# Bijbelkring 22 januari 2019

**Welkom en opening**

**Vijfde thema: ‘Met lege handen’ (Filippenzen 3: 1 - 11)**

Vers 1 – 3 Vreugde zonder onzekerheid

* Nadat Paulus aan het einde van hoofdstuk 2 enkele praktische zaken meedeelt over Timotheus, Epafroditus en zijn eigen plannen om hen weer op te zoeken, begint in dit gedeelte de tweede helft van de brief.
* In het gedeelte over de mensen die Paulus naar de gemeente van Filippi stuurt vinden we één van de redenen voor Paulus om de brief te sturen. Waarschijnlijk gaf hij deze brief aan Epafroditus mee als getuigenis van zijn goede gedrag. In de verzen die aan hoofdstuk 3 vooraf gaan komt naar voren hoezeer Paulus gesteld was op Epafroditus. Bijzonder is dat hij erg ziek geweest is in de tijd dat hij Paulus bijstond, maar dat hij wonderlijk genezen was. Vermoedelijk was Paulus bang dat zijn ziekte en de vroegtijdige terugkeer vragen op zou roepen bij de Filippenzen. Daarom dit praktische gedeelte, wat allerminst zakelijk en oppervlakkig is. Ook in dit gedeelte komt sterk naar voren hoezeer het een geloofszaak is om elkaar dichtbij en ver weg te ondersteunen in de gemeente van Christus.
* In hoofdstuk 3 roept Paulus de christenen in Filippi opnieuw op tot vreugde in de Heere. Niet omdat hij de noodzaak voelt om te waarschuwen, maar omdat het hun zekerheid verschaft. Mooi is in het Grieks de tegenstelling tussen: ‘het is mij niet tot last, het is u tot zekerheid’. De vreugde zet Paulus mee in. Het lijkt een beetje tegengesteld aan zijn woede die volgt. Maar de vreugde dient ten allen tijde hoog gehouden te worden.
* Paulus is duidelijk in zijn mening over dwaalleraars die preken dat je je moet laten besnijden en je aan de Joodse wet moet houden als je Jezus wilt volgen. Honden noemt hij hen. Hij noemt het dan ook geen besnijdenis, maar een versnijdenis: een verminking. Dat is een vleselijke zaak. Drie dingen waar Joden het onderscheid mee maakten tussen hen en andere volken, laat Paulus op hun eigen hoofd terugkomen. Hij stelt het heel scherp. We hebben geen reden om aan te nemen dat het vanwege een gevaar was van dwaalleraars in Filippi, maar veel meer vanuit zijn eigen ontberingen in Caesarea en zijn ervaringen met Joden daar. Hij zet tegenover het dienen van God in uiterlijkheden, zoals de Joden doen, dat de christenen God in de Geest dienen. Paulus wijst hier op een geestelijke besnijdenis die veel belangrijker is. Die besnijdenis vinden we al in het Oude Testament (Dt. 10:16, 30: 6, Jr. 4: 4, Ez. 44:7). Waarom hadden de Filippenzen deze verzekering nodig? Met Paulus’ gevangenschap en het Jodendom met al zijn aantrekkingskracht (van een machtige tempel en oude papieren) hadden de Filippenzen dat hard nodig.
* De band tussen Paulus en Epafroditus was erg sterk. Heb jij ook zulke christenen in je omgeving?
* Verblijd u in de Heere, hoe zouden wij daar gevolg aan kunnen geven?
* Waarom is Paulus zo fel op de honden? Hoe zouden wij die waarschuwing kunnen door vertalen naar onze tijd?

Vers 4 – 6 Paulus doet niet onder voor anderen

* Er zijn zeven aspecten die Paulus benoemt waardoor hij reden zou kunnen hebben om op zichzelf te kunnen vertrouwen. Hij voert het aan om te bewijzen dat hij het niet uit zwakte betoogt, omdat hij daarin tekort zou schieten. Hij voert het aan omdat hij juist in de overdaad aan goede werken vast liep en ontdekte dat hij met al die dingen niet uit kwam bij het gewenste resultaat, namelijk de blijdschap en de zekerheid van het geloof. Paulus noemt vier aspecten die van geboorte hem toevielen: 1 besneden zijn op de achtste dag, 2 hij behoort tot het volk Israël, 3 hij komt uit de stam van Benjamin, 4 hij is Hebreeër. En daar voegt hij nog drie aspecten van ijver aan toe: 5 hij volgde de Farizeese wet, 6 hij was een fanatiek vervolger van de gemeente, 6 hij hield zich foutloos aan de wet.
* Paulus was wat betreft zijn komaf, maar ook wat betreft zijn levenswandel voortreffelijk geweest. Hij geeft er geen blijk van dat hij daarin op enig moment een gevoel van onbehagen had. Nee, hij beschouwde zijn leven op dat moment als goed en compleet tegenover God. Maar het was God die hem stilzette bij zijn tekortkomingen, zelfs in dat leven. Hij ziet zichzelf als model-Jood in de tijd voor zijn bekering.
	+ Wat leer je van Paulus als hij dingen afdoet als waardeloos, terwijl hij het wel allemaal in huis heeft?
	+ Waarin heb jij geprobeerd te doen wat God je vraagt, maar merkte je dat je daarmee niet uitkwam?

