DE TWEEDE BRIEF AAN TIMOTHEUS

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

De apostel Paulus schreef den tweeden brief aan Timotheus te Rome, waar hij toen gevangen en in levensgevaar was; zoals blijkt uit zijne woorden: Want ik word nu als een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande, 4:6. Het schijnt dat, naar zijn eigen overtuiging, de tijd van zijn verlaten van deze wereld aanstaande was, voornamelijk om de woede en kwaadaardigheid zijner vijanden, en dat hij voor keizer Nero gebracht was, hetgeen hij noemt: zijn eerste verantwoording, waarin niemand bij hem geweest was, maar zij hem allen hadden verlaten, 4:16. En algemeen wordt aangenomen, dat dit de laatste brief was, dien hij schreef. Het is onbekend waar Timotheus zich toen bevond. Het doel van deze brief is min of meer verschillend van dat van den vorigen; niet zozeer met betrekking tot zijn dienst als evangelist, als tot zijn persoonlijk gedrag.

HOOFDSTUK 1

1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is,
2. Aan Timotheus, mijn geliefden zoon: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en Christus Jezus, onzen Heere.
3. Ik dank God, Wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag;
4. Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;
5. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont.
6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen.
7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.
8. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;
9. Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;
10. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
11. Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;
12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.
14. Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. 15 Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.
15. De Heere geve den huize van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikmaals verkwikt, en heeft zich mijner keten niet geschaamd.
16. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstiglijk gezocht, en heeft mij gevonden. 18 De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere, in dien dag; en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.

Na de inleiding, vers 1, 2, hebben wij hier

1. Paulus oprechte liefde voor Timotheus, vers 3-5,
2. Verscheidene waarschuwingen hem gegeven, vers 6-14,
3. Hij spreekt over Fygellus en Hermogenes, en anderen, en daarna over Onesiphorus, vers 15- 18.

2 Timotheus 1:1-5 Hier vinden wij:

1. Het opschrift van den brief. Paulus noemt zich een apostel van Jezus Christus door den wil van God, geheel door het welbehagen Gods en Zijne genade, welke hij zich zelven onwaardig belijdt te zijn. Naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is, of naar het Evangelie. Het Evangelie is de belofte des levens in Christus Jezus, het leven is het doel en Christus is de weg, Johannes 14:6. Het leven is in de belofte gelegd, en beide zijn verzekerd in Christus Jezus, de getrouwe getuige, want al de beloften Gods in Christus Jezus zijn ja en amen, 2 Corinthiërs 1:20. Hij noemt Timotheus zijn geliefden zoon. Paulus gevoelde de tederste liefde voor hem, zowel omdat hij het middel voor zijne bekering geweest was, als omdat hij gelijk een zoon zijn vader met hem gediend had in het Evangelie.
   1. Paulus was een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, want hij had het Evangelie niet ontvangen van een mens, en was er niet in onderwezen, maar hij had het door openbaring van Jezus Christus, Galaten 1:12, zodat zijn zending als apostel niet was door den wil van een mens, maar van God. In den vorigen brief had hij gezegd: naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en hier zegt hij: door den wil van God. God riep hem om apostel te zijn.
   2. Wij hebben de belofte des levens, God zij er voor gezegend: In de hoop des eeuwigen levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der wereld, Titus 1:2. Het is de belofte om er de vrijheid en de zekerheid van te ontdekken.
   3. Deze, zowel als alle andere beloften, zijn in en door Jezus Christus, zij ontspringen alle uit de barmhartigheid Gods in Christus, en zij zijn zeker, zodat wij er veilig op kunnen vertrouwen.
   4. De genade, barmhartigheid en vrede, welke zelfs Paulus’ geliefde zoon Timotheus nodig had, komen van God den Vader en onzen Heere Jezus Christus, en daarom is de een zowel als de ander de gever van deze zegeningen en behoren beiden er om aangeroepen te worden.
   5. De besten behoeven deze zegeningen, en zij zijn de beste, die wij voor onze teergeliefde vrienden vragen kunnen, dat zij genade mogen ontvangen om hen te helpen in tijd van nood, en barmhartigheid om hun gebreken te vergeven, en zo vrede mogen hebben met God den Vader en met onzen Heere Jezus Christus.
2. Paulus’ dankzegging aan God voor Timotheus’ geloof en heiligheid, hij dankt God wanneer hij Timotheus gedenkt in zijne gebeden. Wat wij ook goeds doen en welken goeden dienst wij onzen vrienden ook mogen bewijzen, God moet er de heerlijkheid van hebben en wij moeten er Hem voor danken. Hij is het, die het ons in het hart geeft om onzen vrienden in onze gebeden te gedenken. Paulus was veel in het gebed, hij bad dag en nacht, in al zijn gebeden gedacht hij zijn vrienden, voornamelijk bad hij voor goede dienaren, hij bad voor Timotheus, en was zijner gedachtig in zijne gebeden nacht en dag, hij deed dat zonder ophouden, bidden was zijn voortdurende bezigheid, en nooit vergat hij zijn vrienden in zijne gebeden, gelijk wij dikwijls doen. Paulus diende God van zijne voorvaderen af in een rein geweten. Het was een troost voor hem, dat hij geboren was in Gods huis, en het zaad was van mensen, die God dienden, evenals dat hij Hem gediend had met een rein

geweten, overeenkomstig het licht dat hij had, hij had zijn geweten onergerlijk bewaard en maakte het tot zijn dagelijkse oefening om dat te doen, Handelingen 24:16. Hij was zeer begerig om Timotheus te zien, uit liefde voor hem, opdat hij met hem mocht omgaan, hij gedacht aan zijne tranen bij hun laatste afscheid. Timotheus was bedroefd toen hij Paulus moest verlaten, hij weende bij het afscheid, en daarom begeerde Paulus hem weer te zien, aangezien hij had bemerkt hoeveel liefde hij voor hem had. Hij dankte er God voor dat Timotheus de godsvrucht zijner voorouderen behield, vers 5. De godsdienst werd Timotheus overgebracht van moeders zijde, hij had een goede moeder en een goede grootmoeder, zij geloofden, maar zijn vader geloofde niet, Handelingen 26:1. Het is heerlijk wanneer kinderen het geloof en de heiligheid van hun godvrezende ouders navolgen en in hun voetstappen wandelen, 3 Johannes 4.

Hetwelk eerst gewoond heeft in uwe grootmoeder Loïs en in uwe moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Paulus had zeer liefderijke gedachten over zijne vrienden, en was altijd geneigd het beste omtrent hen te hopen, en inderdaad had hij veel reden om van Timotheus alles goeds te denken, want hij had niemand, die alzo gezind was, Filippenzen 2:20. Merk hier op:

* 1. Wij moeten, als Paulus, God dienen met een rein geweten, dat deed hij en dat deden zijn vrome voorvaderen, dat is toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, Hebreeën 10:22.
  2. In onze gebeden moeten wij zonder ophouden onze vrienden gedenken, voornamelijk de getrouwe dienaren van Christus. Paulus herdacht zijn geliefden zoon Timotheus in zijne gebeden nacht en dag.
  3. Het geloof, dat in ware gelovigen woont, is ongeveinsd, het is zonder huichelarij, het is een geloof, dat de proef doorstaan kan en dat in hen woont als een levend beginsel. Dat was de oorzaak van Paulus’ dankzegging, dat Timotheus het geloof gezien had in zijne moeder Eunice en zijne grootmoeder Loïs, en het moet ons een reden van dank zijn wanneer wij iets dergelijks zien, wij moeten ons verheugen altijd als wij de genade Gods zien. Dat deed Barnabas, Handelingen 11:23,

24. Ik ben grotelijks verblijd wanneer ik zie, dat uwe kinderen in de waarheid wandelen, 2 Johannes 4.

2 Timotheus 1:6-14

Hier is ene vermaning en opwekking voor Timotheus tot zijn plicht, vers 6. Ik maak u indachtig. De beste mensen hebben nodig indachtig gemaakt te worden, wat wij weten moet ons herinnerd worden, 2 Petrus 3:1. Ik schrijf u, opdat ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek.

1. Hij vermaant hem: dat gij opwekt de gave Gods, die in u is. Oprakelen gelijk het vuur uit de as. Het wordt bedoeld van alle genadegaven, die God hem geschonken had, om hem tot het werk van een evangelist te bekwamen, de gaven van den Heiligen Geest, de buitengewone gaven, die hem geschonken waren door de oplegging van des apostels handen. Deze moest hij opwekken, hij moest ze oefenen en zo doen toenemen, gaven gebruiken en gaven verkrijgen. Hem die heeft dien zal gegeven worden, Mattheus 25:29. Hij moest alle gelegenheden aangrijpen om die gaven te gebruiken en ze daardoor opwekken, dat is de beste wijze om ze te doen toenemen. Hetzij de gave Gods in Timotheus gewoon of buitengewoon was (ik ben geneigd het laatste te denken) hij moest haar opwekken, anders zou ze verkwijnen. Die gave was in hem door oplegging van de handen des apostels, hetgeen naar mijne mening onderscheiden was van zijne ordening, want die was geschied door oplegging van de handen des ouderlingschaps, 1 Timotheus 4:14. Het is waarschijnlijk, dat Timotheus den Heiligen Geest in Zijn onderscheidene gaven en genaden ontvangen had door oplegging van de handen der apostelen (want ik geloof dat niemand dan de apostelen de macht had den Heiligen Geest te geven) en dat hij daarna, zo rijkelijk voor het werk der bediening toegerust, geordend was door de ouderlingen. Merk hier op:
   1. De grote hinderpaal van nuttigheid en toeneming van onze gaven is slaafse vrees. Paulus waarschuwt Timotheus daartegen: God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, vers 7. Het was door lage vrees, dat de boze dienstknecht zijn talent begroef en er geen gebruik van maakte, Mattheus 25:25. God heeft ons daarom tegen de vrees gewapend, door dikwijls tot ons te zeggen: Vreest niet! Vreest niet voor het aangezicht van mensen, vreest niet voor de moeilijkheden, die gij op uw weg van plicht ontmoeten zult. God heeft ons verlost van den geest der vrees, en ons gegeven den geest der kracht, der liefde en der gematigdheid. De geest van kracht, of van moed en vastberadenheid bij het ontmoeten van moeiten en gevaren, den geest van liefde tot God, die ons helpt door den tegenstand heen, zoals Jakob geen bezwaar zag in den langen harden dienst om Rachels wil, de geest van liefde tot God zal ons verheffen boven de vrees voor mensen en voor alle kwaad, dat de mensen ons kunnen aandoen, en de geest der gematigdheid, of van een gezonde zielsrust des gemoeds, vreedzame vreugde inwendig, want wij worden dikwijls ontmoedigd in onzen weg en arbeid door spoken van onze eigen verbeelding en voorstelling, die door een kalme, degelijke, bedachtzame geestesgesteldheid gemakkelijk zouden overwonnen en verjaagd worden. 2 De geest, dien God den dienaren geeft, is niet vreesachtig, maar moedig, hij is een geest van kracht, want zij spreken in naam van Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, hij is een geest der liefde, want de liefde tot God en tot de zielen der mensen bezielt de dienaren tot hun werk, en hij is een geest der gematigdheid, want zij spreken woorden van waarheid en eenvoud.
2. Hij vermaant hem op moeilijkheden te rekenen en zich daarvoor bereid te houden.

Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben Schaam u dus niet voor het Evangelie of voor het getuigenis, dat gij er van afleggen moet.

* 1. Het Evangelie van Christus is iets, dat ons geen reden geeft om ons te schamen. Wij behoren ons ook niet te schamen voor hen, die ter wille van het Evangelie lijden. Timotheus moest zich niet schamen voor den goeden, ouden Paulus, ofschoon hij nu in banden was. Gelijk hij voor zich zelven niet bevreesd moest zijn om te lijden, zo moet hij niet bevreesd zijn om hen te erkennen die voor de zaak van Christus leden.
     1. Het Evangelie is de getuigenis onzes Heeren, daardoor en daarin getuigt Hij van zich zelven, en door onze toestemming en belijdenis getuigen wij van en voor Hem.
     2. Paulus was de gevangene des Heeren, Zijn gevangene, Efeziërs 4:1. Om zijnentwil was hij met een keten gebonden.
     3. Wij hebben geen reden om ons te schamen voor de getuigenis onzes Heeren of voor Zijne gevangenen, indien wij hier voor een van beiden beschaamd zijn, zal Christus hiernamaals zich voor ons schamen. Maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods, dat is: verwacht verdrukkingen ter wille van het Evangelie, bereid er u op voor, reken er op, wees gewillig om uw aandeel te aanvaarden in het lijden der heiligen in deze wereld.

Lijd verdrukkingen met het Evangelie, of, gelijk men ook kan lezen: Deel in de verdrukkingen van het Evangelie, heb niet alleen gemeenschap met hen, die er voor lijden, maar wees bereid om gelijk zij en met hen te lijden. Indien te eniger tijd het Evangelie in verdrukking komt, dan moet hij, die hoopt door dat Evangelie te leven en zalig te worden, bereid zijn om die verdrukking mede te ondergaan. Merk hier op:

* + - 1. Alleen dan zullen wij instaat zijn die onderdrukkingen te dragen, wanneer wij kracht en moed daarvoor putten uit God, die ze ons te dragen geeft. Lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods.
      2. Alle Christenen, maar vooral de dienaren, moeten verdrukkingen en vervolgingen ter wille van het Evangelie verwachten.
      3. Deze zullen geëvenredigd zijn aan de kracht Gods, die ons gegeven wordt, 1 Corinthiërs 10:13.
  1. De vermelding van God en het Evangelie doet hem spreken van de grote dingen, die God voor ons door het Evangelie gedaan heeft, vers 9, 10. Om hem in het lijden aan te moedigen, geeft hij twee beschouwingen.
     1. De aard van dat Evangelie, waarvoor te lijden hij geroepen wordt, en de heerlijke en genadige bedoelingen en gevolgen die het heeft. Het was de gewoonte van Paulus, om wanneer hij Christus en diens Evangelie noemde, op dat onderwerp in te gaan en er over uit te weiden, zo vervuld was hij met hetgeen al onze zaligheid is en al onze begeerte behoorde te zijn. Merk hier op:
        1. Het Evangelie bedoelt onze zaligmaking.

Hij heeft ons zalig gemaakt, en wij moeten niet veel denken aan het lijden om datgene, waardoor wij hopen zalig te worden. Hij heeft begonnen ons zalig te maken en zal het te zijner tijd voltooien, want

God roept de dingen, die niet zijn en die nog niet voltooid zijn, alsof zij waren, Romeinen 4:17 en daarom staat hier: Hij heeft ons zalig gemaakt.

* + - 1. Het bedoelt onze heiligmaking: En geroepen met een heilige roeping, ons tot heiligheid geroepen. Het Christendom is ene roeping, een heilige roeping, het is de roeping, waardoor wij geroepen zijn, en de roeping, waartoe wij geroepen zijn om er in te werken. Allen, die hiernamaals gezaligd zullen worden, worden hier geheiligd. Overal, waar het Evangelie blijkt een werkelijke roeping te zijn, wordt het bevonden een heilige roeping te wezen, een roeping die hen heiligt, welke waarlijk geroepen zijn.
      2. Zijn oorsprong is de vrije genade en het eeuwig voornemen van God in Christus Jezus. Indien wij het verdiend hadden, zou het zwaar vallen er voor te lijden, maar onze zaligmaking door het Evangelie is vrije genade en niet door onze werken, en daarom moet het ons niet te veel zijn om er voor te lijden. Deze genade wordt gezegd ons gegeven te zijn voor de tijden der eeuwen, dat is, in het voornemen van God van alle eeuwigheid, in Christus Jezus, want al de gaven Gods aan zondige mensen komen in en door Christus Jezus.
      3. Het Evangelie is de bekendmaking van dit voornemen der genade. Het is nu geopenbaard door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, die van eeuwigheid in den schoot des Vaders was en volkomen kennis droeg van geheel Zijn genadig voornemen. Door Zijne verschijning werd dit genadig voornemen aan ons geopenbaard. Jezus Christus leed er voor, en zouden wij er niet voor willen lijden.
      4. Door het Evangelie van Christus is de dood teniet gedaan. Hij heeft den dood teniet gedaan, niet alleen verzwakt, maar weggenomen, de macht des doods over ons verbroken, door de zonde weg te nemen heeft Hij den dood teniet gedaan, want de prikkel des doods is de zonde, 1 Corinthiërs 15:56, Hij heeft zijn eigenschap veranderd en zijn macht gebroken. De dood is ons van een vijand een vriend geworden, hij is de poort geworden, waardoor wij uit een moeitevolle, bedrieglijke en zondige wereld overgaan in een wereld van volmaakte vrede en reinheid, en zijn macht is gebroken, want de dood zegepraalt niet over hen, die het Evangelie geloven, maar zij zegepralen over hem. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uwe overwinning? 1 Corinthiërs 15:55.
      5. Hij heeft het leven en de onverderflijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie. Hij heeft ons de toekomende wereld duidelijker getoond dan onder enige voorafgaande bedeling, evenals de gelukzaligheid van die wereld en de zekere beloning van de gehoorzaamheid onzes geloofs, wij allen, als in een spiegel, zien de heerlijkheid Gods. Hij heeft die aan het licht gebracht, niet enkel ons voorgehouden, maar ons aangeboden, door het Evangelie. Laat ons daarom meer dan ooit dat Evangelie waarderen, want het heeft het leven en de onverderflijkheid aan het licht gebracht, en daarom is het uitnemend boven alle vroegere openbaringen. Het is het Evangelie van leven en onverderflijkheid, gelijk het ons die heeft geopenbaard, het leidt ons in den rechten weg daarheen, en geeft ons de gewichtigste beweegredenen om al onze krachten in te spannen ten einde heerlijkheid, eer en onverderflijkheid na te jagen.
    1. Zie het voorbeeld van den gezegenden Paulus, vers 11, 12. Hij was aangesteld om het Evangelie te verkondigen en bepaaldelijk om de heidenen te onderwijzen. Hij achtte het een zaak, waardig om

voor te lijden, en waarom zou Timotheus niet evenzo doen? Niemand behoeft bevreesd of beschaamd te zijn wanneer hij lijdt ter wille van het Evangelie.

Ik word niet beschaamd, zegt Paulus, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. Merk hier op:

* + - 1. Godvrezenden lijden veel voor de beste zaak ter wereld. Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, dat is, om mijn prediken en vasthouden van het Evangelie.
      2. Zij moeten niet beschaamd zijn, de oorzaak van hun lijden zal hen dragen, maar zij die hen tegenstaan zullen met schaamte bekleed worden.
      3. Zij, die in Christus geloven, weten wie zij geloofd hebben. De apostel spreekt met heilige zegepraal en opgewektheid, alsof hij zei: "Ik sta op vasten grond. Ik weet dat ik mijn zaak aan de beste handen toevertrouwd heb." En ik ben verzekerd, enz. Wat moeten wij Christus toevertrouwen? De zaligheid onzer zielen en onze bewaring voor het hemels koninkrijk, en wat wij Hem daarin toevertrouwen, zal Hij bewaren. Er komt een dag, waarop naar onze zielen zal gevraagd worden: "Mens, u is een ziel gegeven, wat hebt gij met haar gedaan? Aan wie hebt ge haar gegeven, aan God of aan Satan? Hoe hebt gij haar gebruikt, in dienst der zonde of in dienst van Christus?" Er komt een dag, en het zal een zeer plechtige en belangrijke dag zijn, waarop wij rekenschap moeten geven van ons rentmeesterschap, Lukas 16:2, rekenschap geven van onze zielen. Indien wij nu door een levend, gehoorzaam geloof onze zielen aan Jezus Christus toevertrouwen, kunnen wij verzekerd zijn, dat Hij machtig is ze te bewaren, en dien dag onze troost en sterkte zal zijn.

1. Hij vermaant hem om te houden het voorbeeld der gezonde woorden, vers 13.
2. Wij kunnen ook lezen: Heb een vorm der gezonde woorden, een korten inhoud, een catechismus, een uittreksel van de eerste beginselen van den godsdienst, volgens de Schrift, een schema van gezonde woorden, een kort begrip van het Christelijk geloof, in eenvoudige taal, door uzelf voor eigen gebruik uit de Heilige Schrift getrokken. Doch wellicht wordt met de gezonde woorden de Heilige Schrift zelf bedoeld.
3. Hebbende dat, houd het, herinner het u, houd er aan vast. Houd het vast in tegenstelling tegen alle ketterijen en valse leerstellingen, die het Christelijk geloof bederven. Houd het vast, dat gij van mij gehoord hebt. Paulus was goddelijk geïnspireerd. Het is goed ons te houden aan de gezonde woorden en vormen, die wij in de Schrift vinden, want daarvan zijn wij zeker dat ze goddelijk ingegeven zijn. Dat is gezonde taal, die niet verwerpelijk is, Titus 2:8. Maar hoe moeten wij ze vasthouden? Ingeloofen liefde, dat is: wij moeten toestemmen dat het een getrouw woord is, en het welkom heten als aller aanneming waardig. Houd het vast in een goed hart, dat is de ark des verbonds, waarin de tafelen beide van wet en Evangelie het veiligst en het voordeligst bewaard worden, Psalm 119:11.. Geloof en liefde moeten samengaan, het is niet genoeg de gezonde woorden te behouden en er instemming mede te betuigen, maar wij moeten ze liefhebben, hun waarheid geloven en hun goedheid liefhebben, en wij moeten den vorm der gezonde woorden in liefde verbreiden, sprekende de waarheid in liefde, Efeziërs 4:15.

