**Bijbelkring 5 februari 2019**

**Welkom en opening**

**Zesde thema: ‘Gericht op de finish?’ (Filippenzen 3: 12 - 21)**

Vers 12 – 16 De christenreis

* Paulus spreekt in dit gedeelte vanuit de ik-persoon. Hij stelt zichzelf als voorbeeld. De woorden die hij in vers 17 gebruikt zouden wij niet zo snel zeggen tegen anderen: ‘volg mij na’. (Al denken we het misschien wel vaak.) Is het niet beter om naar Christus te verwijzen? Maar Paulus stelt zichzelf als voorbeeld voor zover hij Christus navolgt. Die Weg wil Paulus de Filippenzen wijzen. In feite grijpt Paulus terug op het lijden, het sterven en de opstanding uit de vorige verzen, alleen dan in termen van een wedloop. Het doel, de opstanding, is nog niet bereikt, maar vraagt nog veel inspanning, het lijden en sterven. Paulus gebruikt twee opvallende termen in vers 12: ‘bereiken’ (volmaakt zijn) en ‘grijpen’. In beide termen zit iets doelmatigs. Het ‘nog niet’ komt in deze woorden naar voren. In vers 14 strekt Paulus zich uit naar wat komen gaat en jaagt hij naar het doel. Een prijs. Alsof er een bokaal bij de finish staat te wachten waar hij voor rent. De opstanding van de doden.
* Paulus is niet onzeker, maar juist heel doelgericht. Dat doel ligt echter nog buiten zijn bereik. Het is ironisch te noemen in zijn situatie in de gevangenis dat hij dit noemt. Sommige hoogmoedige Filippenzen zullen daar van opgekeken hebben. Voor hen was het logisch dat Paulus niet in een staat van volmaaktheid was daar in de gevangenis. Maar voor Paulus had dit veel meer te maken met de aard van die volmaaktheid. Die ligt pas aan het einde op ons te wachten. Wij spreken wel eens van gearriveerde christenen. Dat zijn christenen die denken dat ze de strijd met de zonde inmiddels gestreden hebben of hun geloof inmiddels wel zo compleet is dat ze verder met een gerust hart hun oude leven kunnen blijven leven. Paulus maakt hier duidelijk een onderscheid tussen dit leven en het leven wat komen gaat. Dit leven mag gekleurd zijn door de hoop, het najagen en het verwachten, kortom het gericht zijn op het nieuwe leven na de dood. Maar hij is duidelijk dat dat nieuwe leven in dit leven nooit zo volledig werkelijkheid zal worden. Niet om ons te ontmoedigen in dit leven, maar om ons aan te sporen om te blijven verlangen naar wat komen gaat.
* Tegelijk spreekt Paulus heel duidelijk van het ‘al wel’. In vers 15 spreekt hij over een geestelijke volwassenheid of een volmaaktheid die we kennelijk dus al kunnen ervaren. In de HSV is het vertaald als: ‘voor zover wij geestelijk volwassen zijn, laten wij deze gezindheid hebben’. Dat wekt de indruk dat dit alleen weggelegd voor de gevorderde gelovige. Terwijl in het Grieks juist de nadruk ligt op de algemeenheid van deze gezindheid. De NBV vertaalt het zo: ‘Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.’ Zo spreekt Paulus ook in vers 10 van het ervaren van de kracht van de opstanding. En ook op veel andere plekken in zijn brieven spreekt Paulus over het nieuwe leven wat we nu al mogen aannemen. Is dat niet met elkaar in tegenspraak? In vers 12 staat een woord wat alles van volmaaktheid omvat. Dat heeft Paulus nog niet bereikt. In vers 15 heeft dat woordje volmaakt veel meer met volwassenheid te maken. Paulus doet een beroep op de vasthoudendheid van de Filippenzen, omdat (niet voor zover) zij allen geestelijk volwassen zijn. Mocht u niet die gezindheid hebben om te jagen naar dat doel en die inzet te tonen, God zal het openbaren. Dus ook hen die achterblijven qua betrokkenheid en verlangen, die mogen zich laten troosten door deze woorden dat God hun ogen daar voor zal openen. Daaruit spreekt het grote vertrouwen van Paulus in God in Zijn zorg voor de gemeente. Het is een oproep tot jagen en uitstrekken, maar alleen op grond van het vertrouwen in dat God daarin ook voorziet. Maar daarin zijn ze ook aan elkaar gegeven (vers 16) om er op toe te zien samen verder te gaan.

