**Bijbelkring 5 maart 2019**

**Welkom en opening**

**Achtste thema: ‘Rijk in Christus’ (Filippenzen 4: 10 - 23)**

Vers 10 – 13 De kracht die Christus geeft

* Opnieuw komt de vreugde van Paulus naar voren. Opnieuw vindt hij zijn vreugde in de Heere. Maar deze keer spitst dat zich toe op de hulp die de Filippenzen hem gegeven hebben. Maar waarom spitst zijn vreugde zich toe op de Heere? Omdat Jezus de enige reden is dat de gemeente hier op aarde gestalte krijgt en Paulus hier daar een heel concrete uiting van gezien heeft. Hij is dus blij dat hij dankzij de gaven van de Filippenzen mag ervaren dat Jezus hier op aarde een lichaam heeft, een gemeente geeft. Ten diepste is de vreugde over de onderlinge verbondenheid dus een vreugde over Jezus Zelf. Uit Paulus zijn schrijven blijkt dat er niet een voortdurend contact geweest is, maar hij is dankbaar dat ze nu weer de gelegenheid hadden om hun betrokkenheid te laten blijken. Paulus’ gevangenschap was voor hun het moment om weer hulp te geven.
* Paulus benadrukt dat hij dit niet vanwege gebrek zegt. Alsof hij het zo nodig had. Want hij heeft geleerd tevreden te zijn. Dat woord tevreden kan ook wel vertaald worden met onafhankelijk. Het is een woord wat gebruikt werd door de stoïcijnen. Zij hadden als hoogste ideaal om je door niets en niemand te laten beïnvloeden. Om overal ‘stoïcijns’ onder te zijn. In vers 12 kleurt Paulus dat verder in. Dat hij van alle omstandigheden wel weet heeft en dat hij veel goede en kwade dingen heeft meegemaakt. Het kon hem allemaal niet deren. In tegenstelling tot de gangbare gedachte van die tijd haalde Paulus hiervoor niet de kracht uit zijn eigen persoonlijkheid en de overwinningen die hij op zichzelf behaald had, maar vanuit Christus die daarvoor de kracht geeft.
* Paulus lijkt hier een soort ondankbare vorm van dankbaarheid uiteen te zetten. Paulus zoekt een middenweg tussen dankbaarheid en onafhankelijkheid. Paulus wil aan het einde van zijn brief nog eenmaal duidelijk maken waar het om draait en stelt zichzelf opnieuw als voorbeeld. Hij wil in leven en sterven maar van één ding afhankelijk zijn, namelijk Jezus Christus. En tegelijk is dat de sleutel waardoor hij de giften uit Filippi durft aan te nemen. Omdat hij daarin iets mag ervaren van het lichaam van Christus. Dat werkt hij in de volgende verzen verder uit.
1. Paulus ervaart Jezus in hele concrete zaken van de gemeente, als Zijn lichaam op aarde. Wanneer ervaren wij dat in de gemeente?
2. In wat voor dingen herkennen we het streven van de stoïcijnen in onze eigen tijd?

