**Bijbelkring 27 november 2018**

**Welkom en opening**

**Vierde thema: ‘Lichtende sterren’ (Filippenzen 2: 12 - 18)**

*Vers 12 - 13 Werken tot behoud*

* Paulus sluit na de ‘lofzang op Christus’ weer aan op de aansporing van de vorige verzen. Wat hij de Filippenzen wil zeggen doet hij op basis van de liefde. Hij spoort hen aan om ook in zijn afwezigheid te werken aan hun zaligheid. In afwezigheid van bepaalde personen die ons aanmoedigen, inspireren of bij de les houden wil de aandacht voor het Evangelie nog wel eens verslappen. Maar Paulus zegt dat hoe dan ook God aanwezig is. Dat is het belangrijkste. We moeten niet werken voor het Evangelie om personen na te lopen, maar God!
* Werken aan onze eigen zaligheid, dat klinkt ons niet zo reformatorisch in de oren. Het woord in het Grieks betekent redding of behoud. Sommige uitleggers trekken dit uit de context van de eeuwige redding. Die staat of valt immers met het werk van Jezus Christus. Ze betrekken het dan op het welbevinden van de gemeente of hun werk in sociaal opzicht. Daarmee zouden we de betekenis echter tekort doen. Paulus zet dit werk in het perspectief van Gods redding. Allereerst in de rechtvaardiging die Jezus voor ons heeft bewerkt. Vervolgens de heiliging, waar wij een taak in hebben. En zo zullen wij ook deel krijgen aan de verheerlijking in Christus. Paulus noemt ook de dag van Christus in vers 16 met het beeld van de wedloop, waar hij in loopt. Als we vers 12 isoleren van de rest, bijvoorbeeld ook vers 13, dan krijgen we een verwrongen beeld van ons eigen werk. Maar ook in vers 12 wordt de gehoorzaamheid al genoemd. Wij zijn niet zelf verantwoordelijk voor onze zaligheid. Maar moeten gehoorzaam zijn aan onze Heer, de Zaligmaker.
* Met vrees en beven is een Hebreeuwse uitdrukking. Dat alles moet gebeuren in ontzag voor God. Dat zien we in vers 13. Van Hem zijn we afhankelijk. Als wij iets bewerken, is het God die actief is en werkt. Met Hem mogen wij vol ontzag meewerken op de weg naar het behoud. Zowel in het willen en het werken worden wij geholpen door God. Het zal ons alleen maar verwonderen als we ontdekken dat God Zijn hand heeft in de goede dingen die we mogen doen.

1. Als wij de ander aansporen of vermanen, doen we dat dan vanuit liefde?
2. Op wat voor manier wordt van jou gevraagd te werken aan je eigen zaligheid?

