Saksdokumenter:

## UKM 09/25 Den norske kirke i møte med jødedom og jøder

## Sammendrag av saksorienteringen

I april 2024 mottok Den norske kirke en utredning om kirkens forhold til jødedom og jøder. Utredningen utfordrer kirken på mange områder, blant annet i å øke kompetansen om det jødiske og kristendommens relasjon til jødedommen. Kirken er også forpliktet til arbeide mot antisemittisme og rasisme.

Denne saken legger opp til at Ungdommens kirkemøte kan samtale om kirkens forhold til jødedom og jøder med en bred innfallsvinkel. I forkant av saksbehandlingen vil Ungdommens kirkemøte få besøk av jødiske veivisere som vil fortelle om å være ung jøde i dag, og bli gitt en introduksjon til utredningen «Den norske kirke i møte med jødedom og jøder».

Utredningen gir en historisk og aktuell tilnærming til forholdet mellom kristendom og jødedom, og ser forholdet både i lys av teologiske spørsmål og av den politiske situasjonen i Israel og Palestina. Utredningen gir en rekke anbefalinger til hvordan kirken kan styrke og videreutvikle relasjonen til det jødiske.

Sentralt i utredningen er forpliktelsen på å kjempe mot antisemittisme (jødehat). I rammen av kristendommen er det noen perspektiver som er særlig forbundet med å gi grobunn for slik antisemittisme. Eksempelvis kan trekkes fram at jøder utpekes som skyldige i Jesu død, at det jødiske fremstilles som motsatsen (det dårlige) til det kristne (det gode), og tanken om at kristendommen har erstattet jødedommen.

Hamas’ terrorangrep 7. oktober 2023 og den påfølgende krigføringen på Gaza har preget verden de siste to årene. Mange jøder og muslimer opplever at de blir stilt til ansvar for det som skjer i Israel og på Gaza og resten av Palestina. Som en del av saken løftes HL-senterets «syv tips til samtalen om Israel og Palestina» opp som aktuell tilnærming til saklig diskusjon.

Komiteens merknader

Komiteen legger saksorienteringen til grunn. Komiteen har følgende merknader:

1. Komiteen vil understreke viktigheten av at Den norske kirke engasjerer seg i kampen mot antisemittisme. Det er nødvendig at UKM behandler dette som en egen sak. Samtidig er det ikke bare jøder som opplever rasisme i Norge i dag. Islamofobi er et stort samfunnsproblem, og også andre religiøse og etniske minoriteter opplever diskriminering. Den norske kirke er forpliktet på å motvirke all form for rasisme, og Ungdommens kirkemøte må på et senere tidspunkt tematisere rasisme også i andre sammenhenger der det kommer til uttrykk i dag.
2. Komiteen ser behandling av sak om Den norske kirke i møte med jødedom og jøder i sammenheng med UKMs tidligere behandling av religiøs ekstremisme (UKM 07/24). I saken behandles konspirasjonsteorier. Antisemittiske elementer inngår ofte i slike, og det er viktig at Den norske kirke motarbeider dette.
3. Komiteen mener at Den norske kirke er en viktig bidragsyter i dialogarbeid i samfunnet generelt, og at dette arbeidet også i fremtiden bør prioriteres. Dialogen mellom Dnk og jødiske miljøer skjer i dag ofte i sammenhenger der Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL) er arrangør. Dialog både direkte mellom Den norske kirke og andre trossamfunn, og gjennom for eksempel STL og dialogpilotene, bør videreutvikles. For unge i Norge og i kirken, er jødiske veivisere en god kilde for økt kunnskap og innsikt i hverandres hverdag.
4. Kristne i Palestina og jesustroende jøder er minoriteter i sine respektive sammenhenger. Komiteen vil understreke viktigheten av å støtte opp om Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land og hjelpe slik at de kan fortsette sitt arbeid i svært vanskelige omstendigheter. Komiteen vil også støtte utvalget som har utredet Den norske kirke i møte med jødedom og jøder i deres anbefaling om å styrke dialogen med messianske jøder i Israel.
5. Komiteen synes vedtakspunkt 3 er viktig. Det er fint at det oppfordres til at lokal jødisk historie bør utforskes, selv om vi erkjenner at dette kan være vanskelig i områder hvor det har vært lite jødisk tilstedeværelse. Det er også viktig å markere deportasjonsdagen. Der det er snublesteiner, kan menighetene ha markeringer ved disse. Samtidig er det ikke alle steder det finnes slike steiner, og det bør utformes mer konkrete ressurser som menigheter kan benytte seg av ved en slik markering.
6. Utvalget som har utredet Den norske kirke i møte med jødedom og jøder etterlyser et større oppgjør med antisemittisk teologi som del av den kirkelige virkelighet i mellomkrigstiden. Komiteen støtter dette anliggendet, og vil oppfordre Bispemøtet til å gjøre et arbeid med dette.
7. Til vedtakspunkt 4 vil komiteen bemerke viktigheten av at Den norske kirke, som majoritetskirke i Norge, lytter til minoritetsmiljøer og tar inn over seg deres erfaringer. HL-senterets arbeid med livssynsminoriteter er viktig i dette, og ressurser herifra bør inngå i kirkelig arbeid både for unge og voksne.
8. Komiteen er kjent med at det er igangsatt et arbeid med å heve kompetansen omkring jødedom og jøder for ansatte i Den norske kirke. Det er gledelig. En slik kunnskapsheving bør også nå bredt ut i menighetene i kirken. Det er viktig at alle i kirken er bevisst egen språkbruk slik at forkynnelse og undervisning ikke bidrar til å opprettholde antisemittiske stereotypier.
9. Komiteen mener det er viktig at Den norske kirke arbeider aktivt imot bruk av kristent tankegods og teologi som bygger opp under antisemittiske holdninger og handlinger. Vi erkjenner at vår historie, hvor kristendommen har vært en dominerende faktor i samfunnet, har bidratt, og bidrar, til å skape og opprettholde jødehat. Det er ved å ta lærdom av historien vi kan endre fremtiden.
10. Komiteen vil fremheve viktigheten av vedtakspunkt 5, og vil særlig fremheve nødvendigheten av kritisk refleksjon ved bruk av sosiale medier. Komiteen ser at samfunnet i større grad enn tidligere utfordres av et mangfold av informasjonskanaler, og ikke på en god nok måte er kritiske til nyheter som blir formidlet. Dette er en særlig utfordring i ikke-redaktørstyrte medier, blant annet sosiale medier. Særlig er økt bruk av kunstig intelligens (KI) som kunnskapskilde sårbart. Den norske kirke kan fortsette å gå foran med et godt eksempel og inkludere kritisk refleksjon som en del av både sin praksis og undervisning.

1. Det er en økende tendens til antisemittiske holdninger i det norske samfunnet, og komiteen ser med uro at unge jøder i Norge må svare for staten Israels handlinger. Brudd på folkeretten må alltid fordømmes, også av kirken. Men ingen enkeltpersoner må stilles til ansvar for holdninger og handlinger de ikke selv har tatt del i eller stiller seg bak.

Vedtak

Ungdommens kirkemøte har drøftet Den norske kirke i møte med jødedom og jøder og vil at

### Mellomkirkelig råd, i samarbeid med relevante organisasjoner, skal videreutvikle dialogen med Det Mosaiske Trossamfund og andre jødiske miljøer i Norge, med mål om å styrke gjensidig forståelse og respekt.

###

### Mellomkirkelig råd bidrar til at kunnskap om Den norske kirkes søsterkirke i Palestina, Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land, blir kjent i menigheter i Den norske kirke.

### Menigheter i Den norske kirke utforsker lokal jødisk historie og markerer deportasjonsdagen 26. november.

### Bispedømmer og ungdomsutvalg benytter ressurser fra relevante minoritetsmiljøer for å øke kunnskapen om deres erfaringer med Den norske kirke og kristendom. Slik kan vi utfordre negative stereotypier i kristen tradisjon. Dette gjelder særlig i møte med barn og unge.

### Den norske kirke skal gjennomføre en grundig ransakelse av språkbruk i organisasjonen som fører til antisemittiske holdninger, og at det vises en tydelig nulltoleranse mot slike holdninger.

### Den norske kirke skal jobbe for at alle tenker kritisk i møte med hvordan Israel-Palestina-konflikten fremstilles og debatteres i samfunnet, særlig i sosiale medier. I samtalen om Israel og Palestina oppfordres man til å benytte seg av HL-senterets «Syv tips til samtalen om Israel og Palestina».

### Ingen skal holdes ansvarlig for handlinger eller holdninger de ikke har tatt del i eller stiller seg bak.