Geloofde en liefde, die in Christus Jezus zijn, het moet Christelijk geloof en liefde zijn, geloof en liefde gegrond in Christus Jezus, door wie God spreekt tot ons en wij spreken tot Hem. Timotheus, als dienaar, moest de gezonde woorden houden, ten voordele van anderen. Of helende woorden, zo kan men het ook lezen, er is genezende kracht in het Woord van God, Hij zendt Zijn woord en heelt hen. Hetzelfde wordt bedoeld in vers 14 :Bewaar het goede pand, dat u toevertrouwd is, door den Heiligen Geest, die in u woont. Dat goede pand was de vorm der gezonde woorden, de Christelijke leer, die Timotheus was toevertrouwd in zijn doop en opvoeding als Christen, en in zijn ordening als dienaar. Merk hier op:

* 1. De Christelijke leer is een ons toevertrouwd pand. Het is toevertrouwd aan de Christenen in het algemeen en aan de dienaren in het bijzonder. Het is een goed pand, van onuitsprekelijke waarde in zichzelf, en dat van onuitsprekelijk voordeel voor ons zal zijn, het is een goed pand, een onschatbaar juweel, en ontdekt ons de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus, Efeziërs 3:8. Het is ons toevertrouwd om rein en volkomen bewaard te blijven, en overgedragen te worden aan degenen, die na ons komen, en wij moeten het bewaren, en er niets aan toevoegen, dat zijn reinheid zou bederven, zijn macht verminderen of zijn volmaaktheid schade aanbrengen. Bewaar het door den Heiligen Geest, die in ons woont. -Zelfs zij, die zo goed mogelijk zijn onderwezen, kunnen niet bewaren hetgeen zij geleerd hebben, evenmin als zij eerst iets leren konden, zonder den bijstand van den Heiligen Geest. Wij moeten niet menen, dat wij het door eigen kracht kunnen bewaren, maar het vasthouden door den Heiligen Geest.
  2. De Heilige Geest woont in alle goede dienaren en Christenen, zij zijn Zijne tempels en Hij bekwaamt hen om het Evangelie zuiver en onverminkt te bewaren, en zij moeten hun beste krachten inspannen om het goede pand te houden, want de bijstand en inwoning des Geestes ontslaan ons niet van onze pogingen, beide moeten samengaan.

2 Timotheus 1:15-18

Na, vers 13 en 14, Timotheus te hebben vermaand om het goede pand te bewaren:

1. Vermeldt de apostel den afval van sommigen van de leer van Christus, vers 15. Het schijnt, dat in de beste en zuiverste jaren der gemeente sommigen het Christelijk geloof omhelsd hadden, die later weer afvielen, ja dat er velen waren. Hij zegt niet dat zij afweken van de leer van Christus (ofschoon dit wel het geval schijnt te zijn geweest) maar dat ze zich van hèm afgewend, hèm den rug toegekeerd hadden, en hem verloochenden in den tijd zijner beproeving. En zullen wij ons daarover verwonderen, wetende dat zo velen Hem verlieten, die meer was dan Paulus, den Heere Jezus Christus? Johannes 6:66.
2. Hij vermeldt de standvastigheid van een die hem getrouw bleef, namelijk Onesiphorus, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd, vers 16.
   1. Welke vriendelijkheid heeft Onesiphorus Paulus bewezen, hij heeft hem verkwikt, dikwijls verkwikt met zijn brieven, zijn raad, zijn vertroosting, en zich voor zijn ketenen niet geschaamd. Hij heeft zich voor hem niet geschaamd, niettegenstaande de schande, die op hem geladen was. Hij was vriendelijk voor hem geweest, niet eens of tweemaal, maar dikwijls, niet alleen toen hij te Efeze onder zijn eigen vrienden was, maar ook toen hij te Rome kwam, hij had hem zeer naarstiglijk gezocht en hem gevonden, vers 17. Een goed man zal gelegenheden zoeken om goed te doen, en geen gelegenheid, die zich daartoe voordoet, verzuimen. Te Efeze had hij dat ook reeds getoond en Timotheus wist het.
   2. Merk op hoe Paulus zijn vriendelijkheid beloont, vers 16-18. Hij, die een profeet ontvangt, zal het loon eens profeten genieten. Hij vergeldt het hem met gebeden. De Heere geve den huize van Onesiphorus barmhartigheid. Waarschijnlijk was Onesiphorus nu afwezig en in gezelschap van Paulus, Paulus bidt daarom den Heere om zijn huisgezin gedurende zijne afwezigheid nabij te zijn. De Roomsen menen dat hij gestorven was, en uit het gebed van Paulus, dat hij barmhartigheid mocht vinden, leiden zij de juistheid af van het bidden voor de doden, maar wij lezen nergens dat Onesiphorus dood was. En is het veilig om een leer en praktijk van zoveel gewicht te gronden op de enkele onderstelling van iets, dat zo onzeker is?
3. Hij bidt voor Onesiphorus zelf zowel als voor zijn gezin: dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere in dien dag, in den dag des doods of des gerichts, wanneer Christus alles wat aan Zijn arme leden gedaan is zal rekenen als aan Hem zelven gedaan.
4. De dag des doods of van het oordeel is een ontzagwekkende dag, die met recht dien dag mag genoemd worden.
5. Wij behoeven niets meer te begeren om ons gelukkig te maken, dan dat wij in dien dag barmhartigheid mogen vinden bij den Heere, wanneer zij, die geen barmhartigheid bewezen hebben, een onbarmhartig oordeel zullen ondergaan.
6. De beste Christenen zullen in dien dag barmhartigheid behoeven, de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven, Judas 21.
7. Wanneer gij dán barmhartigheid wilt vinden, moet gij nu zoeken die van den Heere te verkrijgen.
8. Het is van en door den Heere, dat wij barmhartigheid moeten verkrijgen, want indien de Heere ons geen barmhartigheid betoont, zal het medelijden van mensen en engelen ons niet baten.
9. Wij moeten barmhartigheid zoeken en vragen van den Heere, die er de gever en uitdeler van is, want de Heere Jezus Christus heeft aan de gerechtigheid voldaan, zodat de barmhartigheid kon openbaar worden. Wij mogen toegaan tot den troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
10. Het beste dat wij vragen kunnen, zowel voor onze vrienden als voor ons zelven, is dat de Heere ons wil rekenen onder degenen, die barmhartigheid van den Heere mogen ontvangen in dien dag, wanneer wij uit den tijd in de eeuwigheid moeten overgaan en deze wereld moeten verruilen tegen een andere, en verschijnen voor den rechterstoel van Christus, de Heere geve ons allen, dat wij barmhartigheid bij den Heere mogen vinden in dien dag.

HOOFDSTUK 2

1. Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;
2. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
3. Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.
4. Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.
5. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. 6 De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten.
6. Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.
7. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;
8. Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden.
9. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.
10. Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;
11. Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;
12. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.
13. Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders.
14. Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
15. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen.
16. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus;
17. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof.
18. Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
19. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere.
20. Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.
21. Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart.
22. En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. 24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam

om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

1. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;
2. En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

In dit hoofdstuk geeft de apostel Timotheus vele vermaningen en bestieringen, die van groot nut kunnen zijn ook voor anderen, beiden dienaren en Christenen, voor wie ze even goed bestemd zijn als voor hem.

1. Hij moedigt hem aan in zijn werk, hem wijzende waar hij hulp krijgen kan, vers 1.
2. Hij moet zorgen voor opvolgers in de bediening, opdat de bediening niet met hem mocht uitsterven, vers 2.
3. Hij vermaant hem tot standvastigheid en volharding in zijn werk, als een krijgsman en landbouwer, en om het oog te houden op het einde van al zijn lijden, vers 3-15.
4. Hij moet ijdele en onstichtelijke woordenstrijd vermijden, vers 16-18, omdat die schadelijk en verderflijk zijn.
5. Hij spreekt over het fondament Gods dat vaststaat, vers 19-21.
6. Hij moet de begeerlijkheden der jonkheid vlieden, en de dwaze vragen, die zonder lering zijn, vermijden, met aanwijzing hoe zich te gedragen, vers 22-26.

2 Timotheus 2:1-7

Hier moedigt de apostel Timotheus aan tot standvastigheid en volharding in zijn werk.

Word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is, vers 1. Zij, die werk voor God te doen hebben, moeten zich zelven opwekken om het te verrichten en er zich voor laten versterken. Sterk zijn in de genade, die in Christus Jezus is, kan opgevat worden als tegenstelling van zwakheid in de genade. Waar de waarheid der genade is, daar moet gestreefd worden naar de kracht der genade. Wanneer onze beproevingen toenemen, hebben wij behoefte om sterker en sterker te worden in hetgeen goed is, ons geloofsterker, ons besluit sterker, onze liefde tot God en Christus sterker. Ook kan men de uitdrukking opvatten als tegenstelling tegen sterkte in eigen kracht. Wees sterk, niet vertrouwende op uw eigen genoegzaamheid, maar op de genade, die in Christus Jezus is. Vergelijk Efeziërs 6:10 :Wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. Toen Petrus beloofde liever te zullen sterven voor Christus dan Hem te verloochenen, was hij sterk in eigen kracht, indien hij sterk geweest ware in de genade, die in Christus Jezus is, dan zou hij staande gebleven zijn.

1. Er is genade in Christus Jezus, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden, Johannes 1:17. Er is genoeg genade in Hem voor ons allen.
2. Wij moeten sterk zijn In die genade, niet in ons zelven, in onze eigen kracht, of in de genade die wij reeds ontvangen hebben, maar in de genade, die in Hem is, dat is de weg om gesterkt te worden in de genade.
3. Paulus vermaant Timotheus als een vader zijn zoon, met grote tederheid en genegenheid: Gij dan mijn zoon, word gesterkt, enz. Merk op:
   1. Timotheus moest rekenen op lijden, zelfs ten bloede toe, en daarom moest hij anderen opleiden om hem op te volgen in de bediening van het Evangelie, vers 2. Hij moest anderen onderrichten en hen oefenen voor de bediening, en zo aan anderen toevertrouwen hetgeen hijzelf gehoord had. Hij moest hen ook ordenen tot de bediening, het Evangelie in hun handen toevertrouwen, en hun ook op die wijze overdragen hetgeen hij gehoord had. Op twee dingen moest hij letten bij het ordenen van dienaren. Op hun getrouwheid of oprechtheid. Betrouw dat aan getrouwe mensen, wier doel oprecht is de verheerlijking Gods, de eer van Christus, het welzijn der zielen en de komst van het koninkrijk des Verlossers onder de mensen. En ook op hun geschiktheid voor de bediening. Zij moesten niet alleen zelfkennis hebben, maar ook bekwaam zijn om anderen te leren. Hier zien wij:
      1. De dingen, welke Timotheus aan anderen moest toevertrouwen, hetgeen hij van den apostel gehoord had onder vele getuigen, hij moest niet iets anders overgeven, en wat Paulus hem en anderen toevertrouwd had, had deze ontvangen van den Heere Jezus Christus.
      2. Hij moest het hun toevertrouwen als een pand, als heilige in bewaargeving, zij moesten het behouden en onverminkt weer aan anderen overdragen.
      3. Zij, aan wie hij deze dingen moest toevertrouwen, moesten betrouwbare mannen zijn, en instaat om anderen te onderwijzen.
      4. Ofschoon die mensen betrouwbaar en bekwaam waren, moesten die dingen hun betrouwd worden door Timotheus, een dienaar, een man in het ambt, want niemand mag zich zelven voor de bediening opwerpen, maar deze dingen moeten hem toebetrouwd worden door hen, die reeds in de bediening zijn.
   2. Hij moest verdrukkingen lijden, vers 3.

