**Gespreksvragen Tim Keller: Bidden**

**Avond 1: ‘De noodzakelijkheid van het gebed’**

Eerst lezen: Efeze 1: 1-19 (centraal zal staan: Efeze 1: 15-19)

Daarna lezen: Boek ‘Bidden’ Tim Keller. (Hoofdstuk 1 en 2).

1. In het eerste hoofdstuk van 'Bidden' geeft Tim Keller toe dat hij vroeger geen zelfdiscipline had als het op gebed aankwam (blz. 17).

a. Wat merk je op in de Bijbeltekst (Ef. 1:15-19) met betrekking tot de frequentie van de gebeden van de apostel Paulus?

b. Wat is jouw eerlijke beoordeling van je gebedsleven? Op welke momenten van de dag bid jij?

c. Keller heeft het over het gebed als een spirituele discipline. Herken je ook iets van spirituele discipline in je eigen gebedsleven? Wat spreekt je daarin aan en/of wat houd je ook tegen om gebed als een spirtuele discipline te zien?

1. Lees Efeziërs 1:15-19. De brieven van Paulus zijn geschreven in een tijd van verschrikkelijke vervolging en lijden voor de nieuwe volgelingen van Christus.
2. Wat valt je op aan de woorden van Paulus?
3. Eén van de dingen die Paulus weinig doet in zijn gebeden is om Gods te hulp vragen m.b.t. hun omstandigheden. Paulus primaire verzoek en focus is eenvoudig om God beter te leren kennen. Hij bidt dat God steeds meer van zichzelf aan zijn kinderen openbaart. Hoe kijk jij naar deze benadering van bidden? Hoe kan dit inzicht de houding en de focus van onze gebedstijd beïnvloeden?
4. Geestelijke integriteit blijkt uit de manier waarop we persoonlijk tot God bidden (zie Mattheüs 6:5-6 en Keller, blz. 29-31). Waar je veel aan denkt, onthult wie je bent. Neem even de tijd om na te denken over de dingen waar je aan denkt als je alleen bent. Zijn je gedachten gericht op dingen die verband houden met God en het helpen van anderen (d.w.z. God liefhebben en uw naaste liefhebben) of denk je vooral aan wereldse en materiële dingen (dingen die u wilt hebben, dingen die je wilt bereiken, plannen die je aan het maken bent)?
5. Wat illustreert en demonstreert Paulus’ gebed voor de Efeziërs?
6. Als je vaker persoonlijk tot God zou bidden, wat voor effect zou dit dan hebben op je gedachten in het algemeen?
7. Door de hele Bijbel heen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, is gebed prominent, alomtegenwoordig en centraal. In wezen gebruikt elk hoofdpersonage in de Bijbel gebed als de weg om met God te communiceren.
8. Wat kan Efeziërs 1:15-19 ons leren over de centrale rol van gebed?
9. Wat leert dit ons over de relevantie en impact van gebed in ons eigen leven?
10. Aan het einde van hoofdstuk 2 (blz. 28-32) ontleedt Keller een gedicht van George Herbert. Het is een poëtisch gedicht dat ernaar streeft de rijkdom en grootsheid van gebed over te brengen. Keller haalt deze kenmerken voor het gebed uit het gedicht van Herbert:

Gebed is een natuurlijk menselijk instinct

Gebed is een voedende vriendschap

Gebed verandert de mensen om ons heen

Gebed is een reis

Gebed helpt ons te volharden

Gebed betekent jezelf en God kennen

Gebed verandert dingen

Gebed is een toevluchtsoord

Gebed verandert ons

Gebed verenigt ons met God zelf

Gebed is ontzag, intimiteit, strijd - maar toch de weg naar de realiteit

1. Welke van de bovenstaande beschrijvingen passen het beste bij jouw gebedsleven?
2. Welke van de bovenstaande punten zou je graag in je leven nog willen vergroten?

**Kring 2: ‘Wat is bidden eigenlijk?’**

Lezen vooraf: Romeinen 8: 1-17.

