**Bijbelkring 30 oktober 2018**

**Welkom en opening**

**Tweede thema: ‘Een duidelijk levensmotto’ (Filippenzen 1: 12-26)**

*Vers 12 - 14 Bevordering van het Evangelie*

* Paulus schrijft dat zijn gevangenschap juist tot bevordering van het Evangelie heeft gediend. Het is voorstelbaar dat men de twee jaar die Paulus in Caesarea gevangen zat niet zag als onderdeel in de verspreiding van het Evangelie. En misschien zelfs wel alsof God hem verlaten had.
* Opvallend is dat Paulus hier iets schrijft over zijn eigen situatie, niet door te vertellen van zijn eigen situatie, maar door uitgebreid in te gaan over het werk van God wat hij gezien heeft. Het offer van zijn gevangenschap is Paulus graag bereid om te geven, aangezien hij ziet hoe God door hem heen werkt in zijn gevangenschap. In het Grieks heeft het woord voor ‘ bevordering’ alles te maken met hoe een leger voortgang maakt. Als in een strijd terrein gewonnen wordt of ergens een doorbraak geforceerd wordt, dan wordt dat woord gebruikt. Paulus wil dus zeggen dat wat hem overkomen is door God juist is gebruikt om bijzondere dingen te doen, die anders niet gebeurd waren.
* Goed is om hier het onderscheid te maken tussen het lijden om Christus’ wil en lijden in het algemeen. Paulus is vanwege zijn geloof in de gevangenis gekomen. Veel beroepen kun je niet meer uitoefenen zodra je in de gevangenis bent. Maar als apostel in de gevangenis ben je als een boer op een vruchtbare akker. De gebondenheid van Paulus betekent niet dat de voortgang van het Evangelie gebonden is. We moeten het lijden om Christus’ wil en lijden in het algemeen echter ook niet te veel uit elkaar trekken, want in beiden is God nabij, staat Hij niet machteloos en kan God het gebruiken ten goede.
* Op twee manieren is het Evangelie bevorderd. Allereerst dat aan iedereen (van hoogwaardigheidsbekleders waar hij voor mocht pleiten tot medegevangenen en mensen in de omgeving, wellicht in een groot deel van het Romeinse Rijk) bekend werd dat Paulus niet vanwege een misdaad gevangen zat, maar vanwege zijn belijden van Jezus Christus. Als tweede werden ook christenen overal heen bemoedigd om zonder angst over het Evangelie te spreken. Paulus’ houding tijdens zijn gevangenschap liet zien dat je niet bang hoefde te zijn voor de gevangenis. De vervolgers bereikten het tegenovergestelde van wat zij gehoopt hadden. God gaat door met Zijn werk.
1. Wanneer zien wij kansen om over God te spreken?
2. Paulus zit gevangen, maar schrijft toch blijmoedig. Waar herken je dat in je eigen leven?
3. Op welke manier kan Paulus ook voor ons een voorbeeld zijn om vrijmoedig over God te kunnen spreken?

 *Vers 15 - 18 Blijdschap in Christus*

* Paulus bemerkt dat niet alle broeders en zusters zuivere bedoelingen hebben. Ze hebben meer zichzelf in het oog dan Jezus Christus. Maar ook als hun ijver misschien niet rust op zuivere bedoelingen, toch is Paulus blij dat ook door hun ijver het Evangelie verspreid wordt. Het gaat hier niet om mensen die een valse leer verkondigen, maar om hen die daarin een bepaalde rivaliteit met Paulus laten zien. We moeten de achtergrond hiervan waarschijnlijk zoeken in wat er in Handelingen beschreven staat. Paulus heeft zich kwetsbaar gemaakt door het op te nemen voor de verspreiding van het Evangelie onder de heidenen. Hierdoor heeft hij bij veel Joden en Joodse christenen kwaad bloed gezet. Dat Paulus gevangen gezet is zullen bepaalde Joodse christenen, zeker in de omgeving van Jeruzalem, als een opluchting ervaren hebben. ‘Zijn gevangenschap heeft hij over zichzelf uitgeroepen, omdat hij zoveel risico heeft genomen.’ En de spanning tussen Joden en Joodse christenen werd door de gevangenneming van Paulus een stuk verminderd. Een andere groep christenen bleef echter pal achter Paulus staan en zag zijn gevangenschap als gevolg van dat Paulus de weg van het geloof ging.
* Waarom schrijft Paulus dit aan de gemeente in Filippi? Heeft hij dezelfde sentimenten bespeurd in Filippi? Voor de hand ligt dat hij zich door de Filippenzen gesteund weet, maar dat hij hen een voorbeeld wil geven van hoe je omgaat met mede-gelovigen die er andere standpunten op nahouden. Hij laat niets merken van irritatie, maar schrijft over zijn blijdschap dat hoe dan ook Christus op allerlei wijze verkondigd wordt. Dat staat voor hem op de voorgrond. Hij kon dit zo zeggen omdat hij weet dat ongeacht het hart van de prediker, het Woord krachtig genoeg is om voortgang te vinden. Zo zal er onder alle omstandigheden, altijd reden tot vreugde zijn voor een christen: het Woord gaat door!
1. Op wat voor manier herken je de achtergrond van Paulus zijn moeite met medegelovigen? Slaat dat ook op jezelf?
2. Wat zeggen deze verzen jou over de houding die je moet aannemen tegenover christenen aan wiens motieven je twijfelt?

*Vers 19 - 26 Leven is voor mij Christus, sterven is voor mij winst*

* Het lijkt meer een stervensmotto, maar het is een levensmotto. Paulus verkeert niet in een directe dreiging van de dood, maar in zijn tijd in Caesarea is de uitkomst van zijn rechtszaak nog ongewis. Paulus heeft goede hoop dat hij nog verder mag leven in dit leven tot vordering en blijdschap van het geloof. Tegelijk wil hij er geen twijfel over laten bestaan dat zowel in leven als sterven hij met Christus zal zijn. Het doet denken aan wat de vrienden van Daniel zeggen voordat ze de vurige oven in worden geworpen.
* Paulus lijkt een positieve kijk te hebben op het sterven, maar dan vergissen we ons. De heersende gedachte bij de Grieken (die we nog steeds bespeuren) is dat als ons lichaam ons in de steek laat, we verlost worden van de aardse ellende met het sterven, de zogenaamde ‘goede dood’ (Grieks: euthanasie). Paulus ziet de dood echter als het ultieme gevolg van de zonde (Rom. 6:23) en de laatste vijand (1 Kor. 15:26). Tegelijk zie je dat de dood overwonnen is. De angel is er uit. Jezus Christus heeft laten zien: de dood blijft het vreselijkste wat er is, maar die heeft niet meer het laatste woord. Jezus Christus leeft!
* Het leven staat ook centraal in wat Paulus schrijft. Hij waardeert het leven hier en nu in positieve zin. Niet omdat het zo mooi is in alle ellende, maar omdat door alles heen het werk van Christus door mag gaan. En geen sterven kan daar een streep doorheen zetten. Als je de levende Christus dient, dan zal na het sterven een beter leven aanbreken wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Ook dat waardeert Paulus niet vanwege allerlei mooie dingen die hij verwacht daarvan, maar bovenal omdat hij dan bij Christus kan zijn zonder iets wat hem daarin nog weerhoudt!
1. Wat leer jij van het levensmotto van Paulus?
2. ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan…’ kunnen wij dat met Paulus meezingen? Wat betekent sterven voor ons?
3. Als je denkt aan het leven na de dood, wat lokt je dan het meeste aan?

**Afsluiting**