**Bijbelkring 19 februari 2019**

**Welkom en opening**

**Zevende thema: ‘Zonder zorgen’ (Filippenzen 4: 1 - 9)**

Vers 1 – 3 Onenigheid

* Vers 1 is een vers met een scharnierfunctie. Het sluit het voorgaande gedeelte af dat ging over de standvastigheid. Tegelijk is het het begin van dit gedeelte. Er zijn namelijk twee vrouwen die hulp nodig hebben. En er is Paulus alles aan gelegen dat zij weer eensgezind strijden voor het Evangelie. Terwijl de verdere brief zo positief is van toon en hij in vers 1 vol liefde en bijna trots schrijft over de gemeente van Filippi is vers 2 de enige plek in het Nieuwe Testament waarin Paulus mensen bij name aanspreekt. Aan de ene kant noemt Paulus de gemeente zijn blijdschap en kroon. Dat betekent dat Paulus er vreugde in vond hoe het ging in Filippi en zag het ook als een kroon op zijn werk. De vruchten die tot grote blijdschap leidden. Aan de andere kant waren er dus deze dames die daar op de een of andere manier afbreuk aan deden. We weten niet zeker of het een ruzie was tussen beide vrouwen, de tekst lijkt het te suggereren. In elk geval hadden deze vrouwen niet meer de eenheid van de gemeente in Jezus Christus voor ogen. Eén Bijbelcommentaar wees er fijntjes op dat deze vrouwen Bijbeluitleggers meer tot last geweest zijn dan elkaar. Hoe dan ook, het was erg genoeg dat Paulus er op grote afstand van hoorde en hij dat wilde vermelden in zijn brief.
* Paulus wijst allereerst op de Heere Jezus. Als je niet een van zinnen (eensgezind) bent, laat je kennelijk je eigen gezindheid voorop staan. Je eigen voorkeuren en soms zelfs Bijbelinterpretatie. Paulus roept op om de gezindheid van Christus aan te nemen. Als je tot doel hebt om te worden zoals Hij ons heeft voorgeleefd en je die gezindheid jezelf eigen wil maken, en de ander wil dat ook, dan is het onbestaanbaar dat er onenigheid ontstaat. En zelfs als een van de twee niet achter Jezus wil aangaan en dat dus reden zou kunnen zijn voor onenigheid, dan nog zou dankzij die ene die de houding van Jezus wil aannemen de onenigheid niet zo hoog oplopen.
* Paulus vraagt ook zijn oprechte metgezel, waarschijnlijk de leider van deze gemeente, om hier in te grijpen. Wie dit was, dat weten we niet. Wellicht dat we zelfs het woord ‘metgezel’ niet moeten vertalen, maar dat het een naam was van iemand: ‘Syzygos’. Sommigen zagen hierin zelfs de vrouw van Paulus in. Paulus spreekt over Euodia en Syntyche niet alleen vermanend, maar ook opbouwend. Deze vrouwen waren niet zomaar buitenbeentjes in de gemeente die altijd al onruststokers waren, maar vrouwen met wie hij samen had gestreden voor het Evangelie. In het werkwoord wat hier gebruikt wordt komt het beeld van de wedstrijd weer terug. Hun namen staan ook in Gods boek geschreven. Dat boek komt al naar voren in het Oude Testament en komt in het Nieuwe Testament terug, zeker ook in Openbaringen (3:5, 13:8, 17:8, 20:15 & 21:27). Als je naam hier in staat, dan mag je er van verzekerd zijn dat het nieuwe leven met God bestemd is voor jou. De keerzijde van het feit dat je naam in dat boek staat is dat je met strijd te maken zult hebben. Dat is een wedloop die we allemaal zullen lopen, maar waarin we elkaar ook terzijde moeten staan. Het was dus onbestaanbaar voor Paulus dat zij onenigheid hadden, maar tegelijk spoort hij ieder aan om Christus voor ogen te houden.
1. Wat maakt jou blij in de gemeente en wat zou jij als een kroon bestempelen?
2. Wat vind je van Paulus’ reactie op de ruzie tussen deze twee vrouwen?
3. Het boek des levens, wat roept dat bij jou op?