Daarna lezen: Hoofdstuk 3 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

1. Keller spreekt over twee verschillende soorten gebed (blz. 53). De ene is instinctief, of algemeen, en is het resultaat van *divinitatis sensum*. Johannes Calvijn legt *divinitatis sensum* uit als het godsbesef dat alle mensen hebben (de apostel Paulus spreekt hierover in Romeinen 1:19-20).
2. Wat is het tweede type van gebed dat Keller noemt (blz. 53)?
3. Wat zie je hiervan terug **in het gedeelte uit Romeinen 8**?
4. Romeinen 8:16 wijst op enkele essentiële verschillen tussen christelijk gebed en andere soorten gebed.
5. Wat zijn deze verschillen (hints: 1-wie zijn wij, 2-wie ons vertelt wie we zijn)?
6. Hoe kan dit ons troost brengen?
7. Gebed is een manier om een relatie met God te creëren en te ervaren. Er zijn veel verschillende soorten relaties die we ervaren (bijv. vriend, broer of zus, echtgenoot, ouder, baas, kennis, enz.), veel verschillende niveaus van intimiteit. Lees vers 15. ‘Abba’ is een vertaling van een Aramese woord dat vertalers vergelijken met onze hedendaagse term ‘papa’. Het is een tedere, eerbiedige en intieme titel. Het is een term die een jong kind zou gebruiken om zijn vader aan te spreken. Paulus kiest er bewust voor om dit woord in dit gedeelte te gebruiken.

 a. Wat zegt dit volgens jou over de manier waarop God ons ziet?

 b. Wat zegt dit over de manier waarop Hij ons vraagt om tot Hem te naderen?

1. Onze relatie met God zou niet moeten veranderen afhankelijk van hoe ons leven verloopt. Keller verwijst naar het boek Job als een voorbeeld van het vermogen om God lief te hebben, ongeacht onze omstandigheden.

a. Wat valt je op uit het gedeelte van de Romeinenbrief hierboven over de houding die Paulus zegt dat we moeten hebben als we bidden?

b. Vindt u het moeilijker of gemakkelijker om te bidden in tijden van grote emotionele moeilijkheden? Waarom denk je dat dit is?

**Kring 3: ‘Met God in gesprek’**

Lezen vooraf: 2 Samuël 7: 1-29.

Daarna lezen: Hoofdstuk 4 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

1. In hoofdstuk 7 van het boek 2 Samuël is koning David van plan om voor God een meer permanente tempel te bouwen ter vervanging van de tent die tot nu toe had gediend als Gods woonplaats onder Zijn volk. Dan komt het woord van God tot koning David via de profeet Nathan (lees 2 Samuël 7: 11-14). a. Wat belooft God in dit gedeelte aan koning David?
b. Denk je dat koning David precies begreep wat God beloofde en wat de gevolgen zouden zijn?

c. Heb je ooit het gevoel gehad dat je wist wat God je probeerde te vertellen door zijn Woord (de Bijbel) en de Heilige Geest, om later te ontdekken dat je begrip op God of Gods weg met je leven niet helemaal juist was?

d. Als antwoord op Gods belofte spreekt koning David een gebed tot Hem (lees 2 Samuël 7:27-29). Koning David bidt als antwoord op wie God is en hoe God in zijn leven spreekt. Wat kan dit gedeelte ons leren hoe de verhouding is tussen spreken en luisteren bij het lezen van de Bijbel en in het gebed?

1. Lees / bekijk 1 Samuël 3: 1-21 met elkaar. Dit gedeelte laat ons iets zien over hoe God spreekt in een roerige tijd. Bekijk het gedeelte en bekijk op welke manieren God spreekt tot Samuël.
2. Welke manieren van hoe God tot hem spreekt zie je daarin terugkomen?
3. Kun je nog meer bijbelteksten bedenken waarin God andere middelen gebruikt om te spreken of te antwoorden op het geroep of vragen van mensen?
4. Vaak vonden de verschillende bijbelfiguren het lastig om Gods stem te verstaan. Waardoor komt dit denk je? Welke handreikingen geeft dit gedeelte over de wijze hoe we Gods stem nog beter kunnen verstaan?

