**Fil. 1:20-26**

**“Om te lewe in blydskap met verheerliking.”**

*Andries Burger, GK Pinetown, 6 November 2022*

*Sing:* *Lied 197:1; Lied 177:1, 2; Lied 184:1-4;Lied 439:1,2; “Fil. 4:4 sê...”; Lied 203:2,3,5; “Vrede”*

Hierdie teks het my gedagtes en my gemoed geanker voor my operasie en in die weke van herstel daarna.

Voor die operasie was my fokus meestal op my eie sterflikheid en die moontlikheid dat ek dit dalk nie sou oorleef nie.

Ek het geen vrees vir my dood nie want, soos Paulus, is ek oortuig

dat die dood vir ons wat in Christus is, ŉ wins is

omdat dit vir ons verreweg die beste is om heen te gaan en by Christus te wees.

In verlede week se erediens het ons daarop gefokus.

(As jy verlede week gemis het, wil ek jou aanmoedig om dit te gaan lees of te luister op die gemeente se webblad, of om na die beeldopname te gaan kyk op ons “Pinetown Gemeente” kanaal op YouTube.)

Maar die teks bevat ook ŉ ander ewe belangrike boodskap, en dit is waarop ek vandag wil fokus.

**<< Lees Fil. 1:20-26 >>**

Paulus se perspektief oor sy moontlike dood bevat eerstens ŉ algemene openbaring –

dat die dood ŉ wins is vir enigeen vir wie die lewe Christus is

omdat die verreweg die beste is om heen te gaan en met Christus te wees.

Dit kon en kan ek heel maklik vir myself aanvaar, en ook vir enigeen van my geliefdes.

Maar hy skryf spesifiek ook oor sy persoonlike verlange om te gaan, dat hy gereed en ywerig is om sommer gou te gaan.

Hy was nie meer ŉ jong man toe hy hierdie brief geskryf het nie,

sy lyf sou sekerlik die pyne ken van al sy baie en erge ontberinge,

en boonop is hy ŉ gevangene onder bewaking van keiser se wagte.

Anders as Paulus het ek nog nie hierdie begeerte om nou al te gaan nie, nie voor die operasie nie, en sekerlik ook nie daarna nie.

Ek is gereed om te gaan, en as Hy dit so beskik gaan ek met oorgawe en opgewondeheid, maar self verlang en vra ek nog nie daarvoor nie – inteendeel...

Aanvanklik het ek gewonder daaroor – was en is dit onvanpas en verkeerd van my om nog langer te wil lewe?

Maar juis in hierdie teksgedeelte het ek die antwoord gevind, dat dit nie verkeerd is om nog in hierdie lewe te wil bly nie – mits dit vir die regte redes is.

Paulus was gereed en hy het verlang daarna om heen te gaan.

Maar ons lees in v. 25 dat hy oortuig is dat die tyd vir sy dood nog nie aangebreek het nie.

Die woord wat hy hier vir oortuig gebruik wys nie op ŉ direkte openbaring van God soos iets bonatuurlik nie,

maar dat hy logies tot die insig gekom het – natuurlik nie sonder die werking van die Heilige Gees nie.

Presies so het ek voor die operasie ook gevoel – oortuig dat my tyd nog nie aangebreek het nie.

Ek was maar versigtig om dit so prontuit te sê, maar noudat God dit so laat gebeur het getuig ek vrymoedig dat dit nie vir my ŉ verrassing is dat ek nog leef en weer die Woord verkondig nie.

Waarom was Paulus daarvan oortuig – hy gee eintlik net een rede maar verwys vier keer daarna.

In v. 20 noem hy die oorhoofse beginsel dat hy Christus wil verheerlik in alles wat hy doen in lewe en in sterwe. Wat die uitkoms ook al sou wees – sterf of lewe – sy oogmerk sal altyd wees om Christus te verheerlik.

In v. 22 sê hy dat as hy bly lewe, eintlik staan daar as hy in sy liggaam bly lewe, kan hy voortgaan met vrugbare arbeid.

Na hierdie twee algemene opmerkings raak hy baie spesifiek:

In v. 24 dat die noodsaakliker is vir die gemeente in Filippi dat hy in hierdie lewe in sy liggaam behoue sal bly sodat

(v.25) hulle geloof kan toeneem en hulle blydskap in hulle geloof kan hê.

Ons kan dit saamvat dat Paulus nog in sy liggaam sal bly lewe om

Christus te verheerlik met die vrugbare arbeid om die gemeente te bedien sodat hulle sal groei in geloof en blydskap.

Dit was natuurlik spesifiek vir Paulus – maar nie net vir hom nie...

Dit is die presiese rede waarom ek oortuig is ek nog lewe in hierdie lyf van my...

