**Introductie op de eerste Thessalonicenzenbrief.**

1Thess.1:1 Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

**De havenstad Thessalonica.**

Thessalonica was de belangrijkste stad van Macedonië, en was vroeger door koning Kassander (316-298 v.Chr.) vergroot, verfraaid en naar zijn vrouw genoemd. De stad lag aan de zuidkust van Macedonië, aan de Via Egnatia, de grote Romeinse weg van Rome naar Azië en Afrika. Haar bloeitijd begon in 146 v.Chr., toen Macedonië een Romeinse provincie werd. Thessalonica werd door de Romeinen tot een vrije stad verheven. Haar goede haven werd door de Romeinse keizers vergroot en verbeterd. Mede hierdoor werd de stad de belangrijkste van Macedonië en naast Korinte de rijkste en bloeiendste handelsstad van Griekenland. Thessalonica wordt vijf keer in het Nieuwe Testament genoemd (Hand.17:1+11+13, Fil.4:16, 2Tim.4:10. De stad was bekend vanwege haar strategische ligging en internationale contacten, en dus ook zeer geschikt als uitvalsbasis voor het evangelie van Gods koninkrijk.

1Thess.1:8 Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.

**Paulus en de gemeente in Thessalonica.**

Paulus kwam in ca. 49 na Chr. op zijn tweede zendingsreis voor het eerst in de stad Thessalonica (Hand.17:1-9). Evenals in de meeste andere handelssteden woonden er Joden, tot wie Paulus zich het eerst met zijn prediking richtte. Hij was met Silas en Timoteus uit Filippi gekomen, en over de stichting van de gemeente en haar eerste geschiedenis lezen wij in zijn beide brieven aan de gemeente te Thessalonica. Hij wilde niemand tot last zijn en de schijn vermijden dat hij zijn eigen voordeel zocht, daarom oefende hij zijn beroep van tentenmaker (Hand.18:3) uit om in zijn eigen onderhoud te voorzien(1Thess.2:9, 2Thess.3:8). Hij bleef ongeveer drie tot vier weken in de stad (Hand.17:2), maar moest toen samen met Silas en Timoteus de stad halsoverkop verlaten vanwege toenemende vervolging. Hij vertrok naar Athene, maar wilde dolgraag terugkeren (1Thess.2:17), maar hij ervoer ook de tegenwerking van satan (1Thess.2:18). En daarom stuurde hij vanuit die stad Timoteus terug naar Thessalonica (1Thess.3:1-2+5) zodra dat mogelijk was, en die keerde terug met goede berichten (1Thess.3:6).

Enkele maanden later (1Thess.2:17) schreef hij in de stad Korinthe zijn eerste brief aan de Tessalonicenzen, en niet veel later zijn tweede brief. Deze brieven zijn na de brief aan de Galaten de oudste documenten van het Nieuwe Testament. Zijn tweede bezoek aan Macedonië was op zijn derde zendingsreis in Hand.20:1-2, en zijn derde bezoek niet veel later op de terugweg in Hand.20:3-4.

**Schrijvers van de eerste brief.**

1Thess.1:1 Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen.

Paulus heeft de beide brieven aan de gemeente te Thessalonica zelf geschreven

(2Thess.3:17), maar Silvanus en Timoteus als mede-afzenders in de groet gezet. De

naam Silvanus komt vier keer in het Nieuwe Testament voor. De eerste keer in

2Kor.1:19, samen met Paulus en Timoteus, de tweede keer in de groet van de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Thessalonica (1Thess.1:1), de derde keer in de groet van de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Thessalonica (2Thess.1:1), en de vierde keer in 1Petr.5:12, waarin staat dat Silvanus Petrus geholpen heeft bij het schrijven van zijn eerste brief.

De naam Silvanus is een langere versie van de naam Silas, en deze naam komt 13

keer in het Nieuwe Testament voor, maar alleen in het boek Handelingen. Silas werd

in Hand.15 samen met Judas Barsabbas (15:22, 27, 32) als afgevaardigden van de gemeente te Jeruzalem met Paulus meegestuurd naar Antiochië, om de besluiten van de geestelijke leiders door te geven aan de gemeente te Antiochië. Judas keerde na een kort verblijf weer terug naar Jeruzalem (15:33), maar Silas bleef achter in Antiochië (15:34). Hij was een Romeins staatsburger (Hand.16:37-29).

Na een conflict tussen Paulus en Barnabas over Johannes Marcus (15:37-39) ging Barnabas met Marcus naar Cyprus (15:39), maar Paulus koos Silas als zijn nieuwe medewerker (15:40), en in Lystra werd Timoteus nog aan het apostolische team toegevoegd (16:1-3). In Filippi werden Paulus en Silas in de gevangenis gegooid (16:19-24), maar door een aardbeving van Godswege (16:26) werden ze uit de gevangenis bevrijd. Na een verblijf van ongeveer vier weken in Thessalonica vertrok het apostolisch team naar Berea (17:10-13), maar ook daar moest Paulus meteen weer weg, terwijl Silas en Timoteus nog achterbleven (17:14). Paulus ging naar Athene, en vlak daarna voegden Silas en Timoteus zich weer bij hem (17:15). Silas wordt voor het laatst genoemd in Hand.18:5 tijdens hun verblijf in Korinthe, waar Paulus de beide brieven aan de gemeente te Thessalonica geschreven heeft met Silas en Timoteus als mede-afzenders. Waarschijnlijk is Silas nog wel langer bij Paulus gebleven, maar het apostolisch team groeide en Silas wordt niet meer genoemd in het gezelschap van Paulus op zijn derde zendingsreis (Hand.20:4), waar Timoteus wel wordt vermeld. Mogelijk is hij naar Jeruzalem teruggegaan, maar dat is verder niet bekend.

**Overzicht van de eerste brief.**

Hoofdstuk 1: dankbaarheid voor hun openheid voor het evangelie.

* Vader, Zoon en Heilige Geest.
* Geloof, hoop en liefde.
* Woorden, daden en tekenen.
* Bekering, dienstbaarheid en verwachting.

Hoofdstuk 2-3: verdediging van zijn apostolische integriteit.

Hoofdstuk 4-5a: gebed voor groei naar volwassenheid.

* Heiligheid m.b.t. vrouwen en werk.
* Hoop m.b.t. de dood en de tweede komst van Jezus.

Hoofdstuk 5b: diverse aansporingen.