ASO 3

Kerkgeschiedenis

# Waarom kerkgeschiedenis?

* *Waarom zou het belangrijk zijn iets over geschiedenis te weten?*

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

* *Wat vind je van de volgende uitspraak*

**Als we de geschiedenis vergeten**

**Zijn we gedoemd de geschiedenis te herhalen**

* *Wat vind je van de uitspraak:*

**Geschiedenis is niet belangrijk**

**Alleen de Bijbel is belangrijk**

|  |
| --- |
| Romeinse Rijk |

# Joden en Grieken in de eerste eeuw

Het belangrijkste kanaal waardoor het christelijk geloof zich in de toenmalige ontwikkelde wereld zo snel kon verspreiden werd gevormd door de joodse gemeenschappen. Joden vormden ongeveer 10 tot 15% van de bevolking in Italië, Egypte, Syrië, Klein-Azië en Babylonië. Dat de Joden zich verspreid hadden over de toenmalige wereld (***de diaspora***) heeft een lange voorgeschiedenis. De grote hoeveelheid joden in de Grieks-Romeinse wereld was niet het gevolg van natuurlijke aanwas. Nee, het jodendom had aantrekkingskracht. Joden erkenden slechts één God, ze hadden geen beelden en wilden zich niet vermengen. Op moreel vlak dwong hun gewetensvolle levenswijze respect af. Ook omdat joden zelf actief missionair waren (geheel anders als in onze tijd) traden velen toe tot de joodse gemeenschap. We noemen hen ***proselieten***. Daarnaast waren er de ***godvrezenden***, dat waren sympathisanten van het jodendom (bijv. Cornelius Hand 10). Bij zijn zendingsreizen maakte Paulus gebruik van de contacten die er waren met joden en godvrezenden.

diaspora…………………………………………………………………………………………

proselieten ……………………………………………………………………………………

godvrezenden…………………………………………………………………………………

In de Griekse filosofie waren er verschillende stromingen.

De ***sceptici*** probeerden met het gezonde verstand de andere filosofieën te ontleden. Zelf geloofden ze niet dat wij als mensen de waarheid kunnen kennen. Wij zouden hen in onze tijd de agnosten (niet-weters) noemen. De latere christelijke verdedigers van hun geloof maakten dankbaar gebruik van de kritiek van de sceptici op heersende filosofische richtingen.

Modern waren ook de ***Epicureërs***. Zij geloofden niet in een leven na de dood en geloofden ook niet dat ons leven wordt bestuurd. Hun streven was: afstand nemen, je terugtrekken en zo volmaakte rust vinden - zoals ook de goden teruggetrokken zijn en volmaakte rust hebben.

|  |
| --- |
| De filosoof Seneca leefde in de eerste eeuw en was Stoïcijn |

De ***Stoïcijnen*** geloofden in het bestaan van God, opgrond van de orde die we kunnen waarnemen in de kosmos en in de natuur. Maar God en het lot waren voor hen heel nauw met elkaar verbonden. Daarom geloofden ze ook niet in een vrije wil. Het enige dat een mens kan doen is zich overgeven aan de loop van het bestaan. Hij moet zich daarin zo ver ontwikkelen, dat ook de dood hem geen schrik meer kan aanjagen.

In Athene sprak Paulus met Epicureërs en Stoïcijnen (Hand 17:18).

Fundamenteel voor veel Griekse filosofen denken is het ***onderscheid tussen lichaam en geest***. Het lichaam vergaat, maar de geest is onsterfelijk. Volgens Plato is de stoffelijke wereld ook niet een schepping van de hoogste God, maar van een tweede god, de Demiurg.

In verband hiermee probeerden velen het lichamelijke af te zweren. Ze deden aan ascese, dat wil zeggen onthouding van aardse genoegens. Voorbeelden hiervan zijn: vasten, afzien van het huwelijk, niet spreken, extreme soberheid, enz.

We zien nu dat joodse intellectuelen proberen hun geloof aanvaardbaar te maken voor de Grieks-Romeinse wereld. Dat proces begint al bij de Griekse vertaling van het O.T. ***de Septuagint***. Daarin werd het mensvormig spreken over God (de zogenaamde ***antropomorfismen***, zoals het spreken over het aangezicht van God, zijn ogen, enz.) wat algemener vertaald.

Een beproefde methode was de ***allegorische bijbeluitleg***. Spijswetten hebben een betekenis en verwijzen naar mensen. Onreine dieren slaan op mensen met een verkeerde levenswandel.

De bedoeling van deze bijbeluitleg was niet een aanpassing van het geloof, maar omgekeerd aan te tonen dat het joodse geloof een superieure godsdienst is.

Septuagint …………………………………………………………………………………………………

antropomorfisme ………………………………………………………………………………………………..

allegorische Bijbeluitleg ………………………………………………………………………………………

# martelaarschap

In de eerste eeuw is de verering van de keizer als een god in het Romeinse Rijk opgekomen. Joden werden van deze plicht verschoond, omdat ze een ***religio licita*** (een toegestane religie) waren. Het feit dat christenen weigerden eraan deel te nemen en te bidden tot de algemeen erkende goden, bracht hen in moeilijkheden.

De historicus Tacitus beschrijft de wreedheden van Nero, die de christenen verantwoordelijk hield voor een brand in Rome, die hij zelf mogelijk had aangestoken.

Nero martelde een aantal mensen die algemeen gehaat werden om hun gedrag. De stichter van deze sekte, Christus, was ter dood gebracht door de stadhouder van Judea, Pontius Pilatus, toen Tiberius keizer was. Hun afschuwelijk bijgeloof was een tijdlang onderdrukt, maar kwam juist toen weer naar voren, niet alleen in Judea maar ook in Rome, de stad die immers alle soorten onverkwikkelijke activiteiten aantrekt. Eerst werden de mensen opgepakt, van wie bekend was dat zij christenen waren. Op grond van hun informatie werden honderden anderen gearresteerd, meer om hun asociale geloof dan omdat zij branden gesticht zouden hebben. In hun sterven werden ze nog belachelijk gemaakt. Met de huiden van wilde dieren werden zij overdekt en zo door honden in stukken gescheurd. Anderen werden gekruisigd of verbrand. Toen de duisternis inviel, brandden zij als fakkels in de nacht. Nero zette zijn eigen tuinen voor dit spektakel open. Het gevolg was dat, hoewel zij zich inderdaad schuldig maakten aan deze religie en daarom de dood verdienden, het volk met hen te doen kreeg. Want het ging beseffen, dat zij afgemaakt werden niet om het algemene belang maar om de waanzinnige verlangens van één mens te bevredigen. Tacitus, Annalen 15:44

Van **Ignatius** die vanaf 69 voorganger was van Antiochië zijn een aantal brieven bewaard gebleven. In het jaar 110 werd hij ter dood veroordeeld. Er volgde een lange reis naar Rome. In die periode schreef Ignatius brieven. Soms kon hij medegelovigen ontmoeten. Volgens de overlevering werd hij uiteindelijk in het Colosseum van Rome voor de beesten gegooid.