**Kring 4: ‘God ontmoeten’**

Lezen vooraf: Galaten 4: 1-7.

Daarna lezen: Hoofdstuk 5 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

1. In de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië beschrijft hij gebed als een antwoord op de Heilige Geest, die met de kennis van God ons hart binnenkomt. Lees Galaten 4: 4-9 en let op de verscheidenheid aan termen die worden gebruikt om te beschrijven wat het betekent om een relatie met God te hebben (bijv. verlost, geadopteerd). Hoeveel omschrijvingen kun je vinden?

1. Let op de boodschap van Paulus in vers 9 – dat het hebben van een intieme relatie met God betekent dat je God kent en gekend wordt door God. In ons gebed spoort Paulus ons om in ons contact met God ons niet alleen Hem te vragen om ons succesvoller te maken; om onze omstandigheden te veranderen; om ons leven te verbeteren, maar Paulus spoort ons aan om Hem ook door het contact te leren kennen.
2. Als je kijkt naar hoe jij persoonlijk bidt, of wij als gemeente tot God bidden welke van deze 2 aspecten is dan volgens jou het meest aanwezig: 1. Is het een middel om dingen te vragen, zodat u gelukkiger zult zijn in het leven of; 2. Het is een middel om God beter te leren kennen, zodat Hij werkelijk jouw geluk wordt?
3. Wat kan helpen voor de balans in ons gebed om beide aspecten in het gebed genoeg ruimte te geven?

1. Paulus benoemt in zijn spreken en in zijn gebeden voortdurend het werk van Christus (zie vers 4 en 5). Als we in ons gebedsleven het werk van Jezus Christus vergeten, zijn we vatbaar om ‘de wereld’ belangrijker te vinden dan Jezus. Het kennen van de evangelieboodschap door de kracht van de Heilige Geest voedt onze passie en vreugde om in gebed voor God te komen. Wat zijn voor ons praktische manieren waarop we het evangelie in ons gebed kunnen meenemen?

1. Lees Galaten 4:6 nog eens. De term ‘Abba’ is Aramees en betekent de hechte, intieme relatie van een vader en zijn jonge kind. Het is een uiting van genegenheid, vrijmoedigheid en vertrouwen. Net zoals Jezus dat deed in de hof van Getsemane.
2. Spreek jij God in je persoonlijk gebed aan als ‘Abba’ of kies je graag ook wel eens andere woorden om je tot God te richten? Waarom kies je voor die woorden?
3. De term ‘Vader’ kan ook een uitgeslepen term worden. Het woord kan je dan zomaar gedachteloos uitspreken. Hoe voorkom je zelf dat je dit woord een vanzelfsprekendheid wordt, maar juist een levende realiteit blijft? Reik hiervoor elkaar ook gerust wat handvaten aan; mogelijk kunnen we hierin ook van elkaar leren.

**Kring 5: ‘Brieven over het gebed’**

Lezen vooraf: Psalm 27

Daarna lezen: Hoofdstuk 6 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

1. Lees Psalm 27:4.
2. Wat vertelt deze tekst ons over een zinvol en blijvend geluk is? Waar komt het precies vandaan?
3. Deze Psalm doet ook denken aan Salomo, hij mocht van God ook één ding vragen. Hij vroeg om wijsheid om God en de ander te dienen. David vraagt hier nog wat anders. Als jij God één ding zou mogen vragen, wat zou het dan zijn?
4. In Psalm 27 zien we de verschillende vormen van gebed ook voorbijkomen (aanbidding, schuldbelijdenis, dankzegging en smeek/vraagbede).
5. Zoek deze vier maar eens op in de Psalm en vergelijk ze eens met je eigen gebedsleven. Wat treft je in de formulering van deze vormen hoe de dichter ze uitspreekt? Welke zijn vervreemend of roepen vragen op?
6. Welke van deze vier hoofdgebieden van gebed zou volgens u persoonlijk meer aandacht kunnen gebruiken in ons eigen leven (lof, aanbidding, belijdenis, dankgebed, smeekbede)?
7. De Psalm sluit af met het: ‘wachten op de Heere’ (Psalm 27:14). We zouden dat ook kunnen vertalen met ‘verwachten.’ Een bekende theoloog noemde dit wel eens het moeilijkste van het geloven.
8. Wat houdt volgens jou het woord ‘verwachten’ in volgens de Bijbel?
9. Het ‘wachten op de Heere’ linkt de dichter met het ‘dapper en vastberaden’ zijn. Wat hebben deze twee begrippen met elkaar te maken?
10. Hoe zouden wij dit ‘verwachten’ in ons gebed een plaats kunnen geven, zodat we ons hierin kunnen oefenen?
11. Lees Efeziërs 3:16-19. Dit is het gebed van Paulus voor de gelovigen in Efeze.
12. Waar bidt Paulus precies voor voor?
13. Neem even de tijd om na te denken over hoe veel van je gebedsleven eruitziet als: ‘bezorgd zijn in Gods richting’ (zoals Keller het uitdrukt) versus het gebed van Efeziërs 3:16-19. Deel je gedachten daarover op de kring.