Gij dan, enz.

* + 1. Alle Christenen, maar vooral de dienaren, zijn krijgsknechten van Jezus Christus, zij strijden onder Zijne banier, voor Zijne zaak, tegen Zijne vijanden, want Hij is de Leidsman onzer zaligheid, Hebreeën 2:10.
    2. De krijgsknechten van Jezus Christus moeten tonen goede krijgsknechten te zijn, getrouw aan hun aanvoerder, beslist voor Zijn zaak, en moeten het zwaard niet opsteken alvorens zij meer dan overwinnaars zijn door Hem, die hen liefgehad heeft, Romeinen 8:37.
    3. Zij, die goede krijgsknechten van Jezus Christus zijn, moeten verdrukkingen lijden, dat is: zij moeten die verwachten en er op rekenen in deze wereld, moeten ze verdragen en er zich aan gewennen, en ze met lijdzaamheid doorstaan, wanneer ze komen, en er niet door bewogen worden van hun getrouwheid.
  1. Hij moet zich niet wikkelen in de zaken dezer wereld, vers 4. Een soldaat, wanneer hij ingelijfd wordt, verlaat zijn beroep en al wat daaraan vast is, om alleen te letten op de bevelen van zijn overste. Indien wij ons aangegeven hebben als krijgsknechten van Christus, moeten wij niet aan de wereld gehecht zijn, en ofschoon het niet anders kan of wij moeten ons wel in meerdere of mindere mate bemoeien met de zaken dezer wereld, omdat wij hier zolang we hier zijn altijd iets te doen hebben, mogen wij niet ingewikkeld worden in die dingen, zodat wij door deze verstrooid en afgetrokkenworden van onzen plicht jegens God en de grote belangen van het Christendom. Zij, die den goeden strijd zullen strijden, moeten los van de wereld zijn, om Hem te behagen, die hen tot den krijg aangenomen heeft. De grote zorg van den soldaat is hoe hij zijn aanvoerder behagen zal, de grote zorg van den Christen moet zijn hoe hij Christus behagen zal. De wijze om Hem te behagen, die ons gekozen heeft om Zijne krijgsknechten te zijn, is niet ingewikkeld worden in de zaken van dit leven, maar van zulke banden vrij te blijven, die ons in den heiligen oorlog verhinderen zouden.
  2. Timotheus moest toezien dat hij in den geestelijken strijd de krijgswetten in acht nam en opvolgde, vers 5. Indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond tenzij hij wettiglijk heeft gestreden. Wij strijden om te overwinnen, onze lusten en gebreken te overwinnen, uit te munten in hetgeen goed is, maar wij kunnen den prijs niet verwachten tenzij wij wettiglijk gestreden hebben. In het doen van hetgeen goed is, moeten wij zorgen dat wij het op de rechte wijze doen, opdat ons goed niet gelasterd worde.

1. Een Christen strijdt om te overwinnen, zijn doel moet zijn zijne lusten en gebreken te overwinnen.
2. Hij moet daarbij strijden naar de hem gegeven bevelen, hij moet wettiglijk strijden.
3. Die dat doen, zullen gekroond worden, nadat de volledige overwinning behaald is.
   1. Hij moet gewillig wachten op de beloning, vers 6. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten verwachten. Of, gelijk men eigenlijk behoort te lezen: De landman moet eerst arbeiden en alzo de vruchten verwachten. (Verg. Jakobus 5:7.) Zo wij vruchten willen oogsten, moeten wij eerst werken, zo wij den prijs willen winnen, moeten wij eerst lopen. En voorts, wij moeten eerst evenals de landman met vlijt en geduld werken, alvorens wij vruchten verkrijgen, wij moeten den wil van God volbrengen, alvorens wij de beloften verkrijgen, en daarom hebben wij behoefte aan lijdzaamheid, Hebreeën 10:36. De apostel beveelt verder hetgeen hij gezegd heeft Timotheus ter ernstige overweging aan en drukt zijn verwachting en hoop daaromtrent uit. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen.
      1. Paulus vermaant Timotheus om op de dingen te letten, waaromtrent hij hem onderricht had. Timotheus moest aangespoord worden om zijn verstand te gebruiken bij de overweging van de dingen Gods. Opmerken is nodig, evenzeer voor een goeden wandel als voor een gezonde bekering.
      2. Hij bidt voor hem: De Heere geve u verstand in alle dingen. Het is God, die verstand geeft. De meest-begaafde heeft voortdurend meer behoefte aan deze gave. Indien Hij, die ons in Zijn Woord Zijn openbaring gaf, er het verstand in onze harten niet bij geeft, dan zijn wij niets. Tegelijk met onze gebeden voor anderen, dat de Heere hun verstand geve in alle dingen, moeten wij hen vermanen en opwekken om op te merken hetgeen wij zeggen, want overwegen is het middel om te verstaan, te herinneren en in praktijk te brengen hetgeen wij horen en lezen.

2 Timotheus 2:8-13

1. Om Timotheus in het lijden te bemoedigen, brengt de apostel hem de opstanding van Christus in gedachten, vers 8. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade David’s, naar mijn Evangelie. Dit is het grote bewijs voor zijn goddelijke zending, en daarom de grote bevestiging van de waarheid van den Christelijken godsdienst, en de gedachtenis daarvan moet ons trouw aan onze Christelijke belijdenis doen zijn, en ons in het bijzonder aanmoedigen om voor haar te lijden. Lijdende heiligen moeten zich dat herinneren.
   1. Wij moeten zien op Jezus, den Bewerker en Voleinder van ons geloof, die, om de vreugde welke Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God, Hebreeën 12:2.
   2. De vleeswording en opstanding van Jezus Christus, van harte geloofd en in het rechte licht beschouwd, zullen een Christen staande houden onder al het lijden dezes tegenwoordigen tijds.
2. Een ander ding om hem onder het lijden aan te moedigen was, dat hij Paulus tot een voorbeeld had.
   1. Merk op hoe de apostel leed, vers 9. Om hetwelk ik verdrukkingen lijd als een kwaaddoener, en Timotheus, de zoon, mag geen beter lot verwachten dan Paulus, de vader. Paulus was een man die goed deed, en toch leed hij als een kwaaddoener, wij moeten het dus niet te vreemd vinden wanneer het hun, die goed doen, slecht gaat in de wereld, en wanneer de beste mensen de slechtste behandeling ondergaan. Maar zijn troost was: het woord Gods is niet gebonden. Vervolgende machten kunnen dienaren doen zwijgen en hen tegenhouden, maar zij kunnen de werking van Gods Woord in de harten en gewetens der mensen niet verhinderen, dat Woord kan door geen menselijke macht gebonden worden. Dit moest Timotheus bemoedigen om niet bevreesd te zijn voor banden om de getuigenis van Jezus, om het woord van Christus, dat hem dierbaarder moest zijn dan de vrijheid, dan het leven zelf, want dat zou ten slotte blijken niets door deze banden geleden te hebben. Hier zien wij:
      1. De behandeling, die de apostel van de wereld ondervond. Ik lijd verdrukkingen, hiertoe was hij geroepen en bestemd.
      2. Het voorwendsel, waaronder hij verdrukt werd. Ik lijd als een kwaaddoener. Zo riepen de Joden omtrent Christus tot Pilatus: Indien deze geen kwaaddoener ware, wij zouden Hem u niet overgeleverd hebben, Johannes 18:30. Zo ook Paulus.
      3. De eigenlijke en ware oorzaak van zijn lijden als een kwaaddoener. Om hetwelk: dat is, om de zaak van het Evangelie. De apostel leed tot de banden toe, en hij zou ten bloede toe tegenstaan, strijdende tegen de zonde, Hebreeën 12:4. Ofschoon de verkondigers van het Woord dikwijls gebonden zijn, het Woord zelf is niet gebonden.
   2. Waarom leed hij gewillig? Ik verdraag alles om de uitverkorenen, vers 10. Merk op:
      1. Goede dienaren mogen en moeten zich zelven bemoedigen in de zwaarste diensten en in het ergste lijden, met de gedachte dat God daaruit zeker iets goeds voor Zijne gemeente en zegen voor Zijne uitverkorenen zal doen voortkomen. Opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, vers 10. Na de verlossing van onze eigen zielen moeten wij gewillig zijn alles te doen en te lijden, wat de zaligheid der zielen van anderen kan bevorderen.
      2. De uitverkorenen zijn bestemd om de zaligheid te verkrijgen. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, 1 Thessalonicenzen 5:9.
      3. Deze zaligheid is in Christus Jezus, als de fontein, de verwerver en de gever, en ze gaat vergezeld met eeuwige heerlijkheid, er is geen zaligheid buiten Jezus Christus.
      4. Het lijden van den apostel was om der uitverkorenen wil, tot hun bevestiging en bemoediging.
3. Een ander ding, waarmee hij Timotheus aanmoedigt, is het vooruitzicht van den toekomenden staat.
4. Zij, die getrouw Christus, Zijne waarheid en Zijne wegen aanhangen, wat het hun ook kosten moge, zullen zeker daarvan in de toekomende wereld het voordeel genieten. Indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven, vers 11. Zo wij, in gelijkvormigheid aan Christus, gestorven zijn aan deze wereld, haar vermaken, voordelen en eer, zullen wij met Hem in een betere wereld leven en voor altijd met Hem zijn. Ja, ofschoon wij geroepen worden om met en voor Hem te lijden, wij zullen er niets bij verliezen. Zij, die op aarde voor Christus lijden, zullen in den hemel met Hem regeren, vers 12. Zij, die met David in zijne vernedering leden, werden in zijne verhoging met hem verhoogd, zo zal het ook gaan met hen, die lijden met den Zoon van David.
5. Het zal ons verlies zijn, indien wij Hem ontrouw worden. Indien wij Hem verloochenen, zo zal Hij ons ook verloochenen. Indien wij Hem verloochenen voor de mensen, zal Hij ons verloochenen voor den Vader, Mattheus 10:33. En die man is voor eeuwig ellendig, dien Christus ten laatste verloochent. Dat zal zeker de uitslag zijn, of wij het geloven of niet, vers 13. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, Hij kan zich zelven niet verloochenen. Hij blijft getrouw aan Zijn bedreigingen, getrouw aan Zijne beloften, zomin de een als de ander zal ter aarde vallen, geen tittel of jota er van. Zo wij Christus getrouw blijven, zal Hij zeker getrouw zijn aan ons. Zo wij Hem ontrouw zijn, zal Hij getrouw zijn aan Zijne bedreigingen: Hij kan zich zelven niet verloochenen, Hij kan geen enkel woord terugtrekken, dat Hij gesproken heeft, want Hij is Ja en Amen, de getrouwe Getuige. Merk hier op:
   1. Ons gestorven-zijn met Christus gaat aan ons leven met Hem vooraf en is er mee verbonden. Het een is het gevolg van het ander, ons lijden voor Hem is het middel om met Hem te regeren. Gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dan zult ook gij zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israël’s, Mattheus 19:28.
   2. Dit is een getrouw woord, er mag mee gerekend en het moet geloofd worden. Maar:
   3. Zo wij Hem verloochenen, uit vrees, of uit schaamte, of ter wille van enig tijdelijk voordeel, dan zal Hij ons verloochenen en ontkennen, want Hij kan zich zelven niet verloochenen, maar zal getrouw Zijn woord volbrengen, zowel Zijn bedreigingen als Zijn beloften.

