# Workshop Jongeren en Geestelijke zorg

Conferentie geestelijk verzorgers, 8 maart 2025  
Samenvatting notities twee workshops

Aanwezigen workshop 1:   
Willy Muller-van Doorn, Ernst-Jan Termeulen, Sophie Landzaat, Tamara de Haan, Kitty Haak, Menno Vergunst, Els-Heidi Bakker, Paula Govers, Marjolein Kuijpers, Jacques Dijkgraaf, François Ruiter, Menno Woutersen, Martijn Vis, Marjolein IJkema  
  
Aanwezigen workshop 2:   
Steven Geldof, Janny Landheer, Onno Gabel, Jan Tolhuijs, Boudewijn Betzema, Els van der Graaf, Kevin Schuurhuis, Gerda Kummel, Edda Meester, Marijn Fuhler, Ester Forcolin, Maike Liebregts

Existentiële levensvragen jongerenOm jongeren écht te begrijpen – in hun denken en voelen – zijn we begonnen met het verzamelen van existentiële vragen die wij herkennen uit gesprekken, ervaringen en signalen. Het gaat (ongeveer) om jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Deze lijst is niet volledig en niet wetenschappelijk onderbouwd; het is een eerste verkenning, een schets.

We beseffen dat het allerbelangrijkste is om jongeren zelf te bevragen, in hun eigen woorden en leefwereld. Tegelijk laat deze verzameling wél zien welke thema’s kunnen spelen en wat er in jongeren om kan gaan.

* Wie ben ik echt, en ben ik wel goed genoeg zoals ik ben?
* Wat betekent het als mijn ouders uit elkaar gaan? Wat doet dat met mij?
* Wat wil ik later in mijn leven – en hoe weet ik wat bij mij past?
* Waarom voelt kiezen soms zo zwaar? Wat als ik spijt krijg of iets misloop (FOMO)?
* Hoe weet ik welke vrienden goed voor me zijn – en hoe blijf ik zelf ook een goede vriend?
* Wat betekent mijn geaardheid voor wie ik ben en hoe ik leef?
* Wat als ik me eenzaam voel, ook al ben ik online met veel mensen verbonden?
* Wat is existentiële eenzaamheid – en hoe ga ik daarmee om?
* Hoe ga ik om met grote zorgen over de wereld, zoals klimaat, oorlog of ongelijkheid?
* Wat kan ik doen met suïcidale gedachten – bij mezelf of bij iemand om me heen?
* Hoe geef ik mijn leven vorm als ik ineens verantwoordelijk ben voor een jong gezin?
* Hoe verdeel ik mijn tijd tussen mezelf, mijn werk, mijn vrienden en de mensen van wie ik houd?
* Hoe weet ik welke informatie ik kan vertrouwen in een wereld vol meningen en nieuws?
* Hoe ziet echte blijdschap eruit voor mij – en waar vind ik die in mijn dagelijks leven?
* Hoe vraag ik om hulp als ik het nodig heb, en waar begin ik dan?
* Wat is een identiteitscrisis – en hoe kan ik daarin mezelf terugvinden?
* Hoe leer ik goede keuzes maken, zonder mezelf te verliezen in verwachtingen van anderen?
* Wat als ik een kinderwens heb – of juist niet – en wat zegt dat over mijn toekomstbeeld?
* Hoe leef ik in balans met mezelf, mijn omgeving en mijn idealen?

Hebben we iets te bieden?   
Met deze existentiële vragen zijn we samen verder gegaan met de zoektocht naar wat wij jongeren kunnen en willen bieden. Hieronder hetgeen dat genoemd is:

* Een plek waar je jezelf mag zijn én jezelf mag leren kennen
* Verbinding en relatie. Een uitnodiging tot echte ontmoeting – met jezelf, met de ander, met het leven.
* Veiligheid. Een bedding waarin je je veilig mag voelen om te delen, te zoeken, te twijfelen en te groeien.
* Een luisterend oor. Open, onbevangen en zonder oordeel – met aandacht en ruimte voor jouw verhaal.
* Gesprekken die ertoe doen. Gespreksvoering die niet alleen woorden uitwisselt, maar betekenis verkent en samen mens-zijn verdiept.
* Het kennen en erkennen van ervaringen. Ademruimte voor het gesprek, zonder haast.
* Ruimte waar vriendschap kan ontstaan, groeien en verdiepen – met jezelf en met anderen.
* De mogelijkheid om dat wat naast elkaar bestaat (‘satellieten’ in je leven – school, werk, familie, geloof, vriendschappen) – met elkaar te verbinden.
* Een geloof dat jou draagt: het is goed dat jij er bent
* Horen dat je fouten mag maken. Falen hoort bij groeien. Hier mag je proberen, struikelen en opnieuw beginnen – zonder schaamte.

