DE EERSTE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN VAN DEN EERSTEN BRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS AAN DE THESSALONICENZEN.

Thessalonica was eertijds de hoofdstad van Macedonië. Het heet nu Saloniki, en is de meest- bevolkte stad en een van de voornaamste handelssteden in den Levant. De apostel, verhinderd zijnde in zijn voornemen om in het zogenaamde Klein-Azië te gaan, en op buitengewone wijze geroepen om het Evangelie in Macedonië te verkondigen, Handelingen 16:9,10, begaf zich in gehoorzaamheid aan Gods bevel van Troas naar Samotrace, vandaar naar Neápolis, en zo naar Filippi, waar zijne bediening zeer gezegend werd. Hij ondervond daar echter harde behandeling, werd met zijn deelgenoot in arbeid en gevaren, Silas, in de gevangenis geworpen, maar wonderlijk daaruit verlost. Daarna vertroostten zij de broederen en reisden verder. Zij gingen door Amphipolis en Apollonia en kwamen te Thessalonica, waar de apostel ene gemeente stichtte, die bestond uit enige gelovige Joden en vele bekeerde heidenen, Handelingen 17:1-4. Maar de ongelovige Joden en het lagere en leeglopende deel van de bevolking verwekten een oploop, zodat Paulus en Silas, veiligheidshalve, bij nacht naar Berea gebracht werden. Daarna werd Paulus naar Athene begeleid, maar liet Silas en Timotheus achter, met aanwijzing dat die zo spoedig mogelijk zich daar bij hem voegen moesten. Toen zij aangekomen waren, werd Timotheus naar Thessalonica gezonden, om naar hun welstand te vernemen en hen te versterken in het geloof, 1 Thessalonicenzen 3:2. Toen hij tot Paulus, die hem te Athene wachtte, terugkwam, werd hij opnieuw, nu met Silas, uitgezonden om de gemeenten van Macedonië te bezoeken. Paulus, alleen te Athene achtergebleven, 1 Thessalonicenzen 3:1, begaf zich vandaar naar Corinthe, waar hij anderhalf jaar bleef. In dien tijd keerden Silas en Timotheus uit Macedonië tot hem weer, Handelingen 18:5 en toen schreef hij dezen brief aan de gemeente van Christus te Thessalonica. Deze brief is in den canon gerangschikt achter de andere brieven van Paulus, maar wordt ondersteld het eerst van alle geschreven te zijn en wel omstreeks het jaar 51. Het voorname doel is de dankbaarheid van den apostel uit te drukken voor den zegen op zijn prediking onder hen; de gemeente te versterken in het geloof en haar op te wekken tot heiligen wandel.

HOOFDSTUK 1

1. Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
2. Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;
3. Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;
4. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;
5. Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.
6. En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;
7. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje.
8. Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.
9. Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;
10. En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

Na de inleiding, vers 1, begint de apostel met dank zegging aan God voor de zegeningen van zaligmaking hun geschonken, vers 2-5. Daarop vermeldt hij zijn verzekerdheid van den goeden loop des Evangelie onder hen, die in verscheidene andere plaatsen alge meen bekend en beroemd was, vers 6-10.

1 Thessalonicenzen 1:1

In deze inleiding hebben wij:

1. Het opschrift, en daarin
2. De personen, van wie de brief kwam, of door wie hij geschreven was. Paulus was de geïnspireerde apostel en schrijver van dezen brief, ofschoon hij geen melding maakt van zijn apostelschap, hetgeen door de Thessalonicenzen niet betwijfeld werd of onder hen door valse leraren bestreden. Hij voegt Silvanus (of Silas) en Timotheus bij zich (die nu tot hem gekomen waren met een verslag van den voorspoed der gemeenten van Macedonië), en toont daardoor zijn nederigheid en hoe begerig hij was om ook die dienaren van Christus te eren, die van lager rang waren dan hij. Dat is een goed voorbeeld voor de dienaren, die van groter invloed en bekendheid zijn dan de anderen.
3. De personen, aan wie deze brief gericht is, namelijk: de gemeente van Thessalonica, de bekeerde Joden en heidenen in Thessalonica, en het is opmerkenswaard dat deze gemeente gezegd wordt te zijn in God den Vader en den Heere Jezus Christus, dat zij gemeenschap had met den Vader en met Zijnen Zoon Jezus Christus, 1 Johannes 1:3. Zij waren een Christelijke gemeente omdat zij geloofden in God den Vader en in den Heere Jezus Christus. Zij geloofden de beginselen beide van den natuurlijken en van den geopenbaarden godsdienst. De heidenen onder hen waren van de afgoden tot God gekeerd, en de Joden onder hen geloofden in Jezus als den beloofden Messias. Zij allen waren gewijd en opgedragen aan God den Vader en den Heere Jezus Christus, aan God als hun hoogste goed en doel, aan Jezus Christus als hun Heere en Middelaar Gods en der mensen. God de Vader is de oorsprong en het middelpunt van allen natuurlijken godsdienst, Jezus Christus de bewerker en het middelpunt van allen geopenbaarden godsdienst.

Gij gelooft in God, zegt onze Zaligmaker, gelooft ook in Mij, Johannes 14:1.

1. De begroeting of apostolische zegen: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus, vers 1. Deze is van inhoud dezelfde als die der overige brieven. Genade en vrede behoren bij elkaar, want de vrije genade of gunst van God is de bron of fontein van allen vrede en voorspoed, die wij kunnen genieten. En wanneer deze genadige gaven de onze zijn, mogen wij hopen op vredevolle gedachten in onze harten. Beide, genade en vrede, evenals alle geestelijke zegeningen, komen tot ons van God den Vader en den Heere Jezus Christus, van God als de oorsprong alles goeds en van den Heere Jezus, die het voor ons verworven heeft, van God in Christus, en daardoor onze Vader in het verbond, want Hij is de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. Gelijk alle goed van God komt, zo kan geen zondaar op enig goed hopen dan van God in Christus. En het beste mogen wij van God als van onzen Vader verwachten om Christus’ wil.

1 Thessalonicenzen 1:2-5

1. De apostel begint met dankzegging aan God. Daar hij vermelden wil de dingen, die voor hem een reden van blijdschap waren, en zeer prijzenswaardig in hen en grotelijks in hun voordeel, kiest hij daarvoor den weg van dankzegging aan God, die de bewerker is van alle goed, dat tot ons komt of te eniger tijd door ons verricht wordt. God is het voorwerp van alle godsdienstige verering, aanbidding of dankzegging. En dankzegging aan God is een grote plicht, die altijd en voortdurend vervuld moet worden. Ook wanneer wij God niet letterlijk met woorden dankzeggen, moeten wij een dankbaar gevoel voor Gods goedheid in onze harten hebben. Dankzegging moet dikwijls herhaald worden, en niet alleen moeten wij dankbaar zijn voor de gunsten, die wij zelven ontvangen, maar ook voor de zegeningen aan anderen geschonken, aan onze medemensen en mede-Christenen. De apostel zegt dank niet alleen voor hen, die zijn bijzondere vrienden of die bijzonder door God gezegend waren, maar voor allen.
2. Hij voegt gebed bij zijn dankzegging. Wanneer wij in enige zaak door gebeden en smekingen onze begeerten aan God kenbaar maken, moeten wij daar dankzegging bijvoegen, Filippenzen 4:6. En wanneer wij voor enige zegening dankzeggen, moeten wij er gebed bijvoegen. Wij moeten altijd en zonder ophouden bidden, niet alleen voor ons zelven maar ook voor anderen, voor onze vrienden, en hen noemen in onze gebeden. Soms kunnen wij hun namen noemen en wij moeten melding maken van hun lot en toestand, tenminste hun weg en toestand moeten ons voor de aandacht staan en wij moeten die zonder ophouden gedenken. En gelijk er veel is waarvoor wij, voor ons zelven of voor onze vrienden, hebben te danken, zo is er veel gelegenheid voor aanhoudend gebed om nieuwe gaven.
3. Hij vermeldt in bijzonderheden waarom hij zo dankbaar is. En wel:
   1. De zaligmakende zegeningen hun geschonken. Deze waren de grond en reden van zijn dankzegging.
      1. Hun geloof en het werk huns geloofs. Hij zegt hun dat hun geloof luidbaar was in alle plaatsen, vers 8. Dat is de oorspronkelijke genade, en hun geloof was waar en levend, want het was een werkend geloof. Waar een waarachtig geloof is, daar zal het werkzaam zijn en invloed hebben op hart en leven, het zal ons aandrijven om te werken voor God en voor onze eigen zaligheid. Wij hebben vertroosting van ons eigen geloof en van dat van anderen, wanneer wij het werk des geloofs bewerken.

Toon mij uw geloof uit uwe werken, Jakobus 2:18.

* + 1. Hun liefde en den arbeid der liefde. Liefde is een van de voornaamste genaden, zij is ons in dit leven van groot nut en zal in het volgende leven blijven en volkomen worden. Geloof werkt door liefde, het openbaart zich in de uitoefening van liefde tot God en tot onze naasten, gelijk liefde zich tonen zal in arbeid, zij zal de moeiten en bezwaren aan onze belijdenis verbonden, gaarne dragen.
    2. Hun hoop en de verdraagzaamheid van die hoop. Wij zijn in hope zalig. De hoop wordt vergeleken bij den helm van den krijgsman en het anker van den zeevaarder, en is ons van groot nut in tijden van gevaar. Waar een wèlgegronde hoop op het eeuwige leven is, daar zal ze zich

openbaren in verdraagzaamheid, in het geduldig dragen van de bezwaren van den tegenwoordigen tijd en een lijdzaam wachten op de heerlijkheid, die geopenbaard zal worden. Want indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, Romeinen 8:25.

* 1. De apostel vermeldt niet alleen deze drie grote gaven, geloof, hoop en liefde, maar evenzo spreekt over:
     1. Het voorwerp en den oorsprong van deze genaden, namelijk onzen Heere Jezus Christus.
     2. Van hun oprechtheid: voor God onzen Vader. De grote beweegreden voor oprechtheid is de wetenschap, dat Gods oog altijd op ons rust, en het is een teken van onze oprechtheid, wanneer wij tonen dat wij in alles Gode welbehaaglijk wensen te zijn, en dat ons recht is wat in Gods ogen recht is. Dan zijn het werk des geloofs, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop oprecht, wanneer ze geschieden als onder Gods oog.
     3. Hij noemt de bron, waaruit deze genaden vloeien, namelijk Gods verkiezende liefde.

Wetende, geliefde broeders, uwe verkiezing van God, vers 4. Hij gaat terug tot den oorsprong van den stroom, en die is Gods eeuwige verkiezing. Sommigen verstaan onder deze verkiezing enkel hun tijdelijke afzondering van de ongelovige Joden en heidenen, door hun bekering, maar die geschiedde toch naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van Zijnen wil, Efeziërs 1:11. Sprekende van hun verkiezing noemt hij hen: geliefde broeders, want de oorsprong van de broederschap der Christenen en van de betrekking, die zij op elkaar hebben, is hun verkiezing. En er is een goede reden, waaromwij elkaar moeten liefhebben, in gelegen, want wij zijn allen geliefden Gods, en werden door Hem in Zijnen raad geliefd alvorens in ons nog iets was om lief te hebben. De verkiezing van de Thessalonicenzen was aan den apostel bekend, en daarom mocht zij hun zelven bekend zijn, en dat wel door haar vruchten en uitwerkselen, hun oprecht geloof en hoop en liefde, door de gezegende verkondiging van het Evangelie onder hen. Merk op:

* + - 1. Allen, die in de volheid des tijds werkelijk geroepen en geheiligd worden, waren van eeuwigheid verkoren tot zaligheid.
      2. De verkiezing Gods is naar Zijn welbehagen en genade, en niet om enige verdiensten onzerzijds werden wij verkozen.
      3. De verkiezing Gods wordt aan de vruchten kenbaar.
      4. Wanneer wij God dankzeggen voor Zijne genade, ons en anderen bewezen, moeten wij opgaan tot de bron, en God danken voor Zijn verkiezende liefde, die ons onderscheiden heeft.
  1. Een andere reden voor des apostels dankzegging is gelegen in den zegen op zijne bediening onder hen. Hij was dankbaar zowel om hunnentwil, als om zijnentwil, dat hij niet vergeefs onder hen gewerkt had. Hij had daarin het zegel en bewijs van zijn apostelschap, en grote aanmoediging in zijn werk en lijden. Hun gewillige aanneming en naleving van het door hem verkondigde Evangelie was een bewijs, dat zij door God verkoren waren. Daardoor wist hij hun verkiezing. Het is waar, dat hij in den derden hemel geweest was, maar daar had hij niet de dingen der eeuwigheid doorzocht of

hun verkiezing gevonden, die kende hij aan de vruchten van het Evangelie onder hen, vers 5, en hij nam dat met dankbaarheid aan.

* + 1. Het Evangelie was dus tot hen gekomen niet alleen in woorden, maar in kracht, zij hadden niet alleen de klank er van aangehoord, maar zich ook aan zijn invloed onderworpen. Het streelde niet alleen hun oor en prikkelde hun verbeelding, het vulde niet voor een poos hun hoofden met stellingen en hun zielen met aangename aandoeningen, maar het bewerkte hun harten, een goddelijke macht ging er van uit, die hun gewetens overtuigde en hun leven veranderde. Hieraan kunnen wij onze verkiezing van God weten, dat wij niet enkel over de goddelijke dingen spreken als papegaaien, maar den invloed van die dingen in onze harten gevoelen, waardoor onze lusten gedood en wij der wereld gespeend en voor hemelse dingen opgewekt worden.
    2. Het kwam in den Heiligen Geest, dat is: met de machtige werking van den goddelijken Geest. Waar ook het Evangelie met kracht komt, daar geschiedt dat door de werking des Heiligen Geestes, en indien de Geest Gods niet het Woord Gods vergezelt om het door zijne macht werkzaam te maken, dan zal het laatste voor ons een dode letter blijven. En de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
    3. Het Evangelie kwam tot hen in vele verzekerdheid. Zij onderhielden het dus door de macht des Heiligen Geestes. Zij waren volkomen overtuigd van de waarheid ervan, en werden dus niet gemakkelijk geschokt door tegenwerpingen en twijfelingen, zij waren gewillig om alles voor Christus te verlaten en hun zielen en eeuwige zaligheid alleen toe te vertrouwen aan de waarachtigheid der openbaring van het Evangelie. Het Woord was hun niet, gelijk de gevoelens van sommige wijsgeren, een zaak van twijfelachtige bespiegeling, maar het voorwerp van hun geloof en de grond van hun verzekerdheid. Hun geloof was een bewijs der dingen, die zij niet zagen. De Thessalonicenzen wisten dus welke mensen de apostel en zijne medearbeiders waren, wat zij om hunnentwille gedaan hadden en met welk gevolg.

