DE EERSTE BRIEF VAN TIMOTHEUS

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

De brieven, welke wij totnogtoe gelezen hebben, waren door Paulus aan gemeenten geschreven; thans volgen enige aan bijzondere personen; en wel: twee aan Timotheus, een aan Titus en een aan Filémon, allen dienaren. Timotheus en Titus waren evangelisten, een rang ondergeschikt aan de apostelen, zoals blijkt uit Efeziërs 4:11 :Sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten. Hun dienst en werk was voor een goed deel hetzelfde als dat der apostelen; gemeenten stichten, het geplante nat maken, en bijgevolg waren zij rondtrekkend, gelijk wij van Timotheus zien. Timotheus was door Paulus tot bekering gebracht, en daaromnoemt deze hem zijn zoon in het geloof. Wij lezen van zijne bekering in Handelingen 16:3.

De bedoeling van de beide brieven aan Timotheus was hem leiding te geven tot de vervulling van zijn plicht als evangelist te Efeze, waar hij nu was, en waar Paulus hem opdroeg enigen tijd te blijven, om het goede werk verder te brengen, dat hij daar begonnen had. De gewone herderlijke zorg voor die gemeente had hij overgelaten en plechtig aanbevolen aan de ouderlingen, zoals blijkt uit Handelingen 20:28; waar hij de ouderlingen vermaant: Weidt de kudde Gods, die onder u is, welke Hij zich gekocht heeft met Zijn eigen bloed.

HOOFDSTUK 1

1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is,
2. Aan Timotheus, mijn oprechten zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere.
3. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;
4. Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.
5. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.
6. Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;
7. Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt;
8. En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers,
9. Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;
10. Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is.
11. En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;
12. Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid.
13. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.
14. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
15. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.
16. Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
17. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;
18. Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben;
19. Onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.

Na het opschrift, vers 1, 2, hebben wij

1. De opdracht aan Timotheus gegeven, vers 3, 4,
2. Het ware doel der wet, vers 5-11, waar hij aantoont hoe dit geheel met het Evangelie overeenkomt,
3. Hij vermeldt zijn eigen roeping tot apostel, waarvoor hij zijn dankbaarheid uitspreekt, vers 12 - 16 ,
4. Zijn Godverheerlijking, vers 17,
5. Vernieuwing van de opdracht aan Timotheus, vers 18, Hymeneus en Alexander, vers 19, 20.

1 Timotheus 1:1-4 Hier hebben wij:

1. Het opschrift van den brief, door wie hij gezonden werd: Paulus, een apostel van Jezus Christus, aangesteld tot apostel naar het bevel van God en den Heere Jezus Christus, welke onze hoop is. Zijn geloofsbrieven waren onbetwistbaar. Hij had niet alleen een aanstelling, maar een bevel, niet alleen van God onzen Zaligmaker, maar ook van Jezus Christus, hij was een verkondiger van het Evangelie van Christus en een dienaar in het koninkrijk van Christus. God is onze Zaligmaker. Jezus Christus is onze hoop. Jezus Christus is de hoop des Christens, onze hoop is in Hem, al onze hoop voor het eeuwige leven is op Hem gebouwd, Christus is in ons de hoop der heerlijkheid, Colossenzen 1:27. Paulus noemt Timotheus zijn zoon, omdat hij het middel tot zijne bekering geweest was, en omdat deze hem als een zoon gediend had, gediend met hem in het Evangelie, Filippenzen 2:22. Timotheus was niet tekort geschoten in den plicht van een zoonvoor Paulus, en Paulus had overvloedig de zorg en de tederheid van een vader voor hem.
2. De zegen is: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onzen Vader. Sommigen hebben de opmerking gemaakt, dat in al de brieven aan de gemeenten de apostolische zegenbede is: genade en vrede, maar in die aan Timotheus en Titus: genade, barmhartigheid en vrede, alsof dienaren meer behoefte aan Gods barmhartigheid hebben dan andere mensen. Dienaren behoeven meer genade dan anderen, om hun roeping getrouw te vervullen, en zij behoeven meer barmhartigheid dan anderen, om vergeving voor hun overtredingen te krijgen. En indien Timotheus, die zulk een uitnemend dienaar was, behoefte had aan de barmhartigheid Gods en aan haar toeneming en voortduring, hoeveel temeer wij, dienaren in den tegenwoordigen tijd, die zo weinig van zijn uitnemenden geest hebben!
3. Paulus zegt Timotheus met welke bedoeling hij hem tot deze bediening aangewezen heeft. Ik heb u vermaand te Efeze te blijven. Timotheus was gaarne met Paulus medegegaan, het verdroot hem van hem te scheiden, maar Paulus verlangde het zo, het was nodig voor het algemeen welzijn. Ik vermaande u (of ik raadde u aan) enz. Hij had hem met gezag kunnen bevelen, maar door zijne liefde gaf hij er voorkeur aan hem den raad te geven. Zijn werk was nu deze gemeente en hare dienaren te versterken in het geloof. Opdat gij sommigen leert geen andere leer te leren, dan die zij ontvangen hebben, dat zij niets aan de Christelijke leer toevoegen, onder voorwendsel van die te verbeteren en haar gebreken weg te nemen, dat zij er niets aan veranderen, maar haar getrouw blijven zoals ze hun overgeleverd was.
4. Dienaren moet gelast worden niet alleen de ware leerstellingen van het Christelijk geloof te prediken, maar ook geen andere leer te verkondigen. Indien wij of een engel uit den hemel u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, Galaten 1:8.
5. Ten tijde der apostelen waren er mensen, die trachtten het Christendomte vervalsen. (Wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop, 2 Corinthiërs 2:17). Ware dat niet het geval geweest, dan zou Timotheus deze opdracht niet ontvangen hebben.
6. Hij moest niet alleen zorg dragen dat hijzelf geen andere leer verkondigde, maar hij moest den anderen bevelen geen eigen denkbeelden bij het Evangelie te voegen, of er iets aan te ontnemen,

maar het zuiver en onverminkt te verkondigen. Evenzeer moest hij voorkomen, dat ze zich begaven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen en woordentwisten. Dat wordt dikwijls herhaald in deze beide brieven, 4:7, 6:4, 2 Timotheus 2:23, en evenzo in den brief aan Titus. Gelijk er onder de Joden waren, die het Judaïsme in het Christendom brachten, zo vond men er onder de heidenen, die het Christendom met het heidendom vermengden. "Wees tegen dezen op uwe hoede", zegt hij, "waakt tegen hen, of zij zullen het bederf en den ondergang van den godsdienst onder u zijn, want zij brengen meer twistvragen dan stichting voort." De twistvragen der dienaren stichten niet, en hetgeen aanleiding geeft tot oneindige woordenwisseling werpt de gemeente neer in plaats van haar op te bouwen. En naar mijne mening moeten, bij wijze van vergelijking, alle andere vragen, welke dienaren opwerpen, in plaats van door Gods Woord te stichten, door ons verworpen en zonder deelneming voorbijgegaan worden, zoals een onafgebroken opvolging van de bediening van de apostelen tot op onzen tijd, de besliste noodzakelijkheid van bisschoppelijke ordening, de overtuiging van den dienaar ten aanzien van de waarde en werking der sacramenten, die hij bedient. Die zijn alle even slecht als Joodse fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, want zij leiden ons in onoplosbare moeilijkheden en dienen alleen om de grondslagen van de hoop der Christenen te schokken en hun harten te vervullen met ontmoedigende twijfelingen en vrezen. Goddelijke stichting is het doel, dat de dienaren beogen moeten met al wat zij spreken, opdat de Christenen mogen toenemen in godsvrucht en opwassen tot betere gelijkenis van den gezegenden God. Merk verder op, dat de goddelijke stichting moet zijn in het geloof, het Evangelie is het fondament waarop gebouwd moet worden, en het is door het geloof in de eerste plaats, dat wij tot God komen, Hebreeën 11:6, wij worden ook in dezelfden weg en door hetzelfde beginsel des geloofs opgebouwd. Verder moeten de dienaren zoveel mogelijk vermijden alles, wat aanleiding geven kan tot twistgesprekken, en moeten vooral ingaan op de grote en praktische onderwerpen van den godsdienst, omtrent welke geen verschil van gevoelen kan bestaan. Want zelfs twistgesprekken over grote en noodzakelijke waarheden trekken de geesten af van het hoofddoel des Christendoms, dat bestaat in wandel en gehoorzaamheid zowel als in geloof, opdat wij niet de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, maar de verborgenheid des geloofs in een rein geweten bewaren mogen.

1 Timotheus 1:5-11

Hier onderwijst de apostel Timotheus hoe hij waken moet tegen de Judese leraren en anderen, die fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen met het Evangelie vermengen. Hij toont aan het nut der wet en de heerlijkheid van het Evangelie.

1. Hij toont aan het doel en het nut der wet, dat bestaat in het aankweken van liefde, want de liefde is de vervulling der wet, Romeinen 13:10.
   1. De vervulling der wet is de liefde, Romeinen 13:8. Het voorname doel van de goddelijke wet is ons aan te wakkeren tot liefde jegens God en jegens elkaar, en alles wat ten gevolge heeft om onze liefde jegens God en onze broederen te verzwakken, strekt om het doel van de wet te vernietigen. En zeker: het Evangelie, dat ons gebiedt onze vijanden lief te hebben en wel te doen degenen, die ons haten, Mattheus 5:44 stelt de wet niet ter zijde, en verdringt niet een gebod, waarvan de bedoeling liefde is. Daar is het zo ver vandaan, dat ons integendeel gezegd wordt dat, als wij alle gaven hadden en de liefde ontbrak ons, dan zouden wij een klinkend metaal en een luidende schel zijn, 1 Corinthiërs 13:1. Hieraan zal de wereld bekennen dat gij Mijne discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar, Johannes 13:35. Zij derhalve, die roemden op hun kennis van de wet, maar haar alleen gebruikten als een schild en dekmantel voor de verhindering, die zij aan de verkondiging van het Evangelie gaven onder voorwendsel van ijver voor de wet, de gemeente verdelende en verwoestende, stonden rechtstreeks tegenover het einddoel der wet, hetwelk is liefde, liefde uit een rein hart, een hart door het geloofgereinigd van alle zondige liefde. Teneinde heilige liefde te kunnen koesteren, moeten onze harten gereinigd zijn van alle zondige liefde, onze liefde moet opkomen uit een goed geweten, dat ons niet beschuldigt. Zij beantwoorden aan het einde der wet, die zorgvuldig zijn om een goed geweten te bewaren, met een waarachtig geloof aan de waarheid van Gods Woord, dat er bij behoort, en hier genoemd wordt een ongeveinsd geloof.
      1. Een rein hart, daar moet zij haar zetel hebben en vandaar uit moet zij opkomen,
      2. Een goed geweten, waarin wij ons dagelijks moeten oefenen, niet alleen om het te verkrijgen, maar ook om het te bewaren, Handelingen 24:16.
      3. Een ongeveinsd geloof moet haar vergezellen, want de liefde moet ongeveinsd zijn, en dus moet het geloof, dat door de liefde werkt, dezelfde natuur hebben, ongeveinsd en oprecht. Sommigen van hen, die zich uitgaven voor leraren van de wet, verwijderden zich van dat doel der wet, zij werden beschouwd als redetwisters, maar hun woorden waren ijdel geklank, zij gingen door voor leraren, doch zij beweerden anderen te onderwijzen hetgeen zij zelven niet begrepen. Indien de gemeente door zulke leraren bedorven wordt, moeten wij daar niets vreemds in zien, want wij bemerken hier dat het van den beginne reeds zo was. Merk hier op:
         1. Indien mensen, voornamelijk dienaren, zich afkeren van de grote wet der liefde, die het einde der wet is, dan zullen zij zich begeven tot zinledig geklap, wanneer iemand zijn doel mist, is het niet te verwonderen dat elke stap dien hij doet op den verkeerden weg gezet wordt.
         2. Twistend gebabbel, voornamelijk in den godsdienst, is onnut, het is nadelig en nutteloos voor al wat ons ten goede moet strekken, en het is zeer verderflijk en nadelig, en toch bestaat de godsdienst van menigeen uit weinig meer dan ijdel getwist.
         3. Zij, die gaarne over nutteloze vragen twisten, zijn er gewoonlijk op uit om leraren van anderen te zijn, zij begeren (dat is, zij hebben vermaak in) den dienst der leer.
         4. Het komt maar al te dikwijls voor, dat mensen het werk der bediening aanvaarden, ofschoon zij geheel onwetend zijn omtrent de dingen, waarover zij spreken, zij verstaan zo min hetgeen zij zeggen als hetgeen zij bevestigen, en met zulke geleerde onwetendheid stichten zij ongetwijfeld de harten hunner hoorders zeer!
   2. Het gebruik der wet, vers 8. De wet is goed, zo iemand die wettelijk gebruikt. De Joden gebruikten haar onwettelijk, als een machine om de gemeente te verdelen, als een bedeksel voor de goddeloze tegenkanting, die zij het Evangelie aandeden, zij gebruikten haar voor hun rechtvaardigmaking, dus onwettelijk. Wij moeten er dus niet aan denken haar terzijde te zetten, maar haar wettelijk gebruiken, om de zonde te weerstaan. Het misbruik, dat velen van de wet gemaakt hebben, neemt haar gebruik niet weg, maar wanneer een goddelijke inzetting misbruikt wordt, roept zij terug tot het rechte gebruik en afschaffing van het misbruik. De wet is nog zeer nuttig als regel des levens, ofschoon wij niet onder het verbond der werken zijn, is zij goed om ons te leren wat zonde en wat plicht is. Zij is niet den rechtvaardigen gesteld, dat is: niet hun, die op haar letten, want indien wij de wet konden houden, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn, Galaten 3:24, maar zij is gegeven voor de godlozen, om hen te weerhouden, te belemmeren, en paal en perk te stellen aan de ondeugd en godloosheid. De genade Gods verandert de harten, maar de verschrikkingen der wet kunnen dienen om de handen te binden en de tongen te beteugelen. Een rechtvaardig man heeft deze breidels niet nodig, die voor de godlozen noodzakelijk zijn, en tenminste is de wet niet oorspronkelijk en voornamelijk gegeven voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaren van allerlei soorten, grotere en kleinere, vers 9, 10. In deze zwarte lijst van zondaren noemt hij bepaald de overtreders van de tweede tafel der wet, van de plichten, die wij tegenover onze naasten hebben, tegen het vijfde en zesde gebod: vadermoorders, moedermoorders, doodslagers, tegen het zevende: hoereerders, dien die bij mannen liggen, tegen het achtste: mensendieven, tegen het negende: leugenaars en meinedigen, en hij besluit de opnoeming met: en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Sommigen verstaan dit als een instelling van de macht der burgerlijke overheid om wetten te maken tegen zulke openbare zondaren als hier opgenoemd worden, en om deze wetten in werking te brengen.
2. Hij toont de heerlijkheid en genade van het Evangelie aan. Paulus’ benamingen zijn doeltreffend en betekenisvol, en gewoonlijk is elke harer een zin op zich zelve, zo ook hier, vers 11. Naar het Evangelie der heerlijkheid van den zaligen God. Laat ons hier leren:
   1. God den zaligen God te noemen, oneindig gelukkig in de genieting van zich zelven en van Zijn eigen volmaaktheden.
   2. Het Evangelie te noemen het Evangelie der heerlijkheid, want dat is het. Veel van de heerlijkheid Gods komt aan het licht in de werken Zijner schepping en voorzienigheid, maar veel meer in het Evangelie, dat schijnt in het aangezicht van Jezus Christus. Paulus rekende het zich als een hoge eer

en een grote gunst, dat dit Evangelie der heerlijkheid hem toevertrouwd was, dat is, de verkondiging ervan, want het samenstellen ervan is aan geen mens of geen gezelschap van mensen ter wereld overgelaten. Het regelen van de voorwaarden der verlossing in het Evangelie van Christus is Gods eigen werk, maar de mededeling daarvan is opgedragen aan de apostelen en de dienaren. Merk hier op:

* + 1. De bediening is een opdracht, want het Evangelie was den apostel toevertrouwd, het is een opgedragen dienst zowel als een macht, en het eerste meer dan het laatste, en om deze reden worden de dienaren huisbezorgers genoemd. 1 Corinthiërs 4:1.
    2. Het is een heerlijke opdracht, omdat het hun toevertrouwde Evangelie een heerlijk Evangelie is, het is een opdracht van groot gewicht. Gods heerlijkheid is er zeer nauw in betrokken. O Heere, welk een last is ons toevertrouwd! Hoeveel genade hebben wij nodig om zulk een opdracht getrouw te vervullen!

