Paper Efeze 2: 11 – 22

Hoofdstuk 2: 11 – 22 valt uiteen in 3 delen: 11 - 13, 14 - 18, 19 - 22.

Vs. 11. Paulus wil in dit gedeelte laten zien hoe bijzonder het werk van Jezus is voor Jood en heiden. Om dat te laten zien, herinnert Paulus hoe de beide groepen tegenover elkaar stonden. De lichamen (vlees) van heidenen werden niet besneden en de Joden, van wie het lichaam (vlees) wel was besneden, keken op hen neer.

Vs. 12. Iemand die op reis was en een stad aandeed, had geen rechten in die stad. Een vreemdeling in een ander land ook niet. Zo waren de heidenen vreemdelingen ten opzichte van Israël: Ze hoorden er niet bij en kregen ook de beloften die God aan Israël gaf niet. Daarom hadden ze geen hoop.

Vs. 13. In dit vers heeft Paulus het over de heidenen die ver weg waren. Dit doet denken aan de niet- Joden die niet in de tempel mochten komen. Ze moesten op een plein op een afstand blijven staan. De heidenen waren niet alleen geen Jood, ze waren ook zonder Jezus. We kunnen denken aan de tijd van het NT en ook wel (hoewel Jezus er toen nog niet was) aan de tijd van het OT. In de geestelijke verbondenheid met Jezus en door Zijn werk mogen heidenen dichterbij komen. Jes. 57: 19 gaat in vervulling!

Vs. 14. Er was een groot verschil tussen Jood en heiden. Paulus vergelijkt het met een muur en denkt wellicht aan de muur in het tempelcomplex waardoor de heidenen werden tegengehouden. Jezus breekt deze muur af en geeft vrede. Hij geeft niet alleen de eenheid tussen Jood en heiden, Hij IS de vrede zelf.

Vs. 15. Jezus heeft de vijandschap tussen Jood en heiden Zelf weggedaan. Dit deed Jezus door Zijn vlees (Zijn lijden en sterven en opstanding). Door dat wat de Heere Jezus deed, zijn de bepalingen en regels vervuld en is er geen scheidsmuur meer tussen Jood en heiden. Jezus sterft aan het kruis niet alleen om de zonde van mensen weg te doen, maar Hij brengt Jood en heiden bij elkaar en maakt ze (Hij schept) tot een nieuw volk. Dus in de geloofsverbondenheid met Jezus, ontmoeten Jood en heidenen elkaar als een nieuw schepsel.

Vs. 16. Let op dat Paulus het niet alleen heeft over de twee groepen die als eenheid door het leven gaan. Hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan heeft ook te maken met de relatie met God. Dat zien we in vers 16 waar staat dat Jezus de vijandschap (tussen Jood en heiden én naar God toe) verandert in vrede. Aan het kruis sterft de vijandschap tussen mensen onderling en naar God! Zo brengt Hij Jood en heiden in één lichaam (gemeente) bij elkaar.

Vs. 17. Het hele Oude Testament verwachtte de komende Jezus en Hij is gekomen in de volheid van de tijd. Als Jezus komt met Kerst en hier op aarde is, heeft Hij de goede en blijde boodschap. Hij evangeliseert naar Jood en heiden. Hij brengt vrede! Nu is het wel zo dat Jezus nog niet heel vaak tot heidenen heeft gesproken, maar Zijn hele komst is één grote boodschap van vrede voor alle mensen (zie het Ere zij God en Lofzang van Simeon).

Vs. 18. In het Oude Testament mocht niemand naar de ark in het Heilige der Heilige. Maar nu Jezus is gekomen mogen Jood en heiden door het geloof in Jezus zonder belemmering de Vader naderen.

Vs. 19. Paulus spreekt de heidenen aan en zegt dat ze geen vreemdelingen meer zijn zoals ze eerder waren (zie vs 12). Ze zijn medeburgers d.w.z. ze zijn deel van dat ene nieuwe volk van God geworden. Jood en heiden mogen bij God wonen. In de laatste verzen van dit hoofdstuk komt steeds het woord wonen / woning terug. Door de Heere Jezus mag je je thuisvoelen en wonen bij God.

Vs. 20. In de laatste verzen van dit hoofdstuk wordt de gemeente vergeleken met een gebouw. Dit gebouw staat / verrijst op een fundament. Dat fundament is de inhoud van de boodschap die de apostelen en profeten (hier de leer zoals in het Nieuwe Testament) doorgegeven hebben. Dus de leer over Jezus is het fundament. De kerk wordt vergeleken met een gebouw dat op een fundament staat, maar dat fundament blijft alleen staan omdat Jezus de hoeksteen is. Dat is de belangrijkste steen (Psalm 118: 22 ) waar de muren bij elkaar komen en die hoeksteen geeft vorm aan de muren en draagt het fundament (zie ook Jes. 28: 16).

Vs. 21. Op die hoeksteen rust het gebouw en daarop komen alle muren bij elkaar. Bij de Hoeksteen vinden de verschillende gemeenteleden elkaar. Dan laat Paulus ineens zien waarom Jood en heiden aan elkaar gegeven worden. Dat is opdat er op die ene Hoeksteen een tempel verrijst. De gemeente / de kerk is een gebouw tot eer van God. Het woord tempel hier duidt op het binnenste gebouw van de tempel tot eer van Hem. Natuurlijk is de kerk geen letterlijk gebouw, het is geestelijk (zie ook I Kor. 3: 16)

Vs. 22. Als afsluiting van dit hoofdstuk zegt Paulus tegen Jood en heiden die oorspronkelijk tegenover elkaar stonden en die in zichzelf beiden dood in zonden en misdaden zijn (2: 1) dat ze in Jezus een gebouw zijn tot eer van God.

Gespreksvragen

1. Bespreek de volgende stelling (nav vers 14): *Ruzie en verdeeldheid is een bewijs dat we verwijderd zijn geraakt van de intieme omgang met Jezus Christus*.
2. Hoe kunnen wij concreet de eenheid in de gemeente bevorderen?
3. Spreken we wel eens met gemeenteleden over het leven met de Heere en hoe doen we dat dan?
4. Is onze gemeente een tempel waar God woont en geëerd wordt?
5. N.a.v. vs 21, 22: Welke rol ziet u voor onze gemeente in deze samenleving en hoe werkt u hier aan mee?