Materiaal Jaarthema 2021-2022 In de voetstappen van

Dienst zondag 9-1-2022, Efeze 2:1-22, ds. Reinier Drop

**Het thema van de preek is: Genade verbindt.**

**Genade verbindt met God en genade verbindt met elkaar.**

Dit is een jaarthemadienst en het is een avondmaalsdienst. Ons jaarthema is in de voetstappen van. We kiezen dan vaak een persoon. Dit keer gaat het wat minder om een persoon maar vanuit Efeze 2 om de eerste christenen die als Jood en heiden samen vanwege Jezus één kerk vormen.

In de voetstappen van die eerste christenen, die als heidenen en Joden verbonden waren door genade.

Vandaag ga ik het over twee dingen hebben vanuit Efeze 2. Genade verbindt met God. En genade verbindt met elkaar. Dat past naadloos bij het avondmaal.

Eerst genade verbindt met God.

Dan genade verbindt ons met elkaar.

Als Schriftlezing in de dienst hebben we eerst Efeze 2:11-22 gelezen. Daarna Efeze 2:1-10.

**Tekst** Efeze 2:1-10

**Deel 1 op basis van Efeze 2:1-10**

**“Nette mensen” en “zondaars”.**

Ik heb (in mijn leven) deze tekst met verschillende soorten mensen gelezen. Soms met mensen die een wat ruigere achtergrond hebben dan de gemiddelde NGKer en soms met wat meer nettere mensen die bijvoorbeeld geld aan de armen geven. En ik ben zelf ook één van die twee. En jij ook.

Ik kon me herinneren dat eens een man waarmee ik de tekst las zichzelf en de mens in het algemeen erg kon herkennen in de omschrijving van die zondaars van Efeze 2. “Klopt helemaal”. U was dood, lieten ons leiden door wereldse begeerten, volgde eigen verlangens. Mensen die zich daar sterker in herkennen ervaren de genade en vergeving van God waarover gesproken wordt des te dieper.

Die twee soorten mensen zie je ook in ontmoeting met Jezus in de evangeliën. Nette mensen en prostituees. Bijbelgeleerden en afpersers.

En uit die ontmoetingen met Jezus blijkt vaak dat mensen die duidelijk veel slechte dingen hebben gedaan volgens de wet, zoals hoeren en tollenaars, veel gemakkelijker blij zijn met Jezus en met zijn vergeving en genade dan mensen die naar hun idee redelijk netjes leven (bijv. Luc 15:1-2).

Op een gegeven moment is er een prostituee, die wast met haar haar en tranen de voeten van Jezus. Een Bijbelgeleerde die dat ziet kijkt verschrikt en denkt ‘nou als Jezus echt wist wat die vrouw allemaal heeft gedaan had hij dat niet toegelaten.’ Jezus vertelt die Schriftgeleerde dat mensen die een grote schuld zijn vergeven veel dankbaarder zijn dan mensen die een minder grote schuld zijn vergeven. Althans, wie beseft dat hem een grote schuld is vergeven. (Lc 7:41-43)

En zo gebeurde het dat Jezus eigenlijk gemakkelijker zondaars aantrok dan nette mensen. Nette mensen krijgen wat minder gemakkelijk door wie Jezus nu echt is…

**En toch… elke gelovige leeft van genade**

Maar dan heb je ook nog nette mensen, die op zich netjes leven, geld aan de armen geven, naar de kerk gaan, aan andere mensen denken als ze ziek zijn. etc. Maar waar het geweten toch knaagt. Want er zijn dingen die zij in hun leven hebt gedaan, die niet door de beugel kunnen.

Of… je weet dat God, of het leven, iets van je vroeg, om te doen, of trouw te zijn. Maar het is je niet gelukt. Je hebt gefaald. Machteloos of misschien wel door kwade wil.

Of… je probeert als net mens een goed christen te zijn, maar je weet niet zeker of je het wel bent. Want wanneer doe je het nou goed?

En dan kan het ook nog zo zijn dat je een goed christen probeert te zijn en denkt dat de balans naar de goede kant slaat. Je doet het wel goed.

En dan zie je jezelf voor God. Wel ok. Of niet ok. Of je twijfelt.

Herken je je in één van deze mensen waar ik het over heb?

Ik mag je dan vertellen dat er goed nieuws is. Jezus ontbreekt nog in deze verhalen. Jezus, en het kruis.