1 Timotheus 1:12-17 Hier brengt de apostel:

1. Dank aan Jezus Christus, omdat die hem in de bediening gesteld heeft. Merk hier op:
   1. Het is het werk van Christus mensen in de bediening te stellen, Handelingen 26:16, 17. God veroordeelde de valse profeten onder de Joden met deze woorden: Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen, Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd, Jeremia 23:21. Eigenlijk gezegd kunnen dienaren geen dienaren aanstellen, veel minder nog kunnen de mensen zich zelven tot dienaren aanstellen, want dat is het werk van Christus, als koning en hoofd, profeet en leraar van Zijne gemeente.
   2. Hen, die Hij in de bediening plaatst, maakt Hij er toe bekwaam, die Hij roept, dien geeft Hij de geschiktheid. Dienaren, die in geen enkel opzicht bekwaam zijn voor hun werk en er geen geschiktheid voor hebben, zijn niet door Christus in de bediening gesteld, ofschoon er verscheidene vereisten zijn wat de gaven en genaden betreft.
   3. Christus geeft niet enkel bekwaamheid, maar ook getrouwheid aan hen, die Hij tot de bediening roept. Hij heeft mij getrouw geacht, en niemand wordt getrouw geacht dan die Hij het maakt. De dienaren van Christus zijn getrouwe dienstknechten, en zij behoren dat te zijn, want hun is een groot werk toevertrouwd.
   4. De roeping tot de bediening is een grote gunst, en zij. die haar deelachtig worden, behoren er Jezus Christus voor te danken. Ik dank Jezus Christus, onzen Heere, die mij in de bediening gesteld heeft.
2. Ten einde meer de genade van Christus, die hem bewezen is door hem in de bediening te stellen, te verheerlijken, geeft hij een schets van zijne bekering.
   1. Wat hij was voor zijne bekering: Een Godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Saulus blies dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, Handelingen 9:1. Hij verwoestte de gemeenten, Handelingen 8:3. Hij was een lasteraar van God, een vervolger der gemeente en ongerechtig jegens beiden. Dikwijls zijn zij, die aangewezen worden voor grote en uitnemende diensten, voor hun bekering aan zich zelven overgelaten, om in grote ondeugden te vervallen, opdat de barmhartigheid Gods des te meer verheerlijkt worde in hun terechtbrenging, en de genade Gods in hun wedergeboorte. De grootheid onzer zonden is geen beletsel voor God om ons aan te nemen, en ook niet om ons in Zijn dienst te gebruiken, wanneer wij er waarlijk berouw over gevoelen. Merk op:
      1. Godslastering, vervolging en verdrukking zijn grote en vreeslijke zonden, en zij, die er zich aan schuldig maken, zijn zondaren bij uitnemendheid voor God. Godslastering is rechtstreeks en onmiddellijk de hand tegen Hem opheffen, Zijn volk vervolgen is trachten Hem in hen te wonden, verdrukken is gelijk Ismael zijn, wiens hand tegen allen was en de hand van allen tegen hem, want het maakt inbreuk op Gods voorrechten en op de vrijheid Zijner schepselen.
      2. Zij, die waarachtig berouw hebben, zullen nooit nalaten te belijden hoe hun vroegere toestand was, alvorens zij tot God gebracht werden, wanneer zij met die mededeling nut kunnen doen, deze apostel deelde dikwijls mede hoe zijn vroegere leven geweest was, Handelingen 22:4, 26:10, 11.
   2. De grote gunst Gods voor hem. Maar mij is barmhartigheid geschied. Dat was inderdaad een gezegend maar, dat zulk een welbekende opstandeling barmhartigheid van zijn vorst ondervond.
      1. Indien Paulus de Christenen zelfbewust vervolgd had, wetende dat zij het volk Gods waren, dan weet ik wel dat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan de onvergeeflijke zonde, maar omdat hij het onwetende en in zijne ongelovigheid deed, geschiedde hem barmhartigheid. Wat wij onwetende doen is minder misdadig dan wat wij willens misdrijven, maar toch is een zonde in onwetendheid zonde, want hij, die den wil des Meesters niet kende en dingen gedaan heeft die slagen waardig zijn, zal met weinige slagen geslagen worden, Lukas 12:48. Onwetendheid kan in sommige gevallen een misdaad verminderen, maar deze wordt er niet door weggenomen. Ongeloof ligt ten grondslag aan wat de zondaars onwetende doen, zij geloven niet in Gods bedreigingen, anders zouden zij niet handelen gelijk ze doen. Om deze redenen verkreeg Paulus barmhartigheid. Mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijne ongelovigheid, vers 13. Hier was barmhartigheid voor iemand, die Godslasteraar, vervolger en verdrukker was. Die tevoren enz., vers 13.
      2. Hier maakt hij melding van de overvloedige genade van Jezus Christus, vers 14. De bekering en zaliging van grote zondaren zijn te danken alleen aan de genade van Christus, Zijn uitnemend- overvloeiende genade, de genade van Christus, die verschijnt in het Evangelie, vers 15. Dit is een getrouw woord enz. Hier hebben wij den inhoud van het gehele Evangelie: dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. De Zoon van God nam onze natuur aan, werd vlees en woonde onder ons, Johannes 1:14. Hij kwam in de wereld, niet om rechtvaardigen maar om zondaren tot bekering te roepen, Mattheus 9:13. Zijn zending in de wereld was te zoeken, te vinden en te redden die verloren waren, Lukas 19:10. De bekendmaking daarvan is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Het is goed nieuws, waard door allen aangenomen te worden, en toch niet te goed om waar te zijn, want het is een getrouw woord. Het is een getrouw woord, en verdient daarom met de armen des geloofs omhelsd te worden, het is alle aanneming waardig, en moet derhalve met heilige liefde ontvangen worden. Dat zegt ons het vorige vers, waar van de genade van Christus gemeld wordt dat zij zeer overvloedig geweest is, met geloof en liefde. In het slot van dit vers zegt Paulus van zich zelven: Waarvan ik de voornaamste ben. Paulus was een zondaar van den eersten rang, hij erkende dat zelf, omdat hij was blazende (ademende) dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, Handelingen 9:1, 2. Vervolgers zijn soms de slechtste der zondaren, en Paulus was een hunner. Of, waarvan ik een hoofd ben, van de zondaren, die vergeving ontvingen, stond hij bovenaan. Het is een uitdrukking van zijn grote nederigheid, hij, die zich op een andere plaats noemt den minsten van al de heiligen, Efeziërs 3:8, noemt zich hier den voornaamsten der zondaren. Merk hier op:
         1. Christus Jezus is in de wereld gekomen, de profetieën betrekkelijk Zijn komst zijn nu vervuld,
         2. Hij kwam om zondaren zalig te maken, Hij kwam om zalig te maken hen, die zich zelven niet konden redden en helpen,
         3. Godslasteraars en vervolgers zijn de grootste zondaren, als zodanig beschouwde Paulus hen,
         4. De voornaamste der zondaren kan de voornaamste der heiligen worden, zo ging het dezen apostel, want hij was in geen ding minder dan de voornaamste apostelen. 2 Corinthiërs 11:5, Christus kwam om de grootste zondaren zalig te maken.
         5. Dit is een zeer grote waarheid, een getrouw woord, het zijn ware en getrouwe woorden, waar men zich op verlaten kan.
         6. Het verdient door ons allen aangenomen en geloofd te worden, tot onze troost en bemoediging.
      3. De barmhartigheid, welke Paulus bij God vond, niettegenstaande zijn grote goddeloosheid voor zijn bekering. Daarvan zegt hij het volgende:
         1. Ter aanmoediging van anderen om berouw te hebben en te geloven. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijne lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven, vers 16. Het was een openbaring van de lankmoedigheid van Christus, dat Hij zo handelde met iemand, die Hem zo beledigd had, en dat was ten voorbeeld voor anderen, opdat zelfs de grootste zondaren nooit zouden wanhopen aan de barmhartigheid van God. Merk hier op: Ten eerste. Onze apostel was een van de grootste zondaren voor zijne bekering tot het Christendom. Ten tweede. Hij werd bekeerd en verkreeg barmhartigheid, zowel terwille van anderen als voor hem zelven, hij werd een voorbeeld voor anderen. Ten derde. De Heere Jezus Christus toont grote lankmoedigheid in de bekering van grote zondaren. Ten vierde. Zij, die barmhartigheid verkrijgen, geloven in den Heere Jezus Christus, want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen, Hebreeën 11:6. Ten vijfde. Zij, die in Christus geloven, geloven in Hem ten eeuwigen leven, zij geloven tot zaligheid der ziel, Hebreeën 10:39.
         2. Hij vermeldt het ter verheerlijking Gods, na gesproken te hebben van de barmhartigheid, die God hem bewezen had, kon hij niet goed voortgaan met het schrijven van dezen brief, indien hij hier niet een dankbare erkenning van Gods goedheid jegens hem ingelast had. Den Koning nu der eeuwen, den onverderflijken, den onzienlijken, den alleen-wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen! vers 17. Merk hier op: Ten eerste. Gode komt de eer toe voor de genade, waarvan wij den troost genieten. Zij, die gevoel hebben voor hun verplichting aan de barmhartigheid en genade van God, zullen hun harten uitbreiden tot Zijne heerlijkheid. Hier wordt Hem ere gegeven als den Koning der eeuwen, den onverderflijken en onzienlijken God. Ten tweede. Wanneer wij ondervonden hebben dat God goed is, moeten wij niet vergeten uit te spreken dat Hij groot is, en Zijn vriendelijke gedachten over ons mogen in geen enkel opzicht onze hoge gedachten over Hem verminderen, maar moeten die veelmeer doen toenemen. God had in bijzondere mate op Paulus neergezien en hem barmhartigheid betoond en zich met hem in gemeenschap gesteld, en nu noemt Paulus Hem den Koning der eeuwen. Gods genadige handelingen met ons moeten ons vervullen met bewondering voor Zijn heerlijke eigenschappen. Hij is eeuwig, zonder begin van dagen en zonder einde des levens of verandering van tijd. Hij is de Oude van dagen, Daniël 7:9. Hij is onsterfelijk en de bron der onsterflijkheid, Hij alleen bezit de onsterflijkheid, 1 Timotheus 6:16, want Hij kan niet sterven. Hij is onzienlijk, want Hij kan niet gezien worden met sterflijke ogen, Hij woont in het licht dat geen mens naderen kan, dien geen mens gezien heeft of zien kan, 1 Timotheus 6:16. Hij is de alleenwijze God, Judas 25, Hij alleen is oneindig wijs en de fontein van alle wijsheid. Hem zij eer en

heerlijkheid in alle eeuwigheid, of: ik wil altijd bezig zijn met Hem eer en heerlijkheid te geven, zoals duizendmaal duizenden doen, Openbaring 5:12, 13.

1 Timotheus 1:18-20

Hier is het gebod aan Timotheus om met beslistheid zijn werk voort te zetten, vers 18. Het Evangelie is een gebod, aan de dienaren gegeven, het is hun toevertrouwd en hun wordt geboden het plichtmatig te gebruiken naar de bedoeling en mening van den groten Bewerker. Het schijnt dat er profetieën omtrent Timotheus waren gegeven, dat hij tot de bediening moest toegelaten worden en zich daarin voorbeeldig betonen zou, en dat moedigde Paulus aan om hem het gebod te geven. Merk op:

1. De bediening is een strijd, een goede strijd tegen zonde en Satan, onder de banier van den Heere Jezus, die de overste Leidsman onzer zaligheid is, Hebreeën 21:10. In Zijn dienst en tegen Zijn vijanden zijn de dienaren op bijzondere wijze aangesteld.
2. De dienaren moeten dezen goeden strijd strijden, moeten hun roeping ijverig en moedig vervullen, niettegenstaande tegenwerking en ontmoediging.
3. De profetieën, die omtrent Timotheus voorgegaan waren, worden hier genoemd als een reden om hem aan te sporentot ijverige en moedige vervulling van zijn dienst. Zo moet de goede verwachting, die anderen van ons koesteren, ons prikkelen om onzen plicht te doen. Opdat gij den goeden strijd moogt strijden.
4. Wij moeten het geloof en een goed geweten behouden. Houdende het geloof en een goed geweten, vers 19. Zij, die een goed geweten niet behouden, zullen spoedig schipbreuk lijden van het geloof. Laat ons leven naar de voorschriften van een vernieuwd, verlicht geweten en een onergerlijk geweten behouden, Handelingen 24:16, een geweten dat niet gedwarsboomd wordt door enige ondeugd of zonde, dat zal het middel zijn om een gezond geloofte bewaren. Wij moeten op het een zowel als op het ander letten, want de verborgenheid des geloofs moet in een rein geweten gehouden worden, 3:9. Van hen, die schipbreuk des geloofs geleden hebben, noemt hij er twee: Hymeneus en Alexander, die het Christelijk geloof beleden, maar die belijdenis verlaten hadden. Paulus had hen overgegeven aan den Satan, had hen verklaard te behoren tot het rijk des Satans, en hen, naar sommigen menen, door een buitengewone macht overgeleverd omdoor Satan verschrikt en gepijnigd te worden, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren, of de leer van Christus en Zijn goede wegen niet meer tegen te spreken en te onteren. De oorspronkelijke bedoeling van de hoogste kerkelijke tucht was het voorkomen van zonde en het terugroepen van den zondaar. In dit geval was het tot verderf des vlezes, opdat de geest mocht behouden worden in den dag van den Heere Jezus, 1 Corinthiërs 5:5. Merk op:
   1. Zij, die den dienst en het werk van den Satan liefhebben, worden rechtvaardig overgeleverd aan den Satan, die ik den Satan overgegeven heb.
   2. God kan, indien het Hem behaagt, werken door hetgeen Hem tegenstaat, Hymeneus en Alexander werden aan den Satan overgegeven, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren, terwijl men zou denken dat zij van Satan zouden leren voortdurend meer te las- teren.
   3. Zij, die een goed geweten verworpen en van het geloof schipbreuk geleden hebben, zullen voor geen ding staan, zelfs lastering niet uitgezonderd.
   4. Laat ons dus het geloof en een goed geweten houden, indien wij vrij blijven willen van lastering, want indien wij een van die beide verliezen, weten wij niet waar het einde zal zijn.

HOOFDSTUK 2

1. Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
2. Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
3. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
4. Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
5. Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
6. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.
7. Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.
8. Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;
9. Maar hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden door goede werken. 11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
10. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
11. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
12. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. 15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

In dit hoofdstuk handelt Paulus over

1. Het gebed, met vele redenen daarvoor, vers 1-8,
2. Over hetgeen de vrouwen betaamt, vers 9, 10,
3. Over haar onderwerping, met de redenen daarvoor, vers 11-14,
4. Een belofte haar ter aanmoediging gegeven bij het baren van kinderen, vers 15.

1 Timotheus 2:1-8 Hier is:

1. Een gebod aan de Christenen gegeven om te bidden. Voor alle mensen in het algemeen en voornamelijk voor de overheid. Timotheus moest zorg dragen dat dit geschieden zou. Paulus schrijft hem geen gebedsformulier voor, hetgeen hij gedaan zou hebben indien hij bedoeld had, dat de dienaren op die wijze tot dat gebed gehouden waren, maar zegt in het algemeen, dat gedaan moeten worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, smekingen om voor het boze bewaard te blijven, gebeden om het goede te verkrijgen, voorbiddingen voor anderen, dankzeggingen voor reeds ontvangen barmhartigheden. Paulus achtte het voldoende hun algemene wenken te geven, zij hadden de Schrift om hen in het gebed te leiden, en den Geest des gebeds om door hen te spreken, en behoefden dus geen verderen leidraad. Het doel van het Christelijk geloofis bevordering van het gebed, en de discipelen van Christus moeten biddende mensen zijn. Bidt altijd niet alle gebed, Efeziërs 6:18. Wij moeten bidden in de eerste plaats voor ons zelven, dat is hier ingesloten. Verder moeten wij bidden voor alle mensen, voor de mensheid in het algemeen, en voor bijzondere personen, die onze gebeden behoeven of begeren. Zie hier dat de Christelijke godsdienst geen sekte is, want hij leert de mensen deze algemene liefde om te bidden niet alleen voor hen, die met ons het eens zijn, maar voor alle mensen. Bidt voor koningen, vers 2, ofschoon de koningen in dien tijd heidenen waren, vijanden van het Christendom en vervolgers van de Christenen, toch moest voor hen gebeden worden, want dat is voor het algemeen welzijn, dat er een behoorlijke regering zou zijn, die uitgeoefend werd door geschikte personen, voor welken wij dus behoren te bidden al zouden wij zelven ook onder hen lijden. Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, dat is, de onder hen staande regeringspersonen, wij moeten voor hen bidden en wij moeten voor hen danken, bidden voor hun welzijn en dat van hun koninkrijken, en wij moeten daarom niet tegen hen samenscholen, opdat in hun vrede wij vrede mogen hebben. En wij moeten danken voor hen en voor de zegeningen, die wij onder hun regering hebben, opdat wij een gerust en godzalig leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerlijkheid. Hier zien wij wat wij voor de koningen moeten begeren: dat God hun harten wil wenden en er toe richten dat wij onder hen een gerust en stil leven mogen leiden. Hij zegt niet: dat wij onder hen voorkeur mogen genieten, rijk worden, in eer en aanzien toenemen, neen, het toppunt der wensen van een Christen is een goed en stil leven te leiden en in nederigen staat onaangevochten door de wereld te gaan. Wij moeten begeren dat wij en anderen een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid, waaruit blijkt dat er geen stil en gerust leven zijn kan zonder godzaligheid en eerbaarheid. Laat ons aan onzen plicht gedenken en dan mogen wij verwachten beschermd te zullen worden door God en de regering beiden. In alle godzaligheid en eerbaarheid. Hier hebben wij onze plichten als Christenen in twee woorden samengevat: godzaligheid, dat is de ware verering van God, en eerbaarheid, dat is een goed gedrag jegens alle mensen. Deze twee moeten samengaan, wij zijn niet waarlijk eerbaar als wij niet godzalig zijn en Gode de Hem verschuldigde eer geven, en wij zijn niet waarlijk godzalig indien wij niet eerbaar zijn, want God haat den roof in het brandoffer. Hier valt op te merken:
   1. Christenen behoren mensen te zijn, die veel bidden, zij moeten daarin overvloedig zijn en zich begeven tot smekingen, gebeden enz.
   2. In onze gebeden moeten wij edelmoedige belangstelling tonen in anderen, zowel als in ons zelven, wij moeten bidden voor alle mensen en danken voor alle mensen, en niet onze gebeden en dankzeggingen bepalen tot onze eigen personen of gezinnen.
   3. Het gebed heeft verscheidene onderdelen: smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen, want wij moeten bidden om de barmhartigheid die wij nodig hebben, maar niet minder dankzeggen voor die, welke wij ontvangen hebben, en wij moeten de oordelen afwenden, welke onze eigen en anderer zonden verdiend hebben.
   4. Voor alle mensen, ook voor koningen en anderen, die in hoogheid zijn, moet gebeden worden. Zij hebben behoefte aan onze gebeden, want zij hebben veel moeilijkheden het hoofd te bieden, en hun hoge plaats stelt hen aan velerlei verzoeking bloot.
   5. In het bidden voor onze overheid bereiden wij ons meest-waarschijnlijk de gelegenheid om een stil en gerust leven te leiden. Den Joden te Babel werd bevolen den vrede te zoeken van de stad, waarheen de Heere hen gevankelijk had doen wegvoeren, en Hem voor haar welzijn te bidden, want in haar vrede zouden zij vrede hebben, Jeremia 29:7.
   6. Indien wij een stil er gerust leven willen leiden, moeten wij leven in alle godzaligheid en heiligheid, onze plichten jegens God en mensen vervullen. Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken, die wijke af van het kwade en doe het goede, die zoeke vrede en jage dien na, 1 Petrus 3:10, 11. En de reden die hij er voor aangeeft is: Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker, met andere woorden: het Evangelie eist het. Wij behoren te doen en overvloedig te doen hetgeen aangenaam is aan God onzen Zaligmaker.
2. Als reden, waarom wij in onze gebeden voor alle mensen zullen bidden, noemt hij Gods liefde voor de gehele mensheid, vers 4.
   1. Een reden, waarom er voor alle mensen moet gebeden worden, is dat er slechts een God is, en dat deze God welwillend is jegens allen. Er is een God, vers 5, en niet meer dan een, er is geen andere, er kan geen andere zijn, want er kan slechts een Oneindige bestaan. Deze ene God wil dat alle mensen zalig worden, Hij begeert niemands dood en verderf, Ezechiël 33:11, maar het welzijn en de redding van allen. Niet in dien zin, dat Hij de zaligmaking van allen besloten heeft, want dan zouden alle mensen gered worden, maar Hij heeft een goeden wil voor de zaligmaking van allen, en geen hunner gaat verloren dan door eigen schuld, Mattheus 23:37. Hij wil dat allen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, om in den door Hem bepaalden weg en op geen andere wijze gered te worden. Wij hebben er belang bij deze waarheid te kennen, want dat is de weg om gered te worden. Christus is de weg, de waarheid en het leven.
   2. Er is een Middelaar, en die Middelaar gaf zich zelven tot een rantsoen voor allen. Gelijk Gods barmhartigheid zich uitstrekt over al Zijne werken, zo strekt zich het middelaarschap van Christus uit tot alle mensen, in zoverre dat Hij een prijs betaald heeft, groot genoeg voor de redding van alle mensen. Hij bracht de mensheid in nieuwe voorwaarden met God, zodat zij niet meer onder de wet is als een verbond der werken, maar als een regel des levens. Zij zijn onder de genade, niet onder het verbond der onschuld, maar onder een nieuw verbond. Hij gaf zich tot een rantsoen. De dood

van Christus was een rantsoen, een betaling. Wij hadden verdiend te sterven. Christus stierf voor ons om ons van dood en hel te verlossen, Hij gaf zich zelven vrijwillig tot een rantsoen, een rantsoen voor allen, zodat de gehele mensheid in beteren toestand is dan die der duivelen. Hij stierf om een algemene zaligheid te verwerven, en daarom stelde Hij zich in de bediening van Middelaar tussen God en mensen. Een middelaar veronderstelt een punt van geschil. De zonde heeft een twist tussen ons en God veroorzaakt. Jezus Christus is de Middelaar, die het ondernam vrede te maken, God en mens tot elkaar te brengen, gelijk een vredemaker of scheidsrechter, een scheidsman, die de hand op beiden leggen moet, Job 9:33. Hij is een rantsoen, en de getuigenis was tot Zijnen tijd, dat is, in het Oude Testament werd van Zijn lijden en de heerlijkheid daarna volgende gesproken als van dingen, die in de laatste tijden geopenbaard zouden worden, 1 Petrus 1:10, 11. En dientengevolge zijn zij geopenbaard, Paulus zelf was aangesteld tot een prediker en apostel, om aan de heidenen de gelukkige tijding van verzoening en verlossing door Jezus Christus te brengen. Deze leer van Christus’ middelaarschap was Paulus toevertrouwd om haar aan alle creaturen te verkondigen, Mark 16:15. Hij was aangesteld om een leraar der heidenen te zijn, buiten zijn algemene roeping tot apostel, was hij bepaald aangewezen om een leraar der heidenen te zijn, in geloof en waarheid, of getrouw en oprecht.