In zijn brieven is Ignatius bezig met wat hem te wachten staat:

|  |
| --- |
| Het Chiro-teken is een samenstelling van de Griekse letter X (chi) en R (ro). Het Chiro-teken is dus een afkorting van Christus. |

Ik ben vol gedachten over God, maar ik matig mijzelf, opdat ik niet door mijn trots ten onder ga. Integendeel: ik moet bang zijn om te luisteren naar de mensen die mij ophemelen.... Ik wil graag lijden, maar ik weet niet of ik het waard ben. Mijn al te vurig verlangen mag niet voor ieder zichtbaar zijn. Ik moet ertegen vechten. Mij past zachtmoedigheid. Dat is het beste verweer tegen de heerser van deze wereld.

....

Ik verheug me op de beesten die voor me in gereedheid worden gehouden ik bid dat ze het kort met me zullen maken... Vergeef me, ik weet wat het beste voor me is. Nu begin ik discipel te worden. Het vuur, een kruis, het gevecht met de beesten... wrede kwellingen van de duivel, laten ze maar komen, als ik maar bij Jezus Christus kom. (Tral 4, Rom 5)

Een andere martelaar is **Polycarpus**, bisschop van Smyrna. Hij was een man van goede reputatie, maar naar de ketters toe kon hij zich soms nogal eens te buiten gaan. Toen hij bijvoorbeeld in Efese in het badhuis merkte dat de gnosticus Cerdo aanwezig was, verliet hij direct het badhuis met de woorden: ‘Laten we vluchten opdat het badhuis niet boven ons hoofd instort omdat er een vijand van de waarheid binnen is’.

Aangrijpend is het verslag dat zijn gemeenteleden van zijn marteldood hebben gemaakt.

De zeer bewonderenswaardige Polycarpus was toen hij het bericht (dat ze hem zochten, *jv*) voor het eerst hoorde niet ontsteld, maar hij wilde in de stad blijven. De meesten raadden hem echter aan weg te gaan. Hij ging toen naar een klein buitenverblijf niet ver van de stad en verbleef daar met een paar anderen. Daar deed hij niets anders dan dag en nacht bidden voor allen en voor de gemeenten over de hele wereld, zoals hij gewoon was. Drie dagen voor hij gevangen genomen werd, was hij bezig te bidden toen hij een visioen kreeg dat zijn hoofdkussen verbrand was. Hij wendde zich tot zijn metgezellen en zei: ‘ik moet levend verbrand worden’.

Toen hij hoorde dat ze waren gekomen om hem aan te houden kwam hij naar beneden en sprak tot hen. Zij die dit zagen verwonderden zich over zijn hoge leeftijd en zijn gemoedsrust. Vooral verbaasden ze zich waarom men zo’n haast had een zo oude man te arresteren. P. gaf direct opdracht hun eten en drinken voor te zetten, zoveel als ze wilden en hij vroeg of ze hem een uur wilde geven om vrij te bidden. Toen ze dat hadden toegestaan bad hij staande vol van Gods genade.

Daarna werd hij naar de stad geleid.

De irenarch Herodes en zijn vader Nicetas kwamen hem tegemoet en lieten hem in hun reiswagen plaats nemen. Toen ze naast hem zaten, trachten ze hem over te halen en zeiden; ‘Wat steekt er voor kwaad in te zeggen: ‘de keizer is Heer’ en te offeren wat er bij hoort en dan vrijuit te gaan?’

Toen ze niet in staat waren hem over te halen scholden ze hem uit en lieten hem snel uitstappen, zo vlug, dat hij bij het naar beneden gaan zijn scheenbeen open schaafde.

Maar hij werd niet van zijn stuk gebracht... Men leidde hem het stadon binnen waar zo’n lawaai was dat men niemand kon verstaan.

Toen Polycarpus het stadion binnenkwam ontstond er een groot tumult.

De proconsul drong aan en zei: ‘Zweer en ik zal u vrijlaten. Vervloek Christus!’.

Polycarpus antwoordde: ‘ 86 Jaar heb ik hem gediend en hij heeft mij geen kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn Koning die mij gered heeft, vervloeken?’

‘Zweer bij het geluk van de keizer’.

‘Laat het u onomwonden duidelijk zijn: ik ben christen. Als u de leer van de christenen wilt leren kennen, geef me een dag en luister.’

De proconsul zei: ‘Ik heb beesten; ik zal u er voorwerpen als u niet tot inkeer komt’.

Hij zei: ‘Roep ze, want voor ons is de omkeer van het goede naar het slechte onmogelijk.’

 Toen sprak hij weer tot hem: ‘Als u de beesten niet vreest, zal ik u met vuur verteren, wanneer u niet tot inkeer komt’.

|  |
| --- |
| De eerste christenen gebruikten het teken van de vis. In het woord Ichthus zitten vertaald de woorden: Jezus Christus, God, Zoon, Redder |

Polycarpus zei: ‘Ge dreigt met vuur dat even brandt en na korte tijd uitdooft. U bent onkundig van het vuur van het komende oordeel.’

Toen hij deze en dergelijke dingen sprak werd hij vervuld met moed en vreugde en zijn gezicht straalde. Toen zei de heraut driemaal: ‘Polycarpus zegt van zichzelf dat hij een christen is’. Daarna schreeuwden de heidenen en joden van Smyrna: ‘hij is de leraar van Asia, de vader der christenen, hij verwerpt onze goden en weigert te offeren’.

