**God verbindt generaties**

*Verkondiging n.a.v. Jozua 4: 6, 7 en Maleachi 3: 24*

Beste jongeren en ouderen,  
samen gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 1]

Vanmorgen gaat het over generaties.

Een onderwerp dat regelmatig in het nieuws komt.

Meestal gaat het dan om een generatieconflict (of -kloof).

[dia 2]

Denk aan:

* de discussie over de pensioenen, waar ouderen en jongeren tegenover elkaar lijken te staan;
* het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel sleepwet genoemd), waar ouderen in meerderheid voor waren en jongeren tegen;
* het nemen van maatregelen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Jongeren staan veel meer open voor ingrijpende maatregelen dan ouderen.

En hoe zit het met de Nederlands Gereformeerde kerk in Kampen?

Is hier ook sprake van een generatiekloof?

Of lukt het als generaties met elkaar verbonden te blijven, ook wat het geloof betreft?

Het is trouwens al best bijzonder dat (bijna) alle generaties hier vanmorgen onder één dak zitten. Ondanks alle verschillen.

In de Bijbel worden jong en oud gewaardeerd, bijvoorbeeld in Spreuken 20: 29.

[dia 3]

*De pracht van jonge mensen is hun kracht,*

*de sier van oude mensen is hun grijze haar.*

[dia 4 – blanco]

**Verzoening van generaties**

In de praktijk kan het zo gebeuren dat generaties elkaar kwijtraken.

Daarmee zitten we in Maleachi 3.

[dia 5-a]

Uit het laatste vers (24) blijkt dat er een kloof is tussen de ouders en kinderen.

Wat er precies aan de hand is, zegt Maleachi niet.

Wat in ieder geval opvalt is dat hij niemand de schuld geeft.  
Hij zegt niet tegen de jongeren: jullie doen het op de verkeerde manier,

kijk toch alsjeblieft wat beter naar je ouders.  
Andersom zegt hij ook niet tegen de ouderen: jullie zitten fout, luister toch gewoon naar die jongeren.

Het gaat niet om goed of fout, wie er gelijk heeft en wie niet.  
Het is een wederzijds probleem van generaties die elkaar niet kunnen vinden.

Maar Maleachi eindigt niet zonder hoop: hij profeteert over een verzoening van de generaties.

De generatiekloof is van alle tijden.  
Die los je niet even op, daarvoor zit het te diep.  
Wil je de generatiekloof overbruggen, dan moet je naar het diepere probleem doorsteken.  
De mensen zijn niet alleen elkaar kwijt, ze zijn ook God kwijt.  
Dáár beginnen de problemen.

Maleachi is profeet na de ballingschap.  
Een groep Joden is teruggekeerd naar Israël, heeft Jeruzalem en de tempel herbouwd, en probeert weer een leven op te bouwen.  
Maar eenmaal gesetteld komen de vragen weer opzetten:  
‘waar is God eigenlijk, wat merken we nou van hem?  
Mijn buurman heeft niets met God, maar het gaat prima met hem hoor!  
Wat heeft het voor zin om God te dienen?  
Welk verschil maakt God nou eigenlijk?’  
Herkenbare vragen?

Die twee problemen in Maleachi 3: mensen die God kwijtraken én elkaar kwijtraken, die hebben met elkaar te maken.

De generaties kunnen pas bij elkaar komen als ze bij God komen.  
Die twee dingen kun je niet los van elkaar zien.

[dia 5-b]

In Lucas 1 wordt Maleachi 3: 24 aangehaald door de engel Gabriël als hij de geboorte van Johannes aankondigt aan Zacharias.

*Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.*

Gabriël zet ze naast elkaar: verzoening tussen generaties en verzoening met God.  
De kloof tussen mensen wordt gedicht als mensen met God gaan leven!

[dia 6 – blanco]

Trouwens, ook Maleachi doet die oproep.  
Hij zegt: ‘houdt je aan het onderricht van Mozes’.  
En dan heeft hij het even later ook over Elia.  
Mozes en Elia staan voor de wet en de profeten, voor de bijbel.  
Voor God die zich aan ons bekend maakt.  
Als we samen luisteren naar God, samen zoeken naar wat hij wil, dan kunnen we elkaar vinden, ook als we bij een andere generatie horen.

Want bij God leer je dat het niet draait om jou en jouw generatie.  
Bij God leer je het belang van de ander te zoeken, zoals God ons belang zoekt.  
Bij God leer je elkaar te dienen, en dan kun je echt verbonden zijn.

Dan kijk je verder dan je voorkeuren.

Dat gaat niet vanzelf.

God maakt het mogelijk.

Aan het kruis heeft Jezus ook de vloek van de generatiekloof op zich genomen.  
Dé Vader en dé Zoon worden daar van elkaar verwijderd.  
Zo brengt Jezus generaties weer bij elkaar.

Johannes vertelt in zijn evangelie dat Jezus vlak voordat hij stierf zijn moeder en Johannes zag staan. Jezus zei tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon’, en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’

Door Jezus worden we als generaties aan elkaar verbonden.

**Gedenkteken en vragen**

Hoe werkt dat dan in de praktijk.

Hoe zorg je dat je als generaties met elkaar verbonden blijft in het geloof?

