Vr : hoe kun je in zijn algemeenheid de bijbel bestuderen?

Antw : eerste persoonlijk door iedere dag in de bijbel te lezen

Tweede door lid te zijn van de mannenvereniging of deelnemer te zijn aan een

Bijbel gesprekskring

Vr : Wat is jouw doel bij het bestuderen van de bijbel?

Antw : als eerste een zo’n breed mogelijke kennis van de gehele bijbel te krijgen

Maar bovendien om erdoor onderwezen en getroost te worden zeg maar om een

persoonlijke relatie met God, de Schepper, te krijgen

Vr : Wat bedoel je met een zo’n breed mogelijk kennis van de bijbel te krijgen?

Antw : hierbij komen verschillende zaken aan de orde

Bijvoorbeeld hoe is de Bijbel tot stand gekomen en met welk doel zijn de verschillende

bijbelboeken geschreven.

Vr : Wie is de beste studie adviseur bij het lezen in de Bijbel

Antw : Dat is de Heilige Geest zoals Jezus beloofd heeft in Joh 14 : 12 en 16 : 12

Vr : Hoe is het dan gesteld als iemand de bij wijze van spreken de Bijbel uit u hoofd kunt,

en je leest I Kor 13 : 2 Als ik alles wist, maar ik had de liefde niet, ik ware niets

Antw : Volgens Rom 5 : 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten

uitgestort is door de Heilige Geest

Vr : Waarom is belangrijk om te weten door wie ( de auteur) en met welk doel ( de omstandigheden waaronder de tekst is ontstaan ) het bijbelboek is geschreven??

Antw : daarbij is voor een juist verstaan (begrijpen) van de tekst belangrijk in welke de context (de omgeving waarin de woorden zijn geschreven of gesproken worden)

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen historische en literaire context

Bij de historische context komen vragen aan de orde als:

Wanneer

waar

door wie werden deze woorden geschreven

voor wie

en waarom

Bij de literaire context wordt vooral gelet op de structuur van de tekst

Is er sprake van poëzie

Gaat het om een verhaal of een geschiedenis?

Is het een evangelie, een profetie of een brief?

Verder letten we op het voorkomen de kernwoorden: om welk woord draait het ??

Bestaat er verwarring rond de woord betekenissen??

Daarnaast is ook van belang de context van de lezer zelf

Welke kennis en levenservaring heeft de lezer van nu??

Vr : Welke verdere vragen kunnen wij bij de verkenning (het besturen) van de bijbeltekst nog meer stellen??

Antw :

WIE spreekt, schrijft, luistert, is aanwezig, over wie gaat het, wie handelt, wie is het

lijdend voorwerp

WAT wordt er gedaan, gevraagd, gezegd, beloofd, verboden, wat gebeurt er,

wordt besproken, aan de orde gesteld

WAAROM wordt iets gedaan, gezegd of waarom niet; wat is de oorzaak van een gebeurtenis

WAAR gebeurt iets, waarheen gaat het, waar komt het vandaan

WANNEER werd iets gezegd of gedaan

HOE werd iets gezegd of gedaan

Vr : Ken jij iets zeggen waarom is er gekozen voor de huidige volgorde van de verschillende

Boeken die in de bijbel staan? Want bijvoorbeeld Ezra en Nehemia die beschrijven de

Terugkeer uit de ballingschap terwijl de boeken Jesaja, Jeremia de zaken beschrijven van

voor de ballingschap terwijl Esther en Daniel een beschrijving geven van de gebeurtenissen

tijdens de ballingschap.

Antw : Dat heeft te maken met de gemaakte indeling bij het samenstellen van de Bijbel.

De boeken Ezra, Nehemia en Esther zijn ingedeeld onder de rubriek van Geschiedenissen

Terwijl de boeken Jesaja, Jeremia en Daniel zijn in gedeeld onder de rubriek Profetieën

Vr : ”Ik heb geen tijd” Dat is een verzuchting die nog weleens gehoord wordt, ondanks het feit dat we nog nooit zoveel vrije tijd hebben als in onze dagen.