* + 1. Het is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker, dat wij voor koningen en alle mensen bidden, en evenzo dat wij een stil en gerust leven leiden, en hier is een zeer goede reden, waarom wij dat een en ander doen zouden.
    2. God wil dat alle mensen zalig worden, zo dat het niet zozeer een ontbreken van den wil in God is om hen zalig te maken, dan een ontbreken van wil in hen om langs den door God aangewezen weg zalig te worden. Onze gezegende Zaligmaker toont dit gebrek aan in de woorden: Gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het eeuwige leven hebben zoudt, Johannes 5:40.

Ik heb u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild.

* + 1. Zij, die gered worden, moeten komen tot de kennis van de waarheid, want dat is de door God aangewezen weg tot redding van zondaren. Zonder kennis kan het hart niet goed zijn, indien wij de waarheid niet kennen, kunnen wij ook niet door haar bestuurd worden.
    2. Het is opmerkelijk dat zowel de eenheid van God als de eenheid van Middelaar wordt vastgesteld, maar de Roomse kerk handhaaft een menigte van goden en een menigte van middelaars.
    3. Hij, die Middelaar is in den zin van het Nieuwe Testament, gaf zich zelven tot een rantsoen. Vals is de bewering der Roomse kerk, dat er slechts een middelaar voor de vol- doening is, doch verscheidene middelaars voor de tussenkomst zijn, want, volgens Paulus, was de zelfovergave van Christus als een rantsoen een noodzakelijk deel van Zijn Middelaarschap, en inderdaad legt die den grond voor Zijne tussenkomst.
    4. Paulus was tot dienaar geordend om dit aan de heidenen te verklaren, dat Christus is de ene Middelaar tussen God en de mensen, die zich zelven gaf tot een rantsoen voor allen. Dit is de inhoud van hetgeen alle dienaren moeten verkondigen tot aan het einde der wereld, en Paulus maakte zijne bediening heerlijk, daar hij de apostel der heidenen was, Romeinen 11:13.
    5. De dienaren moeten de waarheid prediken, hetgeen zij als zodanig geleerd hebben en waarin zij zelven geloven, zij moeten gelijk de apostel haar prediken in geloof en waarheid, en zij moeten zelf getrouw en betrouwenswaard zijn.

1. Een aanwijzing hoe te bidden, vers 8.
2. Nu, onder het Evangelie, is het gebed niet beperkt tot enig bepaald huis des gebeds, maar de mensen moeten overal bidden, geen plaats is ongeschikt voor gebed, geen plaats Gode aangenamer dan een andere, Johannes 4:21.

Bidden in alle plaatsen. Wij moeten bidden in onze binnenkamers, bidden in onzen familiekring, bidden bij onze maaltijden, bidden wanneer wij op reis zijn, bidden in plechtige samenkomsten, hetzij die openlijk of meer in besloten kring zijn.

1. Het is de wil van God, dat wij in het gebed zullen opheffen heilige handen. Opheffende heilige handen, of reine handen, rein van de besmetting der handen, gewassen in de fontein, die tegen alle zonde en onreinheid geopend is. Ik was mijne handen, Psalm 26:6.
2. Wij moeten bidden in liefde: zonder toorn of twisting, zonder haat tegen iemand.
3. Wij moeten bidden in het geloof, niet twijfelend, Jakobus 1:6.

1 Timotheus 2:9-15

1. Hier is het bevel dat vrouwen, die het Christendom belijden, eerbaar, matig, stil en onderworpen zullen zijn gelijk haar betaamt.
   1. Zij moeten in eerbaar gewaad gaan, niet in aantrekkelijke opschik, vrolijkheid en kostelijke kleding (men kan de ijdelheid van een persoon zien in het op-pronken en opschikken van de kleding) want zij hebben betere versierselen waarmee zij zich tooien kunnen, zoals vrouwen betaamt, die de godzaligheid belijden door goede werken. Goede werken zijn de beste versierselen, zij hebben in de ogen van God grote waarde. Zij, die de godzaligheid belijden, moeten in haar kleding, zowel als in alle andere dingen, handelen zoals bij de godzaligheid betaamt, in plaats van haar geld te besteden aan schone klederen, moeten zij het gebruiken voor werken van liefdadigheid, die meer bepaald goede werken genoemd worden.
   2. De vrouwen moeten de beginselen van hunnen godsdienst leren, Christus leren, de Schrift leren, zij mogen niet denken dat haar sekse haar vrijstelt van te leren hetgeen tot haar zaligheid nodig is.
   3. Zij moeten stil en onderdanig of onderworpen zijn, zich geen gezag aanmatigen. De reden daarvoor gegeven is: Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, vers 13. Eva uit hem, hetgeen haar ondergeschiktheid aan en haar afhankelijkheid van hem aanduidt, zij werd gemaakt als ene hulpe tegenover hem. En gelijk zij de laatste was in de schepping, hetgeen een reden voor haar onderdanigheid is, zo was zij de eerste in overtreding, en dat is een andere reden. Adam is niet verleid geworden, dat is: was niet de eerste, de slang wendde zich niet onmiddellijk tot hem, maar de vrouw was eerst in overtreding, 2 Corinthiërs 11:3, en een deel van het vonnis over haar was: Uwe begeerte zal tot uw man zijn en hij zal over u heersen, Genesis 3:16. Maar het is een woord van vertroosting, vers 15, dat zij, die volharden in matigheid, zalig zullen worden in kinderen te baren, of door kinderen te baren. De Messias, die geboren is uit ene vrouw, om de slang den kop te verpletteren, Genesis 3:15, maakt dat het vonnis, waaronder zij ter wille van de zonde ligt, geen beletsel is voor haar aanneming door Christus, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking met matigheid.
2. Merk hier op:
   1. De uitgebreidheid van de regelen des Christendoms, zij strekken niet alleen tot de mensen zich uit, maar tot de vrouwen, niet alleen tot de personen, maar ook tot haar kleding, die eerbaar moet zijn gelijk de draagsters zelven, en tot haar uitwendige verschijning en gedrag, die moeten zijn in stilheid met alle onderdanigheid.
   2. Vrouwen moeten de godvruchtigheid belijden, zowel als mannen, want zij zijn gedoopt, en daardoor zijn zij verbonden om zich zelven in de godvruchtigheid te oefenen. En tot hare eer moet gezegd worden dat velen harer voortreffelijke belijdsters van het Christendom waren in de dagen der apostelen, gelijk wij zien uit het boek der Handelingen der apostelen.
   3. De vrouwen zijn meer in gevaar van door opschik uit te spatten, en daarom was het nodig haar in dit opzicht uitdrukkelijk te waarschuwen.
   4. De beste versierselen voor belijdsters van de godvruchtigheid zijn goede werken.
   5. Volgens Paulus moeten de vrouwen leerlingen zijn en is haar niet toegestaan als leraressen in de gemeenten op te treden, want leren is een werk van gezag, en de vrouw mag zich geen gezag over den man aanmatigen, maar moet in stilheid zijn. Doch niettegenstaande dit verbod, mogen en moeten goede vrouwen hare kinderen tehuis in de beginselen van den godsdienst onderwijzen. Timotheus had van kindsbeen de Heilige Schriften geweten, en wie zou ze hem onderwezen hebben dan zijne moeder en zijne grootmoeder, 2 Timotheus 3:15. Aquila en zijne vrouw Priscilla legden Apollos den weg Gods bescheidenlijker uit, maar zij deden dat in het bijzonder, want zij namen hem tot zich, Handelingen 18:26.
   6. Hier worden twee zeer goede redenen gegeven voor het gezag van den man over de vrouw en hare onderdanigheid aan hem, vers 13, 14. Adam werd eerst gemaakt, daarna Eva, zij werd gemaakt voor den man, en niet de man voor haar, 1 Corinthiërs 11:9, ook werd zij verleid en bracht haar man tot overtreding.
   7. Ofschoon de moeilijkheden en gevaren van het kinderen-baren groot zijn en menigvuldig, omdat zij deel uitmaken van de straf om Eva’s overtreding op hare sekse gelegd, is hier veel voor haar ondersteuning en aanmoediging. Maar zij zal zalig worden enz., vers 15. Ofschoon met smart, zal zij ze voortbrengen en een levende moeder van levende kinderen zijn, met het vooruitzicht dat zij blijven in geloof, liefde en heiligheid, met matigheid. Vrouwen, die in deze omstandigheden verkeren, mogen zich in de ure der smarten tot haar steun vasthouden aan deze belofte.

HOOFDSTUK 3

1. Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk.
2. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;
3. Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig.
4. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; 5 Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?
5. Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.
6. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels.
7. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil-gewinzoekers;
8. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten.
9. En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. 11 De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles.

12 Dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. 13 Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goedenopgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus.

1. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen;
2. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.
3. En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

In dit hoofdstuk handelt de apostel over de dienaren der gemeente. Hij behandelt:

1. De eigenschappen van hem, die tot opziener der gemeente wordt verkozen, vers 1-7,
2. De eigenschappen van de diakenen, vers 8-10, en van hun vrouwen, vers 11, verder van de diakenen, vers 12, 13,
3. De redenen, waarom hij aan Timotheus schrijft, waarop hij spreekt van de gemeente en de grondwaarheid door haar beleden, vers 14-16.

1 Timotheus 3:1-7

De beide brieven aan Timotheus en die aan Titus bevatten een schriftuurlijk plan van kerkregering en bevelen voor de dienaren. Timotheus was, naar wij onderstellen, een evangelist, die te Efeze achtergelaten werd omte zorgen voor hen, die daar door den Heiligen Geest bisschoppen gemaakt waren, dat is ouderlingen, zoals blijkt uit Handelingen 20:38, waar de zorg voor de gemeente aan de bisschoppen bevolen wordt en zij ouderlingen genoemd worden. Het blijkt dat het hun zeer leed deed van Paulus te moeten afscheid nemen, vooral omdat hij hun zei dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden, Handelingen 20:38, want deze gemeente was pas kort geleden gesticht, zij gevoelden de zorg voor haar als een te zware taak en daarvoor liet Paulus Timotheus achter om hun leiding te geven. En hier zien wij het kenmerk van een dienaar des Evangelies, wiens plicht het is als bisschop voor te gaan in een bijzondere samenkomst van Christenen: Zo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk.

1. De bediening is een werk. Ofschoon de dienst van een bisschop thans beschouwd wordt een grote bevoorrechting te zijn, toen werd hij een treffelijk werk geacht.
   1. De dienst van een opziener naar de Schrift is een dienst van goddelijke instelling, en niet van menselijke uitvinding. De bediening is geen schepping van den staat, en het is jammerlijk indien de dienaar te eniger tijd de speelbal van den Staat wordt. De dienst der opzieners bestond in de kerk alvorens de overheid Christelijk werd, want die dienst is een van de grote gaven, welke Christus aan Zijne gemeente heeft geschonken, Efeziërs 4:8-11.
   2. De dienst van een Christelijk opziener is een werk, dat ijver en toewijding vereist, de apostel noemt het hier een werk, niet van grote eer en groot voordeel, want de dienaren moeten altijd meer oog hebben voor hun werk dan voor de eer of het voordeel, die het hun geeft.
   3. Het is een goed werk, een werk van het hoogste belang en verricht voor het hoogste goed, de bediening beoogt niets minder dan het leven en de gelukzaligheid van onsterfelijke zielen, het is een goed werk, want het bedoelt de goddelijke volmaaktheden in ‘t licht te stellen door vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden, de bediening is ingesteld om de ogen der mensen te openen, en hen van de duisternis tot het licht te keren, en van de macht des Satans tot God, Handelingen 26:18.
   4. Daar moet een ernstige begeerte naar die bediening zijn in hen, die er in gesteld worden, wanneer iemand het begeert moet hij het begeren met het oog op het vooruitzicht om Gode meer heerlijkheid te kunnen geven en de zielen der mensen het meeste goed te doen door dit middel. En daarom wordt bij de bevestiging ook deze vraag gesteld: "Gevoelt gij in uw hart dat gij wettelijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelven tot dezen heiligen dienst geroepen zijt?"
2. Teneinde deze bediening waar te nemen en dit werk te verrichten, moet de arbeider wettig aangesteld zijn en wettig bevoegd.
   1. Een dienaar moet onberispelijk zijn, er moet geen blaam op hem rusten, hij moet zo min mogelijk aanleiding tot afkeuring geven, omdat dit een vooroordeeltegen zijne bediening zou wekken en zijn werk zou doen afstuiten.
   2. Hij moet de echtgenoot zijn van niet meer dan ene vrouw, hij mag niet van ene gescheiden zijn en een andere genomen hebben, en hij mag niet meer dan ene tegelijkertijd hebben, zoals toen maar al te veel de gewoonte was onder Joden en heidenen, vooral onder de heidenen.
   3. Hij moet zijn ijverig en waakzaam tegen Satan, dien listigen vijand, hij moet waakzaam zijn over zich zelven en de zielen, die aan zijne zorg toevertrouwd zijn, over welke hij het opzicht heeft, hij moet alle gelegenheden gebruiken om die goed te doen. Een dienaar moet waakzaam zijn, omdat de duivel, onze tegenpartij, omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, 1 Petrus 5:8.
   4. Hij moet zijn wakker en matig, matig in al zijn handelingen, matig in het gebruik van al het aardse goed. Matigheid en waakzaamheid worden in de Schrift gewoonlijk samen genoemd, omdat ze met elkaar in nauw verband staan. Wees matig, wees ijverig.
   5. Hij moet eerbaar zijn, degelijk, zich zelven beheersen, niet lichtzinnig, ijdel en beuzelachtig.
   6. Hij moet gaarne herbergende zijn, een open hand voor vreemdelingen hebben, gereed zijn om hen naar zijn vermogen te steunen, als iemand die zijn hart niet op de goederen dezer wereld gesteld heeft, maar vol liefde voor de broederen is.
   7. Bekwaam omte leren. Paulus beschrijft hier dus den lerenden ouderling, een die beide bekwaam en gewillig is om aan anderen mede te delen de kennis, die God hem gegeven heeft, een die geschikt is om te onderwijzen en geneigd om alle gelegenheden voor het verstrekken van onderricht te gebruiken, die zelf wel onderwezen is in de dingen van het koninkrijk der hemelen en hetgeen hij weet aan anderen kan meedelen.
   8. Niet genegen tot den wijn. Geen dronkaard. De priesters mochten geen wijn drinken wanneer zij ingingen om het altaar te bedienen, Leviticus 10.. 8, 9, opdat zij niet in dronkenschap de wet zouden overtreden.
   9. Geen smijter, niet twistziek: niet genegen om tegen iemand geweld te gebruiken, maar alles met zachtheid, liefde en vriendelijkheid doende. Een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, 2 Timotheus 2:24.
   10. Geen vuil-gewinzoeker, iemand, die zijn bediening niet gebruikt om eigenbelang en voordeelte bevorderen, die geen lage, gemene, kromme middelen gebruikt om geld te verkrijgen, die dood is voor de weelde der wereld, daar boven verheven is, en dat in zijn leven toont.
   11. Hij moet bescheiden zijn, geen vechter, maar van een zachte gemoedsgesteldheid. Christus, de grote Herder en Opziener der zielen, is dat. Hij moet niet toornig en twistziek zijn, niet met de handen slaan maar ook niet met de tong steken, want hoe zal iemand, die zelf niet al wat in zijn vermogen is aanwendt om zijn tong te betomen, anderen leren op hun woorden te passen?
   12. Niet geldgierig. Gierigheid is slecht in ieder, maar het slechtst in een dienaar, wiens roeping hem er toe leidt om zoveel met de andere wereld in aanraking te komen.
   13. Hij moet iemand zijn, die zijn gezin in goede orde houdt. Die zijn eigen huis wel regeert, opdat hij een goed voorbeeld moge geven aan andere hoofden van gezinnen en opdat hij daarin het bewijs geve van zijn geschiktheid om voor de gemeente Gods te zorgen. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? De gezinnen van de dienaren moeten goede voorbeelden zijn voor al de andere gezinnen. De dienaren moeten hun kinderen in onderdanigheid houden, want het is de plicht van de kinderen der dienaren om zich te onderwerpen aan de hun gegeven leringen en bevelen. Met alle stemmigheid. De beste weg om ondergeschikten in onderdanigheid te houden, is stemmig met hen om te gaan. Hij moet zijn kinderen in onderdanigheid houden niet met alle gestrengheid, maar met alle stemmigheid.
   14. Hij moet geen nieuweling zijn, niet iemand die pas tot het Christelijk geloof gebracht is, of iemand die er slechts oppervlakkig in onderwezen is, die van den godsdienst niet meer weet dan de beginselen, want zo iemand loopt gevaar door hoogmoed opgeblazen te worden, de onwetendste mensen zijn meermalen de hoogmoedigste. Opdat hij niet opgeblazen worde en in het oordeel des duivels valle. De duivel viel door hoogmoed, een goede les voor ons om te waken tegen den hoogmoed, de zonde die engelen in duivelen veranderde.
   15. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn. Zijn vroegere levenswandel moet zonder verwijt zijn, want de duivel zou daar gebruik van maken om anderen te verstrikken, en in hen afkeer te wekken van een Christus, verkondigd door hen, van wie geen goed gerucht uitgaat.
3. Nadat wij zo in bijzonderheden de eigenschappen hebben nagegaan, die in een bedienaar des Evangelies vereist worden, mogen wij wel vragen:
4. Hebben wij geen grote reden om met Paulus uit te roepen: Wie is tot al deze dingen bekwaam? 2 Corinthiërs 2:16. Dit is waarlijk een werk! Hoeveel toewijding, hoeveel voorzichtigheid, hoeveel ijver, hoeveel moed, hoeveel getrouwheid, hoeveel waakzaamheid over ons zelven, onze lusten, begeerlijkheden en hartstochten en over hen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, hoeveel heilige waakzaamheid, zijn nodig voor dit werk!
5. Hebben niet juist de geschiktste en getrouwste dienaren reden om zich te beklagen, dat er zoveel bekwaamheid nodig is en zoveel werk moet verricht worden? En helaas, hoeveel komen zij tekort in hetgeen zij zijn en doen moesten!
6. Laat evenwel hen God zegenen en dankbaar zijn, die de Heere bekwaamd en waardig geacht heeft, om hen in de bediening te stellen, laat hen God prijzen en verheerlijken indien Hij hen tot zekere hoogte geschikt en getrouw maakt.
7. Tot aanmoediging van alle getrouwe dienaren, hebben wij Christus’ genadige belofte: Ziet, Ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wereld, Mattheus 28:20. En indien Hij met ons is, zal Hij ons voor ons werk tot zekere mate bekwamen, ons troostvol door Zijn moeilijkheden heenleiden, genadig onze tekortkomingen vergeven, en eens onze getrouwheid belonen met een onverderflijke kroon van heerlijkheid, 1 Petrus 5:4.