**Kring 6: Regels over het gebed**

Lezen vooraf: Psalm 130

Daarna lezen: Hoofdstuk 7 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

1. Lees: Psalm 130:3-4 nog een keer. Onze houding in gebed moet er een zijn van zowel vreugde als eerbied. God vrezen, is volledig ontzag hebben voor zijn macht en heiligheid. In Psalm 130 zien we dat God niet alleen wordt gevreesd (vereerd) vanwege zijn perfecte oordeel, maar ook vanwege zijn vermogen om te vergeven. Hoe stelt vergeving van zonden ons in staat Hem te 'vrezen' in eerbiedige aanbidding?
2. Lees: Jeremia 29:12-14. We moeten voor God komen met een begrip van onze volledige afhankelijkheid van Hem. We moeten eerlijk met God praten over al onze gebreken en zwakheden. God kent en ziet al onze tekortkomingen. Wat betekent ‘God zoeken met heel ons hart’ (Jer. 29:13) voor jou? Hoe past bekering in dit plaatje?
3. De Psalmist roept het in de 130e psalm uit. Maar bij God is veel verlossing (vers 7). Je zou het ook kunnen vertalen in: Maar bij God is altijd bevrijding, zoals ook enkele andere vertalingen het weergeven. Je zou daarom kunnen zeggen dat het woord verlossing dus een kwalitatieve en kwantitatieve kant heeft.
4. Deel over een geval voor jezelf of voor iemand uit je omgeving waarin God je gebed op een onverwachte (mogelijk ongewenste) manier verhoorde. Wat was de uitkomst?
5. Zoals hierboven staat kun je het vers ook vertalen in: bij God is altijd bevrijding / verlossing. Het is dus allebei waar; bij God is veel verlossing, maar er is ook altijd verlossing. Hoe zou de dichter het bedoelen dat er bij God altijd verlossing is? Hoe doet God dat?
6. In het laatste gedeelte van deze Psalm spreekt de dichter uit dat hij wacht op God en bidt hij ook of Israël zal hopen op de HEERE (vers 5-8). Daarna spreekt Hij uit dat God zelf genadig is en Zijn Volk zal bevrijden.
7. Waarom zou de Psalmist hier beide kanten (God en mens) benoemen? Het is toch alleen God die mensen veranderd?
8. De Psalmist bidt niet alleen voor zichzelf maar voor heel zijn volk (Israël). Hoe geven wij onze persoonlijke voorbede voor stad en land vorm? Wat kunnen we leren van hoe de Psalmist dat hier doet?

**Kring 7: ‘Het gebed aller gebeden’**

Lezen vooraf: Mattheüs 6: 9-13

Daarna lezen: Hoofdstuk 8 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

In Kellers boek, Gebed, wordt in hoofdstuk 8 het Onze Vader uiteengezet als een handleiding van Jezus over hoe we moeten bidden. Eén van de YouTube video’s die hierbij aansluit is: <https://www.youtube.com/watch?v=izNYBcyEfGs>. In deze video hebben Anne van Olst en Jurjen ten Brinke het over de vraag wat we aan het Onze Vader hebben voor ons eigen geloof. Ze gaan daarbij ook in op de vraag of we Onze Vader vooral kunnen gebruiken om ook zelf te bidden of dat we dit gebed vooral moeten zien als handreiking voor ons persoonlijke gebed.