We hebben zelfs geen tijd om rustig de bijbel te lezen. Gen tijd om geestelijk voedsel tot ons te nemen. Geen tijd voor persoonlijk bijbel lezen en gebed.

Kun je iets vertellen over de tijdsbesteding bij het bestuderen van de Bijbel??

Antw: de bijbel heeft ongeveer 3 miljoen letters, 762.134 woorden 31.202 verzen en 1.190 hoofdstukken in 66 boeken.

Het OT heeft 39 boeken met 929 hoofdstukken en het NT heeft 27 boeken en 261 hoofdstukken

Er is gemeten dat het lezen van het OT 38 uur in beslag neemt terwijl het lezen van het NT 11 uur kost. Samen is dat dus 49 uur voor het gehele bijbel.

Inderdaad, het kost tijd. Maar in welke verhouding staat de voor het bijbellezen benodigde tijd tot de tijd die we aan andere dingen besteden?

Als we ervan uitgaan dat voor het lezen van de gehele bijbel 49 leesuren nodig zijn, dan komen we op

8 minuten per dag om in één jaar de gehele bijbel te lezen. (49 uren x 60 min) = 2.940 minuten : 365 dagen = 8,05 minuten per dag

Vr : Wat is de beste methode om de gehele bijbel in één jaar uit te lezen??

Antw : Als we iedere dag vier hoofdstukken lezen dan lezen we in één jaar de gehele jaar de bijbel door. ( 365 dagen x 4 Hst ) = 1.460 Hst

We kunnen ook elke dag 3 hoofdstukken lezen en op zondag 5 hoofstukken

(313 dagen x 3 hst + 52 dagen x 5 hst) = 939 + 260 = 1.199 hst

Nut en waarde van de Bijbel

Het nut van de Schrift duidt de apostel Paulus aan met de woorden:

*2Ti 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid,*  
*2Ti 3:17 opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.*  
(TELOS)

De waarde van de Bijbel als zodanig is niet in geld uit te drukken, omdat het onze Schepper openbaart, antwoorden op levensvragen geeft en de weg tot het heil en het eeuwig leven wijst. Door de Bijbel leren we God beter kennen. Door de bladen van deze heilige oorkonde spreekt God tot ons. De Heilige Geest gebruikt het Woord van God om ons te onderwijzen. Het is als water dat ons reinigt, het is als brood voor onze ziel, het is een bron van licht. "U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen" (Joh 5:39). Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudige inzicht" (Ps 119:130). "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" (Ps 119:105). "Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart" (2 Petr. 1:19). Enz.

Vr : Was er in de tijd van Paulus ook al een vorm van bijbelstudie??

Antw : Berea Hand 17 : 11

MEDITATIEF bijbellezen (Lectio Divina) men noemt dit lezen met hart

Door de HGJB is in 2006 voor jongeren een meditatieve methode van bijbellezen geïntroduceerd.

De manier van omvang met de Bijbel wordt samengevat door de letters SOLVAT, die staan voor:

Stil worden

Open handen (gebed)

Lezen

Vragen stellen

Antwoorden

Toepassen

Als leessleutels worden daarbij toegepast:

De kern zoeken

Inleven

Opvallende woorden zoeken

Symbolen zetten

Gevoelens benoemen

Structuur bekijken

Één vers kiezen

4 x B methode

Bedenken Bedanken Belijden Bidden

Bij lectio divina kunnen we vier fasen onderscheiden

1 lezen (lectio) en herleze, ook hardop: men hóórt dan het Woord ook!

2 Meditatie (meditatio) : het denkproces, waarin het gelezen gedeelte biddend overdacht wordt.

3 Gebed (oratio) : met het gelezen keert men tot God terug

4 Comtemplatie (comtemplatio) : een totale overgave aan God, waarin woorden minder belangrijk worden dan de gemeenschap met God

COGNITIEF bijbellezen

Een andere manier om met het Woord van God om te gaan geven we meestal aan met het woord

Bijbelstudie.

Dat betekent dat we de bijbel niet vluchtig en oppervlakkig lezen maar dat we er studie van maken.