De goed nieuws boodschap van genade is eerst dat iedereen uit zichzelf schuldig staat voor God.

Paulus schrijft dit op verschillende plekken zoals in Efeze 2. (en vgl. Rom 3:19-25)

Er is een wet, een eis van hoe je als mens moet zijn. Maar of je nou een nette Jood bent met de wet. Of heiden zonder de wet.

De wet laat zien, als mens schiet je vanuit jezelf tekort. Dat geldt voor elk mens. En vroeg of laat kom je daar ook achter.

Iedereen, ook jij, heeft genade nodig. Iedereen moet en mag het geschenk van genade ontvangen. Door genade wordt een mens gered.

Dat betekent. Door genade van God kom je in een goede relatie met God te staan en wordt de Heer je God en mag jij voor God leven vanuit de wetenschap dat het goed is. En elke dag mag je blijvend uit genade leven want die heb je elke dag weer nodig.

* Genade als vergeving voor waar je te kort schiet.
* En genade als kracht om door de Geest gevormd te worden naar het beeld van God.

Maar grote kans dat je ervaring is dat dat tweede langzaam gaat. Dat het transformerende werk van de Geest of jijzelf, je tegenvalt. Dat je nu zegt, morgen doe ik het beter. Maar dat dat morgen tegen gaat vallen. En dat je beseft dat je ook op die manier blijvend Gods genade nodig hebt. Maar dat wil God dan ook graag geven. Vandaar dat we zeggen, je leeft van genade.

Het thema is **Genade verbindt**. En ik hoop dat je in dit vrij eenvoudige basic verhaal hoort dat hetgeen wat jou verbindt met God **genade** is.

Het is alleen genade door Christus, dat mij met God verbindt.

**Zelftest**

Dit was het eerste deel en we doen even een zelftest thuis, qua betrouwbaarheid denk ik vergelijkbaar met als je hem in de kerk zou doen.

Je staat tegenover God. Ga eens bij jezelf na door jezelf de eenvoudige vraag te stellen. Besef je dat je op basis van genade alleen rein tegenover God staat? … Zo ja, vier dat door hem te danken.

Dat betekent dat je met een schoon geweten tegenover God mag staan. Vrij van schuld. Zonder angst voor God.

Efeze 2:7-10

7 Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. 8 Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. 10Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Vat wat ik tot nu toe heb proberen te zeggen samen. Wat neem jij hier tot nu toe uit mee?

**Deel 2. Op basis van Efeze 2:11-22 – Genade verbindt ons met elkaar**

Dit was deel 1 van de preek en Efeze 2. Het is genade alleen dat jou verbindt met God.

Daaruit vloeit deel 2 voort. Genade verbindt ons met elkaar.

Genade maakt ons op dit gebied voor God allemaal gelijk. Ik heb toegang tot God door Jezus. En voor jou is er toegang tot God door Jezus. Wij allebei/allemaal hebben Jezus Christus nodig en wat hij gedaan heeft aan het kruis en kunnen niet zonder hem.

**Joden en niet-Joden in Efeze, naar de eerste eeuw.**

Paulus schrijft zijn brief aan steden in wat nu Turkije is. We leven ons even in hen in en wat het voor hen specifiek betekent dat elke gelovige leeft van genade. In de steden waar hij aan schrijft wonen Joden en niet-Joden. Mensen die opgegroeid zijn met de wet van God, de besnijdenis, sabbat, voedselwetten, de profeten, de verhalen over Abraham, het verbond enerzijds en anderzijds heidenen, onbesnedenen, niet-Joden, aanvankelijk zonder deze God (Efe 2:11-12). En die Joodse wet en gewoontes waren altijd een scheiding geweest tussen deze groepen (14-15).

Paulus drukt de gemeente op het hart: Ik wil dat jullie je allemaal als gelijk voor God zien. Jood of niet-Jood. Met welk verleden ook. Al leefde je als Jood die zich netjes aan de sabbat houdt en rein eet, of al leefde je zonder God, zonder hoop, zonder gebod. Nu in Christus is er geen verschil meer. Omdat jullie beide rein voor God staan door de genade van Jezus alleen.

De muur tussen Joden en niet-Joden is weg. Deze muur was er dus altijd. De wet, die precies voorschreef hoe de Jood moest leven waardoor hij anders was dan de niet-Jood en waardoor de niet-Jood onrein was, is weg, buitenwerking gesteld.

Wat nu telt is dat je van die genade leeft in Jezus Christus.

