**Bijbelkring 16 oktober 2018**

**Welkom en opening**

**Eerste thema: ‘Een goede start ’ (Filippenzen 1: 1 -11)**

*De stad Filippi:* In de eerste eeuw voor Christus werd Filippi een Romeinse kolonie en gingen er veel Romeinse veteranen wonen. De inwoners kregen Romeins burgerschap en de stad kreeg dezelfde rechten en privileges als de Romeinse steden in Italië (zie Handelingen 16:12).

*Paulus in Filippi:* Paulus komt tijdens zijn tweede zendingsreis in Filippi. Er was nauwelijks Joodse aanwezigheid, een kleine groep Joden kwam samen bij de rivier buiten de stad (Handelingen 16:11-40). De gemeente die Paulus sticht begint in het huis van Lydia, een vrouw die in purperstoffen handelt. Ze nodigt Paulus en Silas uit om bij haar te wonen zolang ze in Filippi zijn (Handelingen 16:14-15). De gemeente steunt Paulus’ werk als verkondiger financieel (Filippenzen 4:14-18). Tijdens zijn derde zendingsreis bezoekt Paulus de gemeente in Filippi nog een keer (Handelingen 20:6).

*Vers 1 - 2 Aanhef*

* Paulus en Timotheüs schrijven deze brief. Ze noemen zich dienstknechten van Jezus Christus. Ze drukken hun onvoorwaardelijke toewijding aan Jezus Christus uit in die woorden. Ze schrijven aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Hun onderlinge relatie is dus helemaal gekleurd door het licht van Christus.
* De gemeente kende een geweldig goede start. Toen Paulus er aankwam vond hij direct gehoor bij een rijke vrouw, Lydia. Financieel kon deze gemeente dus rekenen op een goede basis. Een slavin werd van een demon bevrijd en de cipier van de gevangenis kwam tot geloof, nadat alle gevangenen na een aardbeving niet waren weggelopen. Lydia en de cipier werden samen met hun huisgenoten gedoopt. Heilig doelt niet zozeer op hun levenswandel, maar op het feit dat de gelovigen in Filippi door God apart gezet zijn.

Opvallend is dat nu Paulus zijn brief schrijft er al een bloeiende gemeente is met verschillende ambten (opzieners en diakenen). Wanneer schreef hij zijn brief? Vermoedelijk tegen het jaar 60 in Caesarea. En hoeveel tijd is er dan verstreken sinds het begin van de gemeente? Hooguit 10 jaar. Wat een zegen heeft God aan die gemeente gegeven dat er zo’n goede start geweest is.

* De aanhef gaat niet zonder de vredegroet, zoals die ook klinkt aan het begin van de kerkdiensten. Opvallend is dat Paulus de Heilige Geest niet noemt. Ik vul dit altijd aan met de groet namens de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt ons bij de Vader en de Zoon, dus is er ook heel goed iets voor te zeggen om alleen de Vader en de Zoon te noemen. Als we echter bij dit punt blijven hangen gaan we voorbij aan de rijkdom van die groet, genade voor heidenen, vrede voor veteranen, een rijke boodschap. En alles in de brief moeten we lezen vanuit deze zegenwens.

1. Het is mooi als je elkaar ziet in het licht van Christus. Wat betekent dat praktisch voor ons?
2. Als je ziet dat er binnen korte tijd een bloeiende gemeente is gekomen in een compleet heidense stad, wat zegt dat ons?

*Vers 3 - 8 Dank*

* De gemeente van Filippi heeft een vaste plek in de gebeden van Paulus. En hij kan er dan niet omheen om God te danken. Een kernpunt van de dank van Paulus is de grote dingen die God in Filippi heeft laten zien. En dat dat leidde tot de gemeenschap die de Filippenzen hebben aan het Evangelie. Dat betekent twee dingen. In de eerste plaats dat de Filippenzen deel hebben aan het Evangelie, ze hebben het aangenomen. In de tweede plaats betekent het ook dat ze deel nemen aan het Evangelie, namelijk dat zij de verspreiding van het Evangelie ondersteunen. De dank van Paulus is dus dat God bouwt aan de gemeente in Filippi en dat God ook een gemeente geeft in Filippi die meebouwt aan Gods Koninkrijk wereldwijd.
* God is dat goede werk begonnen, daar getuigt Handelingen 16 ook wel van. De stichting van een christelijke gemeente in een heidense stad, dat is Gods werk geweest. Gods trouw zal ook waarborgen dat het tot een goed einde komt. Dat zal gebeuren bij de Wederkomst.
* De liefde voor de gemeente van Filippi is alleen maar verdiept tijdens Paulus’ gevangenschap. Hij heeft hen lief met de liefde van Jezus. Bedoelt hij dat hij net zoals Hem kan liefhebben? Nee, Jezus geeft Paulus een liefde die ver boven zijn eigen genegenheid uitgaat. Hij noemt de Filippenzen deelgenoten van zijn genade. De genade bedoelt Paulus mee dat hij mocht lijden om Jezus’ wil. Daarin heeft hij een sterke verbondenheid ervaren met de Heere Jezus. En de gemeente in Filippi deelde in dat lijden, en ondersteunde hem. Voor Paulus is het belangrijkste dat het Evangelie voortgang heeft, zijn aardse lot, daar zit hij niet zo over in. Hij weet immers dat hij een dienaar is van de Allerhoogste God die zijn lot al bezegeld heeft.

1. Hoe zie je in onze gemeente dat beide aspecten van gemeenschap hebben aan het Evangelie naar voren komen? (voeding en verspreiding) Hoe is dat voor jezelf?
2. Paulus zit niet in over zijn aardse lot. In wat voor situatie kun jij daar iets van leren?

*Vers 9 - 11 Gebed*

* Paulus geeft te kennen dat hij naast de punten van dankbaarheid ook voor de gemeente bidt. De liefde mag niet tot stilstand komen, die moet als maar meer worden. In het Grieks staat letterlijk ‘meer en meer’. Paulus gebruikt hier het woord ‘agapè’, een term voor Bijbelse liefde. Die groei moet gericht zijn op meer kennis en fijngevoeligheid. Kennis is daarin breed. Het omvat de persoonlijke omgang met God en elkaar, waarin je elkaar leert kennen. Fijngevoeligheid is het kunnen onderscheiden of aanvoelen wat waar is, wat God wil en wat de ander nodig heeft. Er waren nog geen patronen of gewoontes die ‘hoorden’ bij wat christelijk is, dus kennis en fijngevoeligheid, onderscheidingsvermogen, dat was cruciaal. Oprecht en zonder aanstoot is ook zo’n woordpaar die elkaar aanvult. Oprecht wil zeggen dat men in overeenstemming met het eigen hart moet zijn. En naar buiten toe moet men geen aanstoot geven aan anderen.
* Alles mag gebeuren om vrucht voort te brengen. Dat is niet alleen een vooruitwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus, dat we daar naartoe mogen werken en leven. Maar ook is het een bemoediging dat nu de gemeente al vol mag zijn van vruchten die iets laten zien van de heerlijkheid van God en Hem de eer geven die Hem toekomt. Het zijn vruchten die alleen in afhankelijkheid verkregen kunnen worden, in de verbinding met Jezus Christus.

1. Waarom zou Paulus willen dat de liefde ‘meer en meer’ wordt?
2. Voor de Filippenzen waren er nog geen patronen of gewoontes, waardoor ze kennis en fijngevoeligheid nodig hadden. Op wat voor manier kunnen wij dat herkennen?
3. Wat voor vruchten van gerechtigheid zal Paulus bedoelen in vers 11?

**Afsluiting**