1. Welke rol speelt het Onze Vader in ons leven? Is het vooral een gebed wat we nazeggen of dat we gebruiken als handreiking voor ons eigen gebed?

b. Jezus leert het gebed aan Zijn discipelen, in sommige vertalingen ook nadat zij zelf gevraagd hebben om te leren bidden. Jezus geeft dan dit gebed op. Wat zegt deze context over het doel van het Onze Vader?

2. Wij zullen in deze bijbelstudie kijken hoe het Onze Vader ons een handreiking kan bieden voor ons persoonlijke gebed. Eerst kijken we naar de bede:

‘Uw koninkrijk kome...’ (Matt 6:10)

(zie Keller, blz. 122-123)

a. Als eerste richt God ons in het Onze Vader op Zijn Koninkrijk. Waarom zou Jezus hiermee beginnen in Zijn gebed?

b. Uw koninkrijk **kome.** Het dikgedrukte woord drukt uit dat er verandering mogelijk is bij God. Gods Koninkrijk krijgt steeds meer gestalte op deze aarde. Je zou deze woorden als een belijdenis mogen zien, maar ook als een gebed dat Gods Koninkrijk steeds verder mag uitbreiden en dat we dat zelf nog meer en meer mogen zien. Als jij zelf dit gebed bidt, is het dan vaker een belijdenis of een gebed voor jezelf?

3. Het Onze Vader, gebed #3:

‘Uw wil geschiede’ (Mattheüs 6:10)

(zie Keller, blz. 124)

We kunnen voor het kijken wat Gods wil met deze wereld en met onze leven is bijvoorbeeld kijken naar de volgende verzen: 2 Petrus 3: 9, Joh. 3:16. Maar heel de Bijbel staat vol ermee. En het mooie is: als we iets vragen naar God en Zijn wil daarbij voorrang geven boven onze wil is een gebed met een belofte! (1 Joh. 5:14)

1. Velen hebben in onze geschiedenis deze bede gelezen als: ‘Uw wil geschiedde’ terwijl er duidelijk staat ‘Uw wil geschiede.’ Er zit een heel fundamenteel verschil tussen die twee zinnen. Welke is dat?
2. Het is soms lastig om te weten wat precies Gods wil is in bepaalde situaties. Vooral ook als er moeilijke dingen in ons leven gebeuren. Er gaat veel in de wereld niet zoals God het bedoeld en gewild heeft. Wat voor steun hebben we dan aan dit gebed?
3. Hoe gaat God ermee om als Gods wil niet gedaan wordt, als mensen andere keuzes maken en het kwaad lijkt te overwinnen? Lees met elkaar Gen. 50: 19 en 20 (de geschiedenis van Jozef) en daarbij ook Rom. 8: 28.
4. Om het duidelijk te verwoorden wat er met deze bede bedoeld is, wordt de bede ook wel eens vertaald met de woorden: ‘Laat uw wil worden gedaan worden. Zo staat het ook in de engelse vertaling: ‘Thy will be done.’ Deze woorden drukken ook een verlangen uit. In hoeverre herken jij bij jezelf dit verlangen dat je graag wil dat Gods wil ook gedaan zal worden op deze aarde?

4. Het Onze Vader, gebed #4:

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ (Matt 6:11)

(zie Keller, blz. 125)

De Vader wil de noden van Zijn kinderen horen. In het licht van de eerste drie gebeden kunnen we nu op een waarlijk nederige manier voor God komen en om zijn voorziening vragen. Keller citeert St. Augustinus die zegt: ‘Geef me geen armoede (zodat ik je niet kwalijk neem) of rijkdom (zodat ik je niet vergeet).’ Hoe is dit citaat van toepassing op Matt. 6:11?

b. Iemand zei eens bij deze tekst. ‘Het is mooi dat er Jezus niet bidt of Hij ons het wekelijks brood wil geven, want dat had mijn geestelijke leven niet goed gedaan.’ Misschien herken je je ook wel in deze uitspraak. Welke les of welke / bemoediging haal jij eruit dat God ons dagelijks voedsel geeft?