In de eerste plaats is het goed om te beseffen dat de tijd waarin je bent opgegroeid invloed heeft op je geloof.

Mijn opa en oma (vooroorlogse generatie) woonden in Eemdijk en waren lid van de CGK. Ze beleefden het geloof op een heel andere manier dan ik.

Toch heb ik ontdekt dat ze het oprecht meenden en dat die geloofsbeleving paste bij hun tijd en situatie.

Dezelfde ervaring heb ik met mijn ouders……

En ik merk dat mijn kinderen weer een andere invulling aan hun geloof geven.

God gaat met iedere generatie zijn eigen weg.

En iedere generatie gaat zijn eigen weg met God.

Je kunt niet op het geloof van de vorige generatie blijven teren, maar moet voor jezelf leren ontdekken wat God en geloof beteken in jouw leven.

Daar moeten de ‘oudere’ generaties je gelegenheid voor geven.

Daarover gaat het eerste gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen (Jozua 4).

Het volk Israël is op weg naar het beloofde land maar stuit op de Jordaan.

Door een wonder wordt het water tegengehouden.

Als de priesters met de ark van het verbond met de Heer in de Jordaan gaan staan kan het hele volk de Jordaan oversteken.

[dia 7]

En dan krijgt Jozua de opdracht om een gedenkteken op te richten.

Uit de uitleg die God erbij geeft blijkt dat dit gedenkteken bedoeld is om de aandacht van komende generaties te trekken zodat ze gaan vragen wat die stenen op die plek betekenen.

Je zou deze opdracht kunnen zien als een model voor intergenerationele communicatie over het geloof.

Je ziet dan dat de generaties hierin verschillende verantwoordelijkheden hebben.

De ‘oudere’ generaties hebben de verantwoordelijkheid gedenktekens op te richten die laten zien wat God in hun leven heeft gedaan (betekent).

De ‘jongere’ generaties hebben de verantwoordelijk om te vragen naar de betekenis van die gedenktekens.

Zo ontstaat er een ontspannen sfeer waarin het geloof gedeeld kan worden.

Ik laat nu twee cartoons zien.

Aan jullie om te beoordelen of dat is wat bedoeld wordt met het creëren van een ontspannen sfeer waarin het geloof gedeeld kan worden.

[dia 8] [dia 9]

Kenmerken voor de Joodse geloofsopvoeding is de cultuur van het vragen stellen. Zo stelt het jongste kind tijdens de sedermaaltijd vier vragen over gebruiken die anders zijn op sederavond dan op andere avonden.

In onze protestantse cultuur draaide het veel meer om de antwoorden. Maar de antwoorden van de vorige generatie zijn niet meer de antwoorden van de volgende generatie omdat de situatie en cultuur zo snel veranderen.

Hoe mooi zou het zijn als de oudere generatie vragen kan ontlokken bij de jongere generatie door gewoontes (bidden, Bijbellezen, kerkgang), leefstijl, de muziek waar ze naar luisteren en vul voor jezelf maar in…

Helaas is het vaak zo dat generaties tegenover elkaar komen te staan. Doordat ze al snel een mening of oordeel hebben over het gedrag van de andere generatie. Vanuit je eigen leeftijdsgroep maak je dan een beeld van die ‘anderen’. Het is soms lastig om echt met elkaar in gesprek te komen. Vandaar dat ik nu een eerste aanzet wil geven.

[dia 10]

Bedenk voor jezelf:

* Wat zou je aan iemand van een generatie boven jou willen vragen?
* Wat zou je aan iemand van een generatie onder jou willen vragen?

[wachten]

Zo meteen gaan we elkaar ontmoeten.

Een mooie kans om een van de vragen die je bedacht hebt ook daadwerkelijk te stellen aan iemand die minimaal 15 jaar jonger of ouder is dan jij.

[dia 11]

**Alle generaties horen bij de gemeente**

Ik ga afronden.

Ik begon de verkondiging met ‘Beste jongeren en ouderen, samen gemeente van onze Heer Jezus Christus’.

In de gemeente horen alle generaties erbij.

Toch denk ik dat jongeren vaak niet het gevoel hebben dat ze erbij horen.

Terwijl het voor hun betrokkenheid bij de kerk juist zo belangrijk is dat ze erbij horen.

Bij de ‘oudere’ generaties werkte dat anders.

Je ging met je ouders mee, paste je gedrag aan aan de heersende norm, deed belijdenis van je geloof en dan hoorde je bij de gemeente.

Behave, believe, belong.

Dat is nu anders.

Jongeren leven in een seculiere maatschappij met oneindig veel keuzes.

Voor hen is het belangrijk dat ze in de kerk ervaren dat ze bij God en de gemeente horen.

Dat ze merken dat ze nodig zijn en niet gemist kunnen worden, ook als ze zich niet gedragen volgens de ‘regels’ van de kerk (het geloof).

Dat ze voorbeelden zien van hoe het geloof werkt in het leven van de oudere generatie.

Daardoor kunnen ze komen tot een bewuste keuze voor het geloof en van daaruit maken ze eigen keuzen voor een christelijke levensstijl.

Belong, believe, behave.

Genoeg gesprekstof voor tijdens de ontmoeting zou ik zo denken.

Amen.