**Bijbelkring 18 februari 2020**

**Welkom en opening**

**Zevende thema: ‘Jezus en Israël’ (Romeinen 9 - 11)**

Hoofdstuk 9 Vers 1 – 8 Droefheid

* Waarom is Paulus zo bedroefd? In vers 2 zet hij het al sterk aan, maar in vers 3 gebruikt hij zelfs zijn eigen zaligheid. Als hij zijn zaligheid zou kunnen inleveren om het lot van de Joden te kunnen keren, dan zou hij dat doen. Het roept de situatie van Mozes op in Exodus 32: ‘*31Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. 32 Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt*.’ Net als Mozes is Paulus bereid om hoog spel te spelen.
* Waarom speelt hij het zo hoog op, als de zaligheid van de Joden niet in het geding zou zijn? Wat hem extra bezwaard is dat zijn volk (de Joden) zoveel gekregen hebben, zie vers 4 & 5. De kroon op wat zij allemaal hebben gekregen is dat Christus uit hen is voortgekomen. Wat een bevoorrecht volk zegt hij eigenlijk. Hij zegt in vers 6 dat hij niet bedoelt dat wegvalt wat God heeft beloofd en gegeven. Wat bovenal in het geding is, is de eer van God en het offer van Christus. Dat de Messias door Zijn eigen volk verworpen wordt, dat doet af aan beide dingen. Dat bestaat niet in het denken van Paulus. Als Paulus via een offer het ongeloof van zijn volksgenoten zou kunnen opheffen, dan zou hij dat willen doen. Hij zou dan als het ware de moeilijke en korte weg kunnen nemen ten gunste van zijn volksgenoten. Maar als het offer van Christus het al niet voor elkaar bracht, dan zal zijn offer daar zeker niet in bijdragen. Hoe dan wel? Dat zet Paulus in deze hoofdstukken uiteen. God kiest de lange weg met Israël en alle volken van deze wereld.
* Paulus snijdt aan dat het voor hem zo menens is, omdat zijn volksgenoten zich moeten beseffen dat niemand zich op zijn afkomst kan laten voorstaan. Hij vraagt zich af: Wat zijn kinderen van Abraham? Het doet me terugdenken aan Lucas 3: 8, waar Johannes de Doper zegt dat zelfs uit de stenen God kinderen van Abraham kan voortbrengen. Johannes de Doper brengt dat in verband met de diepe aansporing om vruchten voort te brengen die horen bij het leven met God. In het stuk van Romeinen 9 brengt Paulus het in verband met de diepe aansporing om te leven uit Gods genade. Op grond van Gods genade laat God mensen delen in de belofte.
* Wat zijn kinderen van de belofte? (Kinderen van het Evangelie, staat in het Grieks.) Dat zijn volgens Paulus allen die God heeft uitgekozen en laat delen in de belofte. Niemand kan zich laten voorstaan op zijn of haar afkomst. Het is vooral een boodschap aan de Joden in Rome: jullie staan op gelijke voet met de christenen.
1. Herken jij de emotie van Paulus aangaande het Joodse volk? Wat zegt dat over je band met Israël?
2. Herken jij de emotie van Paulus aangaande mensen uit je eigen familiekring? Wat zegt dat over je geloof?
3. Paulus schrijft aan christenen in Rome met een Joodse afkomst en van heidense komaf. Wat beoogt Paulus in de onderlinge relatie te bereiken?

Hoofdstuk 10: 12 Geen onderscheid tussen Jood en Griek

* Andere teksten van Paulus’ hand zijn van dezelfde strekking. Bijvoorbeeld Galaten 3: 28 ‘*Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.’* Duidelijk is dat Paulus ondertussen wel oog heeft voor de verschillen tussen Israël en de heidenen en de bijzondere plek die de kerk en Israël houden.
* Een Jood heeft dus niets voor op een christen, ze zijn ons wel voorgegaan in de worsteling van het geloof. Zoals het begin van Romeinen 9 aantoont: met Israël ging God die bijzondere band aan en Israël koos Hij uit om Zijn werk te doen. Om Zijn Zoon in geboren te laten worden en te gebruiken als bedding om het heil de wereld over te laten gaan.
* Tegelijk zit er de diepe en droeve ondertoon in: de rollen zijn een beetje omgedraaid omdat de Joden de Messias niet geloven en aanroepen. Paulus ziet daar een belangrijke taak die op de schouders van christenen rust. Jaloezie opwekken.
1. Zouden wij het Paulus nazeggen dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek, waarom wel/niet?

