Zondag 18 november 2018 – Efeziërs 4:1-6 – ds Rutger Heij

Samenbindende krachten

Bij de discussie man, vrouw en ambt hoor ik geregeld: ‘laten we toch vooral de eenheid bewaren.’ Daar ben ik erg blij mee.

De eenheid van de gemeente is een gegeven: het is de situatie van dit moment. Maar ook in letterlijke zin is de eenheid van de gemeente ons gegeven, namelijk door de heilige Geest (vers 3). Dat maakt de huidige eenheid iets heel kostbaars. In Efeziërs 2:11-18 ontdek je dat de Geest in de gemeente laat doorwerken wat Jezus gedaan heeft: Hij heeft met zijn dood de twee werelden (van Jood en niet-jood) één gemaakt. Voor de eenheid in de gemeente heeft Jezus zijn leven gegeven aan het kruis op Golgota. Vers 4-6 beschrijven wat onze eenheid inhoudt: één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader.

God wil dat wij ons inspannen om die eenheid te bewaren (vers 3). Want in eenheid onder mensen wordt zijn grootheid zichtbaar. De kerk is daarvan het zichtbare bewijs (Efeziërs 3:10). Mensen van buiten de kerk vragen zich af: hoe blijven ze toch één? Dat moet wel iets van God zijn.

Wat zijn de samenbindende krachten van de vrede? Bescheidenheid, zachtmoedigheid en elkaar geduldig verdragen uit liefde (vers 2).

Bescheidenheid duidt hier op nederigheid in de relatie met God. Erken jij God boven je? Maar dan ben je zelf geen god. Je kent je plek, jij bent een beperkt en onvolmaakt mens.

Bij zachtmoedigheid gaat het over je opstelling tegenover je medemens. Je stelt je open voor je naaste. Je geeft de ander telkens weer ruimte. Wie zachtmoedig is wil zijn naaste echt naast zich hebben.

Het derde element dat mensen samenbindt is: geduldig verdragen uit liefde. Je legt jezelf op om de ander de ruimte te gunnen anders te zijn, anders te denken en anders te doen. Je eist niet maar vraagt, je dwingt niet maar nodigt uit.

Denk je eens in wat er gebeurt wanneer je dit belangrijker maakt dan meningen en zaken. Maar verdwijnt de waarheid dan niet achter de liefde? Nee. Wij zijn geroepen om de waarheid van Gods woord hoog te houden en wij zijn geroepen om nederig en zachtmoedig te zijn en elkaar geduldig in liefde te verdragen. Juist de combinatie is belangrijk. Ook God zelf veegt de waarheid (van onze zonden) niet onder het tapijt, maar Hij vindt een weg om die waarheid overeind te houden en toch relatie met ons te hebben.

Het is de zonde in mij die me ertoe aanzet om goede relaties op te offeren (een ontbindende kracht). Maar als het hele evangelie draait om het herstel van relaties, dan mag het toch nooit zo zijn dat ik juist de relatie opoffer? Hoe ga jij om met de dringende oproep om de eenheid te bewaren? God wil dat je de hele bijbel serieus neemt. Maar gaat het ons lukken als gemeente om de eenheid te bewaren? Ik heb goede hoop want de Geest die ons eenheid geeft wil dat blijven doen. Bedenk dat Jezus zichzelf opofferde om relatie te stichten tussen vijanden.

Let op de overeenkomsten, niet op de verschillen. Wij zitten in dezelfde kerk, geloven in dezelfde God, zijn naar dezelfde hemel onderweg, belijden dezelfde verzoening van de zonden en hebben dezelfde doop ondergaan.