Vers 14 - 20 God voorziet

* Paulus wil met het bovenstaande niet zeggen dat het zinloos is geweest voor de Filippenzen om hun gift aan Paulus te geven. Hiermee hebben zij gedeeld in de verdrukking van Paulus. Hun meeleven en meelijden verlicht de moeite van Paulus in de gevangenis. Geld geven wordt nog wel eens afgedaan als makkelijk en zinloos. Dat zou je uit de eerste verzen van dit gedeelte ook kunnen concluderen. Maar Paulus vindt het juist een groot goed om op deze manier te delen in de verdrukking van medegelovigen. De Filippenzen nemen daarin een bijzondere plek in voor Paulus. Terwijl andere gemeenten het lieten afweten, hebben de christenen in Filippi Paulus al vanaf het begin ondersteund. Paulus had er zelf niet om gevraagd. Hij kreeg het. Waarschijnlijk vanwege het feit dat hij en de Filippenzen zo’n goede band hadden met elkaar. Paulus is er van overtuigd dat zij zelf ook de vrucht zullen plukken van hun vrijgevigheid. De termen zijn heel zakelijk: Paulus heeft als het ware een gezamenlijke bankrekening met de Filippenzen waarin ze delen in de kosten en de baten. Maar waar de Filippenzen uiteindelijk de rente van krijgen, de vrucht. In vers 17 spreekt hij van de (stoffelijke) gave die een (geestelijke) vrucht voortbrengt. Het werkt niet zo dat je met geld een geestelijke groei kunt kopen, maar dat je door met een bepaalde gezindheid te geven kunt groeien in het geloof.
* Epafroditus komt weer naar voren. Vermoedelijk neemt hij de brief mee terug naar Filippi. Voor hem diende deze brief als een getuigenis van Paulus over hem ten opzichte van de gemeente. Paulus sluit dan af dat hij alles ontvangen heeft en dat hij leeft in overvloed vanwege de gift van de Filippenzen. Hij zegt hiermee niet dat hij in de eerste plaats hier blij mee is. Hij benadrukt dat dit ten diepste een gift aan God is en dat Hij er blij mee is. Het is een aangenaam offer. Paulus beschrijft het in de taal van het Oude Testament. God zal de gemeente hiervoor rijk zegenen. Daar is Paulus van overtuigd. Zoals Paulus nu alles heeft wat hij nodig heeft, zo zal God ook de Filippenzen geven wat zij nodig hebben. Bedoelt Paulus hier materiele rijkdom of geestelijke rijkdom? We moeten dan naar de aard van Gods zegen kijken. Die bestrijkt alle aspecten van ons leven. De Schepper van hemel en aarde kan en wil en zal zowel hemelse als aardse giften geven aan de Filippenzen. En als je daar op vertrouwt, dan zoek je het bij een bron van zegen en voorspoed die nooit opdroogt! Onze (!) God en Vader in heerlijkheid.
1. Wat zegt vers 14 je over het geven van giften aan organisaties die onderdrukte christenen ondersteunen?
2. Wat kun je uit dit gedeelte leren over vrijgevigheid?
3. En wat leren we over God?

Vers 21 - 23 Persoonlijke ondertekening

* Het vorige gedeelte eindigde met een amen. Daarin wordt van ieder instemming gevraagd. Dat betekent dat je er in mee getrokken wordt en dat de boodschap van het gelezene niet zomaar aan je voorbij gaat. Vervolgens komt er nog tot besluit van Paulus zijn brief een groet en zegenbede. Het lijkt een formaliteit te zijn, maar dat is het allerminst. Het omsluit de hele brief van begin tot eind met de genade van Jezus. Dat is de boodschap. Paulus is gewend om zijn brieven persoonlijk nog te ondertekenen. Terwijl de rest van de brief gedicteerd is en opgeschreven door een schrijver, schrijft Paulus zelf een persoonlijke groet. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus: ‘Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb.’ In de Galatenbrief lijkt hij zich aan het einde wat te excuseren voor de grote letters die hij schrijft. Het was zichtbaar anders en misschien minder keurig schrift. Maar dus wel heel persoonlijk, zoals ook de gewoonte in die tijd.
* Het is een brede groet die uitgaat naar allen. En dat is niet zonder consequenties. Het is niet zomaar een groet ‘aan’ alle gemeenteleden van Filippi. Maar een opdracht om zo gemeente te zijn dat je ieder groet. Dat je aan niemand voorbij gaat. Dit is eigenlijk heel kernachtig de inhoud van de brief in één zin samengevat. Om elkaar te blijven herinneren aan de band die je hebt in Christus en de noodzaak om het belang van anderen in het oog te houden. Groeten omvat meer dan even hallo zeggen. Het vraagt erom dat je elkaar werkelijk in het oog houdt.
* Paulus brengt de groet over namens een grote groep christenen. Waarschijnlijk niet alleen binnen de gevangenis, maar ook vanuit de gemeente te Caesarea. Hij noemt in het bijzonder hen die van het huis van de keizer zijn. Het huis van de keizer is een naam voor een brede groep mensen overal in het Romeinse rijk die in dienst stonden van de keizer. Slaven en soldaten hoorden daar ook bij. Zeker aan het pretorium waar Paulus gevangen zat, zaten ook hooggeplaatste en minder hooggeplaatste mensen die behoorden tot dat huis van de keizer. In zowel Caesarea als Filippi waren dat mensen die zich daar op voor konden laten staan en die ook door het hele Romeinse rijk heen kennissen hadden. Paulus hecht hier geen belang aan die voorname status, maar wil veel meer de Filippenzen bemoedigen dat ook vanuit die geledingen mensen tot geloof gekomen zijn. Misschien waren er regelrechte kennissen bij. Hij wenst hen bovenal de genade van Christus toe. In het Grieks staat een woord: voor uw geest, dus voor u allen naar lichaam en ziel.
1. Als jij zou moeten benoemen waar je amen op zegt uit deze hele brief, wat is dat?

**Afsluiting**

Slotavond: D.V. woensdag 20 maart, meer informatie volgt.