Daarna kwam het volk toelopen uit de werkplaatsen en badhuizen met hout en takkenbossen. Daarbij hielpen, zoals gewoonlijk, de joden het hardst mee. Toen de brandstapel gereed was, ontdeed men hem van al zijn kleren en men maakte zijn gordel los. Zij nagelden hem niet vast, maar bonden hem

Toen bad Polycarpus: ‘ik loof u dat gij mij deze dag en dit uur waardig gekeurd hebt om deel te krijgen aan het getal van de martelaren om op te staan tot het eeuwige leven.’

Nadat het Amen was uitgesproken, staken de mannen van de brandstapel het vuur aan. Toen er een grote vlam opsteeg zagen wij een wonder. Het vuur nam namelijk de vorm aan van een gewelf als een zeil van een schip. Dit omringde het lichaam van Polycarpus’.

Toen men zag dat zijn lichaam niet door het vuur werd verteerd lieten ze de man die de genadesteek pleegt hem met het zwaard doorsteken.

Polycarpus is de twaalfde martelaar uit Smyrna, maar zelfs de heidenen spreken nog over hem. Door zijn volharding overwon hij de onrechtvaardige heerser en zo ontving hij de onvergankelijke krans.

Uit: A.F.J. Klijn, *De apostolische vaders* (ingekort)

 *\* Zou jij het er voor over hebben om voor je geloof te sterven?*

##

# Kerkelijke organisatie en liturgie

|  |  |
| --- | --- |
| de ambten van de oude kerk - betekenispresbyters.............................................episkopoi...............................................diakonoi............................................... | Hedendaagse termen - betekenis……………………………….……………….……………………………….……………….……………………………….………………. |

Het **Onderwijs van de twaalf apostelen** is waarschijnlijk ontstaan in de omgeving van Antiochië. In dit boek komen we veel te weten over hoe de kerk in de begintijd georganiseerd was.

Opmerkelijk is dat er in dit geschrift gesproken wordt over rondreizende **profeten**. Deze stonden in hoog aanzien. Maar er golden wel voorwaarden:

Ze moeten niet langer dan een dag blijven, zonodig nog een. Wie langer dan drie dagen blijft is een leugenprofeet. Als hij vertrekt moet hij niets meer meenemen dan brood totdat hij weer komt overnachten. Als hij geld vraagt is hij een leugenprofeet.

Als hij zich bij u wil vestigen moet hij werken voor de kost zo hij een vakman is. Als hij geen vakman is, handel dan met hem naar uw eigen inzicht. (11:5; 12:3,4)

Verder worden in dit boek instructie gegeven over de doop, het vasten en het avondmaal (een echte maaltijd)

In de Didache vinden we het Onze Vader inclusief het slot.

Met betrekking tot het avondmaal. Vier dit zo: Eerst aangaande de beker, Wij danken U, onze Vader voor de heilige wijnstok, David uw Knecht, die Gij ons door Jezus uw Knecht hebt bekend gemaakt. Aangaande het gebroken brood. Wij danken U, onze Vader voor het leven en de kennis, die Gij ons door Jezus Christus hebt bekend gemaakt. Aan U de luister tot in eeuwigheid. Zoals dit gebroken brood verspreid was over de bergen en tot een geheel werd samengebracht, laat zo uw kerk verzameld zijn van de uiteinden van de arde in uw rijk.

Nog steeds grijpen kerken wereldwijd in de viering van het avondmaal terug op specifieke teksten in de apostolische vaders.

# De apologeten

De apologeten probeerden het christelijk geloof aannemelijk te maken voor de buitenwereld.

Nu bestaat er daarbij het gevaar dat de inhoud van het geloof een beetje wordt aangepast. Toch moeten we zeggen dat de meesten wel vasthielden aan de kern van de bijbelse boodschap. Maar vanuit ***het gedachtegoed van de tijd zelf*** werd het christelijk geloof verantwoord.

Een belangrijke apologeet was Justinus uit Neapolis, dat nu Nabloes heet. In zijn Dialoog met Trypho betoogt hij dat God in het begin de wijsheid aan de mensen heeft gegeven. Deze wijsheid is echter verbasterd. Na een gang door de Griekse filosofie, laat Justinus zien dat de ware filosofie in de oertijd aan de profeten van Israël is geopenbaard. Tegenover de joden van zijn tijd probeerde hij aan te tonen dat het O.T. naar Jezus verwijst.

Ander namen zijn Quadratus en Aristides.

apologetiek …………………….……………………………………………………………………………

 \* *Hoe zou apologetiek in onze tijd eruit moeten zien*

 \* *Hoe belangrijk zijn argumenten voor geloof?*

# Marcion en de gnostiek

In het begin was de kerk een erg kwetsbare beweging. Het was onvermijdelijk dat er ideeën ontwikkeld zouden worden die niet in de lijn lagen van wat de apostelen hadden gezegd.

Het kan geen kwaad over deze afwijkende bewegingen het een en ander toe te lichten. Temeer omdat sommigen van mening zijn dat deze bewegingen juist dichter staan bij het oorspronkelijke onderricht van Jezus. Denk maar aan alle belangstelling die er is voor Maria Magdalena en het evangelie van Judas.

 \* *Leg uit wat deze cartoon betekent.*

|  |
| --- |
| In 1945 vond een boer Muhammad Ali uit NagHammadi, een dorpje aan de Nijl, 60 km ten Noorden van Luxor, een kruik. Hij was nieuwsgierig wat erin zat en brak de kruik open. Toen ontdekte hij dat er oude boeken in zaten. ‘Dat zal wel iets met de christenen te maken hebben’, dacht hij. ‘Voor ons moslims is dat niet zo interessant’. Verschillende boeken waren al in de kachel verdwenen, toen hij en zijn vrienden ontdekten dat deze boeken toch wel goed te verkopen waren. Zo kwamen de boeken in handen van verzamelaars en geleerden. Uiteindelijk werden alle bewaard gebleven boeken geanalyseerd en vertaald. De meeste bevinden zich nu in een museum in Cairo. Wetenschappelijk is de vondst in NagHammadi belangrijk. De meeste boeken van deze bibliotheek zijn op geen enkele andere manier bewaard gebleven. |

## Gnostiek

Wat is gnostiek?

