**Wie is de baas in een rouwplechtigheid?**

De titel is een interessante vraag waar ik zelf ook over moet nadenken als ik een begrafenis ga leiden. Het klinkt een beetje rechttoe-rechtaan, maar is daardoor duidelijk: wie is eigenlijk de baas bij een christelijke rouwplechtigheid? Wie bepaalt wat er wel of niet gedaan, gezegd, gezongen, beluisterd wordt? Is dat de familie, de kerkenraad, de begrafenisondernemer, de voorganger? Uiteraard is er overleg, maar soms moeten er ook knopen doorgehakt worden.

Calvijn zat daar ook mee in de tijd van de Reformatie. Hij wenste bij een begrafenis alle roomskatholieke gewoontes af te schaffen. Het makkelijkste was om de begrafenis helemaal bij de kerk weg te halen en toe te vertrouwen aan de familie. Zo geschiedde, maar dat werkte niet echt. Ook in de gereformeerde traditie is de kerk altijd betrokken geweest bij een begrafenis (al werden mensen heel lang niet vanuit de kerk maar vanuit huis begraven!) Maar betekent dat de kerk ook de baas is?

De toenmalige Hervormde Kerk hield het het langste vol om in haar beleid te bepalen dat de begrafenis de verantwoordelijkheid van de familie is. Een predikant had zelfs in zijn kerkordelijke taakomschrijving niet staan dat hij begrafenissen moest leiden. Dat deed hij (en zij) wel maar officieel in zijn vrije tijd. Ik heb wel eens gedacht dat daar misschien ook de gewoonte vandaan kwam dat vroeger families een dominee na de begrafenis een envelop met geld gaven als salaris. Het leidde soms tot verwarring in de gemeente. Een bruidspaar wilde een mooie liturgie hebben in de trouwdienst, met gezangen. De kerkenraad zei: dat doen we niet, wij zingen alleen psalmen in onze diensten. In dezelfde week was er ook een begrafenis. In de rouwdienst werden wél gezangen gezongen (‘Wat de toekomst brengen moge…!’), kleinkinderen van de overledene maakten zelf muziek. Toen was het bruidspaar teleurgesteld. ‘Waarom zij wel en wij niet?’ Antwoord: een trouwdienst is een gewone, ambtelijke kerkdienst. Het is een dienst van de gemeente. Een rouwdienst is iets anders. Een familie is verantwoordelijk voor de rouwplechtigheid. Daarom zijn er ook geen ambtsdragers in de rouwdienst. De dominee komt gewoon van achter uit de kerk naar voren lopen, niet vanuit de kerkenraadskamer. Eigenlijk is een rouwdienst niets anders dan een familiebijeenkomst in het kerkgebouw.’ Tegenwoordig mag ook in de Protestantse Kerk een rouwdienst gewoon een ambtelijke dienst zijn (het hoeft dus nog steeds niet) maar ja, dán is dus wel de kerkenraad de baas…

Ik ga naar 2020. Je bent bijwoner van een rouwplechtigheid. Je komt in de aula van de begraafplaats en ziet tot je verrassing veel mensen met kleding in dezelfde kleur en die is bepaald niet zwart. De kist met het lichaam van de overledene is beschilderd en beplakt. Er zijn overal bloemen. Er worden popliedjes ten gehore gebracht tijdens de samenkomst. Er is ook een predikant die een stukje uit de bijbel leest, erover mediteert en een gebed doet. Zo te horen heeft hij maar tien minuten gekregen. Daarna halen diverse andere sprekers herinneringen op uit het arbeidzame en sportieve leven van de overledene. Alles wordt gefilmd. Je denkt: ‘hè, kan dit nu allemaal zomaar?’ Je kijkt die dominee eens aan: vindt die dit nu goed?

Je verbazing heeft te maken met wat je gewend bent. Dit dus blijkbaar niet. We stuiten weer op de titel van deze column. Van wie is de rouwplechtigheid eigenlijk? Wie is er eindverantwoordelijk voor? Is dat de begrafenisondernemer? Is dat de christelijke gemeente, dus de voorganger? Is dat de familie? Het antwoord erop bepaalt wie de keuzes mag maken voor wat er gebeurt in een rouwplechtigheid. Laten we het hebben over déze plechtigheid, in de aula van de begraafplaats.

De begrafenisondernemer kunnen we direct afvoeren. Die is wel verantwoordelijk voor het geordende verloop van alle plechtigheden, maar inhoudelijk is hij (of zij) alleen dienstbaar aan de rouwdragende familie.[[1]](#footnote-1) Hij heeft zelf niets te zeggen, hoewel zijn inbreng en voorstellen gewaardeerd worden door mensen die weinig raad weten met alles wat hun overkomt in de dagen van rouw. Is de christelijke gemeente eindverantwoordelijk? Antwoord nee. De rouwplechtigheid is van de familie, al helemaal als die plaatsvindt in een ander gebouw dan de kerk. Alleen voor een eventuele samenkomst in het kerkgebouw is de gemeente (mede) verantwoordelijk. Laten we dat compromis sluiten. Een oudstenraad mag zeggen: cremeren keuren wij af, dus vinden er geen crematies plaats vanuit onze kerk. Of: er wordt geen popmuziek ten gehore gebracht in ons kerkgebouw in de dankdienst voor het leven van een overledene. Dus ook al is in het kerkgebouw in een niet-ambtelijke dienst de familie verantwoordelijk, dan moet zij nog wel rekening houden met de wensen van de eigenaar van het gebouw. Ja, toch? Maar over wat buiten het kerkgebouw gebeurt heeft een christelijke gemeente niets te zeggen, ook niet als er een voorganger bij is. Wat er in de aula of bij het graf gezegd of gedaan wordt is honderd procent familieverantwoordelijkheid. Het lijkt dat dit de laatste jaren tot de families doordringt. Voegden ze zich voorheen in een patroon van standaardplechtigheden, tegenwoordig maken ze er echt hún plechtigheid van. De begrafenis of crematie wordt tot een unieke gebeurtenis gemaakt. Herinneringen aan de overledene en het verdriet van de nabestaanden worden zo persoonlijk mogelijk vormgegeven. Kerkenraden / oudstenraden geven overigens ook steeds meer ruimte aan de wensen van de familie als de rouwsamenkomst in het kerkgebouw plaatsvindt.

En dan kan het gebeuren dat je in een rouwsamenkomst toch wel bijzondere muziek hoort en op de begraafplaats witte duiven de lucht in ziet gaan als symbool van de ziel die opstijgt naar God. Zet je maar over je verbazing heen en wees met de familie ontroerd als je de duiven nastaart.

1. Uiteraard hebben begrafenisondernemers ook hun eigen opvattingen en morele grenzen. Die moeten ze dan maar zo vroeg duidelijk maken dat de familie nog tijd heeft om een andere onderneming in te schakelen. Denk aan begrafenisondernemers die geen anders-godsdienstige begrafenis willen leiden en of geen crematies regelen. [↑](#footnote-ref-1)