1 Timotheus 3:8-13

Hier wordt de vereiste van een diaken omschreven. Zij hadden te zorgen voor de tijdelijke behoeften der gemeente, dat is het onderhoud van de dienaren en voorziening in de behoeften der armen. Zij dienden de tafelen, terwijl de dienaren of ouderlingen zich gaven aan de bediening des Woords en aan het gebed, Handelingen 6:2, 4. Van de instelling van dezen dienst en hetgeen er aanleiding toe gaf, vinden wij het verhaal in Handelingen 6:1-7. Het was een vereiste, dat de diakenen een goeden naam zouden hebben, want zij waren de helpers van de dienaren, traden op en handelden in het openbaar en hun was veel toevertrouwd. Zij moesten eerbaar zijn. Eerbaarheid past allen Christenenen, maar voornamelijk hun, die in dienst der gemeente zijn. Niet tweetongig, niet tot den een zus en tot den ander zo spreken, naarmate hun belang meebrengt. Een dubbele tong spreekt uit een dubbel hart, vleiers en lasteraars zijn tweetongig. Niet die zich tot veel wijns begeven, want dat is een grote ontering voor den mens, vooral voor den Christen, en met name voor iemand in dienst der gemeente, het maakt ongeschikt voor het werk en opent de deur voor allerlei verzoeking.

Geen vuilgewinzoekers, dit zou vooral in diakenen verkeerd zijn, want hun was het geld der gemeente toevertrouwd, en indien zij gierig of vuilgewinzoekers waren, zouden zij in verzoeking komen om dat te verduisteren en hetgeen voor den openbaren dienst bestemd was, tot hun eigen voordeel te gebruiken. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, vers 9. De verborgenheid des geloofs wordt hot best bewaard in een rein geweten. De praktische liefde tot de waarheid is het machtigste voorbehoedmiddel tegen dwaling en verleiding. Zo wij een rein geweten behouden (op onze hoede zijn voor alles wat het geweten verkracht en ons van God aftrekt) zal daardoor de verborgenheid des geloofs in onze zielen bewaard blijven. En dat dezen ook eerst beproefd worden, vers 10. Het is niet goed de algemene belangen toe te vertrouwen in handen van iemand, die niet eerst beproefd werd en geschikt bevonden voor hetgeen hem opgedragen zal worden, de juistheid van hun oordeel, hun ijver voor Christus en de onberispelijkheid van hun wandel moeten bewezen zijn. Hun vrouwen insgelijks moeten een goeden naam hebben, vers 11, zij moeten eerbaar van gedrag zijn, geen lasteressen, geen babbelaarsters, die verhaaltjes uitstrooien om ongenoegen te verwekken en tweedracht te zaaien. Zij moeten zijn wakker, getrouw in alles, geen aanstoot geven, maar betrouwbaar zijn in alles wat hun opgedragen wordt. Allen, die tot dienaren in betrekking staan, moeten hun ijver verdubbelen om te wandelen overeenkomstig het Evangelie van Christus, opdat niet door hun ongeregelden wandel een smet op de bediening geworpen worde. Gelijk hij vroeger van de opzieners of dienaren gezegd heeft, zo hier van de diakenen: zij moeten ener vrouwe mannen zijn, die niet zonder wettige reden hun vrouw verstoten en een andere getrouwd hebben. Zij moeten hun kinderen en hun eigen huizen wèl regeren, hun gezinnen moeten voorbeelden voor de gezinnen van anderen zijn. En de reden waarom de diakenen zodanige zijn moesten is, vers 13, ofschoon de dienst van diakenen een lager rang is, zo is hij toch een schrede naar hoger rang, en zij die goed de tafelen gediend hebben, kunnen, zo de gemeente daartoe aanleiding ziet, gekozen worden in den dienst des woords en der gebeden. Ook kan bedoeld zijn, dat zij zich daardoor een goeden naam van getrouwheid in het werk verwerven, zij verkrijgen zich zelven een goeden opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus. Merk hier op:

1. In de oorspronkelijke kerk bestonden niet meer dan twee rangen van dienaren: opzieners en diakenen. Filippenzen 1:1. In de volgende eeuwen werden al de andere uitgevonden. De dienst van

den bisschop, opziener, herder of dienaar was beperkt tot het gebed en de bediening des Woords, en de dienst van den diaken was beperkt tot, of bestond tenminste voor- namelijk uit, het dienen der tafelen. Clemens Romanus, in zijn brief aan de Christenen, cap. 42, 44, spreekt zeer volledig en duidelijk hierover, dat de apostelen, door onzen Heere Jezus Christus vooruit wetende dat er in de Christelijke kerk geschil zou ontstaan over den naam: bisschoppelijke kerkregering, de beide vorengenoemde ambten instelde, opzieners en diakenen.

1. De diaken volgens de Schrift had voornamelijk de tafelen te dienen, niet te prediken of te dopen. Het is waar dat Filippus te Samaria predikte en doopte, Handelingen 8, maar wij lezen dat hij evangelist was, Hand 21:8, en daarom mocht hij prediken en dopen en alle andere delen van de bediening verrichten Doch het doel van den diaconale dienst was zorgenvoor de tijdelijke belangen der gemeente, zoals de salarissen van de dienaren en den onderstand der armen.
2. Verscheidene eigenschappen waren zeer noodzakelijk ook voor deze ondergeschikte dienaren. De diakenen moeten zijn eerbaar, enz.
3. Enig bewijs van deze persoonlijke eigenschappen moest geleverd zijn, alvorens zij toegelaten werden tot den dienst der gemeente en hun enig werk toevertrouwd werd. Laat ook dezen eerst beproefd worden.
4. Oprechtheid en eerlijkheid in lagere bediening zijn de weg om tot hoger staat in de gemeente geroepen te worden. Zij verkrijgen zich zelven een goeden opgang.
5. Dat zal een man ook veel vrijmoedigheid des geloofs geven, terwijl gebrek aan oprechtheid en betrouwbaarheid hem beschroomd maken zal en hem zullen doen beven voor zijn eigen schaduw. De godloze vliedt waar geen vervolger is, maar elk rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw, Spreuken 23:1.

1 Timotheus 3:14-16

Hij besluit dit hoofdstuk met een bijzondere aanwijzing voor Timotheus. Hij hoopte binnenkort te komen, om hem verder bestuur en bijstand in zijn werk te geven, en te zien of het Christendom wortel schoot onder de Efeziërs, en daarom schreef hij nu slechts beknopt. Maar hij schreef voor het geval hij vertoefde, opdat Timotheus mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hoe hij zich als evangelist en helper van den apostel had te gedragen. Merk hier op:

1. Zij, die in het huis Gods aangesteld zijn, moeten toezien dat zij zich wel gedragen, anders brengen zij verachting over het huis Gods en over den waardigen naam, waarmee zij genoemd worden. Dienaren behoren zich goed te gedragen en niet enkel toe te zien op hun gebed en prediking, maar ook op hun gedrag, hun dienst verplicht hen tot een goed gedrag, want in dit geval is niets dan het beste goed. Timotheus moest weten hoe hij zich moest gedragen, niet alleen in de bijzondere gemeente, die hem nu aangewezen was om er enigen tijd te blijven, maar daar hij evangelist en des apostels plaatsvervanger was, moest hij leren hoe hij ook in andere gemeenten moest verkeren, waar hij op dezelfde wijze voor enigen tijd zou heengezonden worden. En dus is het niet de gemeente te Efeze, maar de algemene kerk, die hier genoemd wordt het huis Gods, hetwelk is de gemeente des levenden Gods.
   1. God is de levende God, Hij is de fontein des levens, Hij is het leven zelf, en Hij geeft het leven, den adem, en alle dingen aan alle schepselen, in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, Handelingen 17:25, 28.
   2. De gemeente is het huis Gods, Hij woont daar, de Heere heeft Zion verkoren om aldaar te wonen. "Deze is Mijne rust, hier zal Ik wonen, want Ik heb haar verkoren." Daar mogen wij Gods sterkte en eer zien, Psalm 63:3.
2. Het is de grote steun van de gemeente, dat zij is de gemeente des levenden Gods, van den waarachtigen God in tegenstelling met de valse goden, de stomme en dode afgoden.
   1. Wat de gemeente Gods betreft: die is een pilaar en vastigheid der waarheid.
      1. De gemeente zelf is de pilaar en vastigheid der waarheid. Niet zo dat het gezag der Schrift rust op dat van de gemeente, zoals de Roomse Kerk leert, maar de waarheid is de pilaar en vastigheid van de gemeente, doch de gemeente houdt ons de Schrift en de leer van Christus voor, gelijk een pilaar waaraan een bekendmaking gehecht is, die bekendmaking voorhoudt. Opdat door de gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods, Efeziërs 3:10.
      2. Anderen verstaan dit van Timotheus. Hij-niet hij op zichzelf- maar als evangelist, hij en de andere getrouwe dienaren, zijn pilaren en vastigheden der waarheid, het is hun werk die te handhaven, op te houden, bekend te maken, zij moeten de waarheid van Christus in de gemeente ophouden. Er wordt van de apostelen gezegd, dat zij geacht waren pilaren te zijn, Galaten 2:9.
         1. Laat ons vlijtig en onpartijdig zijn in ons zoeken van de waarheid, laat ons tot elke prijs de waarheid kopen, en de moeite om haar te ontdekken geringschatten.
         2. Laat ons haar zorgvuldig vasthouden en bewaren. Koop de waarheid en verkoop haar niet, Spreuken 23:23, doe in geen geval hoegenaamd van haar afstand.
         3. Laat ons zorg dragen dat wij haar bekendmaken, en haar onverminkt en veilig aan onze nakomelingschap overdragen.
         4. Wanneer de gemeente ophoudt de pilaar en vastigheid der waarheid te zijn, mogen en moeten wij haar verlaten, want onze eerbied voor de waarheid moet groter zijn dan onze eer- bied voor de gemeente, wij zijn niet langer verplicht in de gemeente te blijven dan zolang zij de pilaar en vastigheid der waarheid blijft.
   2. Maar wat is de waarheid, waarvan de gemeenten en de dienaren de pilaren en vastigheden zijn? Hij zegt ons, vers 16 :Buiten allen twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. De geleerde Camero voegt dezen zin bij het voorgaande, en leest er dus dit uit: "De pilaar en vastigheid der waarheid en buiten allen twijfel groot is de verborgenheid der godzaligheid." Zo is deze verborgenheid de pilaar enz.
      1. Het Christendom is ene verborgenheid, een verborgenheid, die niet kon uitgevonden worden bij het licht der rede, en niet door de rede kan worden begrepen, want het is hoger dan de rede, hoewel niet er mede in strijd. Het is een verborgenheid, niet van wijsbegeerte of bespiegeling, maar van godzaligheid, bestemd om godzaligheid te bevorderen, en daarin overtreft het al de verborgenheden van de heidenen. Het is ook een geopenbaarde verborgenheid, niet gesloten en verzegeld, toch houdt het niet op ene verborgenheid te zijn omdat het nu ten dele geopenbaard is. Maar:
      2. Wat is de verborgenheid der godzaligheid? Dat is Christus, en hier zijn zes dingen betreffende Christus, die de verborgenheid der godzaligheid uitmaken.
         1. Hij is God geopenbaard in het vlees. Dat bewijst, dat Hij God is, het eeuwige Woord, dat vlees geworden is en in het vlees geopenbaard werd. Toen God zich aan de mensen wilde openbaren, behaagde het Hem zich te openbaren in de vleeswording van Zijn eigen Zoon. Het Woord is vlees geworden, Johannes 1:14.
         2. Hij is gerechtvaardigd in den Geest. Nadat Hij als een zondaar verlaagd was en als een misdadiger ter dood gebracht, werd Hij door den Geest opgewekt en daardoor gerechtvaardigd van al de lasteringen, waarmee Hij was beladen. Hij was zonde gemaakt voor ons, en overgeleverd om onze overtredingen, maar, door Zijne opwekking werd Hij gerechtvaardigd in den Geest, dat is daardoor kwam aan het licht dat Zijn offer aangenomen was, en dus verrees Hij tot onze rechtvaardigmaking, gelijk Hij om onze zonden overgeleverd was, Romeinen 4:25. Hij was gedood in het vlees, maar levendgemaakt door den Geest, 1 Petrus 3:18.
         3. Hij is gezien van de engelen. Zij aanbaden Hem, Hebreeën 1:6, zij waren tegenwoordig bij Zijne vleeswording, bij Zijne verzoeking, bij Zijn doodsangst, bij Zijn sterven, bij Zijne opstanding, bij Zijn hemelvaart. Dat verhoogt Zijne eer, en toont welke heerlijke plaats Hij bekleedde in de hogere wereld, dat de engelen Hem dienden, omdat Hij de Heere der engelen is.
         4. Hij is gepredikt onder de heidenen. Dat is een groot deel van de verborgenheid der godzaligheid, dat Christus aan de heidenen als Verlosser en Zaligmaker aangeboden is, dat nu, daar de zaligheid uit de Joden is, de middelmuur des afscheidsels gebroken is en de heidenen ook toegelaten zijn geworden. Ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenen, Handelingen 13:47.
         5. Hij is geloofd in de wereld. Hij werd dus niet tevergeefs verkondigd. Velen van de heidenen namen het Evangelie aan, dat de Joden verwierpen. Wie zou gedacht hebben dat de wereld, die in het boze lag, zou geloven in den Zoon van God, Hem, die te Jeruzalem gekruisigd was, als haar Zaligmaker zou aannemen? Maar niettegenstaande al haar vooroordelen, geloofde zij in Hem.
         6. Hij is opgenomen in heerlijkheid, door Zijne hemelvaart. Dit gebeurde in werkelijkheid voor Hij geloofd werd in de wereld, maar het wordt het laatste genoemd omdat het de kroon zette op Zijne verhoging, en ook omdat niet alleen Zijne hemelvaart bedoeld wordt, maar ook Zijn gezeten-zijn aan de rechterhand Gods, waar Hij eeuwig leeft, voor ons tussen treedt en alle macht in hemel en op aarde heeft. En ook omdat gedurende den afval, waarover Paulus in het volgende hoofdstuk handelt, Zijn verblijf in den hemel zou ontkend worden door hen, die voorgaven Hem van den hemel op hun altaren neer te brengen in hun geheiligde ouwels. Merk hier op: Ten eerste: Hij, die in het vlees is geopenbaard, was God, werkelijk en waarachtig God, God van nature en niet alleen door Zijne bediening, want dat maakt het ene verborgenheid. Ten tweede: God is geopenbaard in het vlees, in werkelijk vlees. Aangezien de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij dezelve mede deelachtig geworden, Hebreeën 2:14. En wat nog verwonderlijker is: Hij is vlees geworden, nadat alle vlees Zijn weg verdorven had, en toch was Hij heilig van de baarmoeder aan. Ten derde: de godzaligheid is een verborgenheid in al haar delen en onderdelen, van het begin tot het eind, van Christus’ vleeswording tot Zijn verhoging in heerlijkheid. Ten vierde: Aangezien zij een grote verborgenheid is, moeten wij haar nederig aanbidden en vromelijk geloven, niet nieuwsgierig doorzoeken, en ook niet al te beslist zijn in onze uitleggingen en beschouwingen, niet verder willen gaan dan de Schrift ons geopenbaard heeft.

HOOFDSTUK 4

1. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
2. Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;
3. Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.
4. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.
5. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.
6. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.
7. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.
8. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig.
9. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen.
10. Beveel deze dingen, en leer ze.
11. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.
12. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome.
13. Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps.
14. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles.
15. Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.

Paulus

1. Voorspelt een vreeslijken afval, vers 1-3,
2. Behandelt de Christelijke vrijheid, vers 4-5,
3. Hij geeft Timotheus verschillende voorschriften betreffende hem zelven, zijne leer, de aan zijn zorg toevertrouwde gemeente, vers 6-16.

1 Timotheus 4:1-5

Wij hebben hier ene voorspelling van den afval der laatste dagen, waarvan hij gesproken had als van iets, dat, zonder tegenspraak, geloofd werd onder de Christenen, in 2 Thessalonicenzen 2..