Een gnosticus is iemand die het weet. Hij heeft kennis. En die **kennis**, die brengt hem de verlossing. Doordat hij de geheimen van het bestaan en van God doorgrondt, daardoor kan hij het leven met al zijn verdrietige ervaringen beter aan.

Dat is de reden, dat je in gnostieke boeken veel *speculatie* vindt over het begin van de wereld, over de reis van de ziel naar de hemel. Voor de gnosticus is deze *esoterische* kennis belangrijk. Door die kennis weet hij dat hij verlost is.

Ieder mens heeft een ziel. Het diepste van je innerlijk is je geest, het **pneuma**. Dat is de vonk die God in ieder mens heeft gelegd. Maar veel mensen weten niet dat ze dat pneuma hebben.

Het pneuma zit opgesloten in ons lichaam. En voor dat lichaam heeft de gnosticus niet zoveel bewondering. Het lichaam maakt deel uit van de tragische wereld, waar we uit verlost moeten worden.

Gnosis ………………………………………………………………...........................

Pneuma …………………………………………………………………………………..

Esoterische kennis …………………………………………………………………….

Speculatie ………………………………………………………………………………..

Over **de schepping** heeft de gnosticus zo zijn eigen gedachten. Deze wereld waarin wij leven is niet van de hoogste God.

|  |
| --- |
| De verleiding van Adam en Evaafgebeeld op een oude kathedraal |

In het Geheime Boek van Johannes wordt beschreven hoe Jaldabaoth van zijn moeder Sophia scheppingskracht had gestolen en zo de wereld tot stand bracht. Jaldabaoth is de God van het O.T. en zegt: ik ben een jaloerse god; naast mij bestaat er geen ander. De scheppergod heeft dus voor de gnosticus een negatieve betekenis. Maar de Boom van Kennis heeft een positieve betekenis: zo kan de mens ontsnappen aan de greep van de scheppergod.

We zien hier:

De diepste grond van de gnosticus is

…………………………………………………………………………………………………

Het denkkader is dat deze materiële wereld tragisch is. De schepping is een wanproduct.

De plaats van Jezus in de gnostiek is ook anders. De gedachte dat door het lijden van Jezus onze zonden zijn vergeven, is in de gnostiek afwezig. In de gnostiek is Jezus een voorbeeld. Hij komt in deze tragische wereld, maar raakt er niet in verstrikt. Ergens betreurt een apostel, dat Jezus zo erg heeft moeten lijden. Maar Jezus lacht; hij heeft helemaal geen pijn gehad. Jezus had dus geen echt lichaam zoals wij (evangelie van Petrus VII 3 81,5-24). Een andere traditie is dat iemand anders in de plaats van Jezus heeft geleden (bijv. Hand van Joh 99, De tweede verhandeling van de Grote Seth 56). Men vermoedt dat dezelfde voorstelling in de Koran (4:157,158) hier op terug te voeren is.


## Marcion

|  |
| --- |
| munt van voor onze jaartelling uit Sinope |

Marcion werd rond 85 geboren in Sinope en kwam uit een welgestelde familie. De rederij van zijn vader aan de Zwarte Zee leverde hem goede inkomsten op. Marcion was lid van de kerk van Rome en had ook een grote gift aan deze kerk gegeven. De kerk kon zich echter niet verenigen met zijn standpunten en wees hem uit. Zijn grote gift kreeg hij terug.

De beweging die Marcion daarna opzette is tot de 5e eeuw blijven bestaan.

Wat waren de afwijkende standpunten van Marcion?

Je kunt zeggen dat hij een geestverwant was van de gnostici. Hij kon evenmin geloven dat deze wereld door God de Vader geschapen was. Maar toch had een andere inslag. Hij was niet zo mystiek ingesteld als de gnostici. Hij streefde naar een eenvoudig gedachtegoed.

Het Oude Testament kon hij niet aanvaarden als Heilige Schrift. Het O.T. verkondigt de kwaadwillende, zwakke en zich wrekende schepper. Zwak, omdat deze god niet eens de val van Adam en Eva had voorzien.

In een verloren gegaan werk *De antithesen* laat Marcion zien, dat het O.T. een heel andere boodschap heeft als Jezus en Paulus.

(2 Kon 1:9 en Luc 9:54)………….…………………………………………………………..

……………….…………………………………………………………………………………

(2 Kon 2:23 e.v. en Luc 18:15 e.v.) ………………………………………………………..

……………….…………………………………………………………………………………

(Ef 4:26)..……………..……………………………………………………………………..

……………….…………………………………………………………………………………

Andere punten zijn: Jezus kan niet een normaal menselijk lichaam gehad hebben en de komst van Jezus staat niet in het O.T. voorspeld. Marcion gelooft wel dat Jezus in zijn ‘schijnlichaam’ de mensen losgekocht heeft uit de handen van de boze schepper.

Marcion trekt een radicale conclusie uit zijn denkwijze. Het boze werk van de schepper moet ongedaan gemaakt worden. Daarom moet het huwelijk verboden worden, zodat de mensheid van de aarde verdwijnt. Wie toetrad tot de gemeenschap moest scheiden van zijn echtgenoot. Door het verbod op het huwelijk had de marcionitische geloofsgemeenschap geen natuurlijke aanwas. Toch bleef de beweging door nieuwe bekeringen bestaan tot de 5e eeuw.

Volgens Marcion hebben Jezus en Paulus dus een nieuwe God verkondigd. Het project van Marcion is dat hij het christelijk geloof wil laten terugkeren naar deze oorspronkelijke boodschap. Voor hem hadden alleen Lucas en Paulus autoriteit, maar ook bij hen waren door latere toevoegingen oudtestamentische invloeden binnengeslopen. Daarom zag Marcion het als zijn taak om deze geschriften van die invloeden te ‘zuiveren’.

## De reactie van de kerk

|  |
| --- |
| Irenaeus van Lyon (140-202) |

Een belangrijke bestrijder van Marcion is zijn latere tijdgenoot **Tertullianus**. Hij schreef een boek getiteld ‘tegen Marcion’. In dat boek zegt Tertullianus dat Marcion in feite **twee goden** erkent in zijn geloof: de scheppergod en de verlossergod. Dit is nogal in strijd met het monotheïstische uitgangspunt van het christelijk geloof. Natuurlijk acht Marcion de verlossergod hoger dan de scheppergod. Maar wat voor god is die verlossergod, als hij niet eens de wereld geschapen heeft? Dan is hij een inbreker in een wereld die niet van hem is!