1 Thessalonicenzen 1:6-10

In deze woorden hebben wij het bewijs van den zegen op des apostels werk onder de Thessalonicenzen, die bekend en beroemd was in verscheidene plaatsen. Want:

1. Zij waren zorgvuldig in hun heiligen wandel om het voorbeeld van de apostelen en van de goede dienaren van Christus na te volgen, vers 6. De apostel droeg zorg dat hij zich wel gedroeg, niet alleen voor zijn eigen goeden naam, maar ook ten zegen van anderen, en dat zijn wandel met zijn leer overeenkwam, opdat hij niet met de andere hand zou afbreken wat hij met de ene gebouwd had. En de Thessalonicenzen, die bemerkten welke mannen onder hen verkeerden, hoe hun leven sloot op hun prediking, toonden grote zorg om hun navolgers te zijn en hun goede voorbeeld na te leven. Hierdoor werden zij ook navolgers des Heeren, die het volmaakte voorbeeld is, hetwelk wij allen moeten trachtente volgen, en wij mogen geen navolgers van anderen zijn dan voorzover dezen den Heere volgen, 1 Corinthiërs 11:1. De Thessalonicenzen handelden alzo, niettegenstaande hun verdrukking, de vele verdrukkingen, waaraan de apostelen en zij zelven blootgesteld waren. Zij waren gewillig om in de beproevingen te delen, die de aanneming en belijdenis van het Christendom vergezellen. Zij onderhielden het Evangelie, ongeacht de moeiten en kwellingen, die zijn verkondigers en belijders wachten. Wellicht maakten die hun het Woord des te dierbaarder, duur- gekocht, en het voorbeeld der apostelen straalde heerlijk onder hun verdrukkingen, zodat de Thessalonicenzen hun woord gaarne aannamen, en met blijdschap het voorbeeld van de lijdende apostelen volgden, met blijdschap des Heiligen Geestes, die deugdelijke, geestelijke, blijvende blijdschap, waarvan de Heilige Geest de bewerker is, en die, wanneer onze droefenissen overvloedig zijn, onze vertroostingen nog meer overvloedig maakt.
2. Hun ijver groeide zo aan, dat zij zelven voorbeelden geworden waren voor allen rondom hen, vers 7, 8. Merk hier op:
   1. Hun voorbeeld was zeer nuttig om goeden indruk op anderen te maken. Zij waren tupoi, stempels of werktuigen om indrukken mede te maken. Zij hadden zelf een goeden indruk ontvangen van de prediking en den wandel der apostelen, en nu maakten zij een goeden indruk en hun voorbeeld had invloed op anderen. Christenen behoren zo goed te zijn, dat hun voorbeeld invloed op anderen heeft.
   2. Dat was zeer uitgebreid en reikte buiten de grenzen van Thessalonica, zelfs tot de gelovigen van geheel Macedonië, ja verder, in Achaje. De Filippensen en anderen, die het Evangelie vroeger ontvangen hadden dan de Thessalonicenzen, werden door hun voorbeeld gesticht. Sommigen, die het laatst in den wijngaard gehuurd zijn, munten uit boven hen, die er voor hen waren en worden de voorbeelden van die vroegere.
   3. Het was zeer luidbaar. Het Woord des Heeren en zijn merkwaardige uitwerking op de Thessalonicenzen was luidbaar, klonk ver, was wèl bekend, in alle omstreken van die stad, en in alle plaatsen, niet stipt genomen alle plaatsen, maar hier en daar, over ‘t algemeen door ‘t gehele land, zodat door den goeden loop des Evangelies onder hen velen aangemoedigd werden om het aan te nemen en, indien zij daartoe geroepen werden, gewillig gemaakt om er voor te lijden. Hun geloof was rondom bekend.
      1. De bereidheid van hun geloof was allerwegen beroemd. Deze Thessalonicenzen namen het Evangelie aan zodra het hun verkondigd werd, zodat het de aandacht trok van allen welke ruime deur den apostel daar geopend was, bijvoorbeeld geheel anders dan te Filippi, waar het geruimen tijd duurde alvorens veel vrucht gezien werd.
      2. De uitwerking van hun geloof was beroemd.
         1. Zij verlieten de afgoderij, zij keerden hun afgoden den rug toe en verlieten allen valsen godsdienst, waarin zij opgevoed waren.
         2. Zij gaven zich zelven aan God, aan den levenden God en wijdden zich aan Zijn dienst.
      3. Zij verwachtten den Zoon van God uit den hemel, vers 10. Dit is een van de bijzonderheden van onzen heiligen godsdienst, de wederkomst van Christus te verwachten, als mensen die geloven dat hij komen zal en tot hun vreugde komen zal. De gelovigen onder het Oude Testament wachtten op de komst van den Messias, en de gelovigen van deze bedeling wachten op Zijn wederkomst, Hij is wederkomende. En er is goede reden om te geloven dat Hij wederkomen zal, want God heeft Hem van de doden opgewekt en daardoor verzekering gegeven aan alle mensen dat Hij ten gerichte komen zal, Handelingen 17:31. En wij hebben goede reden om te hopen en te wachten op die wederkomst, omdat Hij ons van den toekomenden toorn verlost heeft. Hij kwam om verlossing te verwerven, en zal bij Zijne wederkomst verlossing medebrengen, gehele en volkomen bevrijding van zonden en dood, en hel, en van den toorn, die is op de ongelovigen en die eens gekomen op hen blijft, want het is een eeuwig vuur, dat den duivel en zijnen engelen bereid is, Mattheus 25:41.

HOOFDSTUK 2

1. Want gij weet zelven, broeders, onzen ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest;
2. Maar, hoewel wij te voren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onzen God, om het Evangelie van God tot u te spreken in veel strijds.
3. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinigheid, noch met bedrog; 4 Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft.
4. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid; God is getuige!
5. Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last konden zijn als Christus' apostelen;
6. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert;
7. Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen niet alleen het Evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart.
8. Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt.
9. Gij zijt getuigen, en God, hoe heilig, en rechtvaardig, en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn.
10. Gelijk gij weet, hoe wij een iegelijk van u, als een vader zijn kinderen, vermaanden en vertroostten,
11. En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
12. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.
13. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden; 15 Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn;
14. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden; opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.
15. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaarstigd, om uw aangezicht te zien, met grote begeerte.
16. Daarom hebben wij tot u willen komen immers ik Paulus eenmaal en andermaal, maar de satanas heeft ons belet.
17. Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst?
18. Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap.

In dit hoofdstuk brengt de apostel den Thessalonicenzen voor de aandacht de wijze, waarop hij onder hen predikte, vers 1-6, Daarna de wijze van zijn omgang onder hen, vers 7-12, Verder den uitslag van zijne bediening zo voor hem zelven als voor hen, vers 13-16, En de redenen van zijn afwezigheid, vers 17-20.

1 Thessalonicenzen 2:1-6

Hier hebben wij ene voorstelling van Paulus’ wijze van prediken en zijn vertroostenden terugblik op zijn werken onder de Thessalonicenzen. Hij had het getuigenis van zijn geweten betreffende zijn oprechtheid, en dus kon hij zich op de Thessalonicenzen beroepen hoe getrouw hij, en Silas en Timotheus, zijne helpers in het werk des Heeren, hun dienst vervuld hadden.

Gij weet zelven, broeders, onzen ingang tot u, vers 1. Het is een groot voorrecht voor een dienaar, zo zijn geweten en de gewetens van anderen getuigen dat hij goed gehandeld heeft, met goede bedoelingen en uit goede beginselen. En daarbij dat de prediking niet ijdel geweest was, of zoals anderen lezen: niet in ijdelheid, dat is: niet tevergeefs. De apostel vindt hier troost in den uitslag van zijn bediening, dat die niet ijdel of vruchteloos geweest is, of dat die met het oog op de oprechtheid zijner prediking niet ijdel, ledig, bedrieglijk was. Het onderwerp van des apostels prediking was niet ledige en ijdele bespiegeling over nutteloze nietigheden en dwaze vragen, maar gezonde en deugdelijke waarheid, die het meest dienstig was ten voordele van zijne hoorders. Dat is een goed voorbeeld ter navolging voor alle dienaren. De prediking des apostels was ook zelf niet ledig of bedrieglijk. Hij kon tot deze Thessalonicenzen, evenals tot de Corinthiërs zeggen: Wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, 2 Corinthiërs 4:2. Hij had geen duistere of wereldse bedoelingen met zijne prediking. Hij herinnert hen dat die was:

1. Met moed en beslistheid. Wij hebben vrijmoedigheid gebruikt in onzen God om het Evangelie van God tot u te spreken, vers 2. De apostel was bezield met heilige vrijmoedigheid en niet ontmoedigd door de verdrukkingen, die hem overkomen waren, of den tegenstand, dien hij ondervonden had. Hij had te Filippi slechte behandeling ondergaan, zoals deze Thessalonicenzen wel wisten. Daar waren hij en Silas schandelijk mishandeld, en daarna in den stok gesloten, toch, nauwelijks waren zij weer op vrije voeten gesteld, of ze begaven zich naar Thessalonica, en predikten daar het Evangelie met evenveel vrijmoedigheid als vroeger. Lijden ter wille van een goede zaak behoort onze heilige beslistheid aan te wakkeren, en niet te verstompen. Het Evangelie van Christus ontmoette, bij zijn intrede in de wereld, zulke tegenstand, en zij, die het verkondigden, deden dat onder veel bestrijding, met groten angst, zoals blijkt uit des apostels streven in de verkondiging en zijn strijd tegen den weerstand, die hem geboden werd. Maar Paulus’ troost was: hij was nooit neergeslagen door zijn werk, of er van uitgedreven.
2. Met grote eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid. Onze vermaning is niet geweest uit verleiding, of uit onreinigheid, of met bedrog, vers 3. Dit was zonder twijfel een van de voornaamste vertroostingen van den apostel: de overtuiging van zijn eigen oprechtheid, en het was een der oorzaken van zijn welslagen. Het was het zuivere, onverminkte Evangelie, dat hij verkondigde, en dat hij hen vermaand had te geloven en te gehoorzamen. Zijn bedoeling was niet een partij te stichten of de mensen tot een partij over te halen, maar de zuivere waarheid, onbevlekt voor God en den Vader te verkondigen. Het Evangelie, dat hij predikte, was zonder bedrog, het was getrouw en geloofwaardig, niet vals, geen kunstig-verdichte fabel. Ook niet uit onreinheid. Zijn Evangelie was rein en heilig, waardig den heiligen gever ervan, en bedoelende alle onreinheid der mensen te bestraffen. Het Woord van God is zuiver. Er mogen geen bedorvenheden door gemengd worden, en, gelijk het onderwerp van des apostels vermaning waar en rein was, zo was ook de wijze van spreken zonder smet. Hij wendde niets anders voor dan hij werkelijk bedoelde. Hij had geloofd,

daarom sprak hij. Hij had geen duistere en bijzondere bedoelingen en wensen, maar was in werkelijkheid zoals hij zich voordeed. De apostel handhaaft niet alleen zijn oprechtheid, maar geeft er ook de redenen en de bewijzen voor op. De redenen vinden wij in vers 4.

* 1. Zij waren huisbezorgers, wie het Evangelie toevertrouwd was, en in een huisbezorger wordt vereist dat hij getrouw is. Het Evangelie, hetwelk Paulus predikte was niet het zijne, maar dat van God. Aan de dienaren is grote gunst bewezen en zij zijn met veel eer bekleed, terwijl hun veel toebetrouwd is. Zij moeten daarom niet wagen het Woord Gods te bederven, zij moeten vlijtig gebruik maken van hetgeen hun toebetrouwd is, en wel op de wijze als God bepaald en bevolen heeft, wetende dat zij ter verantwoording zullen geroepen worden als hun dienst geëindigd is.
  2. Hun wens was God te behagen en niet de mensen. God is een God der waarheid en eist waarheid in het binnenste, en indien de oprechtheid ontbreekt kan geen onzer daden Gode behagen. Het Evangelie van Christus schikt zich niet naar de ijdele inbeeldingen en lusten der mensen om hun begeerlijkheden en hartstochten te bevredigen. Integendeel, het is bestemd om hun bedorven neigingen te doden en hen te verlossen van de macht der ijdelheid, opdat zij mogen gebracht worden onder de macht des geloofs. Indien ik nog mensen behaagde, zo zou ik geen dienstknecht van Christus zijn, Galaten 1:10.
  3. Zij handelden onder den indruk van Gods alwetendheid, onder het oog van Hem, die de harten beproeft. Dat is inderdaad de grote beweegreden tot oprechtheid, te overwegen dat God niet alleen alles ziet wat wij doen, maar onze gedachten van verre kent en onze harten doorzoekt. Hij is evengoed bekend met onze plannen en voornemens als met onze daden. En het is van dien God, die de harten beproeft, dat wij onze vergelding zullen ontvangen. De bewijzen van des apostels oprechtheid volgen hier, zij zijn deze:
     1. Hij vermeed vleierij. Wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, vers 5, gelijk gij weet. Hij en zijn medearbeiders verkondigden Christus en dien gekruisigd, en deden nooit moeite om een deel van de genegenheid der mensen voor zich zelven te winnen, door hen te verheerlijken, te vleien of te bewieroken. Hij was daar verre vandaan, hij vleide de mensen niet in hun zonden, hij predikte hun niet dat zij naar hun goeddunken mochten leven indien zij slechts tot zijn partij behoorden. Hij vleide hen niet met valse hoop, en duldde hun boze werken en levenswandel niet, hun daarbij het leven belovende, en dus pleisterende met loze kalk.
     2. Hij vermeed de gierigheid. Hij maakte van zijne bediening geen bedeksel, geen overkleed, voor de gierigheid. God is getuige! Zijn begeerte was niet zich zelven te verrijken door de verkondiging van het Evangelie, dat was zo ver buiten zijn bedoeling, dat hij voor zijn levensonderhoud geen voorwaarden stelde. Hij was niet gelijk de valse apostelen, die door gierigheid, met gemaakte woorden, een koopmanschap maakten van de mensen, 2 Petrus 2:3.
     3. Hij vermeed mensen-eer en valse heerlijkheid. Noch zoekende eer van mensen, noch van u noch van anderen, vers 6. Zij verlangden niet naar de beurzen of de begroetingen der mensen, zij wilden niet door hen verrijkt worden, of vereerd, of Rabbi genoemd. De apostel vermaande de Galatiërs, 5:26, niet te zijn zoekers van ijdele eer, zijn zoeken was te verkrijgen de eer die van God is, Johannes 5:44. Hij zegt hun dat hij groter macht had kunnen gebruiken als apostel des Heeren, en groter achting had kunnen eisen, en levensonderhoud had kunnen vorderen, want dat wordt bedoeld

met u tot last zijn, maar dan zouden sommigen wellicht dien last te zwaar om te dragen gevonden hebben.

1 Thessalonicenzen 2:7-12

In deze woorden herinnert de apostel de Thessalonicenzen aan zijn wijze van omgang met hen.

1. Hij wijst op de vriendelijkheid van hun gedrag: Wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, vers 7. Hij, die met het gezag van een apostel van Christus had kunnen optreden, had grote zachtheid en vriendelijkheid getoond. Zulk een gedrag is een grote aanbeveling voor den godsdienst en geheel overeenkomstig Gods genadige behandeling van zondaren in en door het Evangelie. Deze grote apostel, vleierij verafschuwende en vermijdende, was toch de meest-meegaande van alle mensen. Hij schikte zich naar ieders eigenaardigheden en werd allen alles. Hij toonde de tederheid en zorg van een voedster, die haar kinderen koestert. Dit is de wijze om de harten te winnen, veel meer dan een regeren met gestrengheid. Het Woord van God is inderdaad krachtig, en het komt dikwijls met vreeslijke macht over de zielen der mensen, want het is altijd voldoende om van elk onpartijdig oordeel te overtuigen. Maar het komt ook met aangename kracht, wanneer de dienaren van het Evangelie zich zelven aangenaam maken aan de gewetens der mensen. En gelijk een zorgende moeder de ondeugendheden van haar kind verdraagt en het de geringste diensten bewijst, het drukt aan de borst en op haar schoot liefkoost, zo behoren ook de dienaren van Christus zich jegens de mensen te gedragen. Een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen en verdraagzaam, 2 Timotheus 2:24. Deze vriendelijkheid en goedheid toonde de apostel op verscheidene wijzen.
   1. Door vurig verlangen naar hun welzijn.

Tot u zeer genegen zijnde, vers 8. De apostel had zeer grote liefde voor hen en zoekt hen, niet het hun, hen zelven, niet hun goed. Hij zocht hen te winnen, niet opdat hij van hen winst zou behalen of een koopmanschap van hen maken, hij was ernstig verlangende naar hun geestelijk en eeuwig welzijn.