5. Het Onze Vader, gebed #5:

‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven’ (Matt 6:12)

(zie Keller, blz. 126)

Dit vijfde gebed gaat over zowel onze relatie met God als met anderen. Als we eerlijk onze zonde zien en nederig om vergeving van God vragen, stelt het ons in staat om ook anderen vergeving te schenken als ze erom vragen. Wat is voor jou persoonlijk moeilijker: iemand vragen om vergeving of de vergeving van een ander accepteren? Waarom denk je dat dit is?

6. Het Onze Vader, gebed #6:

‘Leid ons niet in verzoeking’ (Matt 6:13)

(zie Keller, blz. 127)

In dit vers vragen we niet dat we nooit in verleiding komen. In plaats daarvan vragen we om Gods hulp zodat we niet bezwijken voor de verleiding. Wanneer voel je je het meest kwetsbaar om toe te geven aan verleidingen: in tijden of voorspoed (wanneer gevoelens van macht en trots opkomen) of in tijden van tegenspoed (wanneer gevoelens van zelfmedelijden en woede opkomen)?

7. Het Onze Vader, gebed #7:

‘Verlos ons van het kwaad’ (Matt 6:13)

(zie Keller, blz. 128)

1. Waar denk je zelf aan als het gaat over het grootste ‘kwaad’ in deze wereld in deze tijd?
2. Gebed #6 spreekt over de interne strijd die we hebben met zonde, terwijl gebed #7 is gericht op de externe strijd die we hebben met ‘de boze’ (sommige bijbelvertalingen gebruiken ‘de boze’ in plaats van ‘het kwaad’ in vers 13) . Sommige geleerden geloven dat vers 13 twee verschillende soorten kwaad aanpakt die we bestrijden (intern en extern), terwijl andere geleerden geloven dat vers 13 erover spreekt dat we mogen bidden dat het collectieve kwaad uit deze wereld verbannen zou worden. Als jij zelf dit gebed bidt, waar denk jij dan altijd aan, betrek je dat meestal op het individuele kwaad van onszelf of over het collectieve kwaad (duivel, grote machten, tijdsgeest) van deze wereld? Aan welk soort kwaad denk jij het meeste in jou gebeden?

**Kring 8: ‘De toetssteen van ons gebed’**

Lezen vooraf: Mattheüs 26: 36-46

Daarna lezen: Hoofdstuk 9 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

1. In dit gedeelte bidt Jezus tot God zijn Vader.
2. Wat vindt jij het meest opvallende in het gebed van Jezus tot Zijn Vader? Wat roept vragen op?
3. Waar in het gedeelte van Matteüs 26 zie je hoe Jezus zijn meest intieme en eerlijke gevoelens aan God blootlegt?
4. De discipelen van Jezus zijn dichtbij Hem. Ook zij worden opgeroepen om te bidden met Hem. Ze mogen met Hem meewaken en bidden.
5. Wat voor verband hebben deze woorden denk je met elkaar?
6. Wij kunnen misschien ook wel veel leren, net als de discipelen, van Jezus bidden van Jezus houding en zijn woorden in het gebed hier tot zijn Vader?
7. De discipelen schoten erg tekort in het bidden en in het waken. Wat leren we van dit gedeelte als wij ook soms ‘falen’ in het gebedsleven om met Jezus mee te bidden. (Hij bidt namelijk in de hemel nu ook met ons mee).

3. Houd je je in het gebed soms tegen in je intimiteit met God? Bespreek hoe bidden met totale en volledige transparantie tot God je relatie met Hem zou versterken. Klinkt absolute eerlijkheid met God als vrijheid of klinkt het een beetje eng? Waarom?