1. Wat vind je er van dat Paulus zichzelf als voorbeeld naar voren brengt? Zou jij dat ook kunnen doen in bepaalde situaties?
2. Wat zijn de valkuilen voor ‘gearriveerde christenen’?
3. Hoe maak je praktisch waar Paulus ons toe oproept in deze verzen?
4. Het beeld van een wedstrijdparcours, wat ben jij aan het doen op dat parcours? En welk gevoel roept dat bij je op?

Vers 17 – 21 Hemelburgers

* Hoofdstuk 3 begon met ‘verblijd u in de Heere’. Eerst werkte Paulus dat uit aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen leven. In deze verzen krijgt dat een algemene invulling. Tegenover het voorbeeld van Paulus en anderen (die hij niet nader noemt, te denken valt aan Epafroditus en Timotheus) staat de levenswandel van de vijanden van het kruis van Christus. In verschillende brieven drukt Paulus zich hier over uit. Over de realiteit dat het kruis van Christus voor velen een ergernis of een dwaasheid is. We proeven bij Paulus een bewogenheid over het lot van de niet-christelijke Joden en over de heidenen die nog niet geloven. Zowel zijn vreugde als zijn verdriet hebben te maken met de verspreiding van het Evangelie. In vers 18 is hij diep verdrietig over mensen die Christus niet aannemen. Dit gaat over alle mensen die niet bij het kruis komen om hun zonden daar te brengen. Je bent vriend of vijand, er bestaat niets tussenin.
* We zien dat Paulus een sterk contrast schildert tussen vers 19 en 20. Zij gaan hun ondergang tegemoet, wij hebben ons burgerschap in de hemel. De heidenen laten zich regeren door hun lusten en schande (heeft alles te maken met seksualiteit en schaamdelen). Zelfs hun religie stond ten dienste van het aardse. Compleet tegenovergesteld is het als je je laat regeren door de hemel. Een verwijzing zit hier naar het burgerschap van Filippi. Daar konden mensen zich op voor laten staan en onderscheidde hen van anderen. Zij hadden de plichten, maar vooral ook de voorrechten van Rome. Zo hebben de christenen in Filippi Jezus Christus in de hemel die leeft en regeert in eeuwigheid! Paulus gebruikt twee termen voor Jezus: Redder en Heer. Dat waren precies de termen die in de keizercultus centraal stonden in het Romeinse Rijk. In 48 voor Christus werd N.B. door de bevolking van Filippi een decreet uitgevaardigd dat Julius Caesar de algemene verlosser van de mensheid was. Zo werd de keizer aanbeden, en dat zal diepe wortels in Filippi gehad hebben. Maar Paulus maakt heel duidelijk: jullie hebben een andere Redder en Heer, de Enige Christus, Jezus van Nazareth.
* Paulus lijkt vooral gericht te zijn op de vernieuwing van het lichaam. In 1 Korinthe 15 (vanaf vers 42) werkt hij dit o.a. uit. Hij doelt hier op een complete vernieuwing die ons hele bestaan doortrekt, maar waar zeker het lichaam niet van uitgezonderd is. We worden niet precies hetzelfde als Jezus, maar wel zal op een manier die lijkt op Zijn sterven en opstanding ons lichaam vernieuwd worden. Dat Hij daartoe de kracht heeft mogen we geloven, maar we hebben het ook mogen zien in Zijn sterven en opstanding.

1. Wat vind je van de reactie van Paulus op niet-gelovigen?
2. Paulus stelt het vrij scherp: vriend of vijand. Op wat voor manier komt dit terug bij de mensen waarmee je omgaat?
3. De verwachting van Jezus en de verheerlijking van ons lichaam, is dat iets waar je naar uitkijkt? Waarom wel/niet?

**Afsluiting**

Volgende avond: dinsdag 19 februari 2019, thema: ‘Zonder zorgen’ (Filippenzen 4: 1 - 9)