* 1. Door grote bereidwilligheid om hun goed te doen, genegen om hun mede te delen niet alleen het Evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, vers 8. Ziehier de wijze van Paulus’ prediking. Hij spaarde daarin geen moeite. Hij was gewillig gevaren te lopen en zijn leven te wagen in de verkondiging van het Evangelie. Hij was gewillig ten koste gegeven te worden voor de zielen der mensen, en gelijk van hen, die uit het ware beginsel hun brood met de hongerigen delen, gezegd wordt dat zij in hun gave hun ziel mededelen, Jesaja 58:10, zo deden de apostelen desgelijks in de uitreiking van het brood des levens, zo dierbaar waren in het bijzonder deze Thessalonicenzen den apostel en zo groot was zijne liefde voor hen.
  2. Door eigen arbeid om hun niet te laste te zijn, opdat zijne bediening hun niet kostbaar en lastig zou vallen. Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, enz., vers 8 en 9. Hij ontzegde zich zelven de vrijheid om bezoldiging van de gemeenten aan te nemen. Bij het werk van zijne bediening voegde hij dat van zijn beroep, tentenmaker, om zijn dagelijks brood te verdienen. Wij behoeven niet aan te nemen, dat de apostel voortdurend dag en nacht werkte voor zijn levensonderhoud, want dan zou hij geen tijd overgehouden hebben voor het werk zijner bediening. Maar hij besteedde een deel van den nacht, zowel als van den dag aan dit werk, en was bereid een deel van zijn nachtrust op te offeren om tijd over te houden voor het werk zijner bediening over-dag. Hier ontvangen de dienaren van het Evangelie een goed voorbeeld om ijverig te

zijn voor het behoud der zielen, ofschoon er niet uit volgt dat zij altijd zonder bezoldiging moeten prediken. Er kan hier geen algemene regel gesteld worden, zomin dat de dienaren nooit met de handen mogen werken om in hun levensonderhoud te voorzien, als dat zij verplicht zijn dat altijd te doen.

* 1. Door de heiligheid van hun omgang, waaromtrent hij zich niet alleen op hen beroept, maar ook op God, vers 10. Gij zijt getuigen, en God. Zij hadden zijn uitwendig gedrag in het openbaar opgemerkt, en God was getuige van hun gedrag in het geheim en van de beginselen, waaruit zij handelden. Hun gedrag was heilig jegens God en rechtvaardig jegens de mensen, onbestraffelijk, zonder aanleiding te geven tot schandaal, en zij waren zorgzaam om geen belediging aan te doen hun die buiten waren of hun die geloofden, opdat zij geen slecht voorbeeld zouden geven, en bij hen leer en leven een geheel zouden vormen. Hierin, zegt de apostel, oefen ik mij zelven om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen, Handelingen 24:16.

1. Hij vermeldt de getrouwe uitoefening van het werk der bediening, vers 11, 12. Desaangaande kon hij zich op hen als getuigen beroepen. Paulus en zijn medearbeiders waren niet alleen goede Christenen, maar ook getrouwe dienaren. En wij moeten niet alleen over het algemeen goede Christenen zijn, maar ook in onze bijzondere roepingen en betrekkingen. Paulus vermaant de Thessalonicenzen, niet enkel door hen te wijzen op hun plichten, maar ook door hen aan te sporen en op te wekken, door geschikte middelen en bewijsvoeringen, om ze getrouw te vervullen. En daarbij vertroostte hij hen, door te trachten hun zielen te verkwikken en te ondersteunen onder de moeilijkheden, die over hen kwamen. En dat deed hij niet alleen in het openbaar, maar ook in het bijzonder van huis tot huis, Handelingen 20:20, zich tot ieder hunner persoonlijk richtende, zoals een vader ieder zijner kinderen afzonderlijk naar eigen aanleg leidt en vermaant. De uitdrukking geeft te kennen de hartelijke en liefdevolle raadgevingen en vertroostingen, welke de apostel gaf. Hij was hun geestelijke vader, en terwijl hij hen als een voedster koesterde, vermaande hij hen als een vader, meer met vaderlijke toegenegenheid dan met vaderlijk gezag. Als mijn lieve kinderen vermaan ik u, 1 Corinthiërs 4:14. Deze wijze van vermanen behoren de dienaren in het bijzonder goed te bestuderen om den apostel daarin na te volgen, zij moeten de bedoeling daarvan ook met aandacht opmerken: Opdat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode, die u roept tot Zijn koninkrijk en heerlijkheid, vers 12. Merk hier op:
   1. Wat is ons grote voorrecht door het Evangelie? Dat God ons roept tot Zijn koninkrijk en heerlijkheid. Het Evangelie roept ons in het koninkrijk en den staat van heerlijkheid hier en hiernamaals, tot den hemel en zijn gelijkzaligheid als doel en tot de heiligheid als middel.
   2. Wat is onze grote Evangelische roeping? Dat wij wandelen waardiglijk Gode, dat de gesteldheid onzer zielen en de houding onzes levens aan deze roeping beantwoorden en met dit voorrecht overeenstemmen. Wij moeten ons aansluiten aan de bedoeling van het Evangelie en leven overeenkomstig onze belijdenis en voorrechten, onze hoop en onze verwachtingen, gelijk zulke betaamt, die zo hoge en heilige roeping ontvangen hebben.

1 Thessalonicenzen 2:13-16 Merk hier op:

1. De apostel vermeldt de gevolgen van zijne bediening onder de Thessalonicenzen, vers 13 en wel:
   1. De wijze waarop zij het Woord Gods ontvangen hebben, Als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, hebt gij dat aangenomen niet als der mensen woord, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord, vers 13.
      1. Het woord des Evangelies wordt verkondigd door mensen gelijk wij zijn, mensen met dezelfde zwakheden en gebreken als de anderen, Wij hebben dezen schat in aarden vaten. Het woord van God, dat deze Thessalonicenzen ontvingen, hoorden zij van de apostelen.
      2. Echter is het in waarheid Gods woord. Dit was het woord door de apostelen door goddelijke ingeving verkondigd, en dat is het woord dat zij door goddelijke ingeving in schrift nagelaten hebben, en dat is het woord hetwelk in onze dagen gepredikt wordt, want dat bevat, en is met bewijzen gegrond op, en is ontleend aan de heilige Schriften.
      3. Zij zijn grotelijks te bestraffen, die hun eigen verzinselen of uitleggingen uitgeven voor het woord van God. Dit is de schandelijkste wijze om een volk te verwarren en ontrouw te behandelen.
      4. Ook zijn zij zeer te bestraffen, die, het woord horende, niet verder zien dan de bediening door mensen, of de woorden van mensen, zij, die alleen of voornamelijk gehecht zijn aan schoonheid van stijl, of sierlijkheid van zinsbouw, of stem en wijze waarop gepredikt wordt, en daaruit enig voordeel verwachten.
      5. Wij moeten het woord van God ontvangen als Gods woord, met de genegenheid verschuldigd aan Zijn heiligheid, wijsheid, waarheid en goedheid. De woorden van mensen zijn zwak en vergankelijk, gelijk zij zelven, en meermalen vals, dwaas en leugenachtig, maar Gods woord is heilig, getrouw, wijs en recht en zal, gelijk zijn spreker, in eeuwigheid blijven. Laat ons het als zodanig aannemen en achten.
   2. De wondervolle uitwerking van het door hen aangenomen woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Dezen, die het woord aannemen, ondervinden dat het werkt. Het doet goed aan degenen, die in oprechtheid wandelen, en door zijn wonderlijke werking bewijst het zelf Gods woord te zijn. Het bekeert hun ziel, verlicht hun verstand, verheugt hun hart, Psalm 19, en zij, die het inwendig getuigenis van de waarachtigheid der heilige Schrift, het Woord Gods, hebben, bezitten daarin voor zich zelven het beste bewijs van zijn goddelijken oorsprong, ofschoon dat niet voldoende is om anderen te overtuigen, die er vreemd tegenover staan.
2. Hij vermeldt de goede uitwerking, welke deze gezegende prediking had.
   1. Op hem zelven en zijne medearbeiders. Het was een voortdurende reden van dankzegging. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, vers 13. De apostel drukt zijn dankbaarheid aan God om deze reden zo dikwijls uit, dat hij, naar ‘t schijnt, meent God nooit genoeg te kunnen

danken omdat Hij hem getrouw gemaakt heeft en in de bediening gesteld, en daarna zijn werk vrucht heeft doen dragen.

* 1. Op hen. Het woord wrocht krachtig in hen, niet alleen omvoor anderen voorbeelden in geloof en goede werken te zijn (hetgeen hij vroeger vermeld had), maar evenzo in standvastigheid en lijdzaamheid onder moeiten en lijden voor de zaak des Evangelies. Gij zijt navolgers geworden der gemeenten Gods, die in Judea zijn, en hebt hetzelfde geleden als zij, vers 14, en met gelijken moed, met gelijke standvastigheid, lijdzaamheid en hoop. Het kruis is des Christens onderscheidingsteken, indien wij tot lijden geroepen worden, worden wij alleen geroepen om navolgers te zijn van de gemeenten Gods, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn, Mattheus 5:12. Het is een goede uitwerking van het Evangelie, wanneer wij waardig geacht worden er voor te lijden. De apostel noemt het lijden van de gemeenten Gods, welke in Judea zijn in Christus Jezus. Die in Judea hoorden het eerst het Evangelie en waren ook de eersten, die er voor leden, want de Joden waren de bitterste vijanden van het Christendom en voornamelijk woedend tegen hun landgenoten, die het Christendom omhelsd hadden. Bittere ijver en vinnige vervolging zet landgenoten tegen elkaar op en verbreekt alle natuurlijke banden zowel als zij alle regelen van godsdienst onder den voet treedt. In elke stad, waar de apostel predikte, hitsten de Joden de ingezetenen tegen hem op. Zij waren in alle plaatsen de belhamels der vervolging, en met name in Thessalonica, Handelingen 17:5. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad. Bij deze gelegenheid geeft de apostel een tekening van de ongelovige Joden, vers 15, genoeg om hun eindelijke verwerping, de verwoesting van hun stad, en tempel, en volk, welke aanstaande waren, te rechtvaardigen.
     1. Zij hebben gedood den Heere Jezus, en aanmatigend en roekeloos gewenst, dat Zijn bloed over hen en hun kinderen komen mocht.
     2. Zij doodden hun eigen profeten, zo deden zij en zo hadden hun vaderen gedaan, zij waren een vervolgend geslacht.
     3. Zij haatten de apostelen, en deden hun zoveel leed als zij konden. Zij vervolgden hen en joegen hen van plaats tot plaats, en dat is geen wonder, indien zij den Heere Jezus doodden, dat ze zijn volgelingen vervolgden.
     4. Zij behaagden God niet. Zij hadden nagenoeg alle gevoel voor godsdienst verloren en alle plichtgevoel jegens God. Het was een noodlottige vergissing van hen, te denken dat zij Gode een dienst deden door Zijn dienaren te doden. Moord en vervolging zijn afschuwelijk in Gods ogen en kunnen onder geen voorwendsel goed genoemd worden, zij zijn zo het tegenovergestelde van allen natuurlijken godsdienst, dat geen ijver voor enige ware of voorgewende instelling van godsdienst ze ooit kunnen verontschuldigen.
     5. Zij waren allen mensen tegen. Hun vervolgingszin was een geest van tegenstand, tegen het licht der rede en tegen de menselijkheid, tegen het welzijn van alle mensen en tegen de gevoelens van alle mensen, die geen slaven van dweepzucht waren.
     6. Zij hadden ingekankerde vijandschap tegen de heidenen en benijdden hun de aanbieding van het Evangelie. Zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, vers 16. De middelen tot zaligheid waren vroeger tot de Joden beperkt. De zaligheid is uit de Joden, zegt onze Zaligmaker. En zij waren jaloers van de heidenen en verbitterd, nu ook hun gelegenheid gegeven werd om deel te krijgen aan de zaligheid. Niets vertoornde hen meer dan hetgeen onze Zaligmaker over dit onderwerp hun gezegd had. De Jodente Jeruzalem werden woedend tegen Paulus, toen die in zijne verdediging, Handelingen 22:21, hun mededeelde dat hij tot de heidenen gezonden was. Zij hoorden hem geduldig aan tot deze woorden, maar toen konden zij het niet langer uithouden, doch verhieven hun stemmen en riepen: Weg van de aarde met zulk een! Het is niet behoorlijk dat hij leve! Zo vervulden de Joden hun zonden, en niets strekt voor een volk of een mens meer om de maat der zonden vol te maken dan verzet tegen het Evangelie, tegenwerking tegen zijn voortgang en verhindering van de zaligheid der zielen. Om deze redenen is de toorn over hen gekomen tot het einde, dat is: de toorn was over hen besloten en zou spoedig losbarsten. Niet vele jaren later werd Jeruzalem verwoest en aan het Joodse volk door de Romeinen een einde gemaakt. Wanneer de maat van iemands ongerechtigheid volis en zijn zonden den hoogsten trap bereikt hebben, dan komt de toorn, en dat ook in den hoogsten graad.

1 Thessalonicenzen 2:17-20

In deze woorden geeft de apostel rekenschap van zijne afwezigheid. Merk op:

1. Zegt hij dat hij tegen zijn zin van hen verwijderd is. Wij, broeders, zijn van u beroofd geweest, vers 17. Dat was door de woede van zijne vervolgers. Hij was tegen zijn wil des nachts naar Berea gezonden, Handelingen 17:10.
2. Ofschoon hij afwezig was naar het aangezicht, was hij het niet naar het hart. Hij had hen gedurig in gedachten en droeg grote zorg voor hen.
3. Maar zijn lichamelijke tegenwoordigheid was slechts voor een kleine wijle tijds afgebroken. De tijd is kort, al onze tijd op aarde is kort en onzeker, hetzij wij met onze vrienden verenigd of van hen afwezig zijn. Deze wereld is de plaats niet om altijd, of zelfs lang, bij elkaar te zijn. In den hemel zullen de heilige zielen elkaar ontmoeten om niet weer te scheiden.
4. Hij begeerde ernstig en trachtte er naar om hen te zien. Wij hebben ons te overvloediger benaarstigd om uw aangezicht te zien, met grote begeerte, vers 17. De apostel besloot ten laatste, dat zijn afwezigheid slechts korten tijd zou duren. Hij begeerde en benaarstigde zich om zo spoedig mogelijk naar Thessalonica weer te keren. Maar mensen van zaken zijn niet meester van hun tíjd. Paulus kon niet meer doen dan zich sterk benaarstigen, vers 18. Hij zegt hun dat de Satan zijn terugkomst belet heeft, vers 18, dat is: een vijand of sommige vijanden, of de grote vijand der mensen, die tegenstand tegen Paulus verwekte, hetzij in zijn terugkeren naar Thessalonica, toen hij daartoe besloten was, hetzij door troebelen en beroerten in de plaats waar hij was, en waardoor zijn blijven noodzakelijk werd. De Satan is de voortdurende vijand van het werk Gods en doet al wat in zijn vermogen is om het te verhinderen.
5. Hij verzekert hen van zijne genegenheid en grote achting voor hen, ofschoon hij voor ‘t ogenblik niet, naar zijn verlangen, in hun midden kon zijn. Zij waren zijne hoop, blijdschap en kroon des roems, zijne heerlijkheid en blijdschap. Dat zijn uitdrukkingen van de tederste liefde en de hoogste achting. Het is gelukkig wanneer dienaren en gemeente zulke wederkerige liefde en achting voor elkaar gevoelen, en voornamelijk wanneer zij zich zo in elkaar verheugen, die zaait en die oogst zullen zich tezamen verblijden, en dat voor onzen Heere Jezus Christus in Zijne toekomst, vers 19. De apostel vestigt hier de aandacht der Thessalonicenzen er op, dat ofschoon hij thans niet tot hen komen kon, en al zou hij nooit weer instaat zijn om tot hen te komen, toch onze Heere Jezus Christus komen zal zonder dat iets Hem verhindert. En verder: wanneer Hij komt, moeten allen voor Hem verschijnen. Dienaren en gemeente moeten voor Hem verschijnen, en alle gelovigen zullen de blijdschap en heerlijkheid van getrouwe dienaren zijn in dien groten en heerlijken dag.