**Kring 9: ‘Mediteren over zijn Woord’**

Lezen vooraf: Psalm 1: 1-6

Daarna lezen: Hoofdstuk 10 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

In Kellers boek wordt in hoofdstuk 10 opgemerkt dat de Psalmen het gebedenboek van de Bijbel zijn. Interessant is dat de eerste Psalm eigenlijk geen gebed is, maar eerder een meditatie. Keller suggereert dat dit geen toeval is, want voordat we in gebed tot God spreken, moeten we eerst naar God luisteren door over het Woord (De Bijbel) te mediteren. Psalm 1 zou dus kunnen worden beschouwd als de toegangspoort tot gebed door meditatie op Gods Woord.

1. Waar zien we in Psalm 1 dat het gedeelte in de eerste plaats spreekt over meditatie over de Bijbel in tegenstelling tot gebed?

2. Keller wijst ons op drie dingen die Psalm 1 de lezer belooft met betrekking tot meditatie. De eerste is dat meditatie over de Bijbel voor stabiliteit zal zorgen. In welke verzen spreekt deze passage over stabiliteit en kracht? (Zie Keller, blz. 158) Waar beschermt toegewijde meditatie over de Bijbel volgens verzen 1 en 2 ons tegen?

3. De tweede belofte van Psalm 1 is dat meditatie over Gods Woord karakter zal ontwikkelen. Psalm 1 vergelijkt een boom met kaf. Lees de verzen 3-4. Wie is in deze passage de boom en wie het kaf? Wat zijn enkele verschillen tussen een vruchtdragende boom en kaf? (Zie Keller, blz. 159)

4. De derde belofte van Psalm 1 is dat meditatie zegen zal brengen. Waar in de passage zie je aanwijzingen van deze belofte? Op welke manieren manifesteert die zegen zich in deze Psalm volgens jou?

**Kring 10: ‘Zijn aangezicht zoeken’**

Lezen vooraf: Efeze 3: 14-21

Daarna lezen: Hoofdstuk 11 (Boek ‘Bidden’ Tim Keller)

In hoofdstuk 11 zich Keller zich op het gebed van de apostel Paulus voor de kerk in Efeze, (Efeziërs 3:14-21). Bedenk dat deze brief is gericht aan belijdende gelovigen in Jezus Christus. De oorspronkelijke lezers zijn de trouwe christelijke gelovigen die tot de kerk van Efeze behoren (zie Ef. 1:1, 15).

1. Wat is volgens Paulus’ gebed een essentieel ingrediënt voor gelovigen om uiteindelijk ‘vervuld te worden met alle volheid van God (v.19)?’ (Let vooral op vers 16)

Wat zijn enkele manieren waarop we de Heilige Geest kunnen aanmoedigen om in ons innerlijk te werken, zodat we Christus en zijn liefde beter leren kennen?

2. De apostel Paulus bidt dat de trouwe gelovigen in Efeze een dieper begrip van Jezus Christus en zijn liefde ontwikkelen. Wat zegt dit ons over de relatie tussen geloof in Jezus (vers 17) versus Jezus kennen/ervaren (vz.18-19)? Hoe zijn zij verschillend? (Zie ook Keller blz.166)

1. Bekijk vers 18 en 19.
	1. Wat zijn uit de verzen 18 en 19 enkele opmerkingen die we over Christus’ liefde kunnen maken?
	2. Vers 19 (in de HSV) gebruikt de woorden ‘kennen’ en ‘kennis’, wat verwarrend kan zijn, maar het eerste ‘kennen’ kan ook specifieker worden gedefinieerd als een ervaringsgericht, hart-type kennen, terwijl het tweede ‘kennis’ specifieker kan worden gedefinieerd als een intellectueel, wetenschappelijk, soort weten. Met dit perspectief op het gebruik van ‘kennen’ en ‘kennis’, hoe beïnvloedt dit ons lezen van vers 19: ‘vervuld worden met alle volheid van God (v.19)?’

4. Wat vertelt dit gebed (Efeze. 3:14-21) ons over Gods verlossing, herstel en vernieuwing van Zijn kinderen, gezien wat we tijdens dit kringseizoen hebben geleerd? (d.w.z. wat is Gods methode om ons te veranderen; wat is Zijn manier om ons elke dag meer op Christus te laten lijken?)