**DE ETHIEK VAN HET NIEUWE TESTAMENT**

Hier volgen, kort, enige algemene opmerkingen over de ethiek van het Nieuwe Testament.

* Binnen het Nieuwe Testament is een grote verscheidenheid van ethiek. Veel thema’s komen aan de orde, soms wat uitgebreider, soms in een enkel woord. Toch is er een duidelijke rode draad: de oriënta­tie van de ethiek op het werk van Christus (denk aan het liefdegebod!).
* De Nieuwtestamentische ethiek staat dus niet op zichzelf. Zij is onlosma­ke­lijk gekoppeld aan de verkondiging van Jezus Christus. Ethiek en dogmatiek zijn binnen het Nieuwe Testament zijde en keerzijde. De ethiek (imperati­vus) rust op de verkon­diging van Gods heil (de indicativus).
1. *Vroeger werd ethiek daarom gegeven door een dogmaticus (simpeler: ethiek was iets van predikanten). Nu is ethiek (ook de christelijke) verzelfstandigd. Is dat een vooruitgang?*
* De ethiek van het Nieuwe Testament is vóórschrijvend en niet be­schrijvend (prescrip­tief, niet descrip­tief). Ze is daarom niet theore­tisch maar gericht op de levenspraktijk. De ethiek is niet vrijblijvend, maar wil levens veranderen, van lezers, verkondigers en luisteraars.
1. *Dit is één van de lastige dingen voor iemand die preekt. Hoe zou jij daar mee omgaan? (meer mogelijkheden)*
	1. *Ik durf niet te preken over vermaningen waaraan ik mezelf niet 100% onderwerp. Ik sla ze dus over. (Hoe kan ik bijvoorbeeld preken over Paulus’ oproep tot gastvrijheid in Rom. 12:13, als ik zelf niet echt gastvrij ben voor mensen in nood of voor mijn ‘minste broeders’?)*
	2. *Ik bekeer me dagelijks tot concrete gehoorzaamheid aan Gods geboden. Anders kan ik niet eerlijk getuigen.*
	3. *Ik vind mediteren en filosoferen over vermaningen en geboden interessant. Ik zal echter niet snel tegen mensen zeggen: ‘Jullie moeten van God…’*
	4. *Als ik een vermaning zie staan, leg ik die de mensen op. Ik verkondig Gods Woord toch niet op eigen gezag? Ik zeg gewoon wat niet mag en wel moet van God.*
* De ethiek is niet systematisch van opzet maar is tel­kens gericht op concrete situaties (bijvoorbeeld in de gemeen­ten waarnaar Paulus' brieven gaan). Er valt dus geen handboek voor ethiek uit het Nieuwe Testament te destilleren. Daarom ook moeten wij elke keer weer op die concrete omstandigheden letten om de vermaningen te begrij­pen. We kunnen vermaningen dus niet zomaar op de klank af overplaatsen. (Bijvoorbeeld: bedoelt Paulus met ‘gastvrijheid’ wel hetzelfde als wij ermee bedoelen? Hij zegt het in een andere tijd en samenleving dan de onze en voor de gemeente in Rome.)
* De ethiek is situatiebetrokken zonder situa­tie-ethiek te zijn. Dat wil zeggen: Gods geboden worden toege­past op de situatie. Ook al wordt er rekening gehouden met situaties, zijn die niet de baas over de reikwijdte van de geboden.
1. *Die concrete cultureel bepaalde situaties maken het toepassen van vermaningen ook lastig. Kun je in bepaalde gevallen zeggen dat onze situatie zo anders is dat we niet zo veel meer kunnen met een bepaalde vermaning? (Er zijn nu overheden die mensen in nood opvangen, dus hoeven wij elkaar niet onder druk te zetten om gastvrij te zijn. En Paulus’ gastvrijheid gaat waarschijnlijk over reizigers; die kunnen nu toch naar een hotel?)*
* De Nieuwtestamentische ethiek is in eerste instantie ge­richt op de gemeente van Christus, niet op de maatschappij of op het indi­vidu. Die komen er achteraan, maar zijn niet het eerste aanspreekpunt. Let daarop zodat je toepassingen niet te snel maakt.