HOOFDSTUK 3

1. Daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden;
2. En hebben gezonden Timotheus, onzen broeder, en Gods dienaar, en onzen medearbeider in het Evangelie van Christus, om u te versterken, en u te vermanen van uw geloof;
3. Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want gij weet zelven, dat wij hiertoe gesteld zijn.
4. Want ook, toen wij bij u waren, voorzeiden wij u, dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het.
5. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden, om uw geloof

te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou wezen. 6 Maar als Timotheus nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om ulieden;

1. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof;
2. Want nu leven wij, indien gij vast staat in den Heere.
3. Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?
4. Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt.
5. Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus richte onzen weg tot u.
6. En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u;
7. Opdat Hij uw harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

In dit hoofdstuk geeft de apostel verder bewijs van zijn liefde voor de Thessalonicenzen, vermeldende dat hij Timotheus tot hen gezonden heeft met het doel om hen te sterken, vers 1-5. Hij zegt hun verder hoezeer hij bij de terugkomst van Timotheus voldaan was geweest over de goede tijdingen hun aangaande, vers 6-10. En besluit met vurig gebed voor hen, vers 11-13.

1 Thessalonicenzen 3:1-5

In deze woorden geeft de apostel een verslag van zijn zending van Timotheus aan de Thessalonicenzen. Ofschoon hij verhinderd was zelf tot hen te komen, was zijn liefde voor hen zo groot, dat hij niet kon nalaten Timotheus tot hen te zenden. Alhoewel Timotheus hem van veel nut was en hij hem niet goed missen kon, was Paulus gewillig, voor hun welzijn, te Athene alleen gelaten te worden. Die dienaren hebben niet de ware liefde voor de stichting en het welzijn hunner gemeenten, die zich daarvoor niet in vele dingen kunnen verloochenen. Merk op:

1. De getuigenis, die hij aangaande Timotheus geeft. Timotheus onze broeder. Elders noemt hij hem zijn zoon, hier noemt hij hem zijn broeder. Timotheus was jonger dan Paulus, hij had minder gaven en genaden, hij was in lager rang in de bediening, want Paulus was apostel en Timotheus was evangelist, maar toch noemt Paulus hem broeder. Dat was een teken van des apostels nederigheid, en toont zijne begeerte om Timotheus te eren en hem in de achting der gemeenten aan te bevelen. Hij noemt hem ook een dienaar Gods. Dienaren van het Evangelie van Christus zijn dienaren van God en bevorderen het Evangelie van God onder de mensen. Hij noemt hem verder zijn medearbeider in het Evangelie van Christus. Dienaren van het Evangelie moeten zich zelven beschouwen als arbeiders in den wijngaard des Heeren, zij hebben een eervollen dienst en veel werk, maar goed werk. Dit is een getrouw woord: zo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk, 1 Timotheus 3:1. En de dienaren moeten op elkaar toezien, elkanders handen versterken, niet twisten of strijden met elkaar en daardoor hun werk verhinderen, maar met elkaar er naar streven om het grote werk te volvoeren, waartoe zij geroepen zijn: de verkondiging van het Evangelie en de bekering van de mensen daartoe.
2. Het doel, waarmee Paulus Timotheus zond.

Om u te versterken en u te vermanen van uw geloof, vers 2. Paulus had hen bekeerd tot het Christelijk geloof, en nu verlangde hij dat zij er in bevestigd en versterkt mochten worden, dat ze versterkt mochten worden in de keuze van den Christelijken godsdienst en vertroost door de belijdenis en naleving daarvan. Hoe meer wij vertroost worden des te meer zullen wij bevestigd worden. Indien wij een vermaak hebben in de wegen Gods, zullen wij daardoor aangespoord worden om er in te blijven wandelen. De begeerte van Paulus was de Thessalonicenzen te versterken en te vermanen (of te vertroosten) met hun geloof, het voorwerp van hun geloof, namelijk, de waarheden van het Evangelie, en voornamelijk dat Jezus Christus de Zaligmaker der wereld is, en zo wijs en goed, zo machtig en getrouw, dat zij zich op Hem konden verlaten, -van de beloning huns geloofs, die meer dan overvloedig was om al hun verliezen te vergoeden en al hun arbeid te belonen.

1. De beweegreden, die Paulus had om Timotheus tot dat doel te zenden, was een heilige vrees en jaloersheid, dat niemand hunner van het geloof van Christus mocht bewogen worden, vers 3. Hij wenste dat niemand hunner zou worden bewogen ofgeschokt, en dat zij niet zouden afvallen van of wankelen in het geloof.
2. Hij zag daar gevaar voor en vreesde voor de gevolgen.
   1. Er was gevaar:
      1. Door de verdrukkingen en vervolgingen ter wille van het Evangelie, vers 3. Deze Thessalonicenzen zagen welke verdrukkingen de apostelen en verkondigers van het Evangelie overkwamen, en dat zou hen kunnen afschrikken. Ook werden ongetwijfeld alle belijders van het Evangelie en ook dus deze Thessalonicenzen verdrukt.
      2. Door de listen en de boosheid van den verzoeker. De apostel was bevreesd dat misschien de verzoeker hen zou verzocht hebben, vers 5. De duivel is een listige en onvermoeide verzoeker, die elke gelegenheid waarneemt om ons te bedriegen en te verwoesten, en alle voordelen tegen ons gebruikt, zowel in tijden van voorspoed als van tegenspoed, en hij is dikwijls wèl geslaagd bij mensen in verdrukking. Hij heeft dikwijls de zielen der mensen tegen het Evangelie ingenomen door hen te wijzen op de verdrukkingen van zijne belijders. Wij hebben daarom reden om nauwkeurig op ons zelven en op anderen te letten, dat wij niet door hem verstrikt worden..
   2. Het gevolg, waarvoor de apostel vreesde, was dat zijn arbeid ijdel zou wezen. En dat zou hij geweest zijn, indien de verzoeker hen verzocht had en voordeel op hen behaald had door hen af te trekken van het geloof. Zij zouden verloren hebben wat zij verkregen hadden, en de apostel zou verloren hebben wat hij gewerkt had. Het is de bedoeling van den duivel om de goede vruchten van de prediking des Evangelies te verhinderen, en wanneer hij de dienaren niet kan beletten hun werk te verrichten, dan zal hij zo mogelijk de gevolgen van hun werk verwoesten. Getrouwe dienaren stellen veel belang in de vruchten van hun werk. Geen hunner arbeidt gaarne tevergeefs, en de dienaren besteden hun kracht en moeite en tijd niet gaarne zonder goeden uitslag.
3. Om dit gevaar te voorkomen, met zijn kwade gevolgen, zegt de apostel hun welke zorg hij nam om hun Timotheus te zenden.
   1. Om hen te herinneren aan hetgeen hij hun voorzegd had omtrent de verdrukkingen, die hem treffen zouden, vers 4. Hij zegt, vers 3, Gij weet zelven dat wij hiertoe gesteld zijn, dat is tot het ondergaan van verdrukkingen. Het is de wil en de beschikking Gods, dat wij door vele verdrukkingen zullen ingaan in Zijn koninkrijk. Hun verdrukkingen en moeiten kwamen niet bij geval, niet enkel door den toorn en de boosaardigheid van hun vijanden, maar door de beschikking Gods. Alles kwam alleen zoals God het bepaald had, en zij wisten dat hij hun tevoren dit gezegd had, zodat zij niet moesten denken dat hen iets vreemds overkwam. Zij waren vooraf gewaarschuwd en dus vooraf gewapend. Het was verre van de apostelen om de mensen te vleien met de verwachting van aardsen voorspoed door den godsdienst, integendeel: zij zegden hun ronduit dat ze veel verdrukking in het vlees zouden hebben. En hierin volgden zij het voorbeeld van hun groten Meester, den bewerker van het geloof. Bovendien was het ene bevestiging voor hun geloof, wanneer zij bemerkten, dat het gebeurde zoals hun voorzegd was.
   2. Om hun geloof te verstaan, zodat hij den apostel mocht berichten dat zij standvastig bleven onder al hun lijden, en dat hun geloof niet wankelde, omdat, wanneer zij staande bleven in het geloof, zij instaat zouden zijn om den verzoeker en al zijn verzoekingen het hoofd te bieden, hun geloof zou hun zijn een schild, met hetwelk zij al de vurige pijlen des bozen zouden kunnen uitblussen, Efeziërs 6:16.

1 Thessalonicenzen 3:6-10

Hier zien wij Paulus’ grote voldoening bij de terugkomst van Timotheus met goede berichten aangaande de Thessalonicenzen, waarin wij kunnen opmerken:

1. Het gunstige verslag, dat Timotheus omtrent hen uitbracht, vers 6. Zonder twijfel was hij een zeer gewillig boodschapper van deze goede tijding. Betreffende hun geloof, dat is: betreffende hun standvastigheid in het geloof, dat zij niet waren geschokt in hun zielen of afgedreven van de belijdenis van het Evangelie. Evenzo was hun liefde gebleven, hun liefde voor het Evangelie en voor de dienaren des Evangelies. Want zij hadden altijd goede gedachtenis van den apostel. De naam van den apostel was hun zeer dierbaar, en de gedachte aan hem en aan hetgeen zij van hem genoten hadden, niet minder, zodat zij zeer begerig waren om hem te zien en enige geestelijke gave van hem te ontvangen. En geen liefde was verloren, want ook de apostel was begerig hen te zien. Het is gelukkig wanneer er zo wederkerige liefde tussen dienaren en gemeente bestaat. Dit strekt tot verhoging van den godsdienst en van den zegen des Evangelies. De wereld haat hen en daarom moeten zij elkaar des te meer liefhebben.
2. De grote troost en voldoening, welke de apostel genoot door die goede berichten omtrent hen, vers 7, 8. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geweest door uw geloof. De apostelachtte dat goede nieuws voldoende omtegen al zijn moeilijkheden op te wegen. Het viel hem gemakkelijk verdrukkingen en vervolging en aanvechting van buiten te verdragen, toen hij den goeden uitslag van zijne bediening en de standvastigheid van hen, die door hem tot het Christendomgebracht waren, vernam. Zijne droefheid door zijn vrees, dat hij misschien tevergeefs zou gearbeid hebben, was nu voorbij, nu hij hun geloof en standvastigheid daarin vernomen had. Dit gaf den apostel opnieuw leven en geestkracht, en maakte hem ijverig en sterk in het werk voor den Heere. Hij was daardoor niet alleen vertroost, maar ook grotelijks verblijd. Want nu leven wij, indien gij vast staat in den Heere, vers 8. Het zou voor den apostel een dodelijk ding geweest zijn, indien de belijders van het Evangelie onstandvastig geweest waren of afvallig geworden, terwijl niets hem meer levenskracht gaf dan hun standvastigheid.
3. De gevolgen daarvan waren dankzegging aan en gebed tot God om hunnentwil. Merk op:
4. Hoe dankbaar de apostel was, vers 9. Hij was vervuld met blijdschap, prijs en dankzegging. Wanneer wij het meest verblijd zijn, behoren wij het dankbaarst te wezen. Wat ons verheugt moet ons tot dankzegging brengen. Dat is ons verblijden in God, onze blijdschap geestelijk maken. Paulus spreekt alsof hij niet onder woorden kon brengen hoe dankbaar hij jegens God was, en hoe hij zich om hunnentwil verblijdde. Maar hij was bezorgd dat God de heerlijkheid niet zou ontberen voor de vertroosting, welke het welzijn zijner vrienden hem geschonken had. Zijn hart was vervuld met liefde tot hen en met dankzegging voor God. Hij was gewillig om zowel het ene als het andere tot uitdrukking te brengen. Wat de dankbaarheid aan God aangaat, die voornamelijk is in onzen tegenwoordigen toestand altijd onvolkomen, maar eenmaal in den hemel zullen wij die beter betonen dan ons ooit hier mogelijk is.
5. Hij bad voor hen nacht en dag, vers 10, avond en morgen, zeer dikwijls, midden onder de werkzaamheden van den dag of in slapeloze uren des nachts hief hij het hart tot God voor hen omhoog. Zo moeten wij zonder ophouden bidden. En Paulus’ gebeden waren vurig. Hij bad met

nadruk en was ernstig in zijne smekingen. Wanneer wij het dankbaarst zijn, moeten wij ons het meest tot het gebed begeven, en zij, voor wie wij dankzeggen, hebben tegelijkertijd behoefte aan onze gebeden. Zij, over welken wij ons het meest verheugen en die ons het meest tot vertroosting verstrekken, moeten voorwerpen van onze bestendige zorg zijn, omdat zij leven in een wereld van verzoeking en onvolmaaktheid. Er ontbrak ook nu nog iets aan hun geloof, want Paulus begeerde hun aangezichten te mogen zien, om te volmaken hetgeen aan hun geloof ontbrak, vers 10. Bij de beste mensen ontbreekt iets aan het geloof, hetzij aan het voorwerp des geloofs, dat sommige verborgenheden of leerstellingen niet voldoende gekend en geloofd worden, hetzij aan de helderheid en vastheid des geloofs, dat er enige duisterheid en twijfel overgebleven is, hetzij tenminste aan de vruchten en werkzaamheden des geloofs, dat die niet zo volkomen en zo merkbaar zijn als ze wezen konden. De bediening van het woord en der sacramenten kan daaraan verhelpen, en is begeerlijk en nuttig om te volmaken wat aan ons geloof ontbreekt.

1 Thessalonicenzen 3:11-13

In deze woorden vinden wij het ernstig gebed van den apostel. Hij verlangt het werktuig te mogen zijn om meerderen zegen aan de Thessalonicenzen te brengen, en het enige middel daartoe is, nu hij zo ver van hen verwijderd is, het gebed, vergezeld van zijn schrijven aan hen. Hij begeert dat zij mogen volmaakt worden, ofschoon hij daar persoonlijk de bewerker niet van zijn kon. Hij gaf niet voor over hun geloof te heersen, of hun het geloof te kunnen geven, en daarom bad hij voor hen. Merk op:

1. Wie hij bad: God en den Heere Christus. Bidden is een gedeelte van de Godsverering, en alle waarachtige godsdienstige verering komt alleen God toe. Het gebed wordt hier opgezonden aan onzen God en Vader zelf en aan onzen Heere Jezus Christus. Dus is Jezus Christus onze Heere God, evenals God onze Vader God is. Het gebed moet gericht worden tot God als onzen Vader. Zo leerde Christus Zijne discipelen bidden, en zo leert de Geest der aanneming ons bidden en roepen: Abba Vader! Het gebed moet niet alleen opgezonden worden in den naam van Christus, maar ook tot Christus zelf, als onze Heere en Zaligmaker.
2. Waar hij om bidt, zowel voor zich zelven en zijne medearbeiders, als voor de Thessalonicenzen.
   1. Hij bidt dat hij en zijn medearbeiders door den wil van God spoedig tot hen mogen komen, dat God hun weg richte tot hen, vers 11. Men zou denken, dat de reis naar de een of andere plaats iets was, dat van den wil des mensen afhing en in zijn eigen macht stond, en dat Paulus daarom niet behoefde te bidden. Maar de apostel wist dat wij in God leven, ons bewegen en zijn, dat wij van God afhankelijk zijn in al onze bewegingen en daden, zowel als voor den voortduur van ons leven, dat de goddelijke Voorzienigheid al onze zaken regelt, en dat het alleen aan haar te danken is wanneer wij daarin voorspoedig zijn, dat God onze Vader bestuurt waar Zijn kinderen zullen gaan en wat zij zullen doen, en dat in het bijzonder Jezus Christus de daden regelt van Zijn getrouwe dienaren, die Hij als sterren in Zijn rechterhand houdt. Laat ons God erkennen in al onze wegen en Hij zal onze paden recht maken.
   2. Hij bidt om den voorspoed der Thessalonicenzen. Hetzij hij gelegenheid moge krijgen omtot hen te komen of niet, ernstig bidt hij om het welzijn hunner zielen. En er zijn twee dingen, die hij voor hen begeert, en welke wij moeten begeren voor ons zelven en voor onze vrienden.
      1. Dat zij overvloedig gemaakt worden in de liefde, vers 12, in liefde tot elkaar en tot alle mensen. Wederzijdse liefde is een vereiste voor alle Christenen, en niet alleen dat zij elkaar liefhebben, maar dat ze ook genegenheid voelen voor en levendig belangstellen in het welzijn van alle mensen. De liefde is uit God, en de vervulling van het Evangelie zowel als van de wet. Timotheus bracht goede tijding omtrent hun geloof, ofschoon het niet volmaakt was, en omtrent hun liefde, ofschoon de apostel bidt dat die moge vermeerderen en overvloedig worden. Wij hebben reden omte verlangen naar wasdom in elke genade, en behoeven den invloed des Geestes om te wassen in de genade, en de weg om dien te verkrijgen is het gebed. Wij ontvingen niet alleen de genade, die eerst ons deel werd, van God, maar moeten ook de vermeerdering daarvan alleen van Hem verwachten. En terwijl wij bidden, moeten wij ons benaarstigen. Omdaartoe de Thessalonicenzen aan te sporen, vermeldt de apostel hun opnieuw zijne liefde, zijn overvloedige liefde voor hen.
      2. Dat zij mogen bevestigd worden onberispelijk in heiligheid, vers 13. Deze geestelijke zegening wordt vermeld als een gevolg van het toenemen en overvloedig worden in de liefde. Opdat Hij (de Heere) uwe harten versterke. Hoe meer wij groeien en overvloedig worden in de genade, en voornamelijk in de genade der liefde, des te meer zullen wij er in bevestigd en vastgesteld worden. Heiligheid wordt vereist in allen, die ten hemel willen gaan, en daarin moeten wij onberispelijk zijn, dat is: wij moeten in alle dingen zo handelen, dat wij in geen enkel opzicht in tegenspraak zijn met onze belijdenis van heiligheid. Ons verlangen moet zijn, dat onze harten worden bevestigd in heiligheid voor God, en bewaard worden tot de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en dat wij mogen onberispelijk zijn voor God den Vader en eenmaal onbestraffelijk gesteld voor den troon Zijner genade, wanneer de Heere Jezus zal komen met al Zijne heiligen. Merk op:
         1. De Heere Jezus zal zeker komen, en komen in Zijne heerlijkheid,
         2. Wanneer Hij komt, zal Hij komen met al Zijne heiligen, zij zullen met Hem in heerlijkheid verschijnen,
         3. Dan zal de voortreffelijkheid zowel als de noodzakelijkheid van heiligheid aan het licht treden, omdat zonder deze onze harten in dien dag niet zullen kunnen bestaan, of iemand onbestraffelijk zijn en de eeuwige veroordeling ontkomen.