**Irenaeus** van Lyon is de eerste christelijke theoloog, die (tussen 180 en 200) nagedacht heeft over wat het fundament moet zijn in de kerk voor het geloof.

1. allereerst is er de **Heilige Schrift**. Voor Irenaeus is dat het Oude Testament, vier evangeliën (niet meer en niet minder), de Handelingen der apostelen en de geschriften van de apostelen. Het Nieuwe Testament was in zijn tijd nog niet formeel vastgesteld. Maar de geschriften die Irenaeus hier noemt, werden wel door de kerken gebruikt.
2. Als als samenvatting van de Heilige Schrift is er de geloofsregel, de **geloofsbelijdenis**. Ireneus noemt als elementen van de geloofsbelijdens: God, de almachtige Vader en Schepper van de hemel en de aarde, Jezus Christus die voor onze redding is gekomen en de Heilige Geest die de komst van Jezus door de profeten heeft aangekondigd. Jezus maagdelijke geboorte, zijn lijden, zijn opstanding, hemelvaart en wederkomst, de opstanding en het oordeel.
3. Er moet een rechtstreekse lijn zijn tussen de kerk en de apostelen, **de apostolische successie**. Eigenlijk was de redenering eenvoudig. Als mensen beweerden de oorspronkelijke leer van Jezus te verkondigen, maar heel anders dan de kerk. Laten die mensen dan vertellen wie hun dat heeft geleerd en hoe deze lering teruggaat op de apostelen.

Later is dit uitgangspunt door de Rooms-katholieke kerk misbruikt. De protestanten van na de reformatie hebben dit uitgangspunt losgelaten.

# Het leven van de oude kerk

We zien dat in de periode na de apostelen de kerk niet onzeker in de wereld stond, maar juist heel zelfbewust.

Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.

Hoewel de wereld geen onrecht ondergaat, haat ze de christenen omdat ze zich tegen genietingen verzetten.

De christenen worden in de wereld vastgehouden als in een gevangenis, maar ze houden de wereld in stand.

De brief aan Diognetus, VI

## Montanus

In 172 raakte Montanus gedreven door de Geest en trok daarmee gelovigen uit zijn omgeving

|  |
| --- |
|  ethiek ........................ |

aan. Het geloof in profetie werd gecombineerd met een radicale ethiek. Men was serieus in het vasten en mogelijk verbood Montanus het huwelijk. Sterk was de verwachting van het einde van de wereld. Men meende zelfs de plaats van het nieuwe Jeruzalem aan te kunnen wijzen: Pepuza in Phrygië.

De bestrijders van deze beweging beschuldigden de beweging van het aanvaarden van geld en kostbaarheden.

Hoewel Montanus van zichzelf beweerde dat hij een instrument was, deed hij toch vergaande uitspraken over zichzelf. Hij zag zichzelf als de beloofde Paracleet in Joh 14:16,17. Een van de profetessen in de beweging zei: ‘na mij zal geen profeet meer zijn, maar de voleinding’.

In Klein Azië vond de beweging van Montanus veel aanhang, die zich ook elders verspreidde (Lyon, Rome, Noord Afrika)

*\* Zijn er hedendaagse bewegingen waarmee je de beweging van Montanus zou kunnen vergelijken? In welk opzicht?*

## Tertullianus

Indrukwekkend is het om te ontdekken dat de kerk rond 200 nog even radicaal was als in het begin. Dat blijkt uit de *apologie* die Tertullianus schreef.

Wij vormen een lichaam door eenstemmigheid van godsdienst, door eenheid in tucht en door de band der hoop. We komen samen en vergaderen om tot God te bidden en Hem als het ware met een legermacht te omsingelen. Zulk een geweldoefening is God aangenaam. Wij bidden ook voor de keizers, voor hun dienaren en de machthebbers, voor de toestand der wereld, voor de vrede der volken, voor de opschorting van het einde. Wij komen ook samen om de goddelijke Schriften te lezen.... Er hebben ook vermaningen en terechtwijzingen plaats en straffen in de naam van God. Enige oudsten, van beproefde verdienste die deze eer niet met geld, maar door een goed getuigenis verkregen hebben – gaan ons voor.

Ook al is er bij ons een soort kas, toch wordt zij niet bijeen gebracht door verplichte stortingen, alsof de godsdienst te koop was. Ieder stelt op een bepaalde dag in de maand een bescheiden bijdrage beschikbaar. Het zijn als het ware de spaarpenningen der vroomheid. Want het wordt niet besteed aan eten en drinken en weerzinwekkende zwelgpartijen, maar om armen te voeden en te begraven, tot onderhoud van verweesde jongens en meisjes, van aan huis gebonden bejaarden, van schipbreukelingen, voor hen die tot de mijnen zijn veroordeeld of naar de eilanden verbannen zijn of in kerkers verblijven, voorzover dit althans is om de zaak van Gods volk.... Wij zijn een van hart en ziel en leven dus zonder reserve in gemeenschap van goederen. Alles bij ons is gemeenschappelijk bezit, behalve onze vrouwen.

Is het wonder, dat zo’n grote liefde ons ertoe brengt samen te eten? Onze maaltijd toont al in zijn naam wat hij inhoudt: men noemt hem met een grieks woord *agape,* dat liefde betekent. Welk de kosten daarvan ook mogen zijn, het is winst deze kosten te maken in naam der vroomheid, daar wij met die verkwikking allen, ook armen, ondersteunen.... Men gaat niet eerder aan tafel dan nadat men een gebed tot God gesmaakt heeft. Met eet zolang men honger heeft, men drinkt zoals het eerbare mensen past.... Nadat men zijn handen heeft gewassen en de lampen zijn aangestoken, wordt ieder uitgenodigd Gods lof te verkondigen, door een Schriftlezing of door een eigen ingeving. Hieruit kan men afleiden, hoe hij gedronken heeft. Eveneens met gebed wordt de maaltijd besloten. Dan gaat men uiteen, niet als een troep, die allerlei wanordelijkheden gaat bedrijven, maar als mensen, die niet zozeer een maaltijd als wel onderricht genoten hebben.

vertaling W. Dankbaar, *Kerkgeschiedenis*, 24,25

*\* Welk verschil is er tussen de besteding van kerkgeld in de tijd van Tertullianus en nu?*


## De derde eeuw

In het begin van de derde eeuw is de kerk verspreid over een groot deel van de toenmalige ontwikkelde wereld. Er waren christelijke gemeenschappen in Spanje, Gallië, Germanië, onder de Kelten, in Lybië en in Egypte.

