**Bijbelkring 12 november 2019**

**Welkom en opening**

**Derde thema: ‘Jezus is een Jood’**

Deze Bijbelstudies draaien allemaal om de Joodse identiteit van Jezus. In de vorige hoofdstukken zagen we dat Jezus voortkomt uit het Joodse volk en helemaal in de bedding valt van de Joodse geschiedenis met God, zoals dat beschreven staat in het Oude Testament. In dit hoofdstuk borduren we daar op verder. Zijn afkomst hoeft nog niet te betekenen dat de Heere Jezus ook in diezelfde lijn bleef staan. Hoe verhield Jezus Zich tot Zijn afkomst?

*Romeinen 15: 7 -13 Dienaar van de besnijdenis*

* In dit gedeelte komt Paulus tot een afronding van de brief aan de Romeinse christenen. Hij geeft een praktische toepassing van hetgeen hij in zijn brief heeft geschreven. Paulus roept op om elkaar te aanvaarden. Wie bedoelt hij? Hij doelt op Joden en christenen Paulus ziet de onwankelbare trouw van God voor hen die besneden zijn en in het Verbond staan. De beloften en hoop voor hen blijft onverminderd overeind staan. Het is een oproep aan de Joden om dat te leren kennen in het licht van Christus. Tegelijk staat er een oproep aan de heidenen. Dankzij Christus mogen zij delen in die beloften en hoop en mogen ze zich verblijden. Hij citeert verschillende Bijbelgedeelten waarin de heidenen opgeroepen worden tot de lof aan God. In Christus ziet Paulus de doorbraak waarmee het tot de heidenen komt. Dit is één en hetzelfde heil voor de mensen, Jood en heiden.
* De aanvaarding van elkaar is in het Griekse spreken niet los te zien van het verwelkomen van elkaar in huis en aan de tafel. Hier komt ook het Avondmaal in beeld. De aanvaarding van elkaar staat in direct verband met Gods aanvaarding van jouzelf in Jezus Christus. Dat wordt uitgedrukt aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Kennelijk was het in de gemeenten in Rome een probleem dat men niet in de eerste plaats keek naar de vreugde van de genade die zij persoonlijk mochten ontvangen, dat zij aanvaard worden door God. (‘Daarom’ aan het begin van vers 7 verwijst terug naar het voorgaande gedeelte waar gesproken wordt van sterken en zwakken die met elkaar in de gemeente moeten samenleven.) Ze keken daarentegen naar de ander, vol onbegrip dat zij aanvaard werden door Christus. Vaak hangen die twee dingen samen. Paulus zegt: daarop is maar één medicijn. Je verwonderen over je eigen redding en je van daar uit verheugen dat ook de ander in zijn of haar gebrek aanvaard wordt door Christus.
* Christus onttrok Zich niet aan het Joodse volk, maar werd dienaar van de besnijdenis. Dat wil zeggen dat Hij Zich onderwierp aan de roeping van Abraham en de Joodse wet en dat Hij Zich verbond aan de beloften en bepalingen die horen bij de Aartsvaders. Hij werd dienaar, zoals Hij de voeten waste en uiteindelijk nederig werd tot in de dood toe. Zo vervulde Hij de beloften en voldeed Hij aan de eisen die de besnijdenis met zich meebrengt. Mattheus 20: 26 – 28: ‘*Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen*.’
1. Wat betekent het dat Jezus Christus de dienaar van de besnijdenis is?
2. De aanvaarding van elkaar, hoe kan dat volgens Paulus? Hoe zou je met betrekking tot onze gemeente uitleggen?
3. Welke gevolgen heeft het voor Jood en heiden dat Jezus de Christus is?

*Mattheus 5: 17 - 20 Heer en meester van de Wet*

* In vers 17 is Jezus heel duidelijk. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Uit het hele onderwijs van Jezus blijkt dat Hij op geen enkele manier iets wil afdoen van de wet. Hij stelt juist extra eisen. Tegelijk valt uit Zijn levenswandel en uit Zijn uitleg op sommige momenten op te maken dat Hij er wel een hele andere invulling aan geeft dan de Schriftgeleerden en Farizeeën. Dat maakt het soms verleidelijk om aan te nemen dat Jezus het met de wet zou nauw niet neemt. Als we het vergelijken met water: water heeft tal van toepassingen, het is vloeibaar, het geeft leven. Zo heeft God de wet bedoeld. Een koele, berekenende en ijzige omgang met de wet maakt dat de wet statisch wordt, water wordt ijs, in een bepaalde vorm, niet meer zo toepasbaar als daarvoor. Tegen dat laatste heeft Jezus bezwaar. Jezus is in Zijn leven niet alleen de belichaming van de wet, Hij heeft de Wet niet alleen gedaan, maar Hij onderwijst ook de wet. Hij is God, Degene die de Wet gegeven heeft. En komt nu als Heer en Meester van de Wet de Wet onderwijzen. Het is dus niet zo dat omdat Jezus Zich perfect aan de wet hield, wij dat niet meer hoeven.
* In vers 18 bevestigt Jezus dit gegeven. Totdat alles geschied is en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, tot die tijd zal de wet overeind blijven staan. Om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan moet je rechtvaardiger leven dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Wat kan Jezus hier bedoeld hebben? Onmogelijk kon Hij bedoelen dat je je nog nauwgezetter aan de wetten moet houden. Hij noemt hen bijvoorbeeld ook muggenzifters, omdat ze altijd hun drinken zeven om maar geen onreine mug per ongeluk op te drinken. (Mattheus 23: 23 & 24) Het is duidelijk dat Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeën huichelaars vindt omdat ze de belangrijkste kernwaarden van de wet niet naleven. Dat bedoelt Jezus: als je je blind staart op de kleine regeltjes, de formaliteiten, de letter van de wet, dan ga je voorbij aan de liefde en de gerechtigheid die God van je verlangt. Een belangrijk gegeven wat hiermee samenhangt is dat je niet moet denken op enige manier rechtvaardig te kunnen worden door maar nauwgezet de wet te volgen. De rechtvaardigheid en de liefde ontvang je van God. Maar vanuit die genade, binnen het verbond met Hem, mag je leven volgens diezelfde regels.
* Letterlijk zijn er wel degelijk regels uit de wet die niet meer aan de orde zijn. (Jezus verhindert de uitvoer van een voorgeschreven doodstraf. Andere wetten regelen zaken rondom koningschap en de tempeldienst, die beiden ook niet van toepassing zijn.) De spits van wat Jezus hier zegt zit in die confrontatie met de Schriftgeleerden en Farizeeën. Jezus verwijt hun dat zij de wet op de letter volgen, maar daarmee de kern missen. Dat is de complete toewijding die God vraagt van de mens. Dat blijft onverminderd van kracht. In die zin moeten we inderdaad meer doen dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën. God vraagt ons helemaal. Niet om precies binnen de lijntjes te lopen. Om ons toegewijd te laten zijn geeft Hij ons in Jezus een nieuwe focus van toewijding. In de liefde en de genade die God ons in Hem laat zien door Zijn offer, wordt het voor ons mogelijk om ons vol liefde aan Hem te geven. Dat vraagt van ons ook dat we de wet dan niet naast ons neerleggen, maar er naar leren luisteren vanuit het perspectief van Gods liefde en genade!
1. Wat roept deze tekst uit Mattheus bij je op?
2. Wat bedoelt Jezus als wij nog meer moeten luisteren naar de Wet van God dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën?
3. God vraagt onze complete toewijding, hoe kunnen wij daar aan voldoen?

**Afsluiting**