HOOFDSTUK 4

1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.
2. Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus.
3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;
4. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.
5. Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.
6. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.
7. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.
8. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.
9. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;
10. En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;
11. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn, en geen ding van node hebt.
12. Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
13. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
14. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
15. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
16. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
17. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

In dit hoofdstuk geeft de apostel ernstige vermaningen om overvloedig te worden in heiligheid, met een waarschuwing tegen onzedelijkheid, met verscheidene bewijsredenen, vers 1-8. Daarna noemt hij de grote plichten van broederlijke liefde en bereidheid en ijver in onze dagelijkse plichten, vers 9-

12. En besluit met hen te vertroosten, die rouwdragen over in den Heere ontslapen familiebetrekkingen en vrienden, vers 13-18.

1 Thessalonicenzen 4:1-8 Hier hebben wij:

1. Ene vermaning omtoe te nemen in heiligheid, daarin meer en meer overvloedig te worden, vers 1, 2.
   1. De wijze, waarop de vermaning gegeven wordt, is zeer liefderijk. De apostel behandelt hen als broederen, hij noemt hen zo en heeft hen als zodanig lief. Omdat hij hen zo innig liefheeft, is zijne vermaning zo ernstig. Wij bidden en vermanen u. De apostel wenste geen weigering te ontvangen en herhaalt daarom zijne vermaning telkens en telkens.
   2. De reden van deze vermaning, dat zij meer overvloedig mogen worden in heiligen wandel, of uitnemend in alle dingen, die goed zijn. Hun geloof was terecht alom beroemd, en zij waren reeds voorbeelden der gemeenten, toch wenste de apostel dat zij nog uitnemender mochten worden en nog groter vorderingen in heiligheid maken.
      1. Ook de uitnemendsten komen tekort in volmaking. Juist de besten onder ons moeten de dingen vergeten, die achter zijn, en zich uitstrekken naar de dingen, die voor zijn.
      2. Het is niet genoeg dat wij blijven in het geloof des Evangelies, wij moeten overvloedig worden in de werken des geloofs. Wij moeten niet alleen volharden tot het einde, maar wij moeten beter worden en meer en meer in gemeenschap met God wandelen.
   3. De argumenten, waarmee Paulus deze vermaning aandringt.
      1. Hun plicht is hun bekend gemaakt. Zij wisten den wil van hun hemelsen Meester en konden ter verontschuldiging gene onwetendheid voorwenden. Evenals het geloofis de kennis dood zonder de werken. Zij hadden van degenen, die hen tot het Christendom gebracht of hen daarin onderwezen hadden, vernomen hoe zij moeten wandelen. De bedoeling van het Evangelie is niet enkel de mensen te leren wat zij hebben te geloven, maar ook hoe zij moeten leven, niet zozeer de hoofden der mensen op te vullen met regelen dan wel hun geest en gedrag te veranderen. De apostel leerde hen hoe te werken, niet hoe te praten. Mooipraten zonder goed werken zal ons niet nader tot den hemel brengen, de eigenaardigheid van hen, die in Christus Jezus zijn, is: Zij wandelen niet naar het vlees, maar naar den Geest.
      2. Een andere beweegreden is dat de apostel hen geleerd en vermaand had in den naam en op gezag van den Heere Jezus Christus. Hij was Christus’ dienaar en gezant, die hun verklaarde wat de wil en het bevel van den Heere Jezus was.
      3. Verder: Hierdoor zouden zij God behagen. Heilige wandel is den heiligen God welbehaaglijk, want Hij is heerlijk in heiligheid. Dat moet het doel en het verlangen van iedere Christen zijn, Gode te behagen en door Hem aangenomen te worden. Wij moeten niet zijn mensenbehagers of behagers van het vlees, maar wij moeten zo wandelen dat wij God behagen.
      4. De regel naar welken zij moesten wandelen was: de bevelen, welke wij u gegeven hebben door den Heere Jezus, vers 2. Dat waren de bevelen van den Heere Jezus zelven, door zijn wil en gezag gegeven en derhalve hem aangenaam. De apostelen van Jezus Christus waren door Hem afgevaardigd alleen om de mensen te leren onderhouden alles, wat Hij hun geboden had, Mattheus 28:20. Ofschoon zij door Christus met groot gezag bekleed waren, was dat alleen om de mensen te leren wat Christus geboden had, niet om uit zich zelven bevelen te geven. Zij mochten niet handelen als heerschappij voerend over het erfdeel des Heeren. 1 Petrus 5:3, en dat mag niemand onder voorwendsel van hun opvolger te zijn. De apostel kon zich op de Thessalonicenzen beroepen, die wisten dat hij hun geen andere bevelen gegeven had, dan die hij van den Heere Jezus had ontvangen.
2. Ene waarschuwing tegen onzedelijkheid, een zonde, die zo lijnrecht tegenover heiligmaking staat en het tegenovergestelde is van den heiligen wandel, waartoe hij hen zo ernstig vermaande.
   1. Zij is vervat in deze woorden: Dat gij u onthoudt van de hoererij, vers 3, waaronder wij te verstaan hebben alle onzedelijkheid zowel in den huwelijken staat als daarbuiten. Overspel is daarin natuurlijk ook begrepen, ofschoon alleen hoererij genoemd wordt. En alle andere soorten van onzedelijkheid worden hier evenzeer verboden, waarvan het zelfs schande is te spreken, ofschoon ze door maar al te velen in het geheim gepleegd worden. Al wat staat tegenover kuisheid van hart, mond en gedrag is tegen Gods gebod in de wet en tegen de heiligheid, die het Evangelie vordert.
   2. Er zijn verscheidene redenen om deze vermaning te steunen.
      1. Deze tak van heiligmaking is in het bijzonder de wil van God, vers 3. Het is in het algemeen Gods wil, dat wij heilig zullen zijn, omdat Hij die ons roept, heilig is, en omdat wij tot de zaligheid geroepen zijn door heiligmaking des Geestes. En niet alleen eist God heiligheid des harten, maar ook reinheid des lichaams, en dat wij ons zullen reinigen van alle onreinheid beide des lichaams en des geestes, 2 Corinthiërs 7:1. Waar het lichaam is, gelijk het behoort te zijn, gewijd aan God, en voor Hem en Zijn dienst afgezonderd, daar moet het rein en heilig voor Zijn dienst bewaard blijven. En gelijk de kuisheid een deel van onze heiligmaking is, zo is zij ook door God geboden in Zijne wet, en wordt zij door genade gewerkt in de harten Zijner gelovigen.
      2. Dat zal ons grotelijks tot eer verstrekken, zoals duidelijk is aangetoond in vers 4. Het tegenovergestelde brengt ons zeer grote oneer. Zijn smaad zal niet uitgewist worden, Spreuken 6:33. Het lichaam wordt hier genoemd het vat der ziel, welke daarin woont, 1 Samuel 21:5, en het moet vrijgehouden worden van bezoedelende lusten. Ieder moet in dit opzicht zorgvuldig zijn, indien hij zijn eigen eer op prijs stelt en zich niet veroordelenswaardig maken wil, dat zijn lagere lusten en hartstochten niet de overhand verkrijgen, zijn reden en geweten tiranniseren en de betere vermogens zijner ziel tot hun slaven maken. Want wat kan voor een redelijke ziel groter oneer zijn dan dat ze slavin wordt van lichamelijke aandoeningen en dierlijke lusten?
      3. De zonden der onzedelijkheid toelaten is leven en handelen gelijk de heidenen. Gelijk de heidenen, die God niet kennen, vers 5. De heidenen, en wel met name de Grieken, stonden schuldig aan verscheidene zonden van onzedelijkheid, die niet zo duidelijk door het licht der rede verboden zijn. Maar zij kenden God en Zijn wil en Zijn gebod niet, zoals de Christenen hem kennen en behoren te kennen, namelijk dat de zedelijkheid in hart en wandel een voornaam deel van onze

heiligmaking is. Het wekt daaromniet zoveel verwondering indien de heidenen hun vleselijke lusten en begeerten inwilligen, maar Christenen mogen niet wandelen als onbekeerde heidenen in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, 1 Petrus 4:3, omdat zij, die van Christus zijn, het vlees gekruisigd hebben met zijne lusten en begeerlijkheden.

* + 1. De zonde van onzedelijkheid, vooral de hoererij, is een grote belediging van God, die er de wreker van is. Dat toch is de zin der woorden in vers 6. Dat dan niemand zijnen broeder vertrede of bedriege in zijne handeling, en tooi pragmati, in deze handeling, waarvan de apostel in het voorgaande en de volgende verzen spreekt, namelijk in de zonde der onzedelijkheid. Sommigen verstaan deze woorden als waarschuwing en vermaning tegen onrecht en verdrukking, bedrog en oneerlijkheid in onzen omgang met mensen, en deze zonden zijn ook zeker zeer boos en tegen het Evangelie. De Christenen mogen geen misbruik maken van de onwetendheid of de nooddruft van degenen, met wie zij in aanraking komen, en hen op die wijze onderdrukken, evenmin mogen zij door misleiding of leugen hun schade berokkenen. Ook moeten zij bedenken, dat een leugen soms lang verborgen blijven kan en daardoor niet door de mensen bestraft worden, maar dat in elk geval een rechtvaardig God de vergelding geven zal. Maar de bedoeling hier is, dat er dikwijls onrecht en vertreding plaatsvindt door de zonden van onzedelijkheid. Niet alleen zijn hoererij en andere zonden van onzedelijkheid misdrijven tegen het lichaam van hem, die ze begaat, 1 Corinthiërs 6:18, niet alleen zijn ze zeer nadelig voor lichaam en ziel beide van den zondaar zelf, maar ze zijn niet minder beledigend en onrechtvaardig jegens anderen, voornamelijk jegens de echtgenoten en de nakomelingschap van de overtreders. En daar deze zonde van zo kwaadaardigen aard is, zal God als wreker optreden. Hoereerders en overspelers zal God oordelen, Hebreeën 13:4. Dit had de apostel gewaarschuwd en vastgesteld door zijn Evangelie, hetwelk, evenals het grote en heerlijke beloften bevatte, zo ook van den hemel openbaarde den toorn Gods tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, Romeinen 1:18.
    2. De zonde der onzedelijkheid is tegen de natuur en het doel van onze Christelijke roeping: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking, vers 7. De wet van God verbiedt alle onreinheid, en het Evangelie eist de hoogste reinheid, het roept ons van onreinigheid tot heiligmaking.
    3. De toorn Gods wordt daarover zowel in wet als in Evangelie geopenbaard. Hij, die dat veracht, veracht God. Sommigen mogen het wellicht niet zo nauw nemen met de voorschriften van reinheid en heiligheid, omdat zij die van mensen vernamen, die met hen gelijk staan, maar de apostel brengt hun ter kennis dat het Gods geboden zijn, en dat de verkrachting daarvan gelijk stond met het verwerpen van God zelven. Hij voegt er aan toe: God heeft ons Zijn Heiligen Geest gegeven, en duidt daarmee aan dat alle onreinheid in bijzondere mate den Heiligen Geest beledigt, en Hem tergt om zich aan ons te onttrekken. De Heilige Geest werd ons gegeven om ons te wapenen tegen deze zonde en ons te helpen in het doden van deze daden des lichaams, opdat wij mogen leven, Romeinen 8:13.

1 Thessalonicenzen 4:9-12

In deze woorden vermeldt de apostel de volgende grote plichten:

1. Broederlijke liefde. Hij vermaant hen om hierin meer en meer toe te nemen. De vermaning wordt ingeleid, niet met een compliment, maar met ene aanbeveling, omdat zij uitmuntten in de beoefening daarvan, welke het minder nodig maakte dat hij er over schreef, vers 9. Dus door zijn goede gedachten over hen beval hij zich aan in hun genegenheid en ging daarna over tot zijne vermaning. Wij moeten goed opmerken het goede, dat in anderen is, en hen daarover prijzen, ten einde zo den weg te banen voor de aanmoediging om daarin meer en meer overvloedig te worden. Merk op:
   1. Wat de apostel in hen prijst. Dat was niet zozeer hun eigen deugd als Gods genade, maar toch merkt hij op het bewijs, dat zij gaven van de genade Gods in hun harten.
      1. Het was Gods genade, waaraan hij vooral zijn aandacht wijdt: God had hun deze goede les geleerd: Want gijzelven zijt van Godgeleerd om elkaar lief te hebben, vers 9. Welk goeds wij ook doen, God heeft ons geleerd het te doen en Hem komt de heerlijkheid ervan toe. Allen, wie God zaligmakend onderwees, hebben van Hem geleerd om elkaar lief te hebben. Dat is het kenmerk van de leden van Christus. Merk op: Het onderwijs van de Heilige Schrift overtreft het onderwijs van mensen, en gelijk niemand leren mag tegen de lering Gods in, zo kan niemand zo krachtdadig leren, en het onderwijs van mensen is vruchteloos indien ook God niet onderwijst.
      2. De Thessalonicenzen gaven goede bewijzen, dat zij door God geleerd waren, door hun liefde voor al de broederen, die in geheel Macedonië waren, vers 10. Zij hadden niet alleen de broederen in hun eigen stad en hun eigen gemeente lief, of alleen hen die dichtbij en het geheel met hen eens waren, maar hun liefde was veelomvattend. De ware Christelijke liefde strekte zich uit tot al de heiligen, ofschoon die op verren afstand zijn en van elkaar in opvattingen en manieren van ondergeschikt belang mogen verschillen.
   2. De vermaning zelf spoort aan tot al meer en meer toenemen in deze grote genade van broederliefde, vers 10. Ofschoon deze Thessalonicenzen in zekeren zin geen behoefte hadden aan de vermaning tot broederlijke liefde, alsof die ontbrak, toch moesten zij aangevuurd worden tot gebed om meer en naarstigheid om er in toe te nemen. Niemand hier op aarde heeft volkomen lief. Zij, die in ene of andere genade uitmunten, hebben behoefte om daarin toe te nemen en te volharden.
2. Stilheid en ijver in hun beroep. Merk op:
   1. De apostel vermaant tot deze plichten, dat zij zich zouden benaarstigen om stil te zijn, vers 11. Het is zeer begeerlijk een kalme en rustige gemoedsgesteldheid te hebben, en zich vredelievend en stil te gedragen. Dit helpt veel tot het geluk van ons zelven en van anderen, en Christenen moeten zich benaarstigen rustig te zijn. Wij moeten ijverig zijn om kalm en rustig van geest te worden, onze zielen in lijdzaamheid te bezitten en kalm tegenover anderen te zijn, van een zachten, vriendelijken en vredelievenden aard, die twist en strijd vermijdt. Satan is zeer bezig om ons te verontrusten, en er is veel in onze harten, dat ons geschikt maakt om verontrust te worden, laat ons daarom ons benaarstigen om rustig te zijn. Er volgt: en uw eigen dingen te doen. Wanneer wij daarbuiten gaan,

stellen wij ons aan zeer veel verontrusting bloot. Bemoeiallen, die zich altijd in de zaken van anderen mengen, hebben slechts weinig rust in hun zielen en veroorzaken grote verontrusting aan hun naasten. En dikwijls letten zij zeer weinig op de vermaning om ijverig te zijn in hun eigen zaken, en te werken met hun eigen handen, hetgeen de apostel hun juist krachtig aanbeval en hetgeen ook van ons geëist wordt. Het Christendom ontslaat ons niet van het werk en de plichten van ons eigenaardig beroep, maar verlangt dat wij daarin ijverig zullen zijn.