Vers 7 - 11 De ommekeer in Christus

* Paulus veegt in vers 7 al zijn eigen rechtvaardigheid van tafel. Hij dacht dat het winst was, maar nadat zijn ogen open gingen voor Christus, werd dat allemaal verlies voor hem. Dat hij zijn ijver als zinloos is gaan zien, dat kunnen we vanuit het geloof begrijpen, maar is ‘verlies’ niet te sterk uitgedrukt? Liet Paulus zich meeslepen in zijn sterke retoriek en zocht hij de tegenstelling met winst? Of moeten we een betekenis zoeken achter ‘verlies’? IJver voor het geloof ging Paulus zo in de weg staan dat het hem bemoeilijkte om de ware betekenis van het werk van Christus voor Hem te leren ontdekken. In die zin was zijn ijver verlies. Maar we moeten ook niet zijn achtergrond als vervolger vergeten. Hij was hard bezig om Gods Koninkrijk in te dammen en daarom greep God ook in. Zijn ijver was werkelijk verlies voor het geloof. In de verzen daarna zet hij het nog sterker aan. Alles is schade en vuiligheid in vergelijking met wat Jezus hem geeft. Hij wil alles opgeven om slechts één ding over te houden: het geloof in Jezus Christus. Zijn eigen rechtvaardigheid telt voor God niet, alleen de rechtvaardigheid die God geeft door het geloof in Jezus Christus. We krijgen in deze verzen een inkijkje in de persoonlijke geloofsstrijd van Paulus. Maar we zien ook wat bij hem steeds meer centraal is komen te staan: het geloof in Jezus Christus.
* In de verzen 10 en 11 zien we een rijke uitwerking van dat geloof. Hij mag Jezus meer en meer kennen. Steeds meer mag Paulus in de verbinding met de Heere Jezus groeien. In die verbondenheid met Hem vindt hij het leven, de verzoening, de geborgenheid bij de Vader. En niet alleen mag hij Hem kennen, maar ook de kracht van Zijn opstanding. Dat is voor ons iets wat ons boven de pet gaat. Die kracht van Zijn opstanding die zet eigenlijk alle wetten van deze wereld op z’n kop. Dat is iets wat ons hele leven verandert. De kracht van God betekent Zijn bovennatuurlijke werk in deze wereld en in ons leven. Uit die kracht mogen wij leren leven en handen en voeten aan het geloof gaan geven. Dan betekent dat dat je alle ‘onoverkomelijkheden’ in dit leven kunt overkomen! Ook zullen we dan delen in het lijden van Jezus. Dat is in dit leven ook een teken van onze verbondenheid met Jezus en als we dat ervaren mag het een bemoediging zijn dat we op de goede weg zijn achter Hem aan. Dit wordt nog wel eens misverstaan. Aan de ene kant denken mensen dat al het lijden in dit licht gezien mag worden. Maar in de gemeenschap met Hem lijden betekent dat waar Zijn lichaam hier op aarde (de gelovigen) lijden om Zijn naam, Christus nog steeds lijdt in deze wereld. Aan de andere kant denken mensen dat het omgekeerd ook iets zegt. Als de vervolging of het lijden er niet is maakt het hun onzeker. Wij komen alleen veel vormen van lijden tegen die misschien minder fysiek zijn, maar wel degelijk te maken hebben met Christus volgen in een wereld die weinig met Hem op heeft.
* Onmiskenbaar refereert Paulus hier aan de doop: daarin krijg je het teken dat je deelt in het nieuwe leven van Jezus en ook dat je je oude leven aflegt in het water van de doop. Met het Avondmaal vier je dat eigenlijk steeds weer opnieuw. En vanuit die gegevens richt Paulus zich op Gods toekomst en gelooft hij dat hij zelf deel zal hebben aan de opstanding van de doden.
* Wat vind je van de radicaliteit van Paulus’ ommekeer?
* Wat betekent de kracht van Zijn opstanding voor je?
* Welke les of bemoediging zit hier in voor onze gemeente?

**Afsluiting**