Zondag 30 september 2018 – Efeziërs 2:19 – ds Rutger Heij

Gods huisgenoten

Het onderwerp *Thuis in Gods huis* roept allerlei gevoelens op. Misschien wel allereerst: voel ik me thuis in de kerk?

Je kunt je meer of minder thuis voelen in de kerk. Je kunt je zelfs helemaal niet thuis voelen in de kerk. Of je voelt je het ene moment wel thuis in de kerk, maar op andere momenten ook weer helemaal niet. Het is belangrijk om die gevoelens serieus te nemen. Al was het maar omdat God ons geschapen heeft als mensen met gevoel.

Tegelijk is er een andere kant. Als lid van de gemeente ben je huisgenoot van God (Efeziërs 2:19). Wij zouden zeggen: gezinslid. Of je het nou voelt of niet, je bent lid van Gods gezin. Eigenlijk zit dat al in de term Vader. Als je God aanspreekt als je Vader, ben je broer en zus met iedereen die dat ook doet. Dat is wereldwijd maar het wordt vooral concreet in de gemeente.

In Efeziërs 2:19 wordt gezegd dat de christenen uit de heidenvolken lid zijn geworden van Gods gezin. Eerst wordt de oude situatie geschetst en daarna de nieuwe: ‘Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen (de joden), en huisgenoten van God.’ Dat geldt ook voor ons. Wij zijn een gemeente die (op een enkeling na) bestaat uit niet-joden die dankzij Jezus en door de Geest toegang hebben tot God de Vader. Wij vormen een gezin, verbonden met God en verbonden met elkaar. Maar dat is geweldig! Jezus is als ware oudste broer (Lucas 15:11-32) op pad gegaan om de verloren zonen en dochters van zijn Vader thuis te brengen. Lid zijn van Gods gezin rust altijd op Jezus’ liefde.

Wat is er mooi aan een gezin? Gezinsleden kunnen veel aan elkaar hebben: in het gezin praat je met elkaar, je deelt dingen met elkaar, je zorgt voor elkaar. In het gezin word je ook verwacht. Het gezin geeft geborgenheid, het is de plek waar je thuis bent, waar je jezelf mag zijn en niet altijd op je best hoeft te zijn. Het gezin biedt gezelligheid. Dit geldt ook voor het gezin van God. Het bijzondere aan de kerk als gezin is dat er een relatie met de Vader is en met elkaar onderling. Al gauw hebben we het over de onderlinge relaties, maar laten we de relatie met de Vader niet vergeten.

God zegt: met mijn kinderen vorm ik een gezin. Misschien maakt dat jou blij en enthousiast. Maar soms kan het ook lastig zijn: broertjes en zusjes maken nog wel eens ruzie met elkaar. Soms is het druk in een gezin of je hebt het idee dat jij heel anders bent dan de rest. In het gezin heb je elkaar niet uitgekozen. Dat schept ook een hele sterke band. Dat het juist in de kerk moeilijk kan zijn met elkaar laat zien dat we een gezin zijn. Je ziet dat in de vreugde van het samen zijn, maar ook in de pijn die je voelt bij verdeeldheid of afstand.

Zeg niet: ik heb niet zo’n behoefte aan het kerkgezin. Dat doet denken aan de oudste zoon uit de gelijkenis van Lucas 15, de zoon die uiteindelijk niet naar binnen wilde gaan. Maak jezelf ook niet groter dan het gezin. Het gezin draait niet om jou, maar jij hebt een plek in het gezin. Laat dat je bescheiden maken. Het kerkgezin heeft ook iets van een leerschool. Je leert lief hebben en trouw zijn en het met elkaar uithouden. Je leert elkaars gaven zien en waarderen. In de kerk leer je weer mens zijn zoals God het bedoeld had. Dus neem je plek in Gods gezin in en doe mee aan het gezinsleven: de maaltijd, de gesprekken, koffie drinken, het meeleven met elkaar en het zorgen voor elkaar, de gezelligheid.