* 1. De vermaning wordt aangedrongen met een dubbele beweegreden.
     1. Dan zullen wij eerlijk wandelen. Wij zullen daardoor eerlijk, bescheiden en aanbevelenswaardig wandelen tegenover degenen, die buiten zijn, vers 12. Dat zal een handelwijze overeenkomstig het Evangelie zijn en een goed gerucht overbrengen aan hen, die het niet kennen of er vijandig tegen zijn. Het is een sieraad voor onzen godsdienst, wanneer zijn belijders een milden en rustigen geest tonen, vlijtig zijn in hun eigen werk en zich niet met anderer zaken bemoeien.
     2. Wij zullen een gerust leven hebben en geen ding van node hebben, vers 12. Dikwijls brengen de mensen door eigen nalatigheid zich in moeilijke omstandigheden en tot grote ontberingen, terwijl zij, die in hun eigen zaken ijverig zijn, geen gebrek hebben en geen ding ontberen, dat hun nodig is. Zij zijn niet lastig voor hun vrienden en geen aanstoot voor vreemden. Zij winnen hun eigen brood en hebben daarin het grootste genoegen.

1 Thessalonicenzen 4:13-18

In deze woorden vertroost de apostel de Thessalonicenzen, die treurden over den dood van hun familieleden en vrienden, die in den Heere ontslapen waren. Zijn voornemen is om hen te bewaren voor buitensporige smart of ongeëvenredigde droefheid daarover. Alle droefheid over den dood van vrienden is ver van laakbaar, wij mogen in elk geval wenen over ons zelven al bewenen wij hun lot niet, wij mogen ons eigen verlies betreuren al is dat ook voor hen gewin. Maar toch moet onze droefheid niet ongematigd zijn, want:

1. Dat zou zijn alsof wij geen hoop hadden, vers 13. Het zou zijn alsof wij heidenen waren, die geen hoop hebben op een beter leven na dit leven, terwijl wij, als Christenen, de meest-vaste hoop hebben, de hoop op een eeuwig leven, hetwelk God, die niet liegen kan, ons beloofd heeft. En die moet al onze vreugde en al onze droefheid over enig aards ding matigen. Deze hoop is meer dan voldoende om op te wegen tegen al onze smarten en ellenden van den tegenwoordigen tijd.
2. Het zou een bewijs zijn van onwetendheid betreffende den toestand van de afgestorvenen, vers

13. Er zijn sommige dingen betreffende de ontslapenen, waaromtrent wij niet anders dan onwetend kunnen zijn, want het land, waarheen zij gingen, is een land van duisternis, waaromtrent wij weinig weten en waarmee wij geen gemeenschap hebben. In den dood gaan, is gaan, wij weten niet waarheen en voortleven, wij weten niet hoe. De dood is een onbekend ding en omtrent den staat van den dood, of liever den staat na den dood, zijn wij grotendeels in het duister. Maar toch zijn er enkele dingen, bepaaldelijk betreffende hen, die in den Heere ontslapen zijn, waaromtrent wij niet behoeven en niet behoren onwetend te zijn. En indien deze dingen goed verstaan en behoorlijk beschouwd worden, zijn zij voldoende om onze smart omtrent hen te lenigen.

1. Zij zijn ontslapen in Jezus. Zij zijn ontslapen, vers 13. Zij zijn in Christus in slaap gevallen, 1 Corinthiërs 15:18. De dood heeft hen niet vernietigd, hij is voor hen slechts een slaap. Hij is hun rust, hun ongestoorde rust. Zij zijn uit deze moeitevolle wereld vertrokken, om van al hun arbeid en zorgen te rusten, en zij slapen in Jezus, vers 14. Zij zijn met Hem verenigd, zij slapen in Zijn armen, onder Zijn bijzondere zorg en bescherming. Hun zielen zijn in Zijne tegenwoordigheid, hun stof is onder Zijn bewaring en macht, zodat zij niet verloren zijn, zij hebben door den dood niets verloren maar veel gewonnen, en hun weggaan uit deze wereld was overplaatsing in een betere.
2. Zij zullen uit den dood opgewekt worden en opwaken uit hun slaap, want God zal hen weder brengen met Hem, vers 14. Zij zijn nu bij God en daar beter dan zij hier waren, en wanneer God komt zal Hij hen weder brengen met Hem. De leer van de wederopstanding en van de wederkomst van Christus is het grote behoedmiddel tegen de vrees voor den dood en tegen onmatige droefheid over den dood van onze Christelijke vrienden. En van deze leer hebben wij volle zekerheid, omdat wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, vers 14. Het wordt als zeker aangenomen, dat alle Christenen dat weten en geloven. De dood en de opstanding van Christus zijn de grondwaarheden van het Christelijk geloof en geven ons hoop op een zalige opstanding, want Christus, opgewekt van de doden, is de eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn, en daarom zijn ook niet verloren degenen, die in Hem ontslapen zijn, 1 Corinthiërs 15:18, 20. Zijne verrijzenis is de volkomen bevestiging van al wat in het Evangelie gezegd is, en van al wat de Heere zelf gezegd heeft, en Hij heeft het leven en de onverderflijkheid aan het licht gebracht.
3. Hun staat en toestand zal bij de wederkomst van Christus heerlijk en gelukkig zijn. Dit zegt de apostel den Thessalonicenzen door het woord des Heeren, vers 15, door goddelijke openbaring van den Heere Jezus. Want ofschoon de opstanding der doden en een staat van toekomstig geluk ook deel uitmaken van het geloof der Oud-Testamentische heiligen, zijn deze in en door het Evangelie toch veel duidelijker geopenbaard. Door dit woord des Heeren weten wij:
   1. Dat de Heere Jezus van den hemel zal neerkomen in al de heerlijkheid en majesteit van de betere wereld, vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep nederdalen van den hemel. Hij voer naar den hemel op na Zijne opstanding en ging door de hemelen door tot in den derden hemel, die Hem moest ontvangen tot de wederoprichting aller dingen, en dan zal Hij wederkomen en verschijnen in Zijne heerlijkheid. Hij zal van den hemel nederdalen in onze lucht, vers 17. De verschijning zal zijn met kracht en heerlijkheid, met een geroep, het geroep van een koning, met de macht en het gezag van een groot koning en overwinnaar, met de stem des archangels, en een ontelbaar heir van engelen die Hem volgen. Wellicht zal een hunner, als aanvoerder van deze heirscharen des Heeren, het teken van Zijne nadering geven, en de heerlijke verschijning van dezen groten Verlosser en Rechter aankondigen en bekendmaken met het blazen van de bazuin Gods. Want de bazuin zal slaan, en dat zal allen doen ontwaken, die in het stof der aarde slapen, en de gehele wereld oproepen om voor den Rechter te verschijnen.
   2. Want de doden zullen opgewekt worden.

Die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, vers 16, alvorens zij, die levend overgebleven zijn, bij de wederkomst des Heeren veranderd worden, en daardoor zullen dus zij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet voorkomen degenen, die ontslapen zijn, vers 15. De eerste zorg van den Verlosser in dien dag zal Zijn heiligen betreffen. Hij zal de gestorven heiligen opwekken alvorens de levend overgeblevenen de grote verandering ondergaan, zodat zij, die niet ontslapen zijn, geen groter voorrecht zullen hebben dan zij, die in Jezus ontslapen zijn.

* 1. Zij, die levend overbleven, zullen dan veranderd worden. Zij zullen tezamen met de anderen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet in de lucht, vers 17. Bij, of onmiddellijk voor, deze opneming in de wolken zullen zij, die levend overbleven, een machtige verandering ondergaan, die gelijk zal staan met sterven. Deze verandering is zo geheimzinnig, dat wij haar niet begrijpen kunnen, wij weten er weinig of niets van, 1 Corinthiërs 15:51. Alleen in het algemeen: dit sterflijke moet onsterflijkheid aandoen, en deze lichamen moeten geschikt gemaakt worden om het koninkrijk Gods te beërven, waartoe vlees en bloed niet instaat zijn. De verandering zal geschieden in een ogenblik, in een punt des tijds, 1 Corinthiërs 15:52, tegelijk met of niet lang na de verrijzenis van hen, die in Jezus ontslapen zijn. Zij, die opstonden en zij, die veranderd werden, zullen elkaar ontmoeten in de wolken en aldaar verenigd worden met hunnen Heere, om Zijn komst mede te vieren, de kroon der heerlijkheid te ontvangen, welke Hij geven zal aan hen die in Hem geloven, en deel te nemen aan Zijne rechtspraak, goedkeurende en toejuichende het vonnis, dat Hij zal vellen over den vorst der duisternis en over al de godlozen, die veroordeeld zullen worden tot verwoesting met den duivel en zijne engelen.
  2. Den zegen van de heiligen in dien dag.

Alzo zullen wij altijd met den Heere wezen, vers 17. Het zal een deel van hun geluk uitmaken, dat al de heiligen elkaar zullen ontmoeten en altijd met elkaar zijn, maar de voornaamste zaligheid van den hemel is deze: te zijn met den Heere, Hem te zien, met Hem te leven, zich in Hem te verblijden, eeuwiglijk. Dit moet de heiligen vertroosten over den dood hunner vrienden, dat, ofschoon de dood een scheiding gemaakt heeft, hun zielen en lichamen weer verenigd zullen worden, wij met hen verenigd zullen worden, wij en zij met al de heiligen voor altijd met den Heere zijn zullen, zonder ooit enige scheiding meer te duchten te hebben. En de apostel wil dat wij elkaar vertroosten met deze woorden, vers 18. Wij moeten ons benaarstigen elkaar in tijden van droefheid te steunen: niet elkanders geestkracht neerslaan, niet elkanders handen slap maken, maar elkaar vertroosten. En dat kan geschieden door nauwlettende overweging en bespreking van de goede lessen, die geleerd kunnen worden van de leer der opstanding van de doden, de wederkomst van Christus en de heerlijkheid van de heiligen in dien dag.

HOOFDSTUK 5

1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
2. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
3. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
4. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
5. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;
6. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
7. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.
8. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
9. Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.
10. En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;
11. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
12. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
13. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
14. Verblijdt u te allen tijd. 17 Bidt zonder ophouden.

18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 19 Blust den Geest niet uit.

1. Veracht de profetieen niet.
2. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
3. En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
4. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 25 Broeders, bidt voor ons.
5. Groet al de broeders met een heiligen kus.
6. Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde. 28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden.

De apostel, na in het tweede gedeelte van het vorige hoofdstuk de opstanding der heiligen en de wederkomst van Christus besproken te hebben, gaat voort met het aantonen hoe nutteloos het is onderzoek te doen naar den juisten tijd van Christus’ wederkomst, die plotseling geschieden zal, verschrikkelijk zijn voor de goddelozen, maar troostvol voor de heiligen, vers 1-5. Hij vermaant hen tot de plichten van waakzaamheid, matigheid en geloofsoefening, tot liefde en hoop, zoals hun betaamt, vers 6-10. In de volgende woorden vermaant hij hen tot verschillende deugden, jegens anderen en jegens elkaar te betrachten, vers 11-15. Daarna tot verscheidene andere Christelijke plichten van groot belang, vers 16-22, en sluit daarna den brief, vers 23 -28.

1 Thessalonicenzen 5:1-5

In deze woorden letten wij op:

1. De apostel zegt den Thessalonicenzen, dat het onnodig en nutteloos is onderzoek in te stellen naar den juisten tijd van Christus’ wederkomst. Van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node, dat men u schrijve, vers 1. Het is zeker dat Christus wederkomt, en de tijd daarvoor is vastgesteld, maar er was geen noodzaak dat de apostel daarover schreef, en daarom was hem dienaangaande geen openbaring gegeven. Ook moeten wij, zomin als hij, onderzoek instellen naar deze tijdsbepaling, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft. Van dien dag en die ure weet niemand. Christus zelf openbaarde dat niet toen Hij op aarde was, dat behoorde niet tot Zijne roeping als de grote profeet van de gemeente, ook openbaarde hij het niet aan Zijne apostelen, want er bestond geen noodzaak toe. Er zijn tijden en gelegenheden voor ons, om daarin ons werk te doen, het is onze plicht en ons belang die te kennen en waar te nemen, maar wij weten niet den tijd en de gelegenheid, waarop wij rekenschap afleggen moeten: en het is niet noodzakelijk dat wij die weten. Er zijn vele dingen, welke onze ijdele nieuwsgierigheid verlangt te weten, waarvan in ‘t geheel geen noodzaak voor ons bestaat, en waarvan de wetenschap ons ook geen goed zou doen.
2. Hij vertelt ons dat de wederkomst van Christus plotseling zal geschieden en voor de meeste mensen een grote verrassing zal zijn, vers 2. En dat is iets wat zij wel zeer goed weten, of behoorden te weten, want onze Heere zelf heeft het ook gezegd: In welke ure gij het niet meent zal de Zoon des mensen komen Mattheus 24:44. Zie ook Markus 13:35, 36.

Zo waakt dan, want gij weet niet wanneer de heer des huizes komen zal, opdat hij niet onvoorziens kome en u slapende vinde. En zonder twijfel had de apostel hun niet alleen meegedeeld dat Christus wederkomen zal, maar ook dat Zijn wederkomst onverwacht zal zijn, want dat is de bedoeling van Zijn komst als een dief in den nacht, Openbaring 16:15. De dief komt gewoonlijk in het stilste uur van den nacht, wanneer hij het minst verwacht wordt. Zulk een verrassing zal de dag des Heeren zijn, zo plotseling en verrassend zal Zijn verschijning wezen. De wetenschap daarvan kan nuttiger zijn dan de wetenschap van den juisten tijd, want dat kan maken dat wij wakende zijn en op wacht staan, om gereed te zijn wanneer Hij komt.

1. Hij zegt hun hoe verschrikkelijk die wederkomst van Christus zal zijn voor de godlozen, vers 3. Die dag des Heeren zal hun ondergang zijn. De rechtvaardige God zal verderf brengen over Zijne en Zijns volks vijanden, en dit verderf zal algeheel en onherstelbaar zijn.
2. Het zal haastig zijn. Het zal over hen komen en hen overvallen temidden van hun vleselijke gerustheid en vrolijkheid, wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en zonder gevaar, wanneer zij dromen van voorspoed en zich vermaken met de ijdelheden van hun verbeelding, en hun zinnen en er niet aan denken: -gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, op den gezetten tijd misschien, maar altijd onverwacht en zonder dat er veel voor gevreesd wordt.
3. Het zal ene onontkoombare verwoesting zijn. Zij zullen het geenszins ontvlieden, er is geen mogelijkheid om er aan te ontkomen. Geen middel kan uitgevonden wordenom de verschrikking en de straf van dien dag te ontsnappen. Er zal geen plaats zijn, waar de werkers der ongerechtigheid

zich zullen kunnen verbergen, geen schuilplaats tegen den storm, geen schaduw tegen de hitte, die de godlozen verteren zal.