Hoofdstuk 11 Vers 1 - 5 Een klein deel is overgebleven

* God heeft Israël niet verstoten. Een klein deel is overgebleven en uitgekozen. De kerk is niet de vervanging van Israël, maar is daar uit voortgekomen. De eerste generaties christenen waren overwegend Joods. Pas later in de kerkgeschiedenis is er een expliciete verwijdering gekomen van de kerk ten opzichte van het Jodendom. Dat is helaas uitgegroeid tot de meest donkere bladzijden uit de menselijke geschiedenis. Als Paulus die pagina’s had kunnen voorzien was zijn droefheid compleet geweest. Maar in het vroege begin waren de rollen omgedraaid. Er was een felle tegenstand van het Jodendom tegen het christelijk geloof. Paulus zelf heeft daar hard aan meegewerkt toen hij nog niet bekeerd was door de Heere Jezus. Na zijn bekering was hij een van de mensen die de Joden het felst bestreden. Bijzonder dat hij in die omstandigheden dit beschrijft.
* God heeft een overblijfsel van Israël uitgekozen om Zijn kerk op te bouwen. Keer op keer ging dat zo in Israël en dat was opnieuw zo in de tijd van Jezus. Maar, hoe staat het met het gedeelte van het volk wat niet overeenkomstig de verkiezing van de genade is uitgekozen om de fundamenten van de kerk te vormen? Is dat verworpen dan? In de geschiedenis van Israël in de Bijbel staat niet dat de rest van het volk dan verworpen werd. Wel droegen degenen die het volk aangezet hadden tot ontrouw hun straf. God bleef trouw aan de beloften voor Zijn volk. En nog steeds kunnen we wel stellen hoe bijzonder het is dat het Joodse volk alle verschrikkingen uit de afgelopen eeuwen en millennia steeds weer doorgekomen is. Uit alles blijkt toch dat het een bijzonder volk is?
1. Sta je er wel eens bij stil dat de eerste generaties christenen voornamelijk Joods waren?
2. Wat zegt het ons dat Paulus zich vergelijkt met Elia? Voelen wij ook wel eens die geestelijke eenzaamheid? En wat zegt het antwoord van God ons dan?

Hoofdstuk 11 Vers 11 - 14 Gods plan

* In Romeinen 11: 11 komen we op een geheim van het Koninkrijk van God. Iets wat voor ons volstrekt onlogisch klinkt en onbegrijpelijk is, dat valt in Gods plan precies op zijn plek. Hun val is dus niet bedoeld om Israël te verwerpen, maar om de heidenen de kans te geven om toe te treden. Hoeveel te meer moet het tot zegen zijn voor de wereld als Israël tot inkeer komt? Die retorische vraag van Paulus drukt ons met de neus op de feiten dat we ten opzichte van de Joden geen verheven status hebben of dat zij afgedankt zijn. Maar dat ons lot volledig met dat van het Joodse volk verweven is. En dat wij eigenlijk zouden moeten delen in het verdriet van Paulus, maar toch stiekem ook blij moeten zijn met de genadetijd die er is dankzij de verwerping van Christus door de Joden. In vers 11 wordt ten diepste over het kruis gesproken. Israël heeft Christus gekruisigd. En wat een genade is daar uit voortgekomen. De heidenen mogen toetreden.
* Als je je afvraagt waar de ijver van Paulus vandaan komt: de liefde voor Israël. Uit liefde voor Israël besloot hij zoveel mogelijk heidenen het Evangelie te verkondigen. Hij zag dat als de manier om Israël te laten zien dat het waar is waarover hij sprak.
1. Waarom is ons lot met het lot van de Joden verweven?
2. Hoe zouden wij Israël jaloers kunnen maken?

Hoofdstuk 11 Vers 25 - 29 God komt niet terug op Zijn verbond

* In Romeinen 11: 20 staat eigenlijk letterlijk: Israël is verworpen en u dankt uw plaats omdat u die plek kunt innemen. Maar Paulus waarschuwt in hetzelfde vers direct voor hoogmoed. En hij vervolgt ook direct met het uiteenzetten van het geheim van Gods plan. Dat dit geen verwerping is die altijd zal voortduren, maar een tijdelijk toewenden van God naar de heidenen. In de verzen 25 – 29 wordt duidelijk uiteengezet dat God Zijn beloften aan Israël niet vergeet.
* Opnieuw zien we herhaald dat God niet terugkomt op Zijn verbond met Israël en dat zij toch blijven delen in de liefde van God. In vers 28 beschrijft Paulus tot zijn verdriet over de vijandschap van de Joden, maar beschrijft hij toch de onderlinge verbondenheid die we in God hebben. In andere delen van de Romeinenbrief, maar ook verderop benadrukt hij dit: bijvoorbeeld Romeinen 15: 7 Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. & 10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!
1. Vers 29, wat bedoelt Paulus daarmee?
2. Wanneer geef jij gehoor aan de oproep van Paulus in Romeinen 15: 10?

**Afsluiting** Volgende avond: 3 maart 2020, thema: ‘Vervulling en verwachting’ (Openbaringen 5: 1 - 7)