Vrede tussen jou en God en vrede onderling. Jullie zijn nu broeders en zusters. Jood en niet-Jood.

Het is wel nuttig voor jou om voor te stellen hoe revolutionair dat was voor hen destijds.

**Allerlei soorten menselijke scheidingen weg**

Één van de mooie dingen van het evangelie van Jezus Christus is, is dat het allerlei van zulk soort scheidingen tussen mensen wegdoet (Vgl Gal 3:28 in contekst). Het maakt alle mensen gelijk in waarde en stelt elk mens onder de genade van God. Iedereen leeft van de genade van Jezus Christus. Jij en ik en hij en zij. Homo en hetero, lesbie, transgender. Jood, Europeaan, Aziaat of Afrikaan. Jong of oud. Hoogopgeleid of niet-hoogopgeleid. Minder slim of slimmer dan gemiddeld. Man of vrouw. Met ADD, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, of allemaal niet. Iemand met concentratieproblemen of zonder. Dominee of niet-dominee. Gehandicapt of niet.

In de kerk kan jouw ervaring in de praktijk helaas anders zijn, of je kunt het anders ervaren. Dat betekent dat dat het evangelie nog niet genoeg overal doordrongen is.

Maar vanwege het evangelie van Jezus Christus, is er geen scheiding tussen groepen mensen die een streepje voor hebben bij God.

Het was Gods doel dat iedereen 100% Jezus nodig heeft. 100% van Gods genade leeft. Dat elk soort mens en alle mensen toegang hebben tot Hem door Jezus Christus.

Dat is een hoofdboodschap van het nieuwe testament, van deze brief.

Het avondmaal gaat hier ook over. Wij allen drinken uit dezelfde beker. Niet letterlijk. Maar we drinken allemaal dezelfde wijn van Jezus en eten hetzelfde brood. We eten en leven allemaal van het lichaam van Christus.

**In de praktijk. Wat verbindt ons?**

Dan stel ik nu de vraag? Wat verbindt ons? Gekke vraag denk je, dat heb ik toch net uitgelegd.

Er is het mooie antwoord, en wat ik maar even noem ‘de werkelijkheid in de praktijk’.

Het **mooie antwoord** is: Jezus verbindt ons. Genade. Zijn kruisdood en opstanding maakt ons één. Wij allen leven van zijn genade. En wij allen mogen op dezelfde manier door Jezus tot God komen. Dat verbindt ons en zeker tijdens het avondmaal vieren we dat ook.

Dat was het mooie antwoord.

Maar in **de werkelijkheid in de praktijk** verbinden wij ons ook doordat we ongeveer dezelfde traditie hebben. Dezelfde cultuur, tenzij je recent uit Afrika komt. De liturgie in de kerk verbindt ons. En vooral relaties verbinden ons, vriendschappen in de kerk. Mensen die je extra mag, mensen waar je je verwant mee voelt qua overtuiging, of manier van denken. Mensen waar je dezelfde soort christelijke ervaring mee hebt gehad, dezelfde conferenties mee hebt bezocht. Mensen die ook van lezen houden. Mensen die een ongeveer hetzelfde denken over vaccineren. Mensen die een beetje dezelfde normen en waarden hebben. We spreken dezelfde taal, Nederlands. Ook dat verbindt ons.

In werkelijkheid verbinden zulk soort dingen ons ook in de kerk. Of juist niet! En voel jij je een beetje een buitenbeetje in de NGK omdat je op één of andere manier juist weer afwijkt van waar de meeste mensen hier zich juist door verbonden voelen.

Al die genoemde dingen (en meer) waardoor jij je verbonden voelt met deze kerk of met andere mensen in de kerk hebben ook waarde. Ook op zulke manier van verbondenheid is onze kerk gebouwd. Ook vaak waardevol dus, hoewel soms dubbel.

**De aansporing**

De aansporing die, gezien de bijbeltekst, hieruit voort kan komen is: Hoe waardevol al die andere manieren van verbondenheid ook kunnen zijn, doe je best om vooral ook genade je te laten verbinden met die anderen. Precies wat het avondmaal uitdrukt.

**Het avondmaal en verbondenheid door genade**

Het is voorstelbaar dat mensen in een kleinere kring avondmaal vieren op basis van een bepaalde verbondenheid die ze met elkaar ervaren, bijvoorbeeld met een groeigroep.