1. Hij zegt hun hoe troostvol deze dag voor de rechtvaardigen zijn zal, vers 4, 5. Merk hier op: hun karakter en voorrecht. Zij zijn niet in de duisternis, zij zijn kinderen des lichts. Dat was de gelukkige toestand van de Thessalonicenzen en is het van alle ware Christenen. Zij zijn niet in een toestand van zonde en duisternis als de heidenwereld. Zij waren eertijds duisternis, maar nu zijn zij licht in den Heere. Zij werden begunstigd met de goddelijke openbaring van dingen, die onzichtbaar en eeuwig zijn, met name betreffende de wederkomst van Christus en hare gevolgen. Zij waren kinderen des daags, want de morgenster was over hen opgegaan, ja de Zon der gerechtigheid had hen beschenen met genezing onder hare vleugelen. Zij verkeerden niet langer in de duisternis van het heidendom, noch onder de schaduwen der wet, maar onder het Evangelie, dat het leven en de onverderflijkheid aan het licht bracht, 2 Timotheus 1:10. Hun groot voordeel daardoor: die dag zou hen niet als een dief bevangen, vers 4. Het zou tenminste hun eigen schuld zijn indien zij door dien dag overvallen werden. Zij waren behoorlijk gewaarschuwd en hadden overvloedige hulp verkregen om tegen dien dag te voorzien en te mogen hopen met vertroosting en vertrouwen voor den Zoon des mensen te zullen staan. Het zou zijn een tijd van verkoeling (van verfrissing) voor het aangezicht des Heeren, waarin zij, die Hem verwachten zonder zonden, zullen openbaar worden tot zaligheid. En die zal dus tot hen komen als een vriend bij dag en niet als een dief in den nacht.

1 Thessalonicenzen 5:6-10

Op hetgeen hij gezegd heeft, bouwt de apostel vermaningen tot verscheidene nodige deugden.

1. Tot waakzaamheid en nuchterheid, vers 6. Deze deugden zijn onderscheiden van, maar nauw verbonden met elkaar. Want aangezien wij aangevochten worden door zo vele verzoekingen tot onmatigheden en buitensporigheden, moeten wij nuchter blijven, anders zullen wij niet waakzaam zijn, en tenzij wij ons nuchter houden, zullen wij niet lang waken kunnen.
   1. Zo laat ons dan niet slapen als de anderen, maar laat ons waken, wij mogen niet zeker en zorgeloos zijn, ons niet overgeven aan geestelijke luiheid en ijdelheid. Wij moeten onze wacht niet verlaten, maar voortdurend waken tegen de zonde en de verzoeking daartoe. Over het algemeen zijn de mensen te zorgeloos voor hun verplichtingen en te onoplettend tegenover hun geestelijke vijanden. Zij zeggen: "Vrede en geen gevaar!" terwijl zij in het grootste gevaar zijn, sluimeren de kostbare ogenblikken weg, waaraan hun eeuwigheid hangt, brengen die door in ijdele dromen, en hebben niet meer gedachten of zorg voor een andere wereld dan mensen, die vast in slaap zijn, hebben kunnen. Zij beschouwen de dingen van de andere wereld in ‘t geheel niet, omdat zij diep in slaap zijn, of zij beoordelen ze geheel verkeerd, omdat zij dromen. Maar laat ons waken en ons gedragen als mensen, die wakker zijn en op wacht staan.
   2. Laat ons ook nuchter zijn, gematigd en ingetogen. Laat ons onze natuurlijke begeerten en verlangens naar de aardse dingen binnen de behoorlijke perken houden. Nuchterheid is gewoonlijk de tegenstelling van overdaad in eten en drinken, en wordt hier bepaald tegenover dronkenschap gesteld, maar ze strekt zich ook uit tot alle aardse dingen. Zo waarschuwde onze Zaligmaker Zijne discipelen: Wacht uzelven, dat uwe harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome, Lukas 21:34.

Onze bescheidenheid derhalve, in alle aardse dingen, moet allen mensen bekend zijn, want de Heere is nabij. Buitendien zijn waakzaamheid en nuchterheid betamelijk voor den Christen, want hij is een kind des daags en die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken, vers

7. Het is schandelijk voor een gezond mens om overdag te slapen, want dat is de tijd om te werken en niet om te slapen. En niet minder schandelijk is het om overdag dronken te zijn, als aller oog op hem gevestigd is om zijn verlaging te zien. Het was niet vreemd dat zij, die het voorrecht van een goddelijke openbaring misten, zich door den duivel in den slaap van vleselijke gerustheid lieten sussen, en dat dezen de teugels op den nek van hun vleselijke lusten wierpen en zich daardoor lieten vervoeren naar allerlei uitspatting en overdaad, want voor hen was het nacht. Zij waren niet gevoelig voor hun gevaar en daarom sliepen ze, zij hadden geen begrip van hun plichten en daarom waren ze dronken, maar het is voor Christenen ten hoogste verkeerd ook zo te handelen. Hoe zullen Christenen, wie het volle licht van het Evangelie in het aangezicht straalt, zorgeloos zijn voor hun zielen en geen aandacht geven aan de betere wereld? Zij, op wie zo menig oog gevestigd is, behoren zich met meer dan gewone bedachtzaamheid te gedragen.

1. Teneinde gewapend zowel als waakzaam te zijn, moeten wij de gehele wapenrusting Gods aandoen. Dat is noodzakelijk voor de nuchterheid, die ons betaamt, en zal de beste voorbereiding voor den dag des Heeren zijn, want onze geestelijke vijanden zijn talrijk, machtig en kwaadaardig.

Zij halen menigeen tot zich over, en houden hem vast, en maken hem zorgeloos, gerust en bevooroordeeld, door hem dronken te maken, dronken met hoogmoed en met hartstocht, dronken en zinneloos met zelfbedrog, dronken met inwilliging der begeerlijkheden. Wij moeten daarom ons tegen hen wapenen, door het geestelijk borstwapen aan te doen om ons hart te beschermen, den geestelijken helm op te zetten om ons hoofd te bedekken, en deze geestelijke wapenrusting bestaat uit de drie voorname Christelijke deugden: geloof, liefde en hoop, vers 8. Wij moeten leven door het geloof, en dat zal ons waakzaam en nuchter maken. Indien wij geloven dat het oog van God, die een geest is, altijd op ons gevestigd is, dat wij met geestelijke vijanden te worstelen hebben, dat er een wereld der geesten is, waarvoor wij moeten voorbereid worden, dan zal dat ons een reden wezen om waakzaam en nuchter te zijn. Het geloofzal onze beste verdediging tegen de aanvallen van onze vijanden zijn.

* 1. Wij moeten een door liefde ontvlamd hart hebben, en dat zal ook een verdedigingsmiddel zijn. Oprechte en vurige liefde tot God en de goddelijke dingen zal ons waakzaam en nuchter houden en ons bewaren voor afval in tijden van droefheid en verzoeking.
  2. Wij moeten op de zaligheid onze hoop stellen, en daarop een levende hoop hebben. Deze zekere hoop, door genade op het eeuwige leven, zal als een helm zijn om het hoofd te verdedigen, en ons verhinderen om dronken te worden door de vermaken onzer zinnen, die slechts voor een tijd zijn. Indien wij op de zaligheid hopen, laat ons dan zorgzaam zijn dat wij niets doen dat onze hoop kan schokken, of ons onwaardig of onbekwaam maken voor de grote zaligheid, waarop wij hopen. Na de zaligheid en de hoop daarop vermeld te hebben, toont de apostel aan welken grond de Christenen hebben om op deze zaligheid te hopen. Dienaangaande merken wij op. Hij zegt niet dat zij het verdiend hebben. Neen, de leer van onze verdienste is onschriftuurlijk en tegenschriftuurlijk, daarin kan geen goede grond voor enige hoop gevonden worden. Onze hoop moet gevestigd zijn:

1. Op Gods verkiezing. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, vers 9. Wanneer wij onze zaligheid in haar wortel willen opsporen, moeten wij teruggaan tot Gods uitverkiezing. Zij, die leven en sterven in duisternis en onwetendheid, die slapen en dronken zijn alsof het nacht ware, zijn-het is slechts al te duidelijk-gesteld tot toorn. Maar zij, die kinderen des daags zijn, indien zij waken en nuchteren zijn, leveren daardoor het bewijs, dat zij zijn verkoren om de zaligheid te verkrijgen. En de zekerheid en vastheid van de goddelijke verkiezing zijn de grote steun en aanmoediging voor onze hoop. Indien wij de zaligheid moesten verkrijgen door onze eigen verdiensten ofkracht, dan zouden wij er slechts weinig of geen hoop op mogen stellen. Maar nu wij zien dat wij ze verkrijgen door kracht van Gods verkiezing, waarvan wij zeker weten dat ze niet wankelen kan, (want het voornemen, dat naar de verkiezing is, staat vast), nu bouwen wij daarop onze onwankelbare hoop. Voornamelijk wanneer wij beschouwen:
2. De verdiensten en genade van Christus, en de zaligheid die daar is in onzen Heere Jezus Christus, die voor ons stierf. Onze zaligheid is daarom te danken aan, en onze hoop op haar is gevestigd op, de verzoening door Christus, zowel als op de verkiezing Gods. Indien wij denken aan Gods genadig voornemen, moeten wij het niet minder doen aan Christus’ lijden en sterven, opdat hetzij wij waken, hetzij wij slapen (hetzij wij leven of dood zijn, want de dood is voor de gelovigen slechts een slaap, zoals de apostel tevoren heeft aangeduid) wij met Christus leven zouden, leven in vereniging met Hem in heerlijkheid voor eeuwig. En gelijk de zaligheid, waarop de Christenen hopen, bestaat in het altijd bij den Heere zijn, zo is de grondslag van deze hoop onze eenheid met Hem. Indien zij met

Christus verenigd zijn’ en leven in Hem, en leven voor Hem, dan zal de slaap des doods geen inbreuk maken op hun geestelijk leven, en nog veel minder op het leven in heerlijkheid hiernamaals. Integendeel, Christus stierf voor ons, opdat wij, hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, de Zijnen zouden zijn, opdat wij leven voor Hem zolang wij hier zijn, en eens leven met Hem wanneer wij daar komen.

1 Thessalonicenzen 5:11-15

In deze woorden wekt de apostel de Thessalonicenzen op tot verscheidene plichten.

1. Jegens hen, die nauw met hen verwant waren. Dezen moeten elkaar vertroosten, opwekken en stichten, vers 11.
2. Zij moeten elkaar vertroosten of vermanen, het oorspronkelijke woord heeft deze beide betekenissen. Zij zijn waarschijnlijk meestal het best geschikt om anderen te troosten, die zich zelven vertroosten kunnen, en daarom is de beste wijze om ons zelven te vertroosten of anderen troost toe te dienen, de vermaning door het Woord. Wij moeten niet enkel zorg dragen voor ons eigen welzijn en onzen eigen troost, maar ook trachten den troost en het welzijn van anderen te bevorderen. Hij is een Kaïn, die zeggen kan: Ben ik mijns broeders hoeder? Wij moeten elkanders lasten dragen en alzo de wet van Christus vervullen.
3. Zij moesten elkaar stichten. Wij moeten najagen hetgeen tot de stichting onder elkaar dient, Romeinen 14:19. De Christenen zijn levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis, dus moeten zij trachten het welzijn der gemeente te bevorderen door elkaar in het werk der genade op te bouwen. En het is de roeping van een ieder onzer, goed na te gaan wat kan strekken tot stichting van hen met wie wij omgaan, teneinde alle mensen tot hun wezenlijk nut te behagen. Wij moeten onze kennis en ondervinding aan elkaar mededelen. Wij moeten ons met elkaar verenigen in gebed en dankzegging. Wij moeten elkaar een goed voorbeeld geven. En het is de plicht voornamelijk van hen, die gezamenlijk in dezelfde omgeving of in hetzelfde gezin leven, om elkaar te stichten, dat is de beste nabuurschap en het beste middel om te beantwoorden aan het doel der samenleving. Zij, die nauw met elkaar in betrekking staan en liefde voor elkaar hebben, verkrijgen daardoor de beste gelegenheid, en liggen derhalve onder de grootste verplichting, om elkaar deze vriendelijkheid te bewijzen. Deze Thessalonicenzen deden dat (gelijk gij ook doet), en derhalve werden zij vermaand om daarin voort te gaan en toe te nemen. Zij, die het goede doen, behoeven opwekkingen om verder en meer goed te doen, en om voort te gaan in hetgeen waarmee zij bezig zijn.
4. Hij toont hun hun plicht jegens hun dienaren, vers 12, 13. Ofschoon de apostel van hen verwijderd was, hadden zij anderen die onder hen arbeidden en aan welke zij dezelfde plichten te vervullen hadden. De apostel vermaant hen op te merken:
5. Wat den dienaren in hun werk is voorgeschreven. Zij moeten meer waarde hechten aan het werk en den plicht, waartoe zij geroepen zijn, dan aan eerbiedwaardige en eervolle titels. Hun werk is zeer gewichtig, zeer eerbiedwaardig en nuttig.
6. Dienaren moeten onder hun gemeenteleden werken met ijver en aanhoudend. Zij moeten arbeiden in het woord en in de leer, 1 Timotheus 5:17. Zij worden arbeiders genoemd en mogen geen luiaards zijn. Zij moeten in hun gemeente arbeiden, om te onderrichten, te vertroosten en te stichten. En:
7. Dienaren moeten hun gemeente regeren, 1 Timotheus 5:17. Zij moeten regeren, niet met kracht, maar met liefde. Zij moeten geen heerschappij voeren als tijdelijke heren, maar regeren als geestelijke gidsen, door goede voorbeelden aan de kudde te geven. Zij zijn over de gemeente des

Heeren, maar moeten zich onderscheiden van aardse overheidspersonen, en ook laten uitkomen dat zij slechts dienaren onder Christus zijn, door Hem aangesteld, en die Zijn volk moeten regeren naar Zijne wetten, en niet naar hun eigen inzettingen. Dat moet het einddoel van al hun dienst en arbeid zijn: de dienst en de eer des Heeren.