In vergelijking met onze tijd was de oude kerk een **strenge** **kerk.** Als je toe wilde treden tot de christelijke gemeenschap moest je 3 jaar catechese ontvangen. Maar er waren meer voorwaarden. Was je soldaat, gladiator, priester van afgoden, toneelspeler, homo of bordeelhouder, dan werd je niet toegelaten. Zij die wel toegelaten werden moesten een gelofte doen om 7 keer per dag te bidden

Er bestonden volgens de kerk 3 vormen van ‘**doodzonde**’:

1.

1.

Ambtsdragers die een doodzonde begaan kunnen niet meer terugkeren naar het ambt. Gewone kerkleden konden alleen opgenomen worden na het afleggen van een traject dat nog zwaarder was dan bij het toetreden tot de kerk. Dit standpunt vinden we in de *Traditio Apostolica*, een gezaghebbend geschrift uit het begin van de derde eeuw. Bij vervolgingen ontstonden in kerken spanningen over de vraag hoe barmhartig men moest zijn tegenover de afvalligen. Der waren er die een harde lijn voorstonden: geen enkele aanvaarding van afvalligen. Zij wilden een reine kerk en scheidden zich af (*Novatianus in de 3e en Donatus in de 4e / 5e eeuw* )

 *\* Welk standpunt zou jij hierin innemen?*

In de derde eeuw zien we ook ontwikkelingen, die nu minder gangbaar zijn.

Het werd **een ideaal om ongehuwd te blijven**. Vrouwen die een gelofte om maagd te blijven deden stonden in hoog aanzien in de gemeente. Ze kregen een aparte status.

Vrouwen werden niet toegelaten tot het ambt.

Ook ontstond in deze tijd het **klooster-ideaal**. Bij de rondtrekkende profeten en apostelen was er al sprake van grote soberheid - in de lijn van wat Jezus zelf had geleerd - maar nu werd soberheid gecombineerd met zich terugtrekken.

Ook ontstond er in de kerk meer een **hiërarchie** en de bisschop kreeg een meer priesterlijke functie.

Het christelijk geloof heeft de wereld veranderd.

In de oudheid was het niet ongebruikelijk om baby´s die ongewenst waren te vondeling te leggen. Het lot van deze baby´s was meestal de dood. Plato en Aristoteles waren voor legitimatie van kindermoord. Seneca bepleitte het verdrinken van ongewenste kinderen. In de oudste Romeinse wetgeving was het te vondeling leggen van meisjesbaby´s en misvormde baby´s gelegitimeerd. Christenen waren verklaarde tegenstanders van kindermoord en abortus.

Ten tweede waren er de schouwspelen. Zoals voetbal tegenwoordig een populaire sport is, zo ging men vroeger vaak naar het theater, waar veroordeelden in het openbaar terecht werden gesteld. Voor de opwinding en het amusement kwamen de massa´s dus op de been om te zien hoe weerloze mensen hun einde vonden. Vele christenen in de oudheid zijn op deze manier martelaar geworden. De apologeet Tertullianus schreef rond 200 een boek tegen het bezoeken van dit soort schouwspelen. Toen het christelijk geloof na Constantijn meer te zeggen kreeg, was het afgelopen met deze praktijk.

Ten derde: het meest gedocumenteerde geval van christelijke dienstbaarheid in de oudheid speelt zich af in de 3e eeuw. Carthago werd in 252-254 getroffen door een epidemie, die in korte tijd een slagveld aanrichtte. Velen vluchtten uit de stad en zochten een veiliger onderkomen. Onder leiding van Cyprianus werd een grootschalige hulpverlening georganiseerd. Voedsel en kleren werden verdeeld en ondanks het gevaar van besmetting verzorgden christenen de zieken in de stad. Zij sloegen dus niet op de vlucht en maakten in hun hulpverlening geen onderscheid tussen christelijke en heidense slachtoffers. De epidemie was wijd verspreid en maakte ook in Rome en in Alexandrië (Egypte) vele slachtoffers.

Bisschop Dionysius van Alexandrië getuigt:

De meesten van onze broeders spaarden zich niet, maar gingen in naastenliefde en broederzin zo ver, dat zij het lot van anderen tot het hunne maakten. Zonder voorzorgen bezochten zij zieken en verzorgden hen als dienaren en helpers van Christus. En zij gingen vol vreugde met hen heen uit het leven; ze werden door anderen met ziekte besmet, kregen die en leden eraan zonder te klagen. En velen stierven na anderen verzorgd en getroost te hebben. Onze beste broeders lieten op deze wijze het leven, een aantal priesters, dieakenen en leken verdienen grote lof….

Hoe geheel tegengesteld was het gedrag van de heidenen. Zij joegen diegenen die het begin van de ziekte vertoonden, weg, zelfs al ging het om mensen die hun het dierbaarst waren. En ze smeten halfdode mensen op straat. Zij wierpen lijken zonder begrafenis als vuilnis weg, om elk contact met de doden te vermijden.

|  |
| --- |
| Bronzen beeld van Constantijn de Grote |

# Van vervolgde kerk naar toegestane kerk

Om 312 versloeg Constantijn zijn rivaal Maxentius en kreeg hij de heerschappij over het westelijke gedeelte van het Romeinse Rijk. Volgens een overleving zag hij vooraf in een droom het Chiro-teken. Daardoor zou hij hebben gewonnen. Met Constantijn zijn de vervolgingen definitief voorbij. Het christelijk geloof is nu evenals het jodendom een toegestane religie, een ***religio licita****.* Er was echter geen sprake van bevoorrechting van de christenen.

Hoe belangrijk het christelijk geloof was voor keizer Constantijn is moeilijk te achterhalen. Zoals bij alle machthebbers werd hij ook gedreven door persoonlijke ambitie. Hij werd pas op zijn sterfbed gedoopt.