2 Timotheus 2:14-18

Na aldus Timotheus te hebben aangemoedigd om te lijden, gaat hij er nu toe over hem in zijn werk te leiden.

1. Hij moet er zich op toeleggen om hen, die aan zijne zorg toevertrouwd zijn, te stichten en hun deze dingen in gedachtenis te brengen, zij weten ze reeds. Want dat is het werk der dienaren, niet om den mensen te vertellen wat zij nog niet weten, maar hun in gedachtenis te brengen hetgeen zij weten. Betuig dat zij geen woordenstrijd voeren. Zij, die geneigd zijn om woordenstrijd te voeren, strijden gewoonlijk over dingen van ondergeschikt belang. Woordenstrijd is zeer nadelig voor de dingen Gods. Zij mogen geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen nut is. Indien de mensen slechts begrepen hoe nutteloos de strijdvragen in den godsdienst zijn, dan zouden zij niet zo ijverig met woorden strijden. Het dient alleen tot verkering der toehoorders, of hen af te trekken van de grote dingen Gods en onchristelijken haat en vijandigheden te verwekken, waarbij men dikwijls gevaar loopt de waarheid te verliezen. Sommigen zijn zeer genegen tot woordenstrijd, en zulke manieren bereiken nooit enig ander doel dan het schokken en afkeren van anderen, het is niet alleen nutteloos, maar zeer schadelijk, en daarom moeten de dienaren de mensen bevelen geen woordenstrijd te voeren, en zij hebben den meesten kans van gehoor te vinden, wanneer zij dat bevelen voor den Heere, dat is, in Zijn naam en op Zijn last, want dan tonen ze hun lastbrief.

Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, vers 15. De zorg der dienaren moet zijn zich zelven Gode beproefd voor te stellen, Hem aangenaam te zijn, en te tonen dat zij door God beproefd zijn. Om dat te bereiken, moeten zij voortdurend zorgen en werken, als een arbeider, die niet beschaamd wordt. Dienaren moeten arbeiders zijn, zij hebben werk te verrichten en zij moeten er moeite toe nemen. Onbekwame, ontrouwe en luie arbeiders lopen gevaar van beschaamd te worden, maar zij, die hun werk behartigen en zich bij hun werk houden, zijn arbeiders, die niet beschaamd worden. En wat is hun werk? Het woord der waarheid recht snijden. Geen nieuw Evangelie bedenken, maar het Evangelie, dat aan hun zorg toebetrouwd is, recht uitdelen. Van oordeel spreken tot hen die oordeel, van troost tot hen die troost nodig hebben, een iegelijk zijn deel ter rechter tijd geven, Mattheus 24:45.

* 1. Het woord, dat de dienaren verkondigen, is het woord der waarheid, want het is gesproken door den God der waarheid.
  2. Er wordt grote wijsheid, oplettendheid en zorg vereist om dat woord der waarheid recht te snijden, Timotheus moest zich benaarstigen om dat te doen.

1. Hij moest op zijn hoede zijn tegen hen, die hem in zijn werk wilden verhinderen, vers 16. Hij moest waken tegen dwalingen. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel-roepen. De ketters, die roemden op hun inzichten en hun bewijsvoeringen, dachten dat hun mededelingen hun tot aanbeveling strekten, maar de apostel noemt het een ongoddelijk ijdel-roepen. Indien de mensen daarin behagen gaan scheppen, zullen zij in meerdere goddeloosheid toenemen. De weg der dwaling is een hellend vlak, laat een dwaasheid toegelaten en toegestemd worden, dan zullen spoedig duizend andere volgen. Hun woord zal voorteten als de kanker. Wanneer ketterijen de gemeente binnendringen, besmet de ziekte van een dikwijls vele anderen, ook kan een dwaling bij enig persoon vele ketterijen bij hem veroorzaken. Bij deze gelegenheid noemt de apostel een paar

mannen, die kort geleden verderflijke dwaalleringen verkondigd hadden: Hymeneus en Philetus. Hij noemt deze dwaalleraren en brandmerkt hen daardoor tot hun eeuwige schande, en waarschuwt allen om niet naar hen te luisteren. Zij zijn van de waarheid afgeweken, van de fundamentele leerstellingen van den Christelijken godsdienst, welke de waarheid is. De opstanding der doden is een van de grote leerstellingen van Christus. Zie hier nu de listigheid van de Slang en van haar zaad. Zij ontkenden de opstanding niet (want dat zou geweest zijn zich openlijk en zelfbewust tegenover het woord van Christus stellen, maar zij gaven aan die heerlijke leer een valse uitlegging. Zij zeiden dat de opstanding alreeds geschied was, dat hetgeen Christus omtrent de opstanding gezegd had, in mystieken zin, bij wijze van allegorische voorstelling, moest opgevat worden, dat er alleen een geestelijke opstanding mede bedoeld was. Het is waar, er is een geestelijke opstanding, maar wanneer men daardoor komt tot de verklaring dat er ten laatsten dage geen werkelijke opstanding van het lichaam zijn zal, dan stoot men de ene door Christus verkondigde waarheid tegen de andere in stukken. Daardoor verkeerden zij sommiger geloof, trokken hen af van het geloof aan de opstanding der doden. En indien er geen opstanding der doden is, dan is er ook geen toekomstig leven, geen vergelding van onze diensten en ons lijden in de toekomende wereld, en dan zijn wij de ellendigste van alle mensen, 1 Corinthiërs 15:19. Alles, wat de leer van een toekomstig leven wegneemt, vernielt het geloofder Christenen. De apostel heeft deze dwaling in den brede afgekeurd in 1 Corinthiërs 15, en gaat daarom hier niet tot het aanvoeren van bewijzen over.

* 1. De leringen, welke Timotheus had te mijden, waren ongoddelijk en ijdel, zij waren ledige schaduwen en leidden tot ongoddelijkheid: zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen.
  2. Dwalingen zijn zeer vruchtbaar en daarom des te gevaarlijker: hun woord zal voorteten als de kanker.
  3. Wanneer iemand dwaalt aangaande de waarheid, heeft hij er altijd een aannemelijk voorwendsel voor. Hymenetus en Philetus ontkenden de opstanding niet, maar beweerden dat ze reeds geschied was.
  4. Dwaling, vooral die den grondslag des geloofs raakt, zal altijd sommigen van de waarheid afkeren.

2 Timotheus 2:19-21

Hier zien wij, waarmee wij ons zelven mogen troosten, ten opzichte van deze en van andere kleinere dwalingen en ketterijen, die de gemeente besmetten en in beroering brengen en haar schade doen.

1. Het moet ons een grote troost zijn, dat het ongeloof van mensen de belofte Gods niet teniet kan doen. Ofschoon het geloof van sommigen verkeerd wordt, toch het vaste fondament Gods staat, vers 19, het is onmogelijk dat zij de uitverkorenen kunnen verleiden. Ook kan dit bedoeld zijn van de waarheid zelf, die zij aanvallen. Alle aanvallen van de macht der duisternis tegen de leer van Christus kunnen haar niet schokken, zij staat vast en biedt het hoofd aan alle stormen, die tegen haar razen. De profeten en apostelen, dat is, de leer van Oud en Nieuw Testament, staat onbeweeglijk. Zij heeft een regel met twee opschriften, aan elke zijde een, zoals gewoonte is in een grootzegel.
   1. Het ene opschrift drukt onzen troost uit: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn, en wie het niet zijn, Hij kent hen, dat is, Hij erkent hen, kent hen zo dat Hij hen nooit verliezen zal. Ofschoon het geloof van sommigen is verkeerd, toch kent de Heere den weg der rechtvaardigen, Psalm 1:6. Niets kan het geloof verkeren van hen, die God uitverkoren heeft.
   2. Het andere zegel toont onzen plicht: Een iegelijk, die den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Zij, die het voorrecht van de vertroosting willen genieten, moeten het ernstig nemen met de verplichting. Zo de naam van Christus over ons genoemd is, moeten wij afstaan van ongerechtigheid, anders zal Hij ons niet erkennen, maar in den groten dag tot ons zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt, Mattheus 7:23. Merk op:
      1. Welke dwalingen ook in de gemeente mogen gebracht worden, het vaste fondament Gods staat en Zijn voornemen kan nimmer vernietigd worden.
      2. God heeft sommigen in de gemeente, die de Zijnen zijn en die Hij als de Zijnen kent.
      3. Belijdende Christenen noemen den naam van Christus, zijn naar Zijn naam genoemd, en moeten dus afstaan van de ongerechtigheid, want Christus heeft zich zelven voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, Titus 2:14.
2. Een ander ding, dat ons vertroosten kan, is dat, ofschoon sommigen van het geloof afgekeerd worden, anderen aan hun oprechtheid vasthouden en er bij volharden, vers 20. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten enz. De gemeente van Christus is een groot huis, een wel- gemeubeld huis. Nu zijn sommige van de huishoudelijke voorwerpen van grote waarde, andere hebben weinig waarde en worden tot geringe doeleinden gebruikt, zoals de vaten van hout en aardewerk. Evenzo is het in de gemeente. Er zijn sommige belijders van den godsdienst gelijk aan houten en aarden vaten, zij zijn vaten ter onere. Maar daardoor zijn niet alle vaten ter onere, er zijn ook vaten van goud en zilver, vaten ter ere, geheiligd en bekwaamd tot gebruik des Heeren. Wanneer wij ontmoedigd worden door de slechtheid van sommigen, moeten wij ons zelven bemoedigen door de beschouwing van de deugdelijkheid der anderen. Voor ons zelven hebben wij toe te zien, dat wij vaten ter ere mogen zijn, wij moeten ons zelven van dat bederf reinigen, opdat wij aan des Meesters dienst geheiligd mogen zijn.
   1. In de gemeente zijn sommige vaten ter ere en sommige ter onere, er zijn vaten der barmhartigheid en vaten des toorns, Psalm 9:22, 23. Sommigen onteren de gemeente door hun verkeerde denkbeelden en slechten wandel, en anderen eren haar en geven haar aanzien door hun voorbeeldig gedrag.
   2. De mens moet zich zelven reinigen van die dwalingen, alvorens hij een vat ter ere kan zijn en geschikt voor den dienst des Meesters.
   3. Elk vat moet voor des Meesters dienst geschikt zijn, ieder lid in de gemeente, dien God goedkeurt, moet aan zijns Meesters dienst gewijd zijn en geschikt voor Zijn gebruik.
   4. Heiligmaking des harten is onze voorbereiding voor elk goed werk. De boom moet goedgemaakt worden, zal de vrucht goed zijn.