1. In het slot van het vorige hoofdstuk vonden wij de verborgenheid der godzaligheid opgenoemd, en derhalve wordt thans zeer geschikt de verborgenheid der ongerechtigheid uiteengezet. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Daarmee bedoelt hij den Geest in het Oude Testament, of den Geest sprekende door de profeten des Nieuwen Verbonds, of beide. De profetieën betreffende den antichrist komen van den Geest, zowel als de profetieën betreffende Christus. De Geest heeft in beide uitdrukkelijk gesproken van een algemenen afval van het geloof in Christus en van de ware aanbidding van God. Die zou komen in de laatste tijden, gedurende de Christelijke bedeling, want die wordt "de laatste dagen" genoemd, - in de volgende eeuwen van de kerk, want de verborgenheid der ongerechtigheid begon nu te werken. Sommigen zullen afvallen van het geloof Er zal zijn een afval van het geloof. Sommigen, niet allen, want ook in de slechtste tijden zal God een overblijfsel hebben naar de verkiezing der genade. Zij zullen afvallen van het geloof, het geloof dat den heiligen overgeleverd is, Judas vers 3, de gezonde leer van het Evangelie. Zich begevende tot verleidende geesten, mensen, die den Geest voorwenden, maar die niet geleid worden door den Geest, 1 Johannes 4:1. Geliefden, gelooft niet een iegelijk geest, niet ieder die den Geest voorwendt. Merk hier op:
   1. Een van de grootste delen van den afval, namelijk het zich begeven tot leringen der duivelen, of den duivelen betreffende, dat is, de leer die leidt tot het vereren van engelen en heiligen, als een soort van mindere godheden tussen den onsterfelijke God en den mens, zulke als de heidenen demonen noemden en als zodanig vereerden. Dit ziet duidelijk op de Roomse kerk, en het was een van de eerste schreden naar den groten afval, het bewaren van de relieken van martelaren, het vereren van die overblijfselen, het oprichten van altaren, het branden van wierook, het heiligen van beelden en tempels, het aanbidden en verheerlijken van gestorven heiligen. Deze verering van demonen is herlevend heidendom, de voorloper van het grote beest.
   2. De werkingen, waardoor deze afval en verleiding worden verbreid en in de hand gewerkt.
      1. Het zal geschieden door geveinsdheid der leugensprekers, die agenten en zendelingen van Satan, die deze begoochelingen verbreiden door leugens en bedriegerijen en door valse wonderen, vers 2. Het geschiedt door hun huichelarij, want zij geven voor Christus te vereren, en bestrijden terzelfder tijd al Zijn instellingen en bederven al Zijn bevelen. Dit ziet evenzo op de huichelarij van hen, die hun geweten met een brandijzer toegeschroeid hebben, die geheel en al verloren zijn voor de eerste beginselen van deugd en zedelijkheid. Zo de mensen hun geweten niet als met een gloeiend ijzer toegeschroeid hadden, zouden zij nooit een macht staande houden, die ter wille van de "Katholieke" zaak ontslaat van eden, nooit volhouden dat men aan ketters zijn gegeven woord niet behoeft te houden, nooit zich zelven ontdoen van de laatste overblijfselen van menselijkheid en medelijden, nooit de gruwelijkste wreedheden plegen, onder voorwendsel dat ze daardoor de belangen der kerk dienen.
      2. Een ander deel van hun kenmerken is dat zij verbieden te huwelijken, hun geestelijken verbieden in het huwelijk te treden en zeer vernederend over het huwelijk spreken, ofschoon dat een instelling

Gods is, en dat zij gebieden zich van spijzen te onthouden, en door zulke onthouding op bepaalde tijden godsdienstig te noemen, dwingelandij oefenen over de gewetens der mensen.

* 1. Uit een en ander leren wij:
     1. De afval van de latere tijden moet ons niet verwonderen, want hij is opzettelijk door den Geest voorzegd.
     2. Die Geest is God, want anders kon Hij niet met zekerheid zulke toekomende gebeurtenissen voorzeggen, die voor zoveel ons betreft onzeker en onbestemd zijn, want ze hangen af van de luimen en de gemoedsgesteldheid der mensen.
     3. Het onderscheid tussen de voorzeggingen van den Geest en de orakels der heidenen is merkwaardig, de Geest spreekt beslist, de orakels der heidenen waren altijd twijfelachtig en onzeker.
     4. Het is troostvol te bedenken, dat door zulk een algemenen afval niet allen, maar slechts sommigen, medegesleept worden,
     5. Het is de gewoonte van verleiders en bedriegers den Geest voor te wenden, hetgeen sterk verraadt dat zij allen wel overtuigd zijn, dat niets beter in ons werkt een goedkeuring van hetgeen geleerd wordt dan de gedachte dat het van den Geest komt,
     6. De mensen moeten verhard worden en hun geweten toeschroeien, alvorens zij het geloof kunnen verlaten en anderen met zich aftrekken,
     7. Het is een teken, dat de mensen het geloof hebben verlaten, wanneer zij bevelen hetgeen God verboden heeft, zoals de aanbidding van heiligen en engelen, en verbieden wat God toegestaan of bevolen heeft, zoals huwelijk en spijzen.

1. Na hun huichelachtig vasten genoemd te hebben, neemt de apostel gelegenheid om de leer van de Christelijke vrijheid te beperken, die wij onder het Evangelie genieten, de vrijheid om al Gods schepselen te gebruiken. Terwijl onder de wet onderscheid tussen de spijzen gemaakt was, waardoor het ene rein en het andere onrein was, het ene wel en het andere niet gegeten mocht worden, is dat nu weggenomen, en is ons gezegd dat wij niets onrein behoeven te noemen, Handelingen 10:15. Merk hier op:
   1. Wij hebben bij ons voedsel steeds te denken, dat God het geschapen heeft, dat wij het van Hem hebben en het daarom in Zijn dienst gebruiken moeten,
   2. God, deze dingen scheppende, had een bijzonder doel voor de gelovigen en die de waarheid bekend hebben, de ware Christenen, die een verbondsrecht op deze schepselen hebben, terwijl de anderen er slechts een recht van nature op hebben,
   3. Wat God heeft geschapen moet met dankzegging genomen worden. Wij mogen de gaven van Gods goedheid niet weigeren, ook niet angstvallig onderscheidingen maken waar God ze niet

gemaakt heeft, maar ze ontvangen en dankbaar zijn, erkennende de macht van God als hun Schepper en Zijn goedheid als hun Gever. Alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk, vers 4. Dit ontslaat ons duidelijk van alle onderscheiding van spijzen, door de ceremoniële wet voorgeschreven, zoals met name zwijnenvlees, dat den Joden verboden was maar ons Christenen geoorloofd, volgens den regel: Alle schepsel Gods is goed. Gods goede schepselen worden dan goed en dubbel aangenaam voor ons, wanneer ze met dankzegging genomen worden. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed, vers 5. Het is zeer begeerlijk een geheiligd gebruik te hebben van onze aardse voorrechten. Zij worden voor ons geheiligd:

* + 1. Door het woord van God, niet alleen Zijn verlof, dat ons de vrijheid geeft deze dingen te gebruiken, maar ook door Zijne belofte ons met geschikt voedsel te zullen onderhouden.
    2. Door het gebed, dat onze spijzen voor ons zegent. Het woord van God en het gebed moeten in onze gewone dagelijkse daden gebracht worden en wij moeten alles doen door het geloof. Merk hier op:
       1. Alle schepsel is Gods schepsel, want Hij heeft ze alle gemaakt.

Al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op duizend bergen, Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij, Psalm 50: 10, 11.

* + - 1. Elk schepsel Gods is goed, want God overzag al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed, Genesis 1:31.
      2. De zegen Gods maakt elk schepsel voedzaam voor ons, de mens leeft niet alleen bij brood, maar bij alle woord dat uit den mond Gods uitgaat, Mattheus 4:4, en daarom mogen wij Hem niets weigeren.
      3. Wij moeten daarom in het gebed Zijn zegen er over vragen en daardoor de schepselen heiligen, die wij op ons gebed ontvangen hebben.

1 Timotheus 4:6-16

De apostel verlangde dat Timotheus in de harten der Christenen gevoelens zou planten, waardoor voorkomen werd dat zij door Joodse leraren zouden verleid worden. De goede dienaren van Jezus Christus zullen ijverig in hun werk zijn, niet er op uit zijn om nieuwe dingen te verkondigen, maar om den broederen in gedachtenis te brengen de dingen, die zij ontvangen en gehoord hebben. Daarom zal ik niet verzuimen altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, 2 Petrus 1:12. En evenzo: Ik wek door vermaning uw oprecht gemoed op, 2 Petrus 3:1. En de apostel Judas zegt, in vers 5 : Ik wil het u indachtig maken. Gij ziet dat de apostelen en apostolische mannen het een voornaam deel van hun werk achtten het geheugen hunner hoorders wakker te houden, want wij zijn geneigd omte vergeten, en langzaam in het leren en herinneren der dingen Gods. -Gij zijt opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Merk hier op:

1. Zelfs dienaren hebben nodig te groeien en toe te nemen in de kennis van Christus en Zijne leer, zij moeten gevoed worden met de woorden des geloofs.
2. Het beste middel voor dienaren om te groeien in kennis en geloof is ze hun broederen in gedachtenis te brengen, door anderen te onderwijzen, leren wij zelf.
3. Zij, die door de dienaren onderwezen worden, zijn broederen en moeten als broederen behandeld worden, want de dienaren zijn geen heren over de erfenis Gods.
4. De godzaligheid wordt hem en den anderen hier aan het harte gelegd: Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen, vers 7. De Joodse overleveringen, waarmee sommigen hun hoofden vullen, doen in ‘t geheel geen nut.

Maar oefen uzelven tot godzaligheid, dat is, beoefen de praktische godsvrucht. Zij, die goddelijk willen zijn, moeten zich oefenen tot god- zaligheid, het vereist voortdurende oefening. De reden daarvoor is de winst der godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, vers 9, of slechts voor korten tijd nuttig. Zich onthouden van spijzen en van huwelijk en dergelijke, ofschoon ze doorgaan voor daden van kruisiging des vlezes en van zelfverloochening, geven weinig nut en dienen tot niets. Wat zal het ons baten indien wij het lichaam wèl, maar de zonde niet doden? Merk hier op:

* 1. Er is groot nut te winnen door de godzaligheid, zij zal ons van nut zijn geheel ons leven, want zij heeft de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.
  2. Het nut der godzaligheid ligt voornamelijk nog in beloften, deze beloften hebben voor de Christenen betrekking op dit, maar meer bepaald op het toekomende leven. Onder het Oude Testament sloegen de beloften meest op tijdelijke zegeningen, maar onder het Nieuwe Testament meest op geestelijke en eeuwige zegeningen. Wanneer de Christenen slechts weinig hebben van de goede dingen des tegenwoordigen levens, dan zal hun dat vergoed worden in de dingen des toekomenden levens.
  3. Daar waren in de dagen der apostelen ongoddelijke en oudwijfse fabelen, en Timotheus, ofschoon een voortreffelijk man, was niet verheven boven de vermaning: Verwerp die!
  4. Het is niet genoeg, dat wij de ongoddelijke en oudwijfse fabelen verwerpen, maar wij moeten ons ook oefenen in de godzaligheid, wij moeten niet alleen ophouden kwaad te doen, maar ook leren goed te doen, Jesaja 1:16, 17, en wij moeten er ons aan gewennen om de godzaligheid te beoefenen.
  5. Zij, die waarlijk godzalig zijn, zullen er bij winnen, wat er ook komen moge van hen, die zich tevreden stellen met lichamelijke oefening, want de godzaligheid heeft de beloften.

1. De aanmoediging welke wij hebben om voort te gaan in den weg der godzaligheid en ons daarin te oefenen, niettegenstaande de moeilijkheden en teleurstellingen, die wij daarbij ontmoeten. Hij had gezegd: Zij is tot alle dingen nut, hebbende de beloften des tegenwoordigen en toekomenden levens. Maar de vraag is: Weegt het voordeeltegen het verlies op? Zo niet, dan is het geen voordeel. Hier is een ander van Paulus’ getrouwe woorden, aller aanneming waardig: dat al ons werken en verlies in den dienst Gods en het werk van den godsdienst overvloedig beloond zal worden, zodat, ofschoon wij voor Christus verliezen mogen, wij niet door Hem verliezen zullen. Hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, vers 10. Merk op:
   1. De godzaligen arbeiden en verwachten verwijten, zij moeten wèldoen en terzelfder tijd kwalijke behandeling verwachten, zorg en moeite zullen ons deel zijn in deze wereld, niet alleen als mensen, maar ook als heiligen.
   2. Zij, die arbeiden en gesmaad worden in den dienst van God en het werk van den godsdienst, mogen rekenen op den levenden God, dat zij er niet door zullen verliezen. Dat moet hen aanmoedigen. Wij hopen op den levenden God. De overweging, dat de God die op zich genomen heeft onze betaalmeester te zijn, de levende God is, die zelf eeuwig leeft en de fontein van alle leven is voor degenen die Hem dienen, moet ons bemoedigen in al ons lijden en werken voor Hem, voornamelijk bij de beschouwing dat Hij een behouder is van alle mensen.
      1. Door Zijne voorzienigheid bewaart Hij de personen en verlengt de levens van alle mensen.
      2. Hij heeft een algemene goedwilligheid voor de eeuwige zaligheid van alle mensen, in zoverre dat Hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering zullen komen. Hij begeert niet den dood des zondaars, Hij is dus in dat opzicht de behouder van alle mensen, dat geen hunner gelaten is in den wanhopigen toestand der gevallen engelen. Welnu, indien Hij dus de behouder is van alle mensen, mogen wij daaruit afleiden dat Hij veelmeer wil zijn de beloner dergenen, die Hem zoeken en dienen. Indien Hij zo welwillend is voor al Zijne schepselen, hoeveel temeer zal Hij hen verzorgen, die door wedergeboorte nieuwe schepselen geworden zijn. Hij is de Behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. De zaligheid, die Hij bewaard heeft voor degenen die geloven, is voldoende om hen voor al hun dienst en lijden te belonen. Hier zien wij:
         1. Het leven des Christens is een leven van moeite en lijden.

Wij arbeiden en lijden.

* + - 1. Het meest kunnen wij verwachten te zullen lijden in deze wereld voor ons goeddoen, voor ons werk des geloofs en onzen arbeid der liefde.
      2. Ware Christenen vertrouwen op den levenden God, want vervloekt is de man die op vlees vertrouwt, of op iets buiten den levenden God, en zij, die op Hem vertrouwen, zullen nooit beschaamd worden. Vertrouw op Hem te allen tijd.
      3. God is de algemene behouder van alle mensen, en Hij heeft hen instaat gesteld om behouden te worden, maar Hij is op bijzondere wijze de behouder der gelovigen, er is dus een algemene en een bijzondere verlossing.

1. Hij besluit dit hoofdstuk met ene vermaning aan Timotheus, om:
2. Deze dingen te bevelen en te leren, de dingen die hem nu geleerd waren: "Beveel hen zich te oefenen in de godzaligheid, leer hen het nut daarvan, en dat zij door God te dienen, iemand dienen die het hun zeker belonen zal,
3. Zich te gedragen met die eerbaarheid en voorzichtigheid, welke hem de achting zullen doen winnen niettegenstaande zijne jeugd.

Niemand verachte uwe jonkheid, dat is, geef niemand aanleiding om uwe jonkheid te verachten. Iemands jonkheid zal niet veracht worden indien hij zich niet door de ijdelheden en dwaasheden der jeugd verachtelijk maakt, en dat doen zelfs wel oude mensen, die dus alleen aan zich zelven te danken hebben indien zij veracht worden.

1. Zijne leer door een goed voorbeeld te bevestigen: Wees een voorbeeld der gelovigen. Zij, die leren door hun onderricht, moeten ook leren door hun leven, anders werpen zij met de andere hand omver wat ze met de ene bouwen. Zij moeten voorbeelden zijn beide in woord en in wandel. Hun woord moet opbouwend zijn, en dat zal een goed voorbeeld geven. Zij moeten voorbeelden zijn in liefde, liefde tot God en alle goede mensen, voorbeelden in den geest, dat is in geestelijk-gezindheid, in geestelijke God verheerlijking, in geloof, dat is: in de belijdenis van het Christelijk geloof, en in reinheid of kuisheid.
2. Hij spoort hem aan tot gezet onderzoek.

Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Ofschoon Timotheus buitengewone gaven had, moest hij gewone middelen gebruiken. Ook kan bedoeld zijn het openlijk voorlezen van de heilige Schrift, hij moest lezen en vermanen, dat is, lezen en uitleggen, lezen en op het hart drukken, hij moest dat doen beide door vermaning en door lering, hij moest hen leren wat zij te doen en wat zij te geloven hadden. Zie hier:

* 1. De dienaren moeten onderwijzen en bevelen de dingen, die hen zelven geleerd en bevolen zijn, zij moeten de mensen leren onderhouden al wat Christus bevolen heeft, Mattheus 28:20.
  2. Het beste middel voor de dienaren om te voorkomen dat ze veracht worden, is te leren en te doen de dingen, die hun opgedragen zijn. Het is geen wonder dat de dienaren veracht worden, die deze dingen niet leren, of die, in plaats van goede voorbeelden voor de gelovigen te zijn, handelen in lijnrechten strijd met de leringen, die zij verkondigen, want de dienaren zijn de voorbeelden der kudde.
  3. De dienaren, die het best hun werk verrichten, behoren toch te onderzoeken, opdat zij mogen toenemen in kennis, en zij moeten ook hun werk behartigen, zij moeten al hun aandacht geven aan het lezen, het vermanen en het leren.

1. Hij waarschuwt hem zich te wachten voor verzuim. Verzuim de gave niet die in u is, vers 14. De gave Gods zal verdwijnen indien ze verzuimd wordt. Men kan dit opvatten van den dienst waartoe hij geroepen was, en ook van de eigenschappen voor dien dienst. Het eerste was de aanstelling in den gewonen weg, het tweede was buitengewoon. Het schijnt dat het eerste bedoeld werd, want er wordt gesproken van de oplegging der handen, enz. Hier is de schriftuurlijke wijze van ordening: oplegging der handen des ouderlingschaps. Merk op: Timotheus was door mensen tot den dienst geordend. Elders lezen wij van een buitengewone gave, die hem geschonken was door oplegging der handen door Paulus, maar hij was in de bediening als dienaar gesteld door oplegging der handen van de ouderlingen.
   1. Het werk der bediening is een gave, het is een gave van Christus. Toen Hij opvoer ten hemel heeft Hij gaven ontvangen voor de mensen, en Hij gaf sommigen tot apostelen, en sommigen tot herders en leraars, Efeziërs 4:8, 11. En dat was een zeer vriendelijke gave aan Zijne gemeente.
   2. De dienaren mogen de gave, die hun geschonken is, niet verzuimen, hetzij wij hierdoor verstaan de gave der bediening zelf of de daarvoor nodige eigenschappen, zomin de ene als de andere mogen zij verzuimen.
   3. Ofschoon er in het geval van Timotheus ene profetie was (de gave was hem door profetie geworden) toch was dat vergezeld door oplegging der handen des ouderlingschaps, dat is: de handen van een aantal ouderlingen, de dienst was hem in dien weg toevertrouwd. Naar ik meen is hier een voldoende waarborg voor ordening door ouderlingen, want het blijkt niet dat Paulus deel had aan de ordening van Timotheus. Het is waar, dat buitengewone gaven door hem verstrekt werden door oplegging der apostolische handen, 2 Timotheus 1:6, maar ook indien Paulus betrokken was in de ordening, toch waren de ouderlingen niet buitengesloten, want dat wordt uitdrukkelijk vermeld, zodat dit een sterk bewijs is dat het ouderlingschap een eigen macht tot ordening heeft.
2. Na hem dit alles te hebben opgedragen, zegt hij dat hij daarin geheel bezig moet zijn.