Pas met keizer Theodosius in 380 werd de kerk staatskerk.

# De ontwikkeling van het dogma

Christenen geloven in God en in Jezus. Dit eenvoudige bijbelse gegeven heeft in de eerste eeuwen van de kerk veel spanningen veroorzaakt.

In de Grieks-Romeinse wereld was het normaal in meerdere goden te geloven. Daartegenover plaatsten joden en christenen het geloof in één God.

Maar hoe zit het dan in de kerk met het geloof in Jezus? Wordt de mens Jezus op die manier niet vergoddelijkt? Is er op die manier in de praktijk niet sprake van meerdere goden? Het is op dit punt dat er in de kerk vele problemen begonnen te ontstaan.

In de tweede eeuw formuleerde men het zo dat er één God is en dat uit die God de Logos (‘het Woord’, Joh 1) is voortgekomen, die de wereld heeft geschapen. Zo spraken de Stoïcijnen in die tijd ook.

Maar gelooft men dan niet eigenlijk in twee goden, zoals op een andere manier de gnostici?

Theodorus stelde omstreeks 190 het zo voor dat Jezus gewoon mens was en pas bij zijn doop bijzondere gaven kreeg. We noemen dit ***adoptianisme***.

Novatianus ging in 240 uit van Gods eenheid en gebruikte daarvoor de term Monarchia. Door de geest werkt Gods kracht (dunamis) in Jezus. Daarom noemt men deze richting ***dynamisch monarchianisme*.**

Het ***modalisme***stelde dat God twee of drie bestaanswijzen heeft. Maar hun tegenstanders vonden het wel bizar om het je voorstellen dat met het sterven van Jezus, ook de Vader leed.

Je merkt het wel, het wordt allemaal zeer abstract.

Grote beroering was er rond 320 toen Arius beweerde dat Jezus een schepsel was en derhalve niet echt God kon zijn, zoals de Vader. Arius wilde op die manier Gods eenheid benadrukken. Arius vond bij gewone gelovigen veel gehoor, omdat hij het onderwerp eenvoudig benaderde en filosofische termen vermeed.

Op aandringen van keizer Constantijn kwam er in 325 een concilie in **Nicea**, die een geloofsbelijdenis opstelde. Belangrijk was hierin de volgende formulering

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………..……………………………………...

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………...

Nadrukkelijk werd dus gezegd dat de Zoon niet geschapen is, maar geboren is en één van wezen met de Vader. Arius werd dus afgewezen omdat hij vond dat Jezus alleen in oneigenlijke zin God genoemd kon worden.

Deze geloofsbelijdenis betekende niet het einde van de strijd.

Want met het erkennen van de ***goddelijke drievoudigheid*** ontstond een nieuwe strijdvraag: Hoe kan Jezus God en mens tegelijk zijn? Het ***monofysitisme*** ging uit van één goddelijke natuur. In 431 werd ***Nestorius*** veroordeeld die een sterke scheiding maakte tussen de goddelijke en menselijke eigenschappen van Jezus.

Onder druk van paus Leo de Grote kwam tijdens het concilie te **Chalcedon** in 451 uiteindelijk een formulering tot stand die een einde moest maken aan de twisten.

……………..……………………………………...

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………...

Alleen in ontkenningen wordt hier gesproken over wie Jezus is.

Het is alsof de kerk heeft willen vastleggen: hier houdt het denken op; hier kun je alleen nog maar geloven.

# herhalingsvragen

1. Waarom is het zinvol je in kerkgeschiedenis te verdiepen?
2. Verklaar de volgende woorden: diaspora, proselieten, ascese, Septuagint, antropomorfismen, allegorische Bijbeluitleg, sceptici, stoïcijnen, Epicureeërs:
3. Hoe dacht men in de grieks-romeinse cultuur over de verhouding lichaam en geest.
4. Wat zijn presbyters, episkopoi en diakonoi. Welke woorden zijn ervan afgeleid?
5. Wat zegt de Didache over rondreizende profeten?
6. Verklaar het Chiro- en Ichthusteken
7. Vertel iets over martelaren in de periode van de apostolische vaders.
8. Wat verstaan we onder apologetiek?
9. Wat is de grootste autoriteit voor de gnosticus?
10. Hoe denkt de gnosticus over de Schepper?
11. Wat betekenen de woorden gnosis, pneuma, speculatie en esoterisch?
12. Wat voor visie is er in de gnostiek op de persoon van Jezus?
13. ~~Wat is het verschil tussen Marcion en de gnostiek?~~
14. ~~Wat wilde Marcion duidelijk maken met zijn geschrift Antithesen?~~
15. ~~Welke Bijbelboeken hadden voor hem nog wel autoriteit?~~
16. Hoe weerlegde Tertullianus het gedachtegoed van Marcion?
17. Welke drie normen zijn er bij Irenaeus voor het geloof?
18. ~~Wat was kenmerkend voor de beweging van Montanus?~~
19. Welk verschil is er tussen de besteding van kerkgeld in de tijd van Tertullianus en nu?
20. Wat verstaan we onder een agapè-maaltijd?
21. Hoe lang duurde de voorbereiding op de doop? Wie werden niet toegelaten?
22. Wat waren de drie doodzonden in de kerk van de 3e eeuw?
23. ~~Waar stonden de bewegingen van Novatianus en Donatus voor?~~
24. Noem 3 overige ontwikkelingen in de kerk van de derde eeuw?
25. Wat is de belangrijkste verandering voor de kerk onder keizer Constantijn?
26. Tot welke formulering kwam het concilie van Nicea over de verhouding van Jezus tot de Vader en de Geest?
27. Welke formulering koos het concilie van Chalcedon over de twee naturen van Christus?

##

## gebruikte literatuur

Eginhard Meijering*, Geschiedenis van het vroege christe*ndom, Balans 2004

Pierre Trouillez, *Van Petrus tot Constantijn,* Davidsfonds, 2002.

