Zondag 13 januari 2010 – Psalm 71:17-18 – ds Rutger Heij

Gebed van een oudere

Met enige regelmaat houden wij hier jongerendiensten. Soms wordt dan gevraagd: en wanneer komt er nou eens een ouderendienst? Daarachter kan het gevoel zitten: zijn wij wel belangrijk als ouderen in de kerk of draait het allemaal om de jongeren?

De voordelen van het oud zijn: 1) veel ervaring hebben met God, 2) al je leven lang hopen op God, 3) een stabiel geloof.

In onze kerk is 16% van de mensen 66 jaar of ouder. Wat is de plek van deze ouderen in de gemeente? Psalm 71 leert ons dat we de waarde van de ouderdom in de gemeente moeten verzilveren. De oudere die in Psalm 71 aan het woord is bidt: Here, bewijs uzelf in mijn leven zodat ik over u kan vertellen aan nieuwe generaties. Zo moet de waarde van de ouderdom benut worden in de gemeente: laat ouderen vertellen over Gods trouw in hun leven en laat de jongeren daar bij ouderen naar vragen.

God wil dit omdat Hij die waarde geeft. De voordelen van de ouderdom komen bij God vandaan. Maar laat God daar dan ook wat over mogen zeggen. In de kerk ga je nooit met pensioen.

Maar wat bedoelt de dichter van Psalm 71 met zijn vraag: God, verlaat mij niet? Mogelijk is in Psalm 71 David aan het woord, die wordt opgejaagd door zijn zoon Absalom (2 Samuël 15-18). David is een oude koning geworden en zijn zoon Absalom grijpt de macht. Op het moment dat David vlucht lijkt het er op dat God David verlaten heeft. En dan komt dat gebed van vers 17-18: ‘Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.’

Dat is ook de tweede reden dat God wil dat we de waarde van de ouderdom verzilveren in de gemeente. De eerste is dat God die waarde geeft, de tweede is dat God wil dat nieuwe generaties Hem leren kennen en vertrouwen. Overigens, dat er ouderen in de gemeente zijn is al evangelie op zich: als je kijkt naar ouderen zie je iets van Gods trouw, Hij gaf hen hun leven lang geloof.

Maar er moet ook verteld worden. Ouders en ouderen krijgen in Deuteronomium 10-11 een opdracht: vertel aan de kinderen over Gods grootheid. Want realiseer je dat zij Gods grootheid (in de uittocht) niet hebben gezien. Nu hebben de ouderen in ons midden de uittocht ook niet meegemaakt, maar zij hebben toch wel gedurende hun lange leven telkens weer ervaren hoe God erbij was op moeilijke momenten.

Ook de jongeren krijgen een opdracht: Leviticus 19:32. In deze tekst gaat het erom dat je door op te staan respect betoont voor ouderen. Respect betekent dat je ervan overtuigd bent dat een oudere heeft wat te zeggen, iets waar je van kunt leren. De opdracht aan de jongeren is: vraag ouderen om te vertellen over God. Bid jij als oudere het gebed van Psalm 71? Verlang jij als jongere naar ouderen die vertellen over God? Wat is het bevrijdend dat Jezus ons in de gemeente bij elkaar zet. Zo voorkomt Hij dat je in je eigen kringetje ronddraait en vastloopt.

Concreet: als jongeren en nog-niet-ouderen moeten we de ouderen waarderen. En laat ouderen vrijmoedig zijn om te vertellen over Gods trouw in hun leven. De generatiekloof moeten we niet willen minimaliseren maar juist benutten: dus dat we het verschillend zijn van ouderen en jongeren vruchtbaar inzetten. Zo is er toekomst voor de kerk.