2 Timotheus 2:22-26

Hier vermaant Paulus Timotheus om zich te behoeden tegen de begeerlijkheden der jonkheid, vers

22. Ofschoon hij een heilig, goed man was, in hoge mate der wereld afgestorven, vond Paulus het noodzakelijk hem te waarschuwen tegen de begeerlijkheden der jonkheid.

Vlied die, neem alle mogelijke voorzorgen om u daarin rein te houden. De lusten des vlezes zijn begeerlijkheden der jonkheid, waartegen jonge lieden zorgvuldig moeten waken, en de beste mag zich niet veilig achten. Hij geeft een uitnemend voorschrift tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede.

1. Begeerlijkheden der jonkheid zijn zeer gevaarlijk, en daarom moeten ook veelbelovende jonge lieden er tegen gewaarschuwd worden, want zij strijden tegen de ziel, 1 Petrus 2:11.
2. De opwekking van onze genaden zal de uitblussing van onze lusten zijn, hoe meer wij volgen hetgeen goed is, des te verder zullen wij vlieden van hetgeen kwaad is. Rechtvaardigheid, geloof en liefde zijn uitnemende middelen tegen begeerlijkheden der jonkheid. Heilige liefde zal genezen van onreine lusten.

Vrede met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart. Het zoeken van de gemeenschap der heiligen zal ons afhouden van alle deelgenootschap aan de werken der duisternis. Het kenmerk der Christenen is, dat zij den Heere aanroepen uit een rein hart. Christus moet aangeroepen worden. Het is een kenmerk van alle Christenen, dat zij tot Hem roepen, maar onze gebeden tot God en Christus zijn niet aangenaam en vinden geen verhoring indien ze niet komen uit een rein hart.

1. Hij waarschuwt hem tegen twistgierigheid en, ten einde die te voorkomen, waarschuwt hij hem tegen de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, vers 23, want die dienen niet tot stichting maar tot woordenstrijd. Zij, die zulke vragen voordroegen en er op ingingen, hielden zich zelven voor wijs en geleerd, maar Paulus noemt hen dwaas en zonder lering. Het kwaad dat ze doen is twisting voortbrengen, dat ze woordenstrijd en tegenspreking aanstichten tussen Christenen en dienaren. Het is zeer opmerkelijk hoe dikwijls en met hoeveel ernst Paulus Timotheus waarschuwt tegen godsdienstige twistgesprekken, en zonder twijfel was de bedoeling daarvan onder anderen ook aan te tonen, dat de godsdienst meer bestaat in geloven en beleven wat God eist, dan in fijn gesponnen redeneringen.

Een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, vers 24. Niets is slechter dan dat voor een dienstknecht van den Heere, die zelf niet twistte of riep, Mattheus 12:19, maar een voorbeeld was van zachtmoedigheid en vriendelijkheid voor allen. De dienstknecht des Heeren moet vriendelijk zijn jegens allen, en daardoor tonen dat hij zelf onderworpen is aan de gebiedende macht van den heiligen godsdienst, dien hij geroepen is te onderwijzen en te bevorderen.

Bekwaam om te leren. Zij, die niet bekwaam zijn om te leren, zijn bekwaam om te twisten, zij zijn hoogmoedig en lichtgeraakt. Dienaren moeten geduldig zijn, het kwade kunnen verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzen, vers 25, niet alleen degenen, die zich onderwerpen, maar ook degenen, die tegenstaan.

* 1. Zij, die de waarheid tegenstaan, moeten onderwezen worden, want onderwijs in de Schrift is de wijze om met dwalenden om te gaan, en zal meer kans hebben van hen te overtuigen dan vurige tegenspraak, hij leert ons niet hun lichamen te verwoesten om de zielen te behouden.
  2. Zij, die tegenstaan, moeten met zachtmoedigheid onderwezen worden, want de Heere is zachtmoedig en nederig van hart, Mattheus 11:29, en dit komt overeen met het kenmerk van den dienstknecht des Heeren. Hij moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen, vers 24. Dit is de weg om de waarheid in haar licht en macht te tonen en het kwade door het goede te overwinnen, Romeinen 12:21.
  3. Hetgeen dienaren moeten beogen met het onderwijzen van hen, die tegenstaan, is hun bekering of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid. Merk hier op:
     1. Berouw is een gave Gods.
     2. Het is een gave met een voorbehoud in het geval van hen, die tegenstaan, en daarom, ofschoon wij nooit mogen wanhopen aan de genade Gods, moeten wij zorgen er niet op vooruit te lopen. Of God hun bekering gave!
     3. Dezelfde God, die ons tot ontdekking der waarheid brengt, geeft ons door Zijne genade haar te erkennen, anders zouden onze harten tegen haar in opstand blijven, want wij moeten met den mond belijden zowel als met het hart geloven, Romeinen 10:9, 10. En daardoor bekeren zondaars zich uit den strik des Satans. Zie hier:
        1. De ellende der zondaren, zij zijn in den strik des duivels, en daaronder gevangen tot zijnen wil. Zij zijn slaven van den slechtsten meester, want hij is de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeziërs 2:2. Zij zijn in een strik gevangen, en wel in den ergsten strik, want het is die des duivels, zij zijn als de vissen, die gevangen worden in het boze net, als de vogels, die in het garen verward zijn. Zij zijn onder den vloek van Cham, een knecht der knechten zij hij zijnen broederen, Genesis 9:25, zij zijn slaven van hem, die ook niet meer dan een slaaf is.
        2. Het geluk van hen, die tot berouw komen, zij ontwaken wederom uit den strik, als een vogel uit den strik des vogelaars, de strik is gebroken en zij zijn ontkomen, en hoe groter het gevaar des te groter de bevrijding. Wanneer zondaren berouw gevoelen, worden zij, die tevoren door den duivel naar zijnen wil gevangen geleid werden, geleid in de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods, en hebben hun wil verenigd met dien van den Heere Jezus. Deze goede Heere verlosse ons uit alle strikken!

HOOFDSTUK 3

1. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
2. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
3. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
4. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;
5. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.
6. Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;
7. Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.
8. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.
9. Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.
10. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.
11. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.
12. En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
13. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.
14. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15. En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
16. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
18. De apostel voorzegt Timotheus hoe de laatste dagen zijn zullen en de redenen daarvoor, vers 1-9,
19. En geeft hem daaromtrent verscheidene voorschriften, vers 10-17, voornamelijk zijn eigen voorbeeld (Maar gij hebt achtervolgd mijne leer, enz.) en de kennis der Heilige Schrift, welke goed zijn om wijs te maken tot zaligheid en het beste tegenmiddel zijn tegen het bederf van de tijden, die wij beleven. In dit hoofdstuk deelt Paulus Timotheus mede hoe slecht anderen zouden zijn en daarom hoe goed hij moest zijn, en dat wij uit de slechtheid van anderen het voordeel moeten trekken om onze eigen oprechtheid te meer te versterken.

2 Timotheus 3:1-9

Timotheus moest het niet vreemd vinden, dat er in de gemeente slechte mensen gevonden werden, - want het net van het Evangelie omvat goede en slechte vissen, Mattheus 13:47, 48. Jezus Christus heeft voorzegd, Mattheus 24, dat er verleiders zullen komen, en daarom moeten wij daardoor niet ontstellen, of slechter over den godsdienst en de gemeente denken. Zelfs in goudaderen is vuil, en er ligt een groot deel kaf onder het koren op den dorsvloer.