1. Zij moeten de mensen vermanen, niet alleen in het openbaar, maar ook bij elke gelegenheid in het bijzonder. Zij moeten hen leren het goede te doen, en bestraffen als zij kwaad verrichten. Het is hun plicht niet alleen goeden raad te geven, maar ook te vermanen, de kudde voor dreigende gevaren te waarschuwen en te bestraffen over verzuimen en misslagen.
2. Wat de plicht is der gemeente jegens de dienaren. Er is wederzijdse verplichting tussen dienaren en gemeente. Indien de dienaren onder de gemeenteleden zullen werken dan:
   1. Moet de gemeente hen kennen. Gelijk de herder de schapen moet kennen, moeten de schapen den herder kennen. Zij moeten zijn persoon kennen, zijn stem horen, hem voor hun herder erkennen, en aandacht tonen voor zijn lering, bestiering en vermaning.
   2. Zij moeten hun dienaren in liefde hoogachten, zij moeten den dienst zijner bediening hogelijk waarderen, hun dienaren eren en liefhebben, en hun achting en genegenheid bij alle gelegenheden tonen, en zulks om huns werks wil, omdat hun roeping is de eer van Christus en het welzijn der zielen te bevorderen. Getrouwe dienaren moeten om hun werk niet licht geteld, maar daarentegen in hoge achting gehouden worden. Het werk der bediening is ver van minder waardigheid te geven aan hen, die om andere redenen achting verdienen, het strekt integendeel tot eer voor hen, die zeer getrouw en ijverig zijn, ofschoon zij anders op eer geen aanspraak kunnen maken, en zal hun van goede gemeenten die eer en achting doen verwerven, welke zij overigens niet konden verwachten.
3. Hij geeft verschillende vermaningen betreffende de verplichtingen, welke Christenen jegens elkaar hebben.
4. Zijt vreedzaam onder elkaar, vers 13. Sommigen menen (met het oog op enkele afschriften) dat deze vermaning aan de gemeente is gericht ten opzichte van haar dienaren, om vreedzaam met hen te leven, en nooit verschil te verwekken of aan te vuren tussen dienaar en gemeente, hetgeen zeker een hindernis zou zijn voor het werk van den dienaar en de stichting der gemeente. Dit is zeker, dat dienaren en gemeente alles hebben te vermijden wat verkoeling van hun wederzijdse genegenheid zou kunnen veroorzaken. En de gemeenteleden moeten vreedzaam onder elkaar zijn, al doen wat zij kunnen om te voorkomen dat er verschillen onder hen ontstaan en blijven bestaan, en alle middelen aanwenden om vrede en harmonie te bevorderen.
5. Vermaant de ongeregelden, vers 14. In alle gezelschappen zullen enigen zijn, die ongeregeld wandelen, die buiten hun roeping en plaats gaan, en het is niet enkel de plicht van de dienaren, maar van alle Christenen, om dezulken te waarschuwen en te vermanen. Dezulken moeten om hun zonden bestraft worden, gewaarschuwd voor het gevaar, en zonder omwegen gewezen op het nadeel, dat zij hun eigen zielen berokkenen, en de schade, die zij aan anderen kunnen veroorzaken. Hun moet voorgehouden worden wat zij behoren te doen, en zij moeten bestraft worden indien zij anders handelen.
6. Vertroost de kleinmoedigen. Door dezen worden bedoeld de bedeesden en zwakken van hart, of zulke die neergebogen en bedroefd van geest zijn. Sommigen zijn lafhartig, bevreesd voor moeilijkheden, ontzenuwd door de gedachte aan gevaren, verliezen en beproevingen. Zij moeten aangemoedigd worden, wij mogen hen niet verachten, maar moeten hen vertroosten, en wie weet wat een goed en vertroostend woord nog kan uitwerken!
7. Ondersteunt de zwakken. Sommigen zijn niet goed instaat om hun werk te verrichten, of hun lasten behoorlijk te dragen, wij moeten hen daarom ondersteunen, helpen in hun zwakheden, een deel van hun lasten dragen, en zo hen voorthelpen. Zeker, het is de genade van God, die dezulken moet ondersteunen en kracht geven, maar wij moeten hen wijzen op die genade en trachten hen aan die genade te doen deel krijgen.
8. Zijt lankmoedig jegens allen. Wij moeten dragen en verdragen. Wij moeten lankmoedig zijn, en onzen toorn onderdrukken, wanneer die opkomt bij het vermoeden van beledigingen, tenminste wij moeten ten spoedigste onzen toorn inbinden. En deze plicht moet betracht worden jegens alle mensen, goede en slechte, aanzienlijke en geringe. Wij moeten niet hoog zijn in onze verwachtingen en eisen, niet ruw in onze terechtwijzingen, niet hard in onze onderstellingen, maar trachten van alles de lichtzijde te zien, en van ieder het beste te denken wat wij kunnen.
9. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde. Hier moeten wij op toezien en er zeer zorgzaam in zijn. Wij moeten in elk geval vermijden, dat wij ons zelven zouden wreken. Indien anderen ons onrecht aandoen, geeft dat ons geen recht om het hun te vergelden, door hetzelfde of enig ander onrecht hun aan te doen. Het betaamt ons te vergeven als dezulken, die van God vergeving hebben ontvangen of hopen te ontvangen.
10. Jaagt ten allen tijde het goede na. Over het algemeen moeten wij er op letten om onzen plicht te vervullen, Gode te behagen, onder alle omstandigheden, om het even of de mensen ons goed of slecht daarvoor vergelden, wat de mensen ons ook aandoen, wij moeten hun goeddoen. Wij moeten altijd trachten zegen te verspreiden en dienstig te zijn aan het welzijn van anderen, zowel onder de onzen in de eerste plaats, als zijnde de huisgenoten des geloofs, en daarna, zoveel in ons is, aan alle mensen, Galaten 6:10.

1 Thessalonicenzen 5:16-22

Hier vinden wij verscheidene korte vermaningen, die gemakkelijk te onthouden zijn, maar waarvan wij groot nut zullen hebben indien wij er onze harten en ons leven naar regelen, want die plichten zijn van groot belang, en het is goed op te merken hoe ze met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhangen.

1. Verblijdt u te allen tijd, vers 16. Men moet hieronder verstaan geestelijke blijdschap, want van aardse blijdschap mogen wij genieten als niet-blijde zijnde, wij hebben niet vele jaren te leven en mogen ons in die jaren verblijden, maar de blijdschap in God duurt eeuwig. Door Hem wordt onze blijdschap vervuld en het is onze eigen schuld indien wij niet voortdurend in feestelijke stemming zijn. Ook indien wij over enige aardse zaak in droefheid zijn, mogen wij ons toch verblijden, 2 Corinthiërs 6:10. Een godvruchtig leven is een aangenaam leven, een leven van voortdurende blijdschap.
2. Bidt zonder ophouden, vers 17. Het middel om ons altijd te verblijden, is zonder ophouden te bidden. Wij zouden ons meer verblijden indien wij meer baden. Wij moeten onze vaste tijden voor het gebed hebben, èn voortdurend in gebed aanhouden. Wij moeten altijd bidden en niet vertragen, bidden zonder verflauwing en voortgaan met bidden, tot wij komen in de wereld, waar het gebed wordt opgelost in dankzegging. De bedoeling is niet dat de mensen nooit iets anders doen moeten dan bidden, maar dat niets van hetgeen wij overigens doen, ons mag terughouden van het gebed op zijn tijd. Bidden zal ons helpen, en niet hinderen, in alle goede werk en nuttige bezigheid.
3. Dankt God in alles, vers 18. Terwijl wij bidden zonder ophouden, moeten wij niet verzuimen steeds te danken en in alles, wij zullen er ook steeds reden voor hebben. Wij moeten in alles onze begeerten met bidden en smeken Gode bekendmaken, maar daarbij de dankzegging niet verwaarlozen, Filippenzen 4:6. Wij moeten dankbaar zijn in alle omstandigheden, zowel in tegenspoed als in voorspoed. Het staat nooit zo slecht met ons of het kon nog erger zijn. Indien wij ook nog zoveel reden hebben om onze nederige klachten Gode bekend te maken, nooit hebben wij reden om ons over God te beklagen, maar altijd reden tot veel lof en dank. De apostel zegt: Dat is de wil van God in Christus Jezus over u. God is met ons verzoend door Christus Jezus, in Hem, door Hem, en om Zijnentwil vergunt Hij ons dat wij ons voortdurend verblijden, en zegt ons dat wij in alles Hem danken zullen. Dat is Gode aangenaam.
4. Blust den Geest niet uit, vers 19, want het is de Geest der genade en der gebeden, die onze zwakheden te hulp komt, die ons in onze gebeden en dankzeggingen bijstaat. Van de Christenen wordt gezegd, dat zij gedoopt zijn met den Heiligen Geest en met vuur. Hij werkt als vuur, door de zielen der mensen te verlichten, te bezielen en te reinigen. Wij moeten zorg dragen dat wij dit heilige vuur niet uitblussen. Een vuur wordt uitgeblust door het brandstofte onthouden, zo blussen wij den Geest uit, indien wij onze zielen en al wat binnen in ons is niet opwekken om met de bewegingen van dezen goeden Geest overeen te komen. Een vuur wordt uitgeblust door er water op te gieten of door er een grote hoeveelheid vuil op te werpen, zo moeten wij zorgen dat wij den Geest niet uitblussen door toegeven aan zinnelijke lusten en bewegingen en door aardse dingen te bedenken.
5. Veracht de profetieën niet, vers 20, want indien wij de middelen der genade verachten, doen wij den Geest der genade smaadheid aan. Onder profetieën moeten wij hier verstaan de prediking van

het Woord, de uitlegging en toepassing der Schrift, en die mogen wij niet verachten, maar moeten wij op prijs stellen en waarderen, want dat is de instelling Gods, door Hem gegeven voor onzen voortgang en wasdom in kennis en genade, in heiligheid en vertroosting. Wij moeten de prediking niet verachten, ofschoon ze eenvoudig is en niet opgesmukt met woorden van menselijke wijsheid, en ofschoon ons niets gezegd wordt dan hetgeen wij reeds wisten. Het is nuttig, en menigmaal noodzakelijk, dat onze zielen opgewekt en onze genegenheid en besluiten aangewakkerd worden, voor de dingen, waarvan wij weten dat ze ons belang en onze plicht zijn.

1. Beproeft alle dingen, behoudt het goede, vers 21. Dit is een nodige vermaning, alle dingen te beproeven, want, ofschoon wij waarde hechten moeten aan de prediking, moeten wij geen ding aannemen op gezag van den prediker, maar wat hij zegt toetsen aan de wet en aan het getuigenis. Wij moeten de Schriften onderzoeken om te weten of hetgeen hij zegt waar is. Wij moeten niet een iegelijk geest geloven, maar de geesten beproeven. Maar wij moeten niet eindeloos beproeven zonder te beslissen, ten laatste moeten wij beslissen en hetgeen goed is vasthouden. Wanneer wij overtuigd zijn dat iets recht, en waar, en goed is, dan moeten wij het behouden en niet laten ontglippen, welken tegenstand of welke vervolging wij daarom ook mochten ondervinden. De leerstellingen van menselijke onfeilbaarheid, blind geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid zijn geen bijbelse leerstellingen. Iedere Christen heeft, en behoort te hebben, het oordeel des onderscheids en moet hebben geoefende zinnen om te onderscheiden wat goed en wat kwaad is, Hebreeën 5:13, 14. Wij moeten alle dingen beproeven teneinde te behouden wat goed is. Wij moeten niet altijd zoekers blijven, en niet altijd van gedachten veranderen, want dan worden wij gelijk kinderen van den vloed ginds en weer bewogen.
2. Onthoudt u van allen schijn des kwaads, vers 22. Dat is een goed middel om te voorkomen, dat we bedrogen worden door valse leerstellingen of onbestemd in het geloof zijn, want onze Zaligmaker heeft gezegd, Johannes 7:17 :Zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen dat zij uit God is. Verkeerde neigingen bederven het hart, en kwade praktijken, toegelaten in het leven, zullen grotelijks bijdragen om schadelijke dwalingen in den geest te brengen, terwijl reinheid van hart en oprechtheid van wandel den mens geschikt maken om de waarheid aan te nemen en lief te hebben. Wij moeten daarom afstand doen van het kwade en van allen schijn des kwaads, van zonde en van hetgeen zich als zonde voordoet, er toe leidt en er ons toe verlokt. Hij, die den schijn des kwaads niet schuwt en de gelegenheid tot zondigen niet vermijdt, niet voor de verzoekingen en de naderingen der zonde uit den weg gaat, zal niet lang weerstand bieden kunnen eer hij de zonden pleegt.

1 Thessalonicenzen 5:23-28

In deze woorden, waarmee de brief besloten wordt, hebben wij het volgende op te merken:

1. Paulus’ gebed voor hen, vers 23. Hij had hun in het begin van den brief gezegd, dat hij hunner altijd in zijn gebeden herdacht, en nu zegt hij wat hij voor hen bidt. Let op:
   1. Wie de apostel bidt: Den God des vredes. Hij is de God der genade en de God des vredes en der liefde. Hij is de bewerker des vredes en bemint de eendracht, en door hun vredesgezindheid en enigheid, waarvan God de bewerker was, zouden de dingen waarom hij bad het best verkregen worden.
   2. De zaken, waarom hij God voor de Thessalonicenzen bidt, zijn hun heiligmaking, dat God zelf hen geheel en al heilige, en Hij beware u, dat ze mochten onberispelijk bewaard worden. Hij bidt dat zij geheel geheiligd mogen worden, de gehele mens geheiligd, geest, ziel en lichaam, en dan onberispelijk bewaard. Of hij bidt dat zij meer volkomen geheiligd mogen worden, want de beste heiligen zijn het in deze wereld nog slechts ten dele, en daarom moeten wij bidden en aanhouden op meer volmaakte heiliging. Waar een goed werk van genade begonnen is, daar zal het voortgezet, beschermd en bewaard worden. En allen, die in Christus Jezus geheiligd zijn, zullen bewaard worden tot de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Indien God het goede werk niet in de ziel wrocht, dan zou het mislukken, en daarom moeten wij God bidden om het te volmaken, en ons te bewaren onberispelijk, vrij van zonden en onreinheid, tot wij ten laatste zonder vlek of rimpel voor den troon Zijner heerlijkheid mogen verschijnen met uitnemende blijdschap.
2. Zijn stellige verzekering, dat God zijn gebed zou verhoren. Hij, die u roept, is getrouw, die het ook doen zal, vers 24. Gods vriendelijkheid en liefde waren hun geopenbaard in hun roeping tot de kennis der waarheid, en de getrouwheid Gods was hun de waarborg, dat zij tot het einde zouden bewaard worden, en daarom verzekert de apostel hun dat God zou doen wat hij van Hem begeerde, Hij zou volbrengen wat Hij beloofd had, Hij zou al het welbehagen van Zijn goedheid jegens hen doen. Onze getrouwheid aan God is het uitvloeisel van Zijn getrouwheid aan ons.
3. Zijn verzoek om hun voorbeden. Broeders, bidt voor ons, vers 25. Wij moeten voor elkaar bidden en als broeders op die wijze onze broederlijke liefde tonen. De grote apostel achtte het niet beneden zich om de broederen te Thessalonica te vragen om voor hem te bidden. Dienaren hebben nodig dat de gemeente voor hen bidt, en hoe meer de gemeente voor de dienaren bidt, des te meer zullen goede dienaren ontvangen van God, en des te meer zegen zal de gemeente van hun bediening hebben.
4. Zijn groeten. Groet al de broederen met een heiligen kus, vers 26. De apostel zendt op die wijze een vriendelijken groet van hem zelven, van Silvanus en van Timotheus, en wil dat zij elkaar in hun naam zullen groeten. En hij wenst dat zij elkaar hun wederkerige liefde en genegenheid zullen tonen door den kus der liefde, 1 Petrus 5:14, welke hier de heilige kus genoemd wordt, om aan te tonen hoe voorzichtig tegen alle onreinheid zij moesten zijn in het volvoeren van deze ceremonie, die toen algemeen toegepast werd, zodat het niet de verraderlijke kus van een Judas zou worden, of de onreine kus van een overspeelster, Spreuken 7:13.
5. Zijn plechtige opdracht om dezen brief te lezen, vers 27. Dit is niet alleen ene vermaning, maar ene bezwering bij den Heere. Deze brief moest gelezen worden voor al de heilige broederen. Het is niet alleen geoorloofd dat de gemeenteleden de Schrift lezen, en was nooit verboden, maar het is hun onafwijsbare plicht en zij moeten er toe aangespoord worden. Daarom moeten de heilige bladen niet verzegeld gehouden worden in een onbekende taal, maar vertaald worden in de gewone talen, opdat allen, geroepen om de Schrift te leren kennen, instaat mogen zijn haar te lezen, en met haar bekend te raken. De openbare lezing van de wet was een deel van de godsdienstoefening der Joden op den sabbat, in hun synagogen, en de Schrift moet gelezen worden in de openbare samenkomsten der Christenen.
6. De apostolische zegen, die is gelijk in de overige brieven. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden, Amen! Wij hebben niets meer nodig om ons gelukkig te gevoelen dan te weten, dat de genade, welke onze Heere Jezus Christus heeft geopenbaard en betoond, ons deel is, de genade, die Hij ons heeft verworven, en die in Hem als het hoofd van de gemeente woont. Dat is de eeuwig vloeiende en overvloeiende fontein van genade, die in al onze behoeften voorziet.