Bedenk deze dingen, wees daarin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Hij was een wijs en kundig man, en toch moest hij dat aankweken, het moest openbaar worden dat hij toenam in kennis. Merk op:

* 1. Dienaren moeten dikwijls in overpeinzing zijn. Zij moeten goed overleggen wat en hoe zij spreken zullen. Zij moeten de grote zorg, die hun toevertrouwd is, overwegen, de waarde van de onsterfelijke zielen en de rekenschap, die zij eens zullen moeten afleggen.
  2. Dienaren moeten in die dingen bezig zijn, zij moeten die dingen beschouwen als hun voornaamste werk. Bedenk die dingen en wees er in bezig.
  3. Daardoor zal hun toenemen in alles openbaar worden, voor alle mensen, dat is het middel voor hen om toe te nemen in kennis en genade en daardoor ook anderen ten zegen te zijn.

1. Hij vermaant hem om zeer voorzichtig te zijn. Heb acht op uzelven en op de leer. Let op wat gij verkondigt, volhardt daarin, in de waarheden die gij ontvangen hebt, want dat doende zult gij èn uzelven behouden èn die u horen. Merk op:
   1. Dienaren zijn geroepen tot een werk der behoudenis, en dat is een goed werk.
   2. De zorg van de dienaren moet in de eerste plaats zijn zich zelven te behouden. "Behoud in de eerste plaats uzelven, dan kunt gij het werktuig zijn om hen die u horen te behouden".
   3. De dienaren moeten er naar staan door hun prediking, na hun eigen behoudenis, te behouden degenen die hen horen.
   4. De beste weg om dat dubbele doel te bereiken is acht op ons zelven te hebben.

HOOFDSTUK 5

1 Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders; 2 De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid.

1. Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn.
2. Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen, en den voorouderen wedervergelding doen; want dat is goed en aangenaam voor God.
3. Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag.
4. Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven. 7 En beveel dit, opdat zij onberispelijk zijn.
5. Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.
6. Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren, welke eens mans vrouw geweest zij;
7. Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.
8. Maar neem de jonge weduwen niet aan; want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken;
9. Hebbende haar oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben te niet gedaan.
10. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.
11. Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven.
12. Want enigen hebben zich alrede afgewend achter den satan.
13. Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heeft, dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de Gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge.
14. Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer.
15. Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.
16. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen.
17. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben. 21 Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.
18. Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar uzelven rein.
19. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden.
20. Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na.
21. Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar, en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden.

Hier geeft de apostel

I aan Timotheus aanwijzing hoe hij vermanen moet, vers 1, 2,

1. Hoe te handelen met weduwen, jonge en oude, vers 3-16,
2. Met ouders, vers 17-19,
3. Handelt over openbare bestraffing, vers 20,
4. Geeft een plechtig bevel omtrent de ordening, vers 21, 22,
5. Bespreekt zijn gezondheid, vers 23,
6. Zegt dat de verschillende zonden der mensen zeer verschillend in hare uitwerking zijn, vers 24, 25.

1 Timotheus 5:1-2

Hier geeft de apostel aan Timotheus en in hem aan de andere dienaren enige regelen betreffende het bestraffen. Dienaren zijn bestraffers krachten hun bediening, het is een deel, en wel het onaangenaamste deel van hun dienst, zij moeten het woord prediken, bestraffen en vermanen, 2 Timotheus 4:2. Een groot onderscheid moet gemaakt worden in onze bestraffingen, overeenkomstig leeftijd, hoedanigheid en andere omstandigheden, van de te bestraffen personen. Zo moet een oudere in jaren of in bediening behandeld worden als een vader. Ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, Judas 22.. De regelen zijn:

1. Wees zeer teder in het bestraffen van een man, ouder in jaren of ouder in dienst. Men moet eerbied hebben voor hun leeftijd en plaats, en daarom moeten zij niet scherpelijk of meesterachtig bestraft worden. Timotheus, ofschoon een evangelist, moest hen als vaders behandelen, want dat zou de meeste kans bieden om invloed op hen te hebben en hen te winnen.
2. De jongere mannen moesten bestraft worden als broeders, met liefde en tederheid, niet met begeerte om fouten en gebreken uit te vinden, maar met den wil om hen ten beste te leiden. Er is veel tederheid nodig om hen, die het verdienen, te bestraffen op de rechte wijze.
3. De oude vrouwen moesten, zo het nodig bleek, als moeders bestraft worden. Twist tegen ulieder moeder, twist, Hosea 2:1.
4. Ook de jonge vrouwen moeten bestraft worden, maar bestraft als zusters in alle reinheid. Indien Timotheus, die zo der wereld en het vlees met zijne begeerlijkheden afgestorven was, zulk ene vermaning nodig had, hoeveel te meer wij!

1 Timotheus 5:3-16

Hier worden aanwijzingen gegeven betreffende het opnemen der weduwen onder degenen, die in den dienst der gemeente waren of door haar ondersteund werden. Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn. Eer haar, dat is handhaaf haar, laat haar tot den dienst toe. Er was in dezen tijd een dienst in de gemeente, waarin vrouwen werden gebruikt, en dat was om zieken en ouden van dagen te verzorgen onder toezicht van de diakenen. Wij lezen van de zorg voor weduwen onmiddellijk na de stichting van de eerste Christelijke gemeente, Handelingen 6:1, waar de Grieken dachten dat hun weduwen verzuimd werden in de dagelijkse bedeling aan arme weduwen. De algemene regel is: Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn, steun haar en help haar met eerbied en tederheid.

1. Vastgesteld wordt, dat alleen die weduwen door de liefdadigheid der gemeente moeten geholpen worden, die godvrezend zijn, en niet ongeregelde weduwen, die haar wellust volgen, vers 5, 6. Zij alleen wordt gerekend waarlijk weduwe en den steun der gemeente waardig te zijn, die alleen gelaten is en op God hoopt. Het is de plicht van alleen gelatenen om op God te hopen. Daartoe brengt God soms Zijn kinderen in zulke engten, dat zij niemand anders hebben om op te hopen, opdat zij zich met des te meer vertrouwen aan Hem zullen geven. Weduwschap is een toestand van verlatenheid, maar: laat uwe weduwen op Mij vertrouwen, Jeremia 49:11, en zich er over verheugen dat zij een God hebben om op te vertrouwen. Daarbij: zij, die op God vertrouwen, blijven in smekingen en gebeden dag en nacht. Indien wij door het geloofop God vertrouwen, moeten wij in het gebed Hem heerlijkheid geven en ons aan Zijne leiding toevertrouwen. Anna was waarlijk weduwe, die niet uit den tempel week, Lukas 2:37, maar God diende met vasten en gebeden nacht en dag. Maar zij was gene weduwe, die haar wellust volgde, vers 6, of onvoegzaam leefde. Een vrolijke weduwe is niet waarlijk weduwe, en komt niet in aanmerking voor hulp der gemeente. Die haar wellust volgt, is levend gestorven, zij is geen levend lid van de gemeente, maar een geraamte, een gestorven lid. Wij mogen dit algemener toepassen: zij, die hun wellusten volgen, zijn geestelijk dood, dood in zonden en misdaden, zij zijn zonder doel in de wereld, levend begraven voorzover het levensdoel betreft.
2. Een andere regel, dien hij geeft, is dat de gemeente niet behoort belast te worden met het onderhoud van weduwen, die nog zelf betrekkingen hebben, welke haar onderhouden kunnen. Dit wordt meermalen gezegd, vers 4.

Zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, of naaste bloedverwanten, dat die haar onderhouden opdat de gemeente niet bezwaard worde. Zo ook vers 16. Dat wordt genoemd aan eigen huis godzaligheid oefenen, of weldadigheid bewijzen aan eigen verwanten. De eerbied der kinderen voor hun ouders, en hun zorg voor hen, wordt zeer geschikt godzaligheid genoemd. Het is wedervergelding aan de ouders. Kinderen kunnen hun ouders nooit geheel vergelden de zorg, die dezen voor hen gedragen hebben, en de moeiten die zij om hunnentwil gehad hebben, maar zij moeten trachten het te doen. Dat is de onafwijsbare plicht der kinderen, wanneer hun ouders nooddruftig zijn, en zij instaat om hen te helpen, dan moeten zij daartoe hun uiterste best doen, want dat is goed en aangenaam voor God. De Farizeeën dachten dat een gave aan het altaar Gode aangenamer was dan de hulp aan arme ouders, Mattheus 15:5. Maar hier wordt ons gezegd dat dit beter is dan brandoffers en offeranden, dit is goed en aangenaam voor God. Hij spreekt er ook over in vers 8 :Zo iemand de zijnen niet verzorgt, enz. Indien een man of ene vrouw zijn eigen arme bloedverwanten niet ondersteunt, heeft hij in waarheid het geloof verloochend, want het doel van

Christus was de vervulling der wet, en niet het minst de wet van het vijfde gebod: Eert uwen vader en uwe moeder. Zij verloochenen dus het geloof, die dit gebod ongehoorzaam zijn, hoe veel te meer indien zij hun eigen vrouwen en kinderen niet verzorgen, die een deel van hen zelven zijn. Indien zij voor hun eigen genoegen besteden hetgeen, waarvan zij hun gezinnen moesten onderhouden, verloochenen zij het geloof en zijn erger dan de ongelovigen. Een reden waarom zij, die rijk waren en arme familiebetrekkingen hadden, deze moesten onderhouden en niet de gemeente er mede bezwaren, was opdat de gemeente degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge, vers 16. Misplaatste liefdadigheid is een grote hindernis voor de ware liefdadigheid, er moet voorzichtigheid zijn in de keuze van de voorwerpen der liefdadigheid, opdat deze niet besteed worde aan hen, die er eigenlijk geen behoefte aan hebben, en er te meer overblijve voor hen, die waarlijk in nood zijn.

1. Hij geeft aanwijzing betreffende de omstandigheden van haar, die opgenomen moeten worden onder degenen, die onderstand van de gemeente behoren te ontvangen. Zij mogen niet jonger dan zestig jaar zijn, niet van haar echtgenoten gescheiden zijn, niet gescheiden en hertrouwd zijn, zij moeten geweest zijn de vrouw van een man, zij moeten goede huishoudsters geweest zijn, een goeden naam hebben voor gastvrijheid en liefdadigheid, en alle goed werk nagetracht hebben. Vooral moet gezorgd worden dat deze geholpen worden zo zij tot armoede vervallen, die, toen zij er toe instaat waren, gereed waren tot alle goede werk. Hier zijn voorbeelden van zulk goed werk, die geschikt kunnen nageleefd worden door goede vrouwen. Zo zij kinderen opgevoed heeft. Hij zegt niet, zo zij kinderen gebaard heeft, (kinderen zijn een erfdeel des Heeren) dat hangt van Gods wil af, maar zo zij, zelf geen kinderen hebbende, kinderen opgevoed heeft. Zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, indien zij gaarne bereid was huisvesting te verlenen aan goede Christenen en goede dienaren, die op reis waren ter verbreiding van het Evangelie. Het wassen van de voeten der heiligen was een deel der gastvrijheid. Zo zij den verdrukten genoegzame hulpe gedaan heeft, toen zij daartoe instaat was, laat haar dan nu ook hulpe geworden. Zij, die barmhartigheid wensen te vinden wanneer zij in droefheid zijn, moeten in hun voorspoed barmhartigheid betonen.
2. Hij waarschuwt hem om er voor te zorgen dat niet toegelaten worden zij, die het niet waard blijken te zijn. Maar neem de jonge weduwen niet aan, vers 11, zij zullen afkerig worden van de diensten voor de gemeente en van een geregeld leven, en dan zullen ze willen huwelijken en zullen hun eerste geloof teniet doen. Wij lezen van een eerste liefde, Openbaring 2:4, en hier van een eerste geloof, dat is, de verplichting, die zij tegenover de gemeente op zich namen omgoed te wandelen en overeenkomstig het in haar gestelde vertrouwen. Het blijkt niet dat onder het eerste geloof bedoeld wordt ene belofte van niet te zullen trouwen, want de Schrift zwijgt op dat punt, en bovendien raadt de apostel de jonge weduwen hier aan te trouwen, vers 14, hetgeen hij niet zou gedaan hebben, zo zij daardoor een belofte braken. Dr. Whitby merkt hierbij terecht op: "Indien dit sloeg op een aan de gemeente gedane belofte van niet te zullen trouwen, kon het niet haar eerste geloof genoemd worden." En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen en niet alleen ledig maar ook klapachtig enz., vers 13. Het is zeldzaam dat zij, die ledig zijn, in ‘t geheel niets doen, maar zij leren klappen en ijdele dingen doen, zij maken ongenoegen tussen geburen en zaaien tweedracht tussen broederen. Zij, die nu nog niet gekomen waren tot zulk een eerbaarheid van geest als betaamde aan diaconessen, of aan weduwen, die onderstand van de gemeente genoten, laat die huwelijken, kinderen voortbrengen, enz., vers 14. Indien huishoudsters haar werk verwaarlozen en klapachtig

zijn, geven zij aan de tegenstanders van het Christendom aanleiding om den Christelijken naam te lasteren, en het schijnt dat zich daarvan gevallen voordeden, vers 15. Wij leren hier:

1. In de eerste gemeenten werd zorg gedragen voor arme weduwen, en die werden ondersteund, de gemeenten van Christus moeten dat goede voorbeeld volgen, voorzover zij daartoe instaat zijn.
2. In de besteding van de gemeentelijke weldadigheid of van aalmoezen moet zorgvuldig gewaakt worden, dat zij hun aandeel bekomen, die het meest er behoefte aan hebben en het meest het waardig zijn. Ene weduwe werd in de eerste gemeenten niet aangenomen, indien zij bloedverwanten had, die haar onderhouden konden, of die geen goeden naam had voor haar goede werken, maar in haar wellusten leefde. Maar neem de jonge weduwen niet aan, want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken.
3. De goede naam van den godsdienst en van de Christelijke gemeenten is zeer nauw betrokken in het gedrag van hen, die in gemeentelijken dienst zijn, ook in de lagere orden (zoals diaconessen), of van hen, die ondersteuning van de gemeente ontvangen. Indien dezen zich niet goed gedragen, maar klappers en lediggangers zijn, geven zij den tegenstanders veel aanleiding tot allerlei verwijten.
4. Het Christendom verplicht zijn belijders hun hulpbehoevende vrienden bij te staan, voornamelijk arme weduwen, opdat de gemeente niet bezwaard worde, maar haar kunne helpen, die waarlijk weduwen zijn. De rijken moeten er zich voor schamen indien zij de gemeente bezwaren met de zorg voor hun arme betrekkingen, want deze worden met moeite ondersteund indien zij geen kinderen en kleinkinderen hebben, die instaat zijn haar te helpen.

1 Timotheus 5:17-25 Hier zijn aanwijzingen:

1. Betreffende het onderhoud van de dienaren. Er moet gezorgd worden, dat zij behoorlijk onderhouden worden, vers 17. Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden (dat is: dubbel onderhoud, het dubbele van wat ze gehad hebben of van wat anderen genieten), voornamelijk die arbeiden in woord en leer, die meer werk hebben dan de anderen. Merk op: De ouderlingen regeerden, en dezelfden, die regeerden, arbeidden ook in het woord en in de leer. Zij hadden niet te prediken terwijl anderen regeerden, maar het gehele werk werd door dezelfden persoon verricht. Sommigen hebben gemeend dat de apostel onder: "ouderlingen, die wel regeren, "leken-ouderlingen" bedoelt, die geen dienst deden in onderrichten, maar alleen de gemeente regeerden zonder betrokken te zijn in den dienst des woords en der sacramenten, en ik stemtoe dat deze tekst de duidelijkste is, die tot steunvoor die mening gevonden kan worden. Maar het schijnt vreemd dat enkel regeerouderlingen dubbele eer zouden waardig geacht worden, want de apostel stelde prediken hoger dan dopen, en zou het dus nog veel hoger dan kerkregering gesteld hebben. En het is nog vreemder, dat de apostel niets zou gezegd hebben omtrent hen, die hij als gemeente-dienaren beschouwde. Maar zoals hierboven gezegd is, in de oorspronkelijke kerk had niet de een te prediken en de ander te regeren, maar regering en onderricht werden door dezelfde personen uitgeoefend, ofschoon sommigen meer bepaald arbeidden in woord en leer. Wij hebben hier:
   1. Het werk der dienaren, dat voornamelijk in twee dingen bestaat: wèl regeren en arbeiden in woord en leer. Dat was de voornaamste bezigheid van de ouderlingen in de dagen der apostelen.
   2. De eer, verschuldigd aan hen die niet ledig, maar in dit werk bezig waren, zij werden dubbele eer, achting en onderstand waardig geacht. Hij haalt een Schriftuurplaats aan om het bevel omtrent het onderhoud der dienaren te versterken, opdat wij het niet voor iets vreemds zouden houden, maar toont aan hoeveel van de Mozaïsche wetten diepere betekenis hebben, onder anderen deze: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden, Deuteronomium 25:4. De dieren, die gebruikt werden om het koren te treden, want op die wijze werd het gedorst, mochten zich voeden terwijl zij dat werk verrichtten, en dus hoe meer zij werkten, des te meer voedsel kregen ze. Laat daarom de ouderlingen, die in het woord en de leer arbeiden, goed betaald worden, want de arbeider is zijn loon waardig, Mattheus 10:10, en er bestaat alle reden ter wereld dat hij het ook ontvange. Wij leren hier:
      1. God heeft, beide onder de wet en nu onder het Evangelie, gezorgd dat Zijn dienaren behoorlijk betaald werden. Zorgt God voor de ossen, en zal Hij niet zorgen voor Zijn dienstknechten? De os treedt het koren, waaruit het brood gebakken wordt, dat vergaat, maar de dienaar breekt het brood des levens, dat eeuwig blijft.
      2. Een behoorlijk bestaan van de dienaren is door God gewild, Zijn bestel is dat degenen, die het Evangelie verkondigen, ook van het Evangelie zullen leven, 1 Corinthiërs 9:14, dat komt hun toe evenals het loon den arbeider, en van hen, die niet willen dat de dienaren gemakkelijk verzorgd worden, maar hen gebrek willen laten lijden, zal God het op den een of anderen tijd afeisen.
2. Betreffende beschuldigingen tegen dienaren, vers 19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder twee of drie getuigen. Hier is de Schriftuurlijke wijze van handelen tegen een ouderling, die van enige misdaad beschuldigd wordt. Merk op:
3. Er moet een beschuldiging zijn, geen onzeker, rondgaand verslag, maar een beschuldiging, een bepaalde aanklacht inhoudende, moet ingediend worden. verder: Die moet niet verkregen worden door middel van ondervraging, dat zou zijn volgens de nieuwere gewoonten van de Inquisitie, die wetten maakt waardoor de mensen zich zelven van zulke misdaden moeten vrijspreken, terwijl zij anders schuldig verklaard worden, maar volgens het voorschrift van Paulus is nodig, dat tegen zulk een ouderling een bepaalde beschuldiging ingediend wordt.
4. Deze beschuldiging mag niet aangenomen worden, tenzij ze gesteund wordt door twee of drie geloofwaardige getuigen, en de beschuldiging moet voor hen ingebracht worden, dat is de beschuldigde moet de beschuldigers aangezicht tot aangezicht voor zich hebben, want de goede naam van een dienaar is in bijzondere wijze een teder ding. En daarom moet, alvorens er iets hoegenaamd gedaan wordt, waardoor die goede naam kan schade lijden, alle zorg genomen worden dat hetgeen, waarvan hij beschuldigd wordt, deugdelijk bewezen is, en dat hij niet bestraft wordt op een onzekere onderstelling. Maar, vers 20, Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, dat is: ge behoeft met gewone gemeenteleden niet zo teder om te gaan, die kunt ge in het openbaar bestraffen. Of: bestraf die in het openbaar zondigen, ook in het openbaar, opdat de pleister zo groot zij als de wond, en opdat zij die gevaar lopen door dien val ook te zondigen, gewaarschuwd mogen worden door de bestraffing, opdat ook de anderen vreze mogen hebben. Merk hier op:
5. Openbare schandelijke zondaren moeten openbaar bestraft worden, want hun zonde was openbaar en is in tegenwoordigheid van velen bedreven, in elk geval velen ter ore gekomen, en daarom moet de bestraffing openbaar, voor velen, zijn.
6. Openbare bestraffing bedoelt het welzijn van anderen, opdat die vreze mogen hebben, en het welzijn van hem die bestraft wordt. Daarom bepaalde de wet dat zij, die in het openbaar misdreven, in het openbaar zouden gestraft worden, opdat geheel Israël het mocht horen, vrezen en ophouden van kwaad te doen.
7. Betreffende de ordening van dienaren, vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op. Dit schijnt te zien op de ordening van mensen tot de bediening, welke niet mag geschieden haastelijk en zonder goede overweging, en alvorens goede proef genomen is van hun gaven en genaden, hun bekwaamheden en eigenschappen. Sommigen verstaan het van het schenken van vergeving. "Wees niet te haastig om iemand de handen op te leggen, hef de kerkelijke tucht niet op alvorens er tijd geweest is om te bewijzen dat hun verbetering en berouw oprecht zijn. En heb geen gemeenschap aan anderer zonden, dat is: zij, die te haastig zijn in het opheffen van de kerkelijke tucht, moedigen anderen aan tot het plegen van de bestrafte zonden en maken daardoor zich zelven er aan schuldig. Merk op: Wij hebben grote behoefte om altijd over ons zelven te waken, dat we geen deelgenoten worden aan anderer zonden. Houd uzelven rein, niet alleen van te doen gelijk zij, maar ook van op enigerlei wijze de zonden in anderen te gedogen. Zie hier:
8. Ene waarschuwing tegen het overijld ordenen van dienaren, of opheffen van de kerkelijke tucht. Leg niemand haastelijk de handen op.
9. Zij, die haastig zijn, zowel in het een als in het ander, maken zich deelgenoten aan anderer zonden.
10. Wij moeten ons zelven rein bewaren, indien wij rein willen zijn. De genade van God maakt en houdt ons rein, maar door onze eigen pogingen.
11. Betreffende de kwijtschelding van zonden, waarop verzen 24 en 25 schijnen te doelen.

Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling, en in sommigen ook volgen zij na, enz. Dienaren hebben veel wijsheid nodig om te weten hoe zij zich moeten gedragen tegenover de verscheidenheid van zonden en zondaren, waarmee zij in aanraking komen. De zonden van sommige mensen zijn openbaar en duidelijk, daar behoeft niet naar onderzocht te worden, daar is geen verschil over de vraag of de kerkelijke tucht er op toegepast worden moet, zij gaan voor tot hun veroordeling, zij leiden vanzelf tot die tucht. Maar bij anderen volgen zij na, dat is hun ondeugd komt niet onmiddellijk aan het licht, en kan soms eerst na zorgvuldig onderzoek bewezen worden. Of, zoals sommigen het verstaan, de zonden van sommige mensen duren voort nadat zij gecensureerd zijn. Zij werden door de tucht niet verbeterd en mogen daarom geen kwijtschelding krijgen. Evenzo staat het met de kentekenen van berouw. De goede werken van sommigen zijn tevoren openbaar. En daar het anders mede gelegen is, wier goede werken niet aan het licht komen, kunnen niet verborgen worden, dat is: hun boosheid kan niet verborgen worden, zodat het gemakkelijk zal zijn te onderscheiden, wie wel en wie niet kwijtschelding moet ontvangen. Merk hier op:

1. Er zijn geheime en openbare zonden, van sommige mensen worden de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling, en van sommigen volgen zij achterna.
2. Door de gemeente moeten niet alle zondaren op dezelfde wijze behandeld worden.
3. De uitwerkingen van de kerkelijke tucht zijn zeer verschillend, sommigen worden er door vernederd en tot berouw gebracht, zodat hun goede werken aan het licht komen, en bij anderen gaat het juist den tegenovergestelden weg op.
4. De onverbeterlijke kan niet verborgen blijven, want God zal aan het licht brengen de verborgen werken der duisternis en de gedachten van aller harten openbaren.
5. Betreffende Timotheus zelf.
   1. Hier is een bevel om zorgvuldig in zijn dienst te zijn, en het is een plechtig bevel. Ik betuig voor God en den Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen houdt zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid, vers 21. Het zal voor dienaren zeer slecht uitkomen indien zij partijdig zijn, aanzien des persoons hebben en om enige reden, welke ook, den een aan den ander voortrekken. Hij betuigt hem bij al wat dierbaar is, voor God en den Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, om te waken tegen alle partijdigheid. Dienaren zullen rekenschap afleggen voor God en den Heere Jezus Christus, of en hoe zij den hun opgelegden last

vervuld hebben, en wee hunner, zo blijkt dat zij zich daarin partijdig gedragen hebben uit enig werelds of staatkundig belang.

* 1. Hij beveelt hem zorg te dragen voor zijne gezondheid. Drink niet langer water alleen. Het schijnt dat Timotheus de aardse genietingen goed kon verloochenen, hij dronk alleen water, en hij was geen man met een sterk gestel, en daaromvermaant Paulus hem wijn te drinken voor zijn maag en om zijn gezondheid te verbeteren. Merk op: Een weinig wijns, want dienaren mogen zich niet begeven tot veel wijn, genoeg voor de gezondheid van zijn lichaam, maar niet om het te ontstellen. God heeft den wijn gemaakt om het hart des mensen te verheugen.
     1. Het is Gods wil dat de mensen behoorlijk zorg zullen dragen voor hun lichamen. Wij mogen onze lichamen niet tot onze meesters, maar ook niet tot onze slaven maken, wij moeten ze zo gebruiken als het meest nuttig en geschikt is voor den dienst van God.
     2. Wijn is geschikt voor ziekelijke en zwakke mensen, wier magen niet in orde zijn en die lijden onder zwakheden. Geeft sterken drank degenen, die verloren gaat, en wijn degenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn, Spreuken 31:6. Wijn moet ons dienen, maar niet hinderen, in ons werk.

HOOFDSTUK 6

1. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde.
2. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen.
3. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
4. Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
5. Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.
6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.
7. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.
8. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.
9. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
10. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.
11. Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.
12. Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.
13. Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft,
14. Dat gij dit gebodhoudt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus;
15. Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;
16. Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
17. Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;
18. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam; 19 Leggende zichzelven weg tot een schat een goed fondament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen.
19. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;
20. Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u.

I. Hij handelt over de plichten der dienstknechten vers 1, 2, Il. Over valse leraren, vers 3-5,

1. Over godzaligheid en gierigheid, vers 6-10,
2. Wat Timotheus moest vlieden en wat najagen, vers 11-12,
3. Een plechtige opdracht, vers 13-15,
4. Een bevel voor de rijken, vers 17-19,
5. Een opdracht aan Timotheus, vers 20, 21.

1 Timotheus 6:1-5

Hier wordt de plicht der dienstknechten behandeld. De apostel had tevoren gesproken over kerkelijke betrekkingen, hier gaat hij over tot huiselijke verhoudingen. Er wordt gesproken van dienstknechten, die onder het juk zijn, dat ziet beiden op onderwerping en op arbeid, zij zijn onder het juk omte werken, en niet om ledig te zijn. Indien het Christendom dienstknechten onder het juk vindt, laat het hen daaronder blijven, want het Evangelie verandert niet de verplichtingen, die op iemand rusten, hetzij door de wet der natuur of door wederzijdse overeenkomst. Zij moeten hun meesters eerbiedigen (hun heren alle eer waardig achten) omdat zij hun meesters zijn, alle eer, opmerkzaamheid, gedienstigheid, welke de meesters met recht van hun dienstknechten kunnen verwachten. Zij mochten niet doen alsof ze niet in die verhouding stonden, maar als hun meesters moesten zij hen alle eer waardig achten die hun toekwam, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worde. Indien dienstknechten, die het Christendom omhelsden, onbeschoft en hun meesters ongehoorzaam werden, zou de leer van Christus om hunnentwil er op aangezien worden alsof die de mensen slechter maakte dan ze voor de komst van het Evangelie geweest waren. Zo de belijders van den godsdienst zich misdragen, zijn de naam van God en Zijne leer in gevaar van gelasterd te worden door hen, die gelegenheid zoeken om kwaad te spreken van den heerlijken naam, die over ons aangeroepen is. En dat is een goede reden waarom wij allen ons wèl gedragen moeten, opdat wij mogen voorkomen de gelegenheid, die menigeen zoekt en gereed staat om te gebruiken, van om onzentwil van den godsdienst kwaad te spreken. Maar onderstelt dat de meester een Christen en gelovige was evenals de dienstknecht, zou dit hem dan verontschuldigen, omdat in Christus geen dienstknecht of vrije is? In genen dele, want Jezus Christus is niet gekomen om de maatschappelijke banden los te maken, maar om die te versterken. Die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn, want die broederschap betreft alleen de geestelijke voorrechten en geen uitwendige waardigheid of voordelen. Zij misverstaan en misbruiken hun godsdienst, die er een voorwendsel van maken om hun plichten in hun betrekkingen te verwaarlozen. Zij moeten hen te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Zij moeten zich te meer verplicht achten om hen te dienen, omdat het geloof en de liefde hen als Christenen verbindt hun goed te doen, en dat is alles waaruit hun dienst bestaat. Het is een grote aanmoediging voor ons in het verrichten van onzen plicht jegens onze betrekkingen, wanneer wij mogen geloven dat zij ook gelovig en geliefd zijn, en die weldaad mede deelachtig, de weldaad des Christendoms. Daarenboven, gelovige heren en dienstknechten zijn broederen en beiden deelgenoten aan die weldaad, want in Christus is geen dienstknecht en vrije, zij zijn allen een in Christus Jezus, Galaten 3:28. Timotheus wordt vermaand: Leer en vermaan deze dingen. Dienaren moeten niet slechts in het algemeen de plichten der mensen prediken, maar ook in de bijzonderheden der betrekkingen afdalen.

1. Paulus waarschuwt Timotheus zich te onttrekken aan degenen, die de leer van Christus bederven en haar maken tot een onderwerp van strijd, twistgesprekken en tegenspraak. Indien iemand een andere leer brengt, vers 3-5, niet praktisch predikt, niet predikt en opwekt tot bevordering van ware godzaligheid, -indien hij niet toestemt in de gezonde woorden, de woorden die de gezondheid der ziel ten doel hebben, -indien hij daarmee niet overeenkomt, ofschoon ze de woorden van onzen Heere Jezus Christus zijn. Wij mogen met geen woorden overeenkomen dan met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, maar aan deze moeten wij dan ook onze oprechte instemming geven, zij zijn de leer, die naar de godzaligheid is. De leer van onzen Heere Jezus Christus is een leer naar de godzaligheid, zij heeft de rechtstreekse bedoeling om de mensen

goddelijk te maken. Maar hij, die niet overeenkomt met de woorden van Christus, is opgeblazen, vers 4, en twistziek en onwetend, en doet daardoor aan de gemeente veel schade. Gewoonlijk zijn zij het hoogmoedigst, die het minste weten, want met al hun kennis kennen zij zich zelven niet. Die raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Zij, die afvallen van de duidelijke, praktische leerstellingen van het Christendom, begeven zich tot tegenspraak, die het leven en de macht van den godsdienst verteren, zij bedenken twistvragen en woordenstrijd, welke de gemeente grotelijks benadelen, en nijd, twist, lasteringen en kwade overdenkingen veroorzaken. Wanneer de mensen niet tevreden zijn met de woorden van den Heere Jezus Christus en met de leer, die naar de godzaligheid is, dan zullen zij zelf stellingen bedenken en voorstellen, en dat in hun eigen woorden, die de menselijke wijsheid leert, en niet in woorden, die de Heilige Geest leert, 1 Corinthiërs 2:13, en daardoor het zaad van allerlei zonden in de gemeente strooien Daaruit komen voort verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, vers 5, twistgesprekken vol spitsvondigheid en zonder enige degelijkheid. Mensen, die een verdorven verstand hebben, zijn van de waarheid beroofd. De oorzaak, waardoor het verstand van de mensen verdorven wordt, is dat zij niet blijven bij de waarheid, zoals die is in Jezus. Zij menen dat de godzaligheid een gewin is, zij maken van den godsdienst een zaak voor hun eigen belang. Timotheus wordt gewaarschuwd zich aan dezulken te onttrekken. Wij merken hier op:

* 1. De woorden van onzen Heere Jezus Christus zijn gezonde woorden, zij zijn de meest geschikte om de wonden der gemeente te voorkomen of te genezen, zowel als om het gewonde geweten te genezen, want Christus heeft een tong der geleerden, om ter rechter tijd een woord tot de vermoeiden te spreken, Jesaja 50:4. De woorden van Christus zijn de geschiktste om scheuringen in de gemeente te voorkomen, want niemand, die het geloof in Hem belijdt, zal de gepastheid en het gezag der woorden van zijn Heere en Leraar betwisten, en het is nooit die gemeente goed gegaan, die voor de woorden van mensen een even groot, ja een groter recht eiste.
  2. Hij, die anders leert en niet overeenkomt met deze gezonde woorden, is opgeblazen en weet niets, want hoogmoed en onwetendheid gaan hand aan hand.
  3. Paulus zet een brandmerk op hen, die niet met de woorden van onzen Heere Jezus Christus overeenkomen, en met de leer die naar de godzaligheid is. Zij zijn opgeblazen en weten niets, want andere gezonde woorden zijn hun onbekend.
  4. Wij zien hier de treurige uitwerking van het peinzen over twistvragen en woordenstrijd, daaruit komt voort: nijd, twist, laster en kwade overdenking en verkeerde krakeling. Wanneer de mensen de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus verlaten, stemmen zij nooit met anderer woorden in. Zomin met die van eigen of van anderer uitvinding, maar zij zullen er onophoudelijk over twisten en krakelen. En dat zal nijd voortbrengen, wanneer zij zien dat de woorden van anderen verkozen worden boven die, welke zij goedkeuren, en daaruit komt voort jaloezie en verdenking van elkaar, hetgeen hier genoemd wordt kwade nadenkingen, en krakelingen.
  5. Zulke mensen, die zich begeven tot twistvragen, hebben een verdorven verstand en zijn van de waarheid beroofd, voornamelijk zij, die van de godzaligheid een gewin maken, die winst is al hun godzaligheid. Ook de apostel acht de godzaligheid een groot gewin.
  6. Goede Christenen en dienaren moeten zich aan dezulken onttrekken. Ga uit van hen, mijn volk, en scheid u af, zegt de Heere. Wijk af van dezulken.

1 Timotheus 6:6-12

Uit de vermelding van het misbruik, dat sommigen van den godsdienst maken, door dien hun bijzondere belangen te laten dienen, komt de apostel:

1. Tot het bespreken van de voortreffelijkheid der tevredenheid en het kwade van de gierigheid.
2. De uitnemendheid van tevredenheid of vergenoegdheid, vers 6-8. Sommigen achten het Christendomeen voordelige belijdenis voor deze wereld. In den zin zoals zij het bedoelen, is dat niet waar, en toch is het ontwijfelbaar waar, dat ofschoon het Christendom de slechtste handelszaak is, het de beste roeping is. Zij, die er koophandel van maken, alleen om er hun voordeel in deze wereld mede te bevorderen, zullen teleurgesteld worden en slechte zaken doen. Maar zij, die het als hun roeping beschouwen en daar hun werk van maken, zullen het een winstgevende roeping vinden, want het heeft de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.
   1. De waarheid, waarop hij de aandacht vestigt, is dat de godzaligheid een groot gewin is met vergenoeging. Sommigen lezen hier: godzaligheid met genoegzaamheid, dat is: indien iemand slechts weinig in de wereld heeft, zo het maar toereikend is om hem door dit leven heen te helpen, dan begeert hij niets meer, zijn godzaligheid met dat weinige zal hem een groot gewin zijn. Want het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen, Psalm 37:16. Wij lezen het: godzaligheid met vergenoeging, godzaligheid op zichzelf is een groot gewin, zij is nuttig voor alle dingen, en waar ware godzaligheid is, daar zal ook vergenoeging zijn, want zij, die met godzaligheid het verst gevorderd zijn in vergenoeging, zijn zeker de gelukkigste mensen ter wereld. Godzaligheid met vergenoeging, dat is Christelijke vergenoeging die uit de beginselen der godzaligheid ontspruit, is een groot gewin en overtreft alle weelde der wereld. Hij, die goddelijk zeker is dat hij in de toekomende wereld gelukkig zijn zal, heeft, zo hij zich tevreden schikt naar zijn toestand in deze wereld, altijd genoeg. Wij zien hier:
      1. Het gewin eens Christens, dat is godzaligheid met vergenoeging, dat is de zekerste weg om dat gewin te verkrijgen, ja het is het gewin zelf.
      2. Het gewin des Christens is groot, het is niet gelijk de kleine winsten der wereldlingen, die zo gesteld zijn op een weinig wereldsen voorspoed.
      3. Godzaligheid gaat in meerdere of mindere mate altijd gepaard met vergenoeging, alle ware godzaligen hebben met Paulus geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen zij zijn, Filippenzen 4:11. Zij zijn vergenoegd met hetgeen God over hen beschikt, wel wetende dat dit het beste voor hen is. Laat ons daarom altijd trachten naar godzaligheid met vergenoeging.
   2. De reden, die hij er voor aangeeft: Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daar uit dragen, vers 7. Dat is de reden, waarom wij met weinig tevreden moeten zijn.
      1. Omdat wij niets als een schuld kunnen eisen, want wij kwamen naakt in de wereld. Wat wij ook sinds dat ogenblik hebben, is te danken aan de goddelijke voorzienigheid, maar Hij die geeft mag ook nemen wat en wanneer het Hem behaagt. Wij hadden ons wezen, ons lichaam, ons leven (die

meer zijn dan voedsel en kleding) toen wij in de wereld kwamen, doch wij kwamen naakt en brachten niets mede, zullen wij dan niet tevreden zijn indien ons leven verlengd wordt, ofschoon wij niet alles hebben wat wij zouden begeren? Wij brachten niets mede in de wereld, en toch voorzag God ons, droeg zorg voor ons, wij zijn levenslang door Hem gevoed tot op dezen dag, en daarom, al worden we in de grootste moeilijkheden gebracht, wij kunnen niet armer zijn dan toen wij in de wereld kwamen, en toen werden wij van al het nodige voorzien, laat ons daarom op God vertrouwen voor het overige deel van onze pelgrimsreize.