Het gaat bij de cognitieve manier van lezen om een andere wijze van aanpak. Biddend onderzoeken is hierbij van groot belang. De Bijbel is een goudmijn : dus moet erin gegraven worden. Daarbij is wel geduld nodig : alles is niet in één keer te leren.

We kunnen de Bijbel lezen om meer kennis te vergaren. Om te weten wat er in de bijbel staat, welke personen erin voorkomen, om namen en feiten te leren. Het is goed om kennis van de Bijbel te hebben. Om een overzicht te krijgen, kijken we niet direct naar de details, mar zoeken we de grote lijnen. We gebruiken de Bijbel zo als een lesboek of naslagwerk.

Bijbelkennis opdoen gaat het beste door te lezen en te herlezen

Maar er is méér. Het kennen van bijbelse feiten is niet genoeg om ons leven met God ter veranderen.

Wij moeten nadenken over Gods werken, over wie God is en Zijn machtige daden gedenken.

We gaan de tekst onderzoeken, stellen vragen over de schrijver, de omstandigheden waaronder deze tekst ontstaan is

Hiervoor is een stroom van boeken en handleidingen verschenen met de bedoeling hulp te bieden om het Woord van God te begrijpen. Vrijwel voor ieder bijbelboek is er wel een toelichting te vinden.

De tekst van de Bijbel moet verklaard worden : wat is de betekenis ervan, toen en nu??

Maar de tekst moet ook verstaan worden : wat betekent dit voor ons persoonlijk in het hier en nu??

In diverse publicaties is een manier van bijbelstudie aangegeven die bestaat uit drie stadia.

Men noemt deze methode een inductieve methode. Of : ontdekkende bijbelstudie.

We kiezen hier voor drie maal V

Verkennen (of : Observatie, Ontdekken, Lezen)

Verklaren (of : Begrijpen, Interpretatie, Luisteren, Begrijpen)

Verwerken (of : Toepassen, Applicatie, Leren)

Vervolgens komen de vragen naar de auteur en naar de omstandigheden waaronder de tekst is ontstaan aan bod.

Van groot belang voor een juist verstaan van de tekst is de context: de omgeving waarin deze woorden geschreven of gesproken werden.

Daarbij is onderscheid te maken tussen historische en de literaire context aan de ene kant en de context van de lezer aan de andere kant.

Bij de historische context komen vragen aan de orde als:

Wanneer

waar

door wie werden deze woorden geschreven

voor wie

en waarom

Bij de literaire context wordt vooral gelet op de structuur van de tekst

Is er sprake van poëzie

Gaat het om een verhaal of een geschiedenis?

Is het een evangelie, een profetie of een brief?

Verder letten we op het voorkomen de kernwoorden: om welk woord draait het ??

Bestaat er verwarring rond de woord betekenissen??

Daarnaast is ook van belang de context van de lezer zelf

Welke kennis en levenservaring heeft de lezer van nu??

Bij een verkenning van de bijbeltekst kunnen we de volgende vragen stellen

WIE? : Wie spreekt, schrijft, luistert, is aanwezig, over wie gaat het, wie handelt, wie is lijdend

Voorwerp

WAT? : Wat wordt er gedaan, gevraagd, gezegd, beloofd, verboden, wat gebeurt er, wordt

Besproken, aan de orde gesteld?

WAAROM? : Waarom wordt iets gedaan, gezegd, of waarom niet; wat is oorzaak van een

gebeurtenis?

WAAR? : Waar gebeurt iets, waarheen gaat het, waar komt het vandaan?

WANNEER? : Wanneer werd iets gezegd of gedaan?

HOE? : Hoe werd iets gezegd of gedaan?

Moeilijkheden bij het bijbellezen, storende factoren moeten vermeden worden

**Concentratie:** Deze kan bevorderd worden door ervoor te zorgen dat we in een rustige omgeving,

Zonder door iets afgeleid te worden de bijbel opendoen.

**Subjectiviteit** : lezen en interpreteren we een gelezen bijbelgedeelte allemaal op dezelfde manier??

Wat is de culturele en sociale status van de lezer? Wat is het opleidingsniveau??