1. Timotheus moest weten, dat in de laatste dagen, vers 1, in den tijd des Evangelies, zware tijden ontstaan zullen. Ofschoon de tijd des Evangelies in vele opzichten een tijd van hervorming was, moest hij toch bedenken dat er in dien tijd zware tijden komen zouden, niet zozeer door de vervolgingen als wel door het bederf. Het zouden moeilijke tijden zijn, waarin het zwaar zou vallen een goed geweten te bewaren. Hij zegt niet: Zware tijden zullen komen, want Joden en heidenen zullen samenspannen om het Christendom uit te roeien, maar zware tijden zullen komen door hen, die een gedaante van godzaligheid hebben, vers 5, zij zullen bedorven en boos zijn en veel schade aan de gemeente doen. Twee verraders in een garnizoen doen meer kwaad dan duizend belegeraars. Zware tijden zullen komen, want de mensen zullen boos zijn.
2. Zonde maakt de tijden zwaar. Indien er een algemeen bederf van manieren en van de gemoederen der mensen is, maakt dat de tijden gevaarlijk om in te leven, want het is moeilijk onze oprechtheid te bewaren temidden van algemeen bederf.
3. Het komen van zware tijden is een bewijs voor de waarheid van de voorspellingen der Schrift, wanneer in dit opzicht de gang der gebeurtenissen niet aan de profetie beantwoordde, zouden wij in verzoeking komen om de goddelijkheid des Bijbels te betwijfelen.
4. Het is ons aller belang dit te weten, te geloven en in aanmerking te nemen, opdat wij niet verrast worden wanneer wij zien dat de tijden zwaar zijn. "En weet dit!"
5. Paulus deelt Timotheus mede, waardoor de tijden zo zwaar zouden worden, en wat de kentekenen zullen zijn, waaraan men die tijden herkennen kan, vers 2 en v.v.
6. Zelfliefde maakt die tijden zo zwaar. Wie is er, die zich zelven niet liefheeft? Maar hier wordt een onmatige, zondige, eigenliefde bedoeld. De mensen zullen hun vlees meer liefhebben dan hun geestelijk deel. De mensen hebben hun lusten lief en vieren die den teugel, meer dan God lief te hebben en hun plicht te vervullen. In plaats van Christelijke liefdadigheid, die zorgt voor het welzijn van anderen, zullen zij alleen aan zich zelven denken en hun eigen genoegen stellen boven de stichting der gemeente.
7. Geldgierigheid. Eigenliefde brengt een grote sleep van zonden met zich. Wanneer de mensen liefhebbers van zich zelven zijn, kan van hen geen goed verwacht worden, terwijl alle goed verwacht kan worden van hen, die God met hun ganse hart liefhebben. Wanneer geldgierigheid algemeen invloed gaat oefenen en ieder slechts zorgt om te krijgen wat hij kan en te houden wat hij heeft, dan worden de mensen voor elkaar gevaarlijk en moet ieder tegen zijn naasten op zijn hoede zijn.
8. Laatdunkend en hovaardig. De tijden zijn zwaar, wanneer de mensen hoogmoedig op zich zelven, bluffers en lasteraars worden, bluffers tegenover de mensen, die zij verachten en met wantrouwen aanzien, lasteraars van God en Zijn naam. Indien de mensen God niet vrezen, zullen zij geen mens ontzien, en om gekeerd.
9. Den ouderen ongehoorzaam. Wanneer de kinderen den ouderen ongehoorzaam zijn en de verplichtingen breken, die op hen rusten, van plicht en dankbaarheid, en gewoonlijk ook van hun eigen belang, daar zij van hun ouders afhangen en alles van hen moeten verwachten, dan zijn de tijden zwaar, want voor welke godloosheid zullen zij terugdeinzen, die hun ouderenongehoorzaam zijn en tegen hen opstaan?
10. Ondankbaar, onheilig. Die zonden maken de tijden zwaar, zij gaan gewoonlijk hand aan hand. Welke reden is er, waarom de mensen onheilig en zonder vreze Gods zijn, anders dan hun ondankbaarheid voor de barmhartigheden Gods? Ondankbaarheid en goddeloosheid gaan samen, moet gij iemand ondankbaar noemen, dan is er geen erger naam voor hem. Ondankbaar en onrein, bevlekt met vleselijke lusten, dat is een toestand van grote ondankbaarheid jegens dien God, die ons van alles voorzien heeft wat voor het lichaam dienstig is, wij misbruiken Zijne gaven, indien wij het voedsel onzer lusten er van maken.
11. De tijden zijn zwaar wanneer de mensen niet meer hechten aan de banden, die de natuur of de gewone samenleving geknoopt hebben, wanneer zij zonder natuurlijke liefde en onverzoenlijk zijn, vers 3. Wij zijn natuurlijke welwillendheid jegens allen verplicht. Overal, waar mensen gevonden worden, moet menselijkheid heersen, maar voornamelijk tussen bloedverwanten. De tijden zijn zwaar wanneer de kinderen den ouderen ongehoorzaam zijn, vers 2, en de ouders den kinderen geen natuurlijke liefde toedragen, vers 3. Zie hier hoe diep het bederf der zonde gaat, hoe het de mensen ontbloot zelfs van de liefde, die de natuur hun voor hun eigen kinderen heeft ingeplant, want de liefde van de ouders tot de kinderen is een machtig middel voor de instandhouding van de mensheid op aarde. En het is niet te verwonderen dat zij, die niet meer door natuurlijke liefde zich verbonden gevoelen, ook door de plechtigste beloften en verbonden zich niet gebonden achten. Zij zijn onverzoenlijk, en maken er geen gewetensbezwaar van om de verplichtingen te verbreken, die zij zelf op zich genomen hebben.
12. De tijden zijn zwaar, wanneer de mensen zijn achterklappers, valse beschuldigers van elkaar, diaboloi, duivels voor elkaar, zonder eerbied voor elkanders goeden naam, of voor de verplichting van den eed, maar denkende dat zij alles doen en zeggen mogen wat hun behaagt, Psalm 12:4.
13. Wanneer de mensen geen bedwang meer hebben over zich zelven en over hun lusten-niet over hun begeerlijkheden, want zij zijn onmatig, niet over hun hartstochten, want zij zijn wreed, wanneer zij geen zelfbeheersing hebben, en aan een stad gelijk zijn, die een bres in de muren heeft, dan worden ze door de minste aanleiding in vuur en vlam gezet.
14. De tijden zijn zwaar, wanneer hetgeen goed is en geëerd behoort te worden, over het algemeen veracht en vertrapt wordt. Het is de trots van vervolgers, dat zij met verachting neerzien op goede mensen, alhoewel die beter zijn dan hun naasten.
15. De tijden zijn zwaar wanneer de mensen zijn verraders, roekeloos, opgeblazen, vers 4. Onze Zaligmaker heeft voorzegd dat de ene broeder den anderen broeder, en de vader het kind, ter dood zullen overleveren, Mattheus 10:21, en dat zijn de ergste verraders. Zij, die hun Bijbels aan de vervolgers overgaven, werden traditores genoemd, want zij verrieden de waarheid, die hun toevertrouwd was. Wanneer de mensen onbeschaamd en opgeblazen zijn, zich tegen allen aanmatigend gedragen, en deze gemoedsgesteldheid over het algemeen de overhand krijgt, dan zijn de tijden zwaar.
16. Ook wanneer de mensen meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods zijn. Wanneer zij meer lekkerbekken dan ware Christenen zijn, dan zijn de tijden zeker zeer slecht. God moet bovenal bemind worden. Het is vleselijk-gezindheid en vijandschap tegen God, wanneer enig ding boven Hem verkozen wordt en vooral zulk een ding als vleselijke wellust is.
17. Vooral zijn de tijden zwaar wanneer de mensen, niettegenstaande dat alles een gedaante van godzaligheid hebben, vers 5, Christenen genoemd worden, den Christelijken doop ontvangen hebben, vertoon van godsdienstigheid maken, maar-hoe aannemelijk hun vorm van godzaligheid ook zij, haar kracht verloochend hebben. Wanneer zij de gedaante aannemen, die de kracht met zich behoorde te brengen, maar wanneer zij scheiden wat God verenigd heeft, wanneer zij de gedaante der godzaligheid aannemen om vrij te blijven van bestraffing, maar niet haar kracht zich toe-eigenen om vrij te blijven van de zonde. Merk op:
18. De mensen zijn soms zeer goddeloos en slecht onder een gedaante van godzaligheid, zij kunnen liefhebbers van zich zelven enz. zijn en toch zich zeer godsdienstig voordoen.
19. De vorm van godzaligheid is geheel iets anders dan haar kracht, iemand kan den enen hebben en geheel van de andere ontbloot zijn, ja die zelfs verloochenen, ten minste in zijn bijzonder leven.
20. Aan dezulken moeten ware Christenen zich onttrekken.
21. Paulus waarschuwt Timotheus op zijn hoede te zijn tegen zekere verleiders, niet alleen om zelf niet door hen medegetrokken te worden, maar ook om tegen hun verleiding gewapend te zijn voor degenen, die aan zijne zorg toevertrouwd werden.
22. Hij toont hem hoe ijverig dezen zijn om volgelingen te winnen, vers 6, zij dienen zich aan bij de mensen, bezoeken hen in hun huizen omdat zij niet openlijk durven optreden, want die het kwade doet haat het licht, Johannes 3:20. Zij werden niet gedwongen om binnenshuis te werken, zoals ware Christenen dikwijls in tijden van vervolging overkwam, maar zij verkozen de huizen binnen te sluipen, zich in de goede mening van de mensen in te dringen en die zo tot hun partij over te halen. En zie nu welke soort van mensen zij voor zich wonnen en tot hun volgelingen maakten Dat waren zwakken: vrouwkens en het waren ondeugenden: die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Een onnozel hoofd en een bedorven hart maken de mensen, en vooral de vrouwen, een lichte prooi voor zulke verleiders.
23. Hij toont aan hoever die mensen er af zijn van tot de kennis der waarheid te zullen komen, ofschoon zij voorgeven altijd te leren, vers 7. In zekeren zin moeten wij altijd leren, dat is, altijd toenemen in kennis, voortgaan in het kennen van den Heere, voorwaarts dringen, maar dezen waren

twijfelzuchtig, babbelziek en onstandvastig, geneigd om elk nieuw denkbeeld aan te grijpen onder voorwendsel van daardoor toe te nemen in kennis, maar zij kwamen nooit tot recht verstand van de waarheid, die in Jezus is.

1. Hij zegt dat er aan hun toenemen paal en perk gesteld zal worden, vers 8 en 9, en vergelijkt hen met de Egyptische tovenaars, die Mozes tegenstonden, en die hier Jannes en Jambres genoemd worden, alhoewel deze namen niet in het Oude Testament te vinden zijn, worden zij door sommige oude Joodse schrijvers zo genoemd. Toen Mozes met een goddelijk bevel kwam om Israël uit Egypte te doen vertrekken, wederstonden deze tovenaars hem. Zo staan ook deze ketters de waarheid tegen, en gelijk zij waren ze mensen, verdorven van verstand, mensen, die hun verstand verdorven, verlaagd en tegende waarheid ingenomen hadden. Zij waren verwerpelijk aangaande het geloof, verre van ware Christenen te zijn. Maar zij zullen niet meerder toenemen, of niet veel vorderen, zoals sommigen lezen. Merk op:
2. Verleiders zoeken verborgen plaatsen en beminnen de duisternis, zij zijn bevreesd voor openbaarheid en sluipen daarom de huizen in. Bovendien vallen zij bij voorkeur aan degenen, die het minst instaat zijn om zich te verdedigen, onnozele en slechte vrouwen.
3. Verleiders zijn in alle eeuwen dezelfden. Hun kenmerken zijn dezelfde: mensen met een verdorven verstand, hun gedrag is hetzelfde: zij staan de waarheid tegen gelijk Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, en hun teleurstelling zal ook dezelfde zijn.
4. Zij, die de waarheid tegenstaan, zijn schuldig aan dwaasheid, ja aan ergerlijke dwaasheid, want groot is de waarheid en zij overwinnen.
5. Ofschoon de geest der dwaling voor een tijd mag losgelaten worden: God houdt de keten in handen. Satan kan de volken en de gemeenten niet langer bedriegen dan God het hem toelaat. Zij zullen niet meerder toenemen, het zal openbaar worden dat zij bedriegers zijn en ieder zal hen verlaten.