Je kunt je voorstellen dat dat goed kan voelen. De verbondenheid die je voelt en die je ervaren hebt met elkaar kun je nog eens extra bezegelen met het avondmaal.

Maar is dat niet juist een voorbeeld van het vieren van een verbondenheid op basis van één van die andere manieren? Want juist niet de (sociale) verbondenheid die je *voelt* met mensen benadruk je met het avondmaal. Het avondmaal viert de verbondenheid die er is in Christus, met de hele kerk. Een verbondenheid met mensen die anders zijn en anders denken maar toch ook bij God horen door Christus. Zoals die ene Jood in Efeze die wellicht op allerlei manieren niks heeft met die ene heiden daar. Maar in de kerk worden ze verbonden door de genade en de Geest van Christus.

Deze bijbeltekst brengt ons dus terug naar de bron, genade. Ik leef van Christus. Die ander leeft van Christus. Dat is een hele diepe manier van verbondenheid. Ook al voelde je er tot nu toe niks van. Of voelde je er niks bij.

Jij leeft 100% van genade. En die ander leeft 100% van genade, van Christus.

We vormen een plek die opgebouwd wordt tot een plaats waar Gods Geest woont.

En hoe meer we leven vanuit die verbondenheid via Jezus, hoe meer de Geest zijn werk kan doen.

**Verwerkingsvraag:**

Op zich niks mis met een groeigroep van ondernemers, of een leeskring of ander gelijkgezinde groep, je kunt elkaar met wat je deelt als mensen goed ondersteunen en bemoedigen. Maar toch de vraag: Hoe kun jij meer vanuit je verbondenheid met Jezus in de kerk een gemeentelid zijn? In plaats van dat je je vrienden opzoekt?

Niet zo eenvoudig om zo snel een antwoord op te kunnen geven. Verderop in de dienst concrete manier hiertoe. (Gebedsactie voor de gebedsweek).

Misschien kun je dit juist meenemen deze week in als opdracht.

Twee vragen om je erbij te helpen.

Is er misschien iemand in de kerk van wie je nu acuut moet gaan houden in plaats van tolereren?

Is er misschien iemand tegen wie je sorry moet zeggen?

Genade verbindt. Dat hebben we nu bekeken vanuit de voetstappen van de eerste christengemeente die bestond uit die bijna ondenkbare mix van Joden en niet-joden. Genade verbindt met God en daarmee ook met elkaar.

Voor deze week om mee te nemen: Hoe kun jij deze mooie verbondenheid meer vormgeven in de kerk?

Amen.

**Vragen voor de groeigroep**

1. a. Is alles helder in de bijbeltekst/preek? Wat viel op in de bijbeltekst/preek?

b. Wat heeft de boodschap met jou gedaan?

1. In de preek kon ik niet op alle elementen van de bijbeltekst ingaan. Zijn er dingen uit Efeze hoofdstuk 2 die ik niet genoemd heb waar je met de groep over wilt doorspreken?
2. Herken jij de mens-zonder-God zoals beschreven in Efeze 1:1-3?
3. In hoeverre leeft het voor jou dat het genade is waardoor je rein en vrij voor God mag staan? Merk je dat je wel eens over jezelf, of de mens en God nadenkt zonder Jezus Christus en zijn genade?
4. Christus verbindt Joden en heidenen door zijn dood aan het kruis. Hij breekt de scheidsmuur af door de wet buiten werking te stellen (v. 11-16). Hoe zou dat voor Paulus als voormalig Farizeeër geweest moeten zijn om deze boodschap voor zichzelf te laten landen? Bekering voor hem was dus niet alleen dat hij anders over Jezus ging denken.
5. De scheiding tussen Jood en Griek (heiden) valt door geloof en genade in Christus weg. Hetzelfde geldt voor andere vormen van vergelijkbare scheidingen waardoor mensen meer of minder zouden kunnen meetellen of waard zijn (Vgl. Galaten 3:24-29). Ik heb daar nog meer eigentijdse voorbeelden van gegeven. Hoe kan deze werkelijkheid in Christus ons in de kerk helpen?
6. Ik spreek in de preek over de mooie manier van verbinding door genade in Christus, maar ook over andere (soms ook mooie) manieren die verbinding geven. Herken je het mooie maar ook de keerzijde van deze andere verbindingen? Bespreek dat met elkaar. Wat is jouw ervaring daarmee in de gemeente?
7. Wat kun jij eraan doen om meer vanuit de verbondenheid door genade, verbondenheid te zoeken in de gemeente?