1. *Denk daar eens over door. Moet je / kun je Rom. 12:13 als uitgangspunt nemen om door te lichten hoe gastvrij jouw gemeente is of kun je diezelfde tekst (ook) gebruiken om een pardon te verdedigen in je partijpolitieke programma voor alle illegalen in de Nederlandse samenleving?*
2. *Dat het Nieuwe Testament in eerste instantie in de kerk gelezen wordt en niet op de markt of in het gemeentehuis is voor sommigen een reden om kerk en politiek ver uit elkaar te houden. Hoe denk je daarover?*
* Ook al spreekt het Nieuwe Testament eerst tot de gemeente, dan nog komt de wereld in het vizier. In de kerkgeschiedenis is daar wel eens een of-of van gemaakt. Of mensen interesseerden zich alleen maar in verandering (bekering) van individuen of ze waren alleen maar druk met christelijke maatschappijkritiek. In de jaren ’60 en ’70 had je theologen die van persoonlijke bekering tot God niets moesten weten maar wel opriepen om te demonstreren voor de conversio (= bekering!) van fabrieken. Die moesten van hen overschakelen van de productie van oorlogstuig naar de productie van ‘vredestuig’. In de ethiek is echter geen tegenstelling tussen de bekering van harten en de verandering van de wereld. Gods Evangelie wil mensen vernieuwen en de wereld heilzaam op de kop zetten. Veranderde mensen veranderen de wereld. De directeur van de fabriek, die ’s zondags in de kerk gezeten heeft, gaat ook nadenken over verantwoord maatschappelijk handelen.
* In het Nieuwe Testament vinden we wel aanknopingspunten voor de toepassing van de ethiek op alle levensterreinen. Soms is het ook niet meer dan dat. Dat komt mede doordat de bijbelschrijvers in de veronderstelling leefden dat de tijd nog maar heel kort was voor het Koninkrijk van God in volle glorie zou aanbreken, als Jezus terugkomt. Voor hen had het dus ook nauwelijks zin om na te denken over politiek, economie en dergelijke. We moeten dus sommige gedragingen van de volgelingen van Jezus ook vanuit dat perspectief bekijken. Dat de christenen in Hand. 4 hun persoonlijk bezit (lijken) op (te) geven, heeft wellicht ook te maken met de korte tijd die zij nog op aarde dachten door te brengen. Daarmee hebben ze geen economisch en sociaal beleid uitgezet voor de christelijke gemeente die intussen al een paar duizend jaar uitziet naar Jezus wederkomst.
* De ethiek is gebodsethiek (plichtethiek), maar niet wettisch. De uiterlijke wetsbe­trachting is geen doel op zichzelf. Zij is ook niet relati­vis­tisch, waarbij alleen een goede gezindheid genoeg is. (Alles is goed , als je het maar met een goed hart doet.) Geboden en innerlijke gezindheid (deugd!) moeten samengaan. Op het grensge­bied tussen beide staat het lief­degebod. Dat onder­streept het gebods- én gezindheidskarakter van de ethiek.
* De ethiek van het Nieuwe Testament kun je samenvatten met Rom. 12:21. ‘Overwin het kwade door het goede’.
1. *Laat eens horen hoeveel ethiek in deze tekst samenkomt. Denk aan Christus, aan de gemeente, aan individuen, aan de samenleving. Kijk wat Paulus ermee bedoelt in de kontekst.*
* Een prachtig uitgangspunt voor een heoloog om met ethiek aan de slag te gaan in de gemeente is Titus 2:11-15.
1. *Wat spreekt jou aan in dit tekstgedeelte? Let ook op punten die hierboven genoemd worden. Zou de christelijke ethiek met alleen deze tekst als uitgangspunt ook eenzijdig kunnen worden?*