. Kerken zijn beeldbepalend in een historisch stadsbeeld, geven identiteit aan een plek en zijn doorgaans oriëntatiepunten in een stedenbouwkundige structuur. Zij maken voor velen deel uit van de ziel en de trots van de gemeenschap en kunnen het collectief geheugen van inwoners en bezoekers voeden.

**1. Korte terugblik**

**- 2007/2008**

De VNG heeft de lokale overheden in een vroegtijdig stadium bewust gemaakt van de vele religieuze gebouwen die in ons land leegkomen en waarvoor een herbestemming nuttig kan zijn. Onze eerste bijeenkomst was medio 2007 in de herbestemde Stefanuskerk in Utrecht-Overvecht bij het VNG-Jaarcongres. Dus nog voor 2008, het Jaar van het Religieus Erfgoed. En eind 2008 hebben de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) en de VNG de ‘Handreiking religieus erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten. Van kerkelijk gebruik tot herbestemming.’ uitgebracht. Deze handreiking, voorzien van een stappenplan en begeleid door een congres in de herbestemde Grote Kerk te Den Haag, moest de aandacht ook na 2008 levend houden.

**- 2009-2016**

In de jaren na 2008 heeft de VNG zich vooral gericht op leegstand en herbestemming in het algemeen. Voorts hebben we meegewerkt aan een handreiking over roerend religieus erfgoed.

**2. De toekomst**

De landelijke Agenda Toekomst Religieus Erfgoed loopt eind 2016 af, terwijl de leegstand toeneemt. De prognose loopt op van 30% tot 80% sluitingen bij 8800 kerken. Dit heeft lokaal grote gevolgen.

***- Wensen richting Rijk***

1. Een regeling waardoor de bij herbestemming van religieus erfgoed vaak onrendabele top door het Rijk financieel wordt gecompenseerd is vereist om behoud in de toekomst te garanderen.

2. Een adequate financiële tegemoetkoming van rijkswege voor het onderhoud van religieus erfgoed al dan niet met een woonhuis-herbestemming.

3. Een actueel waarderingskader dat gemeenten kunnen benutten bij het wegen van de cultuur-historische waarde en het stellen van prioriteiten bij met name de kerkgebouwen in hun gebied.

4. Ambassadeurs ter begeleiding van het onderhandelingsproces tussen eigenaren van religieus erfgoed, initiatiefnemers voor herbestemming van een pand en gemeenten.

***- Rol van gemeenten***

De Omgevingswet biedt de gemeenten vanaf 2019 meer dan ooit de mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving. Binnen hun omgevingsvisie kunnen zij b.v. een kerkenvisie opnemen. En in hun rol als vergunningverlener, o.a. voor alle soorten monumenten en stads- en dorpsgezichten rijks/provinciaal/gemeentelijk, kunnen ze integraal belangen afwegen.

**3. Voorbeelden uit Maastricht**

Maastricht heeft ongeveer 55 kerken waarvan er nog ongeveer 30 met een religieuze functie (en daarvan 26 Rooms Katholiek). Van de Maastrichtse kerken zijn er 30 beschermd als rijksmonument en 20 als gemeentelijk monument. Vanwege dit grote aantal is het vraagstuk niet onbekend. Circa 20 kerken zijn reeds herbestemd. Denk hierbij aan het Kruisherenklooster als hotel, de Dominicanerkerk als boekhandel, de Oude Minderbroederskerk als Regionaal Historisch Centrum, de kerk in Malpertuis als onderkomen voor Opera Zuid, de Mariakerk op het Fatimaplein en de Hubertuskerk als fitnessruimte, de Lambertuskerk als woonhuis/kantoor.

Daarnaast heeft de Universiteit Maastricht een aantal kerken herbestemd die vrijkwamen door de secularisering in de jaren zeventig. Ongeveer 5 kerken staan er momenteel leeg.

De verwachting is dat binnen nu en 10 jaar door ontkerkelijking en herschikking van de parochie-grenzen nog eens 10 tot 15 kerken leeg komen te staan, dus in totaal rond 70% sluiting. Omdat er meer ruimte is dan programma/activiteiten zullen niet alle leegstaande kerken herbestemd kunnen worden. Voor sommige zal gelden dat we leegstand moeten accepteren. Dit thema is geagendeerd tijdens de Tweede Biënnale Leegstand en Herbestemming (21-02-2014), die plaatsvond in Maastricht en waarbij de aanpak ‘leegstand stadsbreed’ vanuit het Maastricht-LAB als voorbeeldaanpak werd benoemd.