Dat die Here my nog spesifiek roep om

Hom te verheerlik in die vrugbare arbeid om sy evangelie in hierdie gemeente te verkondig – en oral waar Hy my ook al roep –

sodat julle geloof kan groei en sodat julle al meer blydskap in julle geloof sal hê.

Natuurlik is ek dankbaar vir die byvoordele dat Hanlie nog ŉ lewensmaat het, dat my kinders nog ŉ pa en my kleinkinders nog ŉ oupa het.

Maar selfs by hulle is my eerste roeping steeds Christus se verheerliking, vrugbare arbeid, groei in geloof en blydskap.

Maar wat bedoel Paulus met groei in geloof en blydskap in geloof?

Mens kan dit op baie maniere ontleed en uitbou, maar kom ons bly maar by wat ons gelees het.

Die spilpunt waarom hierdie gedeelte draai, die middelpunt van die boodskap – is dat sy lewe Christus is (v.21).

Die res is lei daartoe of volg daaruit...

* Omdat sy lewe Christus is, wil hy en is hy oortuig daarvan dat hy Christus sal verheerlik in lewe en in sterwe (v.20)
* Omdat sy lewe Christus is, is sy sterwe wins (v.21)
* Omdat sy lewe Christus is, verlang hy om by Christus te wees en sal die verreweg die beste vir hom wees (v.23)
* Omdat sy lewe Christus is sal hy voortgaan met vrugbare arbeid indien hy bly lewe (v.22)
* Omdat sy lewe Christus is sal hy die gemeente bedien sodat hulle geloof sal toeneem en hulle blydskap in hulle geloof kan hê (v.25).

Dit is dus belangrik dat ons sal besef wat dit beteken dat die lewe vir Paulus en vir gelowiges Christus is?

Weer sou mens báie kon sê, maar ek wil ŉ paar van Paulus se eie verduidelikings uitlig...

In Gal. 2:19-20 skryf hy dat dit nie meer hy, Paulus is wat lewe nie want hy het saam Christus aan die kruis gesterf en nou is dit Christus wat in hom lewe.

Of in 2 Kor. 5:15 waar hy skryf dat Christus namens alle gelowiges gesterf het sodat ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir Hom wat vir ons gesterf het en wat uit die dood opgewek is.

Wanneer jou lewe Christus is dan word Hy sigbaar in jou optrede, dan word Hy hoorbaar in jou woorde, dan word selfs jou gedagtes verander...

Soos Paulus in Rom. 12:2 skryf ons ons denke deur God moet laat vernuwe... Soos hy in Kol. 3:1-2 skryf dat ons gedagtes gefokus moet wees op Christus en wat Hy wil en wat Hy doen en nie meer op dinge wat op die aarde is nie...

In 2 Kor. 3:18 lees ons dat terwyl ons so met ons gedagtes en ons lewe vasgenael fokus op Christus, dan verander die Heilige Gees ons om al meer die beeld van Christus uit te straal.

En daarom skryf hy verder in Kol 3,

moet ons die aardse dinge in ons doodmaak en soos God se volk lewe –

meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig met mekaar terwyl ons mekaar vergewe en liefhet en met liefde en wysheid leer en onderrig en dankbaar soos een liggaam in vrede te lewe.

Dit is dan die oogmerk van bediening in die gemeente (die rede waarom ek nog in hierdie lyf lewe):

dat die gemeente en elkeen wat die Here hier bymekaar bring, bedien sal word

sodat jou en my lewe al meer Christus sal wees:

* dat elkeen van ons al meer sal sterf saam aan sy kruis en Hy al meer in jou sal lewe;
* dat jy al minder vir jouself sal lewe en al meer vir Hom wat vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood;
* dat God jou denke sal verander;
* dat Christus vir jou al duideliker sal word sodat die Heilige Gees jou sal verander om Jesus al duideliker uit te beeld;
* dat jou gedagtes al meer op Hom en die dinge daar bo gerig sal word;
* dat jy die aardse dinge in jou lewe kan doodmaak en al meer lewe soos dit pas by ŉ kind van God;

Maar daar is soveel meer...

Deel van die bediening is om jou en elke gelowige ook die blydskap in geloof te laat beleef...

Moenie die fout maak wat soveel Christene maak en dink dat Christus net vir ons gesterf het sodat ons ééndag in Hom die blydskap en heerlikheid van die hemel sal ontvang nie,

Dit is belangrik en daardie sekerheid is die hoop wat ons met vasberadenheid en in vreugde deur hierdie lewe se beproewings laat drafstap – soos Petrus skryf in 1 Petrus dat dit ons met ŉ onuitspreeklike blydskap vul wat nie deur enige swaarkry gesteel kan word nie.

Maar wanneer Paulus oor blydskap in geloof skryf in v. 25 dan bedoel hy iets meer, hy bedoel ook blydskap in hierdie lewe nog lank voor die blye heerlikheid van die hemel.