Vers 4 - 7 Bemoedigingen voor de gemeente

* De situatie rond de twee vrouwen moet niet ten koste gaan van de blijdschap. Paulus noemt in deze korte brief zestien keer de blijdschap. In vers 4 spreekt Paulus het twee keer uit. Verblijdt u. En zoals eerder al naar voren kwam; niet zomaar. Verblijdt u in de Heere. Want Hij is de bron van onze vreugde. Zonder Hem zijn wij niets en zullen wij tot stof vergaan. Maar met Hem zijn wij gered en ontvangen we het eeuwige leven en hebben we een diepe reden tot vreugde. We mogen in de Heere Jezus proeven aan Gods liefde. Een grotere reden tot vreugde is er niet te bedenken. Niets mag ons van die vreugde af halen. In vers 5 komt naar voren dat dat uitwerkt bij de mensen om je heen. Als je leeft vanuit die vreugde, dan ben je werkelijk een zoutend zout en een lichtend licht. Dat wordt bekend bij alle mensen. Een grote bemoediging is het om in die vreugdevolle levenswandel te mogen ervaren dat God nabij is. En daar zit een dubbele laag in. Allereerst betekent het dat God altijd dichtbij ons is om ons te helpen in dit leven. Hij is nabij hen die dat nodig hebben en Hem aanroepen. Tegelijk is het ook het vooruitzien naar de komst van de Heere die nabij is.
* Omdat God nabij is, hoeven wij ons geen zorgen te maken. Dat is iets wat Jezus ons al vertelde in de Bergrede. Hij zei dat we geen dag aan ons leven toe kunnen voegen door ons zorgen te maken. We hoeven niet bezorgd te zijn (Mattheus 6 : 25). Alles waar we ons zorgen over zouden kunnen maken, dat mogen we in gebed bij God brengen. Hij hoort en verhoort. Voor zowel Paulus als de Filippenzen waren er heel veel redenen om zich zorgen te maken. Bedreigingen van allerlei tegenstanders, met de grote tegenstander de duivel die daar achter schuil gaat, waren aan de orde van de dag. Maar terwijl de tegenstanders nabij zijn, is de Heere ook nabij. Paulus vergeet daarbij ook de dankzegging niet. Het gebed is niet zomaar een uitlaatklep, maar het voorleggen van je hele leven voor God. Het gevolg is dat God je Zijn vrede geeft. Dat is met geen mogelijkheid te begrijpen, maar het beschermt je hart en je gedachten tegen nieuwe zorgen. Het betekent dus niet dat alles precies zo gebeurt als wij willen en vragen, maar wel dat God ons Zijn vrede ten alle tijden zal geven.
1. Wat voor reden zouden wij noemen als we niet bezorgd zijn, lijkt dat op wat Paulus noemt?
2. Op wat voor momenten heb jij die vrede van God ervaren?

Vers 8 - 9 Een deugdzaam leven

* Paulus wijst de Filippenzen er op dat ze vanuit die vrede een deugdzaam leven moeten leven. Hun gedachten worden bewaakt door Christus’ vrede. Achter dat schild van die vrede moeten ze zich vullen met deugdzame gedachten. Waarheid, eerbaarheid, rechtvaardigheid, reinheid, lieflijkheid, welluidendheid. Allemaal gangbare deugden in de Griekse wereld, maar stuk voor stuk ook deugden die in het Oude Testament te vinden zijn. Door deze deugden komt aan het licht wat voor effect het Evangelie heeft op je leven. Het gaat in vers 8 niet alleen om de deugden die Paulus bij name noemt, maar om elke deugd of alles wat prijzenswaardig is, laat dat je gedachten vullen. In de veilige omgeving die God met Zijn vrede wil creëren in je hart en denken mogen deze dingen tot bloei komen. Paulus noemt Hem niet zo letterlijk, maar vanuit andere brieven mogen we zien dat dit de vruchten zijn van de Heilige Geest die daar woont.
* Nogmaals benadrukt Paulus dat de Filippenzen hem moeten navolgen. Niet alleen in het denken, maar ook in het doen verwacht Paulus navolging van de Filippenzen. De vrede van God zal dan met hen zijn. Paulus heeft recht van spreken, omdat hij in veel dingen heeft laten zien wat het betekent om veranderd te worden door het Evangelie van Jezus. Hij wil hen er op wijzen dat als je in je eigen zorgen blijft ronddolen, je alleen nog maar bezig bent met jezelf. Maar als je gaat leven vanuit het besef dat God je Zijn vrede geeft, dan kun je je blik ook buiten je eigen zorgen en pijn richten op God en anderen. Dan ga je de vreugde ervaren die Paulus ervaart, ondanks de situatie waar hij in zit.
1. Welke van de genoemde deugden zou jij willen meenemen voor de komende weken? Wat gaat je helpen om jezelf daar aan te herinneren?
2. In welke zin kan je leven veranderen als je Paulus’ aansporing uit vers 9 opvolgt?

**Afsluiting**

Volgende avond: dinsdag 5 maart 2019, thema: ‘Rijk in Christus’ (Filippenzen 4: 10 - 23)