## Samen opdenken: wat is er mogelijk?

Vervolgens zijn we met elkaar gaan *opdenken*: elkaar inspireren met wat er al is, elkaars vragen delen, zoeken naar wat helpend is en verkennen wat er kan ontstaan. Rijp en groen en door ons een beetje gerubriceerd. Hieronder de ideeën, sporen en mogelijkheden die genoemd zijn:

**Visie & Cultuurverandering**

* + De urgentie benoemen: jongeren en jonge gezinnen verdienen aandacht. Cultuurverandering als opdracht aan onszelf. Zet jongeren centraal.
  + Apostolisch zijn anno 2025 ≠ zondag aanwezig
  + Van ‘vormen die ooit werkten’ naar ‘wat is nu helpend?’ Het vraagstuk van de jongeren centraal stellen.
  + Deel landelijk de visie (meer, vaker, etc.) op jeugd.
  + Attent zijn op mogelijkheden. Niet ‘kom naar ons’, maar ‘wees waar ze zijn’.
  + Hoe leer ik los te laten/open te staan voor behoefte van anderen (jongeren)?

**Benadering & Relatiegericht werken**

* + Twee sporen: verbinding in de gemeenschap en naar de jongeren toe (dus naar buiten treden). Belangrijk is om aan te sluiten bij hun levensvragen (niet invullen)
  + Waar bewegen de jongeren nu? Daar moeten wij dus zijn. Ik kom naar jou.
  + Werken aan de relatie is cruciaal. Vraagt ‘er naartoe bewegen’.
  + Relatie, relatie, relatie. Zoek naar mogelijkheden om jongeren uit te nodigen.
  + Doe alles in co-creatie met jongeren zelf.
  + Het is belangrijk om zicht te krijgen op wat er gaande is.
  + We moeten het gewoon gaan doen (geef het prioriteit in je keuzes).

**Bereik & Communicatie**

* + Voorwaarden voor succes: jongeren moeten wéten dat het er is & de kracht van peer groups – jongeren die elkaar meenemen.
  + Ontwikkel aansprekende PR voor een aantrekkelijk aanbod voor jongeren.
  + Bereik ze via WhatsApp en bel waar nodig.

**Aanbod & Activiteiten**

* + Een aanbod van nabijheid voor álle jongeren in een plaats of regio
  + Een jeugdkoor van waarde
  + Iets leuks doen – gezelligheid als uitnodiging. Activiteiten waar jongeren graag naartoe komen, gewoon omdat het fijn is. Van daaruit kan veel ontstaan. Padellen, bbq, eten, iets drinken, etc.
  + Een spelletjesochtend als middel tot ontmoeting.
  + Jongeren actief betrekken bij de viering of eredienst. Niet alleen kijken, maar meedoen – op een manier die past bij hun belevingswereld en talenten.
  + Eten verbindt. Samen eten is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten. Het is eenvoudig handen en voeten te geven en te doen. Faciliteer met financiële ondersteuning landelijk.
  + Organiseer etentjes voor deze doelgroep(en).
  + Idee: expeditie 2.0.
  + Out-of-the-box. Iets heel anders doen met elkaar (hiervoor een brainstorm organiseren).
  + Organiseer een inspiratie-atelier om elkaar te inspireren, op te zoeken.
  + Een periodieke impuls- of inspiratiedag op districtsniveau. Elkaar rond dit thema inspireren – om te delen, leren en vieren wat groeit.

**Samenwerking & Netwerk**

* + Ken jij de ‘Ans-en & Hansen’ en ‘Elsen’ plaatselijk? Mensen die als vanzelf verbinding maken met deze groep? Benut deze kracht. En denk na over ritme, regels, thema’s.
  + Ontwikkel aanbod voor verschillende leeftijdslagen (<15, 15-18, >18, >30)
  + Ons culturele aanbod als basis: sfeer, veiligheid, manier van denken en op basis daarvan zoeken naar passende vormen. Voorbeeld gespreksdiner.
  + Kauwen op levensvragen in de thuissituatie. Met gemengde leeftijden samen in gesprek – ouder-kind, grootouder-kleinkind – in een vertrouwde omgeving.

## Gemaakte afspraken

* De workshops waren primair bedoeld om ons en elkaar te voeden met inzichten.
* De visiedocumenten die er zijn (en bijvoorbeeld tijdens de Waardenvol Opgroeidag zijn gedeeld, zullen worden gedeeld met de aanwezigen. Dit betreft:
  + De visie op jeugd *(bijgesloten)*
  + Het onderzoek van YoungWorks *(bijgesloten)*
  + Het onderzoek van Family Factor *(bijgesloten en zie ook* [*webinar*](https://youtu.be/aiYyiQLJsNA)*)*
  + Delen van het jaarprogramma jeugd/jongeren 2025 *(bijgesloten)*
  + De A&V en werksuggesties jeugd *(zie wekelijks:* [*https://www.apgen.nl/leden/weekbrief/*](https://www.apgen.nl/leden/weekbrief/)*)*