Maar ook de kerkelijke achtergrond en de prediking waaronder men leeft zijn van invloed op de manier waarop Gods Woord tot ons komt.

Dat wil dus zeggen dat de interpretatie van de gelezen tekst afhankelijk is van degene die de Bijbel leest. Zo kan iedereen lezen, wat hij wil lezen….

We moeten dus bij het bijbellezen het gevaar onderkennen dat we onze interpretatie op en in de Schrift leggen.

Is het bijbels uitlegkunde of bijbelse inlegkunde??

We moeten leren luisteren naar wat de Heere door Zijn Woord spreekt. Niet wij zijn het onderwerp.

Het Woord komt tot de mens.

Het gaat er immers niet om het Woord te gebruiken om de eigen mening te staven en te onderbouwen. Dan laten we de Bijbel zeggen wat wij vinden. Maar we moeten luisteren naar wat God zegt.

Luisteren:

Het is aan te bevelen dat iedereen een Bijbel voor zich heeft bij het gezamenlijk lezen. Niet allen in de kerk, maar ook bij het lezen aan de tafel. Om te bevorderen dat het luisteren naar het voorlezen van de bijbel thuis en in kringverband met meer zegen zal gebeuren, geven we de volgende aanbevelingen.

Lees duidelijk en niet te vlug

Lees geen lange gedeelte

Pas het te lezen gedeelte aan op de eventuele aanwezigheid van kinderen.

Geef na het lezen een korte samenvatting met eigen woorden

**Tijd gebrek:**

Vraag : ”Ik heb geen tijd” Dat is een verzuchting die nog weleens gehoord wordt, ondanks het feit dat we nog nooit zoveel vrije tijd hebben als in onze dagen.

We hebben zelfs geen tijd om rustig de bijbel te lezen. Geen tijd om geestelijk voedsel tot ons te nemen. Geen tijd voor persoonlijk bijbel lezen en gebed.

Kun je iets vertellen over de tijdsbesteding bij het bestuderen van de Bijbel??

Antwoord : de bijbel heeft ongeveer 3 miljoen letters, 762.134 woorden 31.202 verzen en 1.190 hoofdstukken in 66 boeken.

Het OT heeft 39 boeken met 929 hoofdstukken en het NT heeft 27 boeken en 261 hoofdstukken

Er is gemeten dat het lezen van het OT 38 uur in beslag neemt terwijl het lezen van het NT 11 uur kost. Samen is dat dus 49 uur voor het gehele bijbel.

Inderdaad, het kost tijd.

Maar in welke verhouding staat de voor het bijbellezen benodigde tijd tot de tijd die we aan andere dingen besteden?

Als we ervan uitgaan dat voor het lezen van de gehele bijbel 49 leesuren nodig zijn, dan komen we op

8 minuten per dag om in één jaar de gehele bijbel te lezen. (49 uren x 60 min) = 2.940 minuten : 365 dagen = 8,05 minuten per dag

**In welke volgorde lezen we de Bijbel?**

In het voorwoord van Het Boek wordt voor hen die voor het eerst kennis maken met de Bijbel de volgende volgorde aan bevolen:

Markus (levensbeschrijving van de Heere Jezus)

Handelingen (de groei van het Christendom)

Romeinen (brief van Paulus aan de jonge christenen in Rome)

En daarna enkele kleine boeken van het Nieuwe Testament

Vervolgens uit het Oude Testament: gedeelten uit Genesis en enkele geschiedenissen van personen zoals Jozua, Ruth, Ezra, Job en Hosea, gedeelten uit Richteren, Jona en dan de Psalmen en Profeten.

Er zijn leesroosters verkrijgbaar waarbij in één of twee of zelfs in drie jaar de gehele bijbel wordt doorgelezen.

Maar dit moet vanzelfsprekend niet het enige bijbelgebruik zijn. Het gaat er tenslotte niet in de eerste plaats om de Bijbel in zijn geheel gelezen te hebben. Wij moet begrijpen en bewaren wat het Woord ons leert om daaruit te leven

***HULPMIDDELEN BIJ HET BIJBELLEZEN***

**Boeken**

We moeten en bijbeltekst altijd lezen in de context. Maar zelf dan zal ons niet altijd duidelijk zijn.