*Vers 14 - 16 Lichtende sterren*

* De manier waarop we dat alles mogen doen wordt in deze verzen uitgewerkt. Allereerst zonder morren of bedenkingen. Was dat morren of de bedenkingen die werden uitgesproken gericht tegen God of tegen anderen in de gemeente? Het woord voor ‘morren’ gaat terug op de klacht van Israël in de woestijn. Met tegenzin deden zij de wil van God (Exodus 16). Daar is de boodschap aan de mensen dat ze misschien denken dat hun gemor gericht is aan mensen, maar dat ze eigenlijk klagen tegenover God. De Filippenzen moeten zonder klacht of tegenwerping zich voegen naar de wil van God, onbesproken kinderen van God.
* Paulus schildert de wereld rondom de christenen in Filippi heel donker af. Zij moeten tegen die donkere achtergrond lichten zijn. Ze hebben dus een geweldige roeping te vervullen in de wereld. Dit kunnen zij maar op één manier doen, namelijk door vast te houden aan het Evangelie. Er is licht in een donkere wereld. We zijn misschien geneigd om ‘je licht laten schijnen’ als actief op te vatten en ‘het Evangelie vasthouden’ als passief. Maar het is in het Grieks precies andersom. Je licht laten schijnen, daar hoef je niet je best voor te doen als je actief probeert het Evangelie te houden. Als je zelf gericht blijft op het woord van het leven, dan straal je licht uit.
* Paulus zegt dat het hem tot roem zal zijn als de Filippenzen werken aan hun zaligheid en een licht zijn te midden van hun omgeving. Hij hoeft zich dan niet te schamen. De deugdelijkheid van zijn werk zal dan aan het licht komen. Voor ons roept dit vaak de spanning op met de eer die God toekomt. Het roemen is typerend voor Paulus. Opvallend is echter dat hij de eer nooit zoekt in de dingen die hij zelf goed heeft gedaan, maar buiten zichzelf of in zijn eigen tegenslagen of lijden. Het is een diepe innerlijke voldoening. De roem die Paulus hier voor ogen heeft is dus wat God Hem geeft. Hij heeft hier geen aardse eer voor ogen, dat hij geprezen wordt voor wat hij goed gedaan heeft, maar de vreugde van de dag van Christus. Dat hij zal zien wat zijn werk in Filippi allemaal teweeg gebracht heeft. De roem waar Paulus over spreekt komt hem toe in de eeuwigheid in plaats van direct. Niet van mensen, maar van God. Niet over zijn eigen daden, maar de eer die Hem toekomt vanwege God die door hem heen werkt. Hiermee ontvangt hij eigenlijk de eer die de mens bij de Schepping al gegeven is (Psalm 8)

1. Als wij denken aan de opdracht om een licht te zijn, wat wil je dan als eerste doen?
2. Roem en trots, op wat voor manier past dat een christen?

*Vers 17 – 18 Paulus’ einde?*

* Paulus spreekt hier over zijn mogelijke levenseinde. Hij had nog de dag van Christus genoemd in het vorige vers. Deze dag hoopte hij eervol te bereiken en hij spande zich volop in om voorbereid te zijn op deze dag. Hij verwachtte dat hij deze dag samen met de Filippenzen zou kunnen meemaken. Tegelijk sloot hij niet uit dat ook voortijdig zijn einde zou komen. Hij zit tenslotte in de gevangenis en op diverse manieren loopt zijn leven gevaar als hij deze brief schrijft. Zou hij dan de wedloop verliezen? Paulus gebruikt een beeld van een plengoffer. Hij zou dan sterven als offer voor het geloof van de gemeente. Al die dingen die Paulus in deze verzen genoemd heeft, dat zijn offers die je brengt in het geloof. En Paulus gaat hun daarin voor. Hij is zelfs bereid om zijn leven te geven voor het geloof. Niet om met zijn vergoten bloed de verzoening te bewerken, zoals later in de kerk nog wel eens gedwaald is dat ook het werk of offers van heiligen als bemiddeling kunnen dienen tussen God en ons. Alsof in die offers enige verzoening zou zijn. Paulus doelt heel duidelijk op zijn eigen bereidheid als voorbeeld voor de gemeente. Die bereidheid komt voort uit dankbaarheid.
* Hoewel Paulus een negatieve spiraal lijkt uit te tekenen van hardloper, naar zwoeger, naar iemand die wellicht moet sterven, ziet Paulus dit andersom. De vreugde blijft voor hem overeind staan. Hij ziet er niet met vreugde naar uit om te sterven. Maar als zijn dood zou bijdragen aan het geloof van de Filippenzen, dan zou hij zich verblijden en mogen zij zich verblijden. Als dankzij Gods leiding zijn sterven een positieve uitwerking mag hebben, dan bereikt Paulus zelfs ook in sterven zijn levensdoel. In het begin van hoofdstuk 2 vroeg Paulus om zijn vreugde compleet te maken. Maar hier draait Paulus het om. ‘Laat mijn vreugde ook de uwe zijn.’ Dat is een vreugde die alleen zijn bron vind in de verbondenheid met de Heere Jezus. Dan ontvang je Zijn vreugde!

1. Hoe zie jij uit naar de dag van Christus?
2. Op wat voor manier zouden wij ‘verblijden’ kunnen verbinden aan sterven?

**Afsluiting**