Hy praat van lofspalms tewyl hy en Silas onregverdig in die tronk van Filippi gesit het toe hy die eerste keer daar was, hy praat van ŉ “verbly jou in die Here” terwyl hy in die tronk sit en hierdie einste brief skryf soos ons saam die kinders gesing het.

Dink aan die lewe soos die jong Dawid wat nie benoud raak oor ŉ beer of ŉ leeu wat die skape wil vang wat hy oppas nie, wat nie eens ontsteld raak vir ŉ Goliat nie.

Wanneer hy in Ps. 23 skryf dat die Here sy herder is wat hom lei na groen weivelde en waters van rus, dan wys dit op natuurlik ook op die heerlikheid na ons dood;

maar dit is nie net ŉ toekomsvisie nie, dit is in huidige tyd geskryf want dit gebeur nou al wanneer die lewe vir jou Christus is.

Wanneer die lewe Christus is dan is jou blydskap nie gegrond in jou besittings en vooruitgang in hierdie ou wêreld nie.

Ons denke hieroor moet vernuwe word deur Jesus wat in Luk 12:15 waarsku dat ons lewe nie afhanklik is van die oorvloed van ons besittings nie.

Ag hoeveel is daar wat op hierdie valse godsdiens verdwaal is ... pas op daarvoor dit sluip ongesiens in dat jy darem iets van die goeie van God kan verwag as jy jou kant in die geloof bring – gaan lees weer vir Job dis deel van God se openbaring.

Maar selfs in die storms en beproewings van hierdie ou lewe is daar ŉ vrede en ŉ gemoedsrus en ŉ blydskap wanneer die lewe Christus is...

Dit is tog Hy wat alle mag in die hemel en op aarde ontvang het en by ons is.

Nadat Paulus in Fil. 3 van al sy swaarkry en ontberings vertel dan jubel hy dit uit dat tot alles in staat is deur Christus wat hom krag gee.

Nie eers eendag na sy dood nie, nou in hierdie lewe – die blydskap van geloof...

Om toe te neem in geloof en blydskap in geloof te hê is om

soos die standvastige boom van Psalm 1 te wees,

wat nie deur die storms uitmekaar gewaai kan word nie,

maar wat voorspoedig is en jaar-na-jaar altyd vrugte dra.

Wanneer jou lewe Christus is dan word jy nie ontsteld nie en

word jou lewe en jou gemoed en jou blydskap nie deur allerhande winde heen-en-weer gewaai nie.

Dit bly bestendig, dit is vas en seker,

want dit geanker in Christus wat selfs die dood oorwin en sy krag vernietig het...

Maar daardie boom is so sterk en stewig omdat dit by die waterstrome van God se Woord gegroei en groot geword het.

En netso moet ek en jy by die watersrome van God se Woord bly en ons vreugde vind in die gereelde bediening daarvan...

So min as wat daardie boom stewig en sterk sou word sonder gereelde goeie water,

netso sal my en jou blydskap in hierdie lewe wegkwyn sonder die gereelde bediening van Christus en van sy evangelie...

Maar dit is nie net Paulus en predikante wat so geroep word nie...

Is die opbou van mekaar in die gemeente nie ŉ opdrag en ŉ roeping aan elke gelowige nie?

Is dit nie die roeping van elke ouer nie?

Is ons nie elkeen geroep om getuies te wees van Christus waar ons ook al gaan nie?

Om veral mekaar in die gemeente aan te moedig, om mekaar te dien met die spesifieke gawes wat God ons gee en waarmee Hy ons na die gemeente toe stuur nie?

Almal van ons moet maar vra waarom ons nog in ons lyf lewe?

Ook elkeen wat al oud en afgeleef is en nie meer daarvoor kans sien nie.

Ook elkeen wat nog in die fleur van hierdie lewe is vol ideale en lewensplanne.

Soos Paulus destyds, lewe ek en jy nog in ons liggame

* sodat ons Christus kan verheerlik in lewe (solank Hy bepaal) en dan in sterwe (wanneer Hy dit bestem).
* om voort te gaan met vrugbare koninkryksarbeid – al is voorbidding al wat jy nog kan doen.

(God roep nêrens om jouself te dien en te verlustig in lui-lekker niksdoen nie – vrugbare arbeid...)

* Ons lewe om ander in die gemeente en oral waar jy gaan, se geloof te versterk en hulle blydskap in geloof.

Mag dit dan ŉ kenmerk wees van my en van jou en van Pinetown Gemeente –

dat ons die bediening wat God stuur ywerig opsoek –

nie net vir saligheid na die dood nie,

maar ook vir blydskap in ons geloof terwyl ons nog lewe.

Christus is ons Herder – nou reeds

Hy is ons lewe, nou reeds

ŉ Lewe van volheid, nou reeds...

Amen