Ter verklaring kunnen we de kanttekeningen bij de Statenvertaling raadplegen.

Daarnaast is het nuttig **bijbelse handboeken** erop na te slaan.

Daarin staan gegevens over de schrijvers, tijdbalken en overzichtskaarten van verschillende perioden, stambomen. Het is immers belangrijk te weten wanneer en door wie en in welke omstandigheden een bepaalde tekst geschreven is.

Bezoek voor nuttige boeken regelmatig het boekwinkeltje van kerk, want ik heb begrepen dat zelfs onze predikanten weleens boeken kopen.

Daarnaast zijn bij een bijbelstudie de volgende naslagwerken aan te bevelen

Concordanties: Om snel een tekst of naam in de bijbel te kunnen vinden is een concordantie onontbeerlijk. Een concordantie is een boek, waarin alle in de Bijbel voorkomende worden en namen alfabetisch zijn gerangschikt en alle vindplaatsen zijn aangegeven. Zo is iedere bijbeltekst vlug op te zoeken, al is slechts één woord van die tekst bekend.

**Bijbelse Encyclopedie**

**Bijbelverklaringen:**

Van ieder bijbelboek zijn wel meerdere verklaringen te verkrijgen.

Aanbevelingswaardig zijn bijvoorbeeld HET LEVEN, de tekst van Het Boek met veel verklarende tekst Overzichten en achtergronden.

De studiebijbel van de herziene Statenvertaling

Bijbel met uitleg

**Met behulp van de computer**

De weg site van het NBG <https://debijbel.nl/>

Website van de Evangelische Omroep <https://bijbel.eo.nl/>

Daar is informatie te vinden over bijv:

De Heilige Geest

Zes tips als je de bijbel gaat lezen

Bijbelleesrooster: de hele bijbel door in 1, 2 of 3 jaar

Alle inleidingen op de bijbelboeken

En vele andere achtergrond artikelen

**Voorleesbijbel**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLHNGiMyER6d9o0zP-raVCaM2uzv0JH42V>

Alle bijbelboeken van het Nieuwe Testament in de Herziene Staten Vertaling voorgelezen door Matthias Joosse van Stichting Nederland Gered. Het doel van stichting Nederland Gered is samen te vatten in deze kernzin welke in de statuten is opgenomen: "Iedere inwoner van Nederland bekend maken met het reddende, genezende en bevrijdende evangelie van Jezus Christus in woord en in kracht zodat zij ervoor kunnen kiezen om Hem te volgen".

Meer informatie: [http://nederlandgered.nl/](https://www.youtube.com/redirect?redir_token=dsu4dDkRBaX41SBQ-QcHJq2r6wp8MTU5MDgyODQ4M0AxNTkwNzQyMDgz&q=http%3A%2F%2Fnederlandgered.nl%2F&event=playlist_description)

Meeschrijven:

Het tijdens een kerkdienst meeschrijven van de zaken die iemand opvallend vindt is nuttig.

Omdat het mogelijk is zowel persoonlijk als in een groepje de zaken nog eens te overdenken.

Bij gebruik van een bijschrijfbijbel is het mogelijk belangrijke passages te onderstrepen en d.m.v.

CURSUSSEN

Het Evangelisch College verzorgt deeltijdopleidingen, cursussen en toerusting aan op het gebied van

De Bijbel, Theologie, Missionair werk en Pastoraat

Zie www.evangelisch-college.nl

Gebruik van de computer t.b.v. bijbelstudie

Ook het Evangelisch College heeft cursussen op basis van afstandsonderwijs

Adres van web sites voor bijbel studie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| www.internetbijbelcursus.nl |  |  |
| www.ikzoekgod.nl |  |  |
| www.waaromjezus.nl |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| <https://www.biblestudytools.com/> |  |  |
| https://dailyverses.net |  |  |
| www.bijbelseplaatsen.nl |  |  |