A.F.J. Klijn, *De apostolische vaders I, II en III*, Bosch & Keuning, 1967

G.P. Luttikhuizen, *Na de schriften, gnostische geschriften I*, Kok Kampen 1986

W. Dankbaar, *Kerkgeschiedenis,* Wolters Noordhof Groningen 19674

R. Roukema, *Jezus, de gnosis en het dogma*, Meinema Zoetermeer 2007, hoofdstuk 9.

## verantwoording illustraties

Romeinse Rijk: <http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=romeinse+rijk&ctid=CT2801948&SearchSource=53&PageSource=HomePage&SSPV=&start=0&pos=0>

Seneca: <http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=seneca&ctid=CT2801948&SearchSource=53&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=0&pos=2>

Ichthus:

<http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=ichthus&ctid=CT2801948&SearchSource=53&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=0&pos=1>

Avondmaal: onbekend

The Da Vinci code: niet meer te vinden op internet

Nag Hammadi:

<http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=nag+hammadi&ctid=CT2801948&SearchSource=53&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=0&pos=13>

Adam en Eva: niet meer terug te vinden

Sinope munten:

<http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=sinope+coins&ctid=CT2801948&SearchSource=53&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=0&pos=0>

Irenaeus :

<http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=ireneus&ctid=CT2801948&searchsource=53&start=0&pos=7>

collectezak: <http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=collectezak&ctid=CT2801948&searchsource=53&start=0&pos=0>

Constantijn de Grote:

<http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=constantijn%20de%20grote&ctid=CT2801948&searchsource=53&start=0&pos=17>

# bijlagen

## de gnostiek

 In het Geheime boek van Johannes wordt de mythebeschreven van het ontstaan van deze wereld. Het verhaal begint met de beschrijving van de hoogste God, ‘de God der Waarheid, de Vader van het Al, de heilige Geest’.

*Hem, de Geest, mag men niet als een god voorstellen... Hij is verheven boven de goden. Hij is een gezag waarover niemand heerst... Hij is noch volmaaktheid, noch gelukzaligheid, noch goddelijkheid, maar iets dat veel verhevener is.... Hij is niet lichamelijk, niet onlichamelijk, niet groot, niet klein...*

Het vrouwelijke evenbeeld van de Vader is *Ennoia* (inzicht) of *Barbelo*. Dit evenbeeld is uit de vader ontstaan en een met hem. In de goddelijke wereld is alles man-vrouwelijk. Het afzonderlijk bestaan van mannen en vrouwen in onze wereld is een teken van verval.

Uit de Vader en Ennoia komen andere lichtwezens, *eonen*, voort; ze worden paarsgewijs geëmaneeerd (voortgebracht), die op hun beurt nieuwe eonen voortbrengen.

Een fatale ontwikkeling ontstaat, doordat *Sofia*, een beeld van zichzelf voortbrengt zonder toestemming van de Vader. Haar gedachte neemt een lelijke vorm aan ‘met het uiterlijk van een slang’. Sofia verstoot haar zoon. Daarop ontrok deze veel licht aan de moeder. Daarop brengt deze zoon, ‘*de eerste archont’*, machten voort en werd hij de schepper van deze wereld. Hij is de God van het O.T., bijgenaamd ‘*de arrogante’*. Als Adam geschapen wordt is hij niet in staat om op te staan. De hoogste God zendt nu lichtwezens in de vorm van engelen naar de eerste archont en zegt: blaas!.

De list lukt. De zoon van Sofia blaast zijn pneuma in de mens, en is nu zijn eigen pneuma kwijt. Daardoor is de mens wijzer dan zijn scheppergod. Maar deze reageert door de mens omlaag te voeren en hem te binden aan de aarde

Met deze mythe wil de gnostiek antwoord geven op de vraag:

*Hoe worden we in deze verblijfplaats vastgehouden; hoe zijn we hier gekomen en hoe zullen we van hier weggaan; hoe verkrijgen we het recht van toegang; waarom strijden de machten tegen ons?*

(Brief van Petrus aan Filippus 134,135)

Het doel van de gnostiek is dat de mens zich bewust wordt van het *pneuma* dat in hem huist en innerlijk als een verlost mens leeft. Zo kan hij na zijn dood naar de hemel ‘intrekken in het *bruidsvertrek’* Maar de reis daarnaar toe is niet eenvoudig.

Het evangelie van Maria Magdalena beschrijft hoe de ziel in zijn reis naar de hemel door de *archonten* wordt lastiggevallen. *De begeerte* en *De onwetendheid* proberen de ziel tegen te houden maar het lukt hen niet (Berl Codex 1.15)

##  de apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader

 de almachtige

 schepper van de hemel en de aarde

en in Jezus Christus

 zijn eniggeboren zoon, onze Heer

 die ontvangen is van de Heilige Geest

 geboren uit de maagd Maria

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus

 is gekruisigd gestorven en begraven

 nedergedaald ter helle

 ten derde dage wederom opgestaan uit de dood

 opgevaren ten hemel

 vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden

ik geloof in de Heilige Geest

ik geloof in een heilige katholieke kerk

 de gemeeschap der heiligen

 de vergeving van zonden

de wederopstanding van het vlees

 en het eeuwige leven

 \* *Bekijk deze geloofsbelijdenis eens kritisch*

 *Zijn er elementen die erin ontbreken?*

Inhoudsopgave

[Waarom kerkgeschiedenis? 1](#_Toc383689498)

[Joden en Grieken in de eerste eeuw 1](#_Toc383689499)

[martelaarschap 3](#_Toc383689500)

[Kerkelijke organisatie en liturgie 5](#_Toc383689501)

[De apologeten 5](#_Toc383689502)

[Marcion en de gnostiek 6](#_Toc383689503)

[Gnostiek 6](#_Toc383689504)

[Marcion 7](#_Toc383689505)

[De reactie van de kerk 8](#_Toc383689506)

[Het leven van de oude kerk 9](#_Toc383689507)

[Montanus 9](#_Toc383689508)

[Tertullianus 9](#_Toc383689509)

[De derde eeuw 10](#_Toc383689510)

[Bronzen beeld van Constantijn de Grote 11](#_Toc383689511)

[Van vervolgde kerk naar toegestane kerk 11](#_Toc383689512)

[De ontwikkeling van het dogma 12](#_Toc383689513)

[herhalingsvragen 13](#_Toc383689514)

[gebruikte literatuur 13](#_Toc383689515)

[verantwoording illustraties 14](#_Toc383689516)

[bijlagen 15](#_Toc383689517)

[de gnostiek 15](#_Toc383689518)

[de apostolische geloofsbelijdenis 16](#_Toc383689519)