* + 1. Wij zullen ook niets uit deze wereld uitdragen. Een lijkkleed, een doodkist, een graf, meer kan ook de rijkste niet verkrijgen van al zijn wereldse schatten! Waarom zullen wij naar meer gieren? Waarom zullen wij niet met een weinig tevreden zijn, omdat wij, hoeveel wij ook mogen bezitten, toch alles zullen moeten achterlaten, Prediker 5:15, 16.
  1. Hier voegt hij aan toe: Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn, vers 8. Voedsel en deksel, het laatste bedoelt woning zo goed als kleding. Wanneer God ons het nodige levensonderhoud geeft, moeten wij daarmee vergenoegd zijn, al ontbreken ons de genoegens en weelde van het leven. De natuurlijke mens behoort met weinig tevreden te zijn, maar de begenadigde niet minder, ofschoon wij geen keur van spijzen en geen fraaie klederen hebben, moeten wij tevreden zijn met geschikt voedsel en kleed. Agur bad: Armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood mijns bescheiden deels, Spreuken 30:8. Hier zien wij:
     1. De dwaasheid van ons geluk te stellen in die dingen, omdat wij niets in de wereld medebrachten en er ook niets uitdragen kunnen. Wat zullen wereldlingen aanvangen, wanneer de dood hen ontbloot van al hun geluk en bezittingen, en zij al die dingen een vaarwel voor eeuwig moeten toeroepen, waarop ze al hun vertrouwen gesteld hadden? Dan kunnen zij met den armen Micha zeggen: Gij hebt mijne goden weggenomen, wat heb ik nu meer! Richteren 18:24.
     2. De noodzakelijkheden des levens zijn de grens van begeerte van een waar Christen, en daarmee moet hij trachten tevreden te zijn. Zijn begeerte is niet onverzadelijk, neen, een weinig, een weinig van de gemakken dezes levens, is hem genoeg, en dat mag hij hopen te zullen genieten: voedsel en deksel.

1. Het kwaad der gierigheid. Doch die rijk willen worden, - zij, die hun hart gesteld hebben op de weelde der wereld, en besloten hebben dat zij het, goedschiks of kwaadschiks, zullen verkrijgen, - vallen in verzoeking en in den strik, vers 9. Er wordt niet gezegd: die rijk zijn, maar: die rijk willen worden, dat is: die hun geluk stellen in de weelde der wereld, die daarnaar onredelijk begeren, en ijverig en woest zijn in het najagen daarvan. Zulke vallen in verzoeking en in den strik, onvermijdelijk, want, zodra de duivel ziet in welken weg hun begeerten hen leiden, zal hij daar zijn lokaas uithangen. Hij wist hoe begerig Achan naar een gouden haak was, en daaromhield hij hem er een voor. Zij vallen in vele dwaze en schandelijke begeerlijkheden. Merk hier op:
   1. De apostel onderstelt dat:
2. Sommigen rijk willen worden, zij zijn daartoe besloten, niets minder dan grote overvloed zal hen voldoen.
3. Dezen zullen niet veilig of onschuldig blijven, zij zullen in gevaar komen van zich zelven voor eeuwig te verwoesten, zij vallen in verzoeking en strikken.
4. Wereldse begeerlijkheden zijn dwaas en schandelijk, want zij trekken de mensen in verderf en ondergang.
5. Het is nuttig voor ons te letten op het gevaar van wereldse, vleselijke lusten. Zij zijn dwaas, en daarom moeten wij er ons voor schamen, schandelijk, en daarom moeten wij er voor bevreesd zijn, vooral omdat ze in zo hoge mate schandelijk zijn, dat zij de mensen in verderf en ondergang trekken.
   1. De apostel bevestigt dat de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, vers 10. Tot welke zonden worden de mensen al niet verleid door geldgierigheid! Zij was de voorname oorzaak van den afval van het Christelijk geloof van velen, omdat zij geldgierig waren, dwaalden zij af van het geloof, verlieten het Christendom, en doorstaken zich zelven met vele smarten. Merk op:
      1. De wortel van alle kwaad is de liefde tot het geld. Men mag geld bezitten, maar het niet liefhebben, want indien wij het onredelijk liefhebben, zal het ons tot allerlei kwaad verleiden.
      2. Geldgierige personen zullen het geloof verlaten, zodra zij daardoor geld kunnen machtig worden. Tot welke sommigen lust hebbende, zijn afgedwaald van het geloof. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, 2 Timotheus 4:10. Want de wereld was hem dierbaarder dan het Christendom. Zij, die van het geloof afdwalen, doorsteken zich zelven met vele smarten. Die God verlaten leggen zich toorn als een schat op.
6. Hij gebruikt deze gelegenheid om Timotheus te waarschuwen, en hem te raden te blijven in den weg van God en van zijn plicht, en vooral om zijn plichten als dienaar te vervullen. Hij noemt hem mens Gods. Dienaren zijn mensen Gods, en behoren zich in alles als zodanig te gedragen, zij zijn mensen in Gods dienst, meer onmiddellijk aan Zijne eer gewijd. De profeten van het Oude Testament werden mannen Gods genoemd.
   1. Hij waarschuwt Timotheus op zijn hoede te zijn tegen de liefde voor het geld, die voor menigeen zo noodlottig geworden was. Vlied deze dingen. Het benadeelt iedere mens, maar vooral den mens Gods, het hart op de dingen dezer wereld te zetten. Mensen Gods moeten alles geven aan de dingen Gods.
   2. Ten einde hem te wapenen tegen de liefde voor de wereld, beveelt hij hem het goede te volgen: Jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid, vers 11. Gerechtigheid in zijn omgang met de mensen, godzaligheid jegens God, geloof en liefde als levensbeginselen, om hem te steunen en te leiden in de praktijk der gerechtigheid en godzaligheid. Zij die, uit een beginsel van geloof en liefde, gerechtigheid en godzaligheid najagen, moeten lijdzaamheid en zachtmoedigheid aandoen, lijdzaamheid om de beproevingen der Voorzienigheid en de verwijten der mensen te verdragen, zachtmoedigheid in het wederleggen van de tegensprekers en om beledigingen en onrecht, die hun aangedaan worden, onopgemerkt te laten. Het is niet genoeg dat mensen Gods verkeerde dingen vlieden, zij moeten ook najagen wat daar tegenover staat. Hoe uitnemende personen zijn mensen Gods, die de gerechtigheid najagen! Zij zijn de beste van de wereld, en aangenaam zijnde bij God, zullen zij door de mensen aangenomen worden.
   3. Hij vermaant hem den plicht van een krijgsknecht te vervullen. Strijd den goeden strijd des geloofs. Zij, die den hemel willen binnengaan, moeten zich den weg daarheen vrijvechten. Er moet botsing zijn met bederf en verzoekingen en met de machten der duisternis. -Het is een goede strijd, het is een goede zaak, het zal een goede uitslag zijn. Het is de strijd des geloofs, wij strijden niet naar het vlees, want de wapenen onzes strijds zijn niet vleselijk, 2 Corinthiërs 10:3, 4.
   4. Hij vermaant hem: Grijp naar het eeuwige leven. Merk hier op:
      1. Het eeuwige leven is de kroon, die ons voorgehoudenwordt, tot onze aanmoediging in den strijd, en om den goeden strijd des geloofs vol te houden.
      2. Daar moeten wij naar grijpen, als dezulken die bevreesd zijn haar te verliezen. Grijp er naar, grijp het, en: Houd wat gij hebt, dat niemand u uw kroon ontneme, Openbaring 3:11.
      3. Wij worden opgeroepen om te strijden en het eeuwige leven te grijpen.
      4. De belijdenis, die Timotheus-en alle getrouwe dienaren-afgelegd heeft voor vele getuigen, is een goede belijdenis, want zij belijden en verbinden zich den goeden strijd des geloofs te strijden en naar het eeuwige leven te grijpen, hun roeping en hun eigen belijdenis verplichten hen daartoe.

1 Timotheus 6:13-21

De apostel beveelt Timotheus hier: Houd dit gebod (dat is, het gehele werk zijner bediening, alles wat hem toevertrouwd werd, al de dienst die van hem verwacht werd) onbevlekt en onberispelijk. Hij moest zich in zijne bediening zo gedragen, dat hij geen aanleiding gaf tot enigen blaam en geen verwijt verdiende. Welke beweegredenen bestonden daarvoor?

I. Hij geeft hem een plechtig bevel. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, vers 13. Hij beveelt hem omdat hij eens rekenschap geven moet aan dien God, wiens ogen zijn op ons allen, die ziet wat wij zijn en wat wij doen. God, die alle dingen levend maakt, die het leven heeft in zich zelven en de fontein des levens is. Dit moet ons levend maken in den dienst van God, dat wij een God dienen, die alle dingen levend maakt. En hij beveelt hem voor Jezus Christus, tot wie hij als dienaar van het Evangelie in bijzondere betrekking stond. Die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Christus stierf niet alleen als slachtoffer, maar ook als martelaar, Hij legde de goede belijdenis af toen Hij voor Pontius Pilatus stond, zeggende: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven, Johannes 18:36, 37. Deze goede belijdenis, die Hij voor Pilatus betuigde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, moet genoeg zijn om al Zijn volgelingen, dienaren en de overigen, af te trekken van de liefde voor de wereld.

Il. Hij herinnert hem aan de belijdenis, die hijzelf heeft afgelegd. Gij hebt de goede belijdenis beleden voor vele getuigen, vers 12, namelijk toen hij geordend was door oplegging der handen des ouderlingschaps. Die verplichting rustte nog op hem, hij moest daardoor leven en er door verlevendigd worden om zijn werk als dienaar te verrichten.

1. Hij herinnert hem aan Christus’ wederkomst. Houd dit gebod, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus, vers 14. Houd dit gebod uw leven lang, tot Christus in den dood komt om u te ontslaan. Houd het met het oog op Zijn wederkomst, wanneer wij allen verantwoording afleggen moeten van de ons toebetrouwde talenten, Lukas 16:21. Merk op: De Heere Jezus Christus zal verschijnen, en het zal een luisterrijke verschijning zijn, niet gelijk Zijn eerste verschijning in de dagen Zijner vernedering. Dienaren moeten een oog hebben voor deze verschijning van den Heere Jezus Christus, in al hun arbeid, en tot aan Zijne verschijning moeten zij dit gebod houden, onbevlekt en onberispelijk. Nu hij de verschijning van Christus, dien hij liefheeft, vermeldt, spreekt Paulus met liefde van Hem, die dan zal verschijnen. De verschijning van Christus is zeker (Hij zal hem vertonen) maar het komt ons niet toe de tijden en gelegenheden te weten, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, laat dit ons genoeg zijn dat Hij haar tonen zal te Zijnen tijd, den tijd dien Hij daarvoor geschikt oordeelt.
2. Betreffende Christus en God den Vader zegt de apostel hier grote dingen.
   1. God is de alleen-machtige Heere, de macht van aardse vorsten is alleen door Hem verleend en hangt geheel van Hem af. De machten, die er zijn, zijn door God verordend, Romeinen 13:1. Hij is de enige Macht, die volkomen vrij en onafhankelijk is.
   2. Hij is de zalige en alleen-machtige Heere, oneindig gelukkig, en niets kan in enig opzicht Zijn gelukzaligheid verminderen.
   3. Hij is de Koning der koningen en de Heere der heren. Al de koningen der aarde ontlenen hun macht aan Hem, Hij geeft hun hun kronen, zij hebben die onder Hem, en Hij heeft vrijmachtige heerschappij over hen. Dit is de naam van Christus, geschreven op Zijn kleed en op Zijne dij, want Hij heeft een naam boven alle koningen der aarde.
   4. Die alleen onsterflijkheid heeft. Hij alleen is onsterfelijk in zich zelven, en heeft de onsterflijkheid als een fontein in zich, want de onsterflijkheid van engelen en geesten is door Hem gegeven.
   5. Die een ontoegankelijk licht bewoont: een licht, dat niemand naderen kan, geen mens kan ten hemel ingaan, dan die het Hem behaagt daar te brengen en in Zijn koninkrijk toe te laten.
   6. Hij is onzichtbaar. Dien geen mens gezien heeft of zien kan. Het is onmogelijk dat sterflijke ogen het licht der goddelijke heerlijkheid zouden verdragen. Niemand kan God zien en leven.
3. Na deze heerlijke hoedanigheden beschreven te hebben, besluit hij met ene lofverheffing: Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen! Aangezien God alle kracht en eer in zich zelven heeft, is het onze plicht Hem alle eer en kracht toe te schrijven.
4. Welk een kwaad is de zonde, begaan tegen zulk een God, de gezegende en alleenmachtige Heere! De snoodheid is groter naarmate de waardigheid van hem, tegen wie gezondigd werd, groter is.
5. Groot is Zijne neerbuiging, om zich te bemoeien met zulke lage en slechte schepselen als wij zijn. Wie zijn wij, dat de zalige God, de Koning der koningen en de Heere der heren, naar ons omziet!
6. Gezegend zijn zij, die toegelaten worden om te wonen bij dezen groten en alleen-machtigen Heere. Gelukzalig zijn uwe mannen, zei de koningin van Scheba tot den koning Salomo, welgelukzalig deze uwe knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uwe wijsheid horen! 1 Koningen 10:8. Hoeveel meer gelukzalig zijn zij die mogen staan voor den Koning der koningen!
7. Laat ons dien groten God liefhebben, verheerlijken en prijzen, want: Wie zou U niet vrezen, Heere, en uwen naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig! Openbaring 15:4.
8. Bij wijze van naschrift voegt de apostel hier een les voor de rijken bij, vers 17-19.
9. Timotheus moest bevelen, dat de rijken op hun hoede moesten zijn tegen verzoekingen, en de gelegenheden van hun voorspoedigen toestand goed gebruiken.
   1. Hij moest hen waarschuwen op hun hoede te zijn tegen hoogmoed. Dat is de zonde, die zich lichtelijk meester maakt van rijke lieden, die de gehele wereld toelacht. Beveel hen dat zij niet hoogmoedig zijn, dat zij zich niet bovenmate hoog schatten, niet door hun rijkdom opgeblazen worden.
   2. Hij moest hen waarschuwen tegen een ijdel vertrouwen op hun schatten. Beveel hen, dat zij niet hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Niets is onzekerder dan de rijkdom dezer

wereld, velen hebben schatten bezeten en waren den volgenden dag straatarm. Rijkdommen maken zich vleugelen en vliegen weg als arenden, Spreuken 23:5.

* 1. Hij moet hen bevelen, dat zij hopen op den levenden God, Hem tot hun hoop stellen, die ons alle dingen rijkelijk verleent omte genieten. Zij, die rijk zijn, moeten zien dat God hun hun rijkdom geeft, en wel om rijkelijk te genieten, want velen hebben rijkdommen en genieten slechts armelijk, omdat zij ze niet durven gebruiken.
  2. Hij moet hen bevelen goed te doen met hetgeen zij hebben, want wat is de waarde van het grootste goed anders dan dat het iemand in staat stelt om des te meer goed aan anderen te doen? Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken. Zij zijn waarlijk rijk, die rijk zijn in goede werken. Dat zij gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, het niet alleen doen, maar het gaarne doen, want God heeft den vrijwilligen gever lief.
  3. Hij moet hen bevelen aan de andere wereld te denken en zich daarvoor door werken van liefdadigheid voor te bereiden. Leggende zich zelven weg tot een schat een goedfondament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen.

1. Hierbij mogen wij opmerken:
   1. Dienaren moeten niet bevreesd zijn voor de rijken, al zijn ze nog zo rijk, zij moeten met hen spreken en hen bevelen.
   2. Zij moeten hen waarschuwen tegen hoogmoed en ijdelvertrouwen op hun rijkdommen, opdat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Zij moeten hen aansporen tot goede werken van liefdadigheid. Dat zij weldoen, enz.
   3. Dat is het middel voor de rijken om zich een schat weg te leggen tegen den toekomstigen tijd, en het eeuwige leven te grijpen, in den weg van weldoen hebben wij allen heerlijkheid, eer en onsterflijkheid te zoeken en het einde het eeuwige leven, Romeinen 2:7.
   4. In het bevel aan Timotheus is een bevel aan de dienaren gegeven: Behoud wat u toevertrouwd is. Iedere dienaar werd een schat toevertrouwd, dien hij heeft te behouden. De waarheden Gods, de ordinantiën Gods, behoud die, vermijdende het ongoddelijk, ijdel roepen. Laat u niet behagen menselijke lofspraak, welke de apostel noemt ijdel roepen. Evenmin menselijke lering, welke dikwijls tegen de waarheden Gods overstaat. Maar houd u dicht bij het geschreven Woord, want dat is u als een pand toevertrouwd. Sommigen, die zeer trots op hun leringen geweest zijn, hun valselijk genaamde wetenschap, hebben daardoor schipbreuk geleden in hun beginselen en zijn afgeweken van het geloofin Christus. En dat is een goede reden, waaromwij ons moeten houden bij het eenvoudige woord des Evangelies, en besluiten daarbij te leven en te sterven.
      1. Dienaren kunnen niet ernstig genoeg vermaand worden om het pand te bewaren, dat hun toevertrouwd is, want het is een pand van grote waarde. O, Timotheus! bewaar het pand u toebetrouwd! Alsof hij zeggen wil: "Ik kan niet eindigen zonder u dit nog eens te bevelen, wat gij ook doet, wees zeker ervan dat gij het pand bewaart, want het is te groot om te laten verloren gaan!"
      2. Dienaren moeten een afkeer hebben van ongoddelijk ijdel roepen, wanneer zij bewaren willen wat hun toevertrouwd is.
      3. De wetenschap, die zich tegen het Evangelie stelt, wordt valselijk zo genoemd, zij is geen ware wetenschap, want dan zou zij zich als zodanig bewijzen door met het Evangelie overeen te komen.
      4. Zij, die zo op zulke wetenschap gesteld zijn, verkeren in groot gevaar van de waarheid af te dwalen, zij, die de rede boven het geloof willen stellen, zijn in gevaar het geloof te verlaten.
2. De apostel eindigt met plechtig gebed en zegen. De genade zij met u. Amen!

Dit is een kort maar inhoudrijk gebed voor onze vrienden, want in genade is alles goeds begrepen, de genade is het onderpand, ja, de aanvang der heerlijkheid, want waar God genade geeft, zal Hij ook ere geven, en Hij zal het goede niet onthouden degenen, die in oprechtheid wandelen. Genade zij met u allen. Amen.