2 Timotheus 3:10-17

Teneinde Timotheus te doen volharden in den weg, dien hij bewandelt, gaat de apostel over:

1. Om hem zijn eigen voorbeeld aan te tonen, dat Timotheus lang voor ogen gehad had, want hij was geruimen tijd bij Paulus geweest, vers 10. Maar gij hebt achtervolgd mijne leer. Hoe beter wij de leer van Christus en de apostelen kennen, des te meer zullen wij haar aanhangen, de reden waarom menigeen er zo los van is, is dat hij haar niet genoegzaam kent. De apostelen van Christus hadden geen andere vijanden dan mensen, die hen niet kenden of niet genoeg kenden, zij, die hen het best kenden, beminden en eerden hen het meest. Wat had Timotheus nu zo goed van Paulus gekend en achtervolgd?
   1. De leer, die hij verkondigde. Paulus hield niets voor zijne hoorders terug, maar verkondigde hun den gehelen raad Gods, Handelingen 20:27, zodat het zijn schuld niet was als zij dien niet geheel kenden. Timotheus had het grote voorrecht gehad, dat hij opgeleid was door zulk een onderwijzer en doordrongen te zijn van de leer, die hij verkondigde.
   2. Hij kende geheel zijne wijze van doen. Zijn levenswijze was een deel van zijne leer, en niet daarmee in tegenspraak. Zijn leven brak niet af wat zijne leer opgebouwd had. Die dienaren zullen waarschijnlijk het meeste goed doen en de beste blijvende vruchten van hun arbeid zien, wier leven overeenkomt met hun leer, terwijl daarentegen zij geen voordeel voor hun gemeente kunnen verwachten, die goed leren en slecht leven.
   3. Timotheus kende geheel het grote doel, dat Paulus op het oog had, beide in zijn leer en in zijn wijze van doen. Gij hebt gekend mijn voornemen. waar ik op aanhoud, hoe ver dat is van enig werelds, vleselijk, zelfzuchtig plan, en hoe oprecht ik begeer de heerlijkheid Gods en de zaligheid der mensen.
   4. Timotheus kende geheel Paulus’ goed karakter, waartoe hij mocht besluiten uit zijn leer, wijze van doen en voornemen, want hij gaf bewijzen van zijn geloof (dat is van zijn oprechtheid en getrouwheid, of van zijn geloof in Christus, zijn geloof betreffende de toekomstige wereld, waarbij Paulus leefde), zijn lankmoedigheid, jegens de gemeenten, waar hij gepredikt had en die hij bestuurde, zijne liefde voor alle mensen, en zijne lijdzaamheid. Deze waren genadegaven, waardoor Paulus uitnemend was, en Timotheus wist dat.
   5. Hij wist dat hem kwaad aangedaan was omdat hij goed gedaan had, vers 11. Mijne vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is, enz. (hij noemt die op, welke hij ondergaan had toen Timotheus bij hem was) te Antiochië, in Iconium en in Lystre, en hij moest dus niet verwonderd zijn wanneer vervolgingen over hem kwamen, het was niet meer dan hij zelf verduurd had.
   6. Hij wist hoeveel zorg God voor hem gedragen had: En de Heere heeft mij uit alle verlost. Gelijk hij nooit de goede zaak verlaten had, zo had God hem niet verlaten. Gij weet ten volle mijne vervolgingen. Wanneer wij de droefenissen van godvrezende mensen slechts ten dele kennen, zijn zij voor ons verzoekingen om de zaak te verlaten, waarvoor zij lijden, wanneer wij alleen de moeiten kennen, die zij om Christus’ wil verdragen, kunnen wij er toe komen om te zeggen: Wij laten de zaak, die ons waarschijnlijk zo duur zal komen te staan als wij haar omhelzen, voor hetgeen zij is.

Maar wanneer wij ten volle kennen de vervolgingen, niet alleen wat zij lijden, maar ook hoe zij onder hun lijden ondersteund en vertroost worden, dan zullen wij, in plaats van er door ontmoedigd te worden, ons aangespoord gevoelen, voornamelijk omdat ons voorzegd is dat wij op zulke dingen rekenen moeten, vers 12. Allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Niet allen evenveel, in dien tijd waren zij, die het geloof in Christus beleden, meer aan vervolging blootgesteld dan in andere tijden, maar in alle tijden zullen zij, die godzalig willen leven in Christus Jezus, meer of minder vervolgd worden. Zij moeten verwachten veracht te worden, en dat hun godsdienst hun voortdurend in de wereld zal in den weg staan, zij, die godzalig willen leven, moeten daarop rekenen, vooral zij die godzalig willen leven in Christus Jezus, dat is: overeenkomstig de strenge regelen van den Christelijken godsdienst, zij, die de livrei en den naam van hun goddelijken Verlosser dragen willen. Allen, die hun belijdenis in hun leven tonen willen, die niet alleen godzalig willen zijn, maar ook godzalig willen leven, moeten vervolging verwachten, vooral wanneer zij vastbesloten zijn. Merk hier op:

* + 1. Het leven van den apostel was zeer voorbeeldig door drie dingen: door zijne leer, die was overeenkomstig den wil van God, door zijn leven, dat was overeenkomstig zijne leer, en door zijne vervolgingen en zijn lijden.
    2. Zijn leven was een leven vol groot nut, maar ook vol groot lijden, en ik houd het er voor dat niemand den groten Meester zo nabij kwam in uitnemende diensten en in zwaar lijden als Paulus, hij leed bijna in alle plaatsen, de Heilige Geest getuigde hem dat banden en verdrukkingen aanstaande waren, Handelingen 20:23. Hier vermeldt hij zijne vervolgingen en zijn lijden in Antiochië, in Iconium en in Lystre, maar hoeveel leed hij buitendien!
    3. De apostel zegt dat de Heere hem uit al deze verlost heeft, Timotheus en ons tot aanmoediging in al ons lijden.
    4. Hier is de praktijk en de behandeling van alle ware Christenen: zij leven godzalig in Jezus Christus, dat is hun praktijk, en zij lijden vervolgingen, dat is de behandeling, die zij van de wereld moeten verwachten.

1. Hij waarschuwt Timotheus voor het vreeslijk einde van de verleiders, als een reden waarom wij ons dicht zullen houden bij de waarheid, zoals die in Jezus Christus is.

Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid, vers 13. Gelijk goede mensen door de genade Gods van beter tot beter voortgaan, zo worden boze mensen, door de listigheid des Satans en door hun eigen verdorvenheid, al slechter en slechter. Het pad der zonde is een hellend vlak, het gaat van kwaad tot erger: verleidende en wordende verleid. Zij, die anderen verleiden, verleiden slechts zich zelven, die anderen in dwaling trekken, lopen zelf al meer en meer in hun verderf en zullen het aan het einde ondervinden.

1. Hij vermaant hem zich stipt te houden aan zijn goede opvoeding, en vooral aan hetgeen hij uit de Heilige Schrift geleerd heeft, vers 14, 15. Blijf in hetgeen gij geleerd hebt. Het is niet genoeg dat wij het goede geleerd hebben, wij moeten er in blijven en er vorderingen in maken. Dan eerst zijn wij waarlijk Christus’ discipelen, Johannes 8:31. Wij moeten niet kinderen zijn, die als de vloed

bewogen en omgevoerd worden met allen wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen, Efeziërs 4:14.

Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worde door genade, Hebreeën 13:9. En daarom moeten wij blijven in de dingen, die wij van de Heilige Schriften geleerd hebben, wij moeten niet blijven vasthouden aan enige dwaling of vergissing, die wij wellicht in onze kindsheid en jeugd geleerd hebben, want deze moeten wij na betere inlichtingen met volle overtuiging verzaken, maar dit heeft niets uitstaan met ons blijven in de dingen, die wij uit de Heilige Schriften geleerd hebben. Indien Timotheus bleef hechten aan de waarheid, die hem onderwezen was, zou dit hem wapenen tegen de strikken en dwalingen der verleiders. Timotheus moest blijven in hetgeen hem geleerd was en waarvan hem verzekering gedaan was.

1. Het is een groot geluk de zekerheid te weten van de dingen, waarin wij onderwezen zijn, Lukas 1:4, niet alleen de waarheid te kennen, maar te weten dat zij van ontwijfelbare zekerheid zijn. Wij moeten trachten meer en meer verzekerd te worden van hetgeen wij geleerd hebben, opdat wij, gegrond in de waarheid, gewapend mogen zijn tegen dwaling, want zekerheid in den godsdienst is van groot belang en voordeel. Gij hebt geweten, enz.
   1. Gij hebt goed onderwijs gehad. Denk er aan van wie gij het geleerd hebt, niet van slechte mensen en verleiders, maar van goede mensen, die zelf de macht der waarheid ondervonden hadden, welke zij onderwezen, en die geleerd hadden er voor te lijden en daardoor het sprekendste bewijs van hun geloof in die waarheid te leveren.
   2. Wetende vooral het vaste fondament, waarop gij gebouwd hebt, namelijk dat der Schrift, vers 15

:Dat gij van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt.

1. Zij, die bekend willen worden met de dingen Gods en er van verzekerd zijn, moeten de Heilige Schriften kennen, want die zijn de samenvatting van de goddelijke openbaring.
2. Het is een groot geluk de Heilige Schriften van kinds af te kennen, en kinderen behoren van jongs af met de Heilige Schriften bekend gemaakt te worden. De leeftijd der kinderen is de leertijd en zij, die goed onderwijs zullen genieten, moeten het ontvangen uit de Schriften.
3. De schriften, die wij moeten kennen, zijn de Heilige Schriften, zij komen van den heiligen God, zijn overgeleverd door heilige mensen, bevatten heilige voorschriften, handelen over heilige dingen en zijn bestemd om ons heilig te maken en ons te leiden op den weg der heiligheid en gelukzaligheid. Zij worden Heilige Schriften genoemd, en daardoor onderscheiden van ongewijde schriften van allerlei soort, ook van die, welke alleen handelen over zedelijkheid, burgerlijke rechtvaardigheid en eerlijkheid, maar niet over heiligheid spreken. Indien wij de heilige Schriften willen kennen, moeten wij ze dagelijks lezen en onderzoeken, zoals de edele Bereërs deden, Handelingen 17:11. Zij moeten niet bij ons liggen verzuimd en zelden gelezen of ingezien. Merk hier nu op:
   1. Wat de voortreffelijkheid van deze Schriften is: Zij is ingegeven door God, vers 16, en daarom Zijn Woord. Zij is een goddelijke openbaring en wij kunnen op haar onfeilbaarheid staat maken. Dezelfde Schrift, die in ons van rede spreekt, overtuigt ons van haar onfeilbaarheid en openbaring. De profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods,

van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken, 2 Petrus 1:21. De profeten en apostelen spraken niet uit zich zelven, maar wat zij van den Heere ontvingen, hebben zij ons overgeleverd. Dat de Schrift door goddelijke ingeving geschreven is, getuigt de majesteit van haar stijl, de waarheid, de voortreffelijkheid en de reinheid harer leer, de harmonie van haar verschillende delen, haar macht en invloed op de zielen der menigten, die haar gebruiken, de vervulling van vele profetieën betreffende de dingen, van welke geen mens iets vooruit weten kon, en de onvergelijkelijke wonderen, die verricht werden ten bewijze van haar goddelijken oorsprong. God bovendien mede getuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijnen wil, Hebreeën 2:4.

* 1. Welk nut het voor ons zal hebben.
     1. Zij kunnen ons wijs maken tot zaligheid, dat is, zij zijn een zekere gids op onzen weg naar het eeuwige leven. Zij zijn waarlijk wijs, die wijs zijn tot zaligheid. Die Schriften zijn nuttig om ons waarlijk wijs te maken, wijs voor onze zielen en de toekomende wereld. Zij maken u wijs tot zaligheid door het geloof. De Schriften zullen ons wijs maken tot zaligheid, indien zij gemengd zijn met het geloof, anders niet, Hebreeën .4:2. Want indien wij haarwaarheid en goedheid niet geloven, zullen zij ons geen nut doen.
     2. Zij zijn nuttig voor ons in alle dingen van het Christelijke leven, tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Zij beantwoorden aan elk deel van de goddelijke openbaring. Zij onderwijzen ons in de waarheid, zij bestraffen ons in hetgeen verkeerd is, zij leiden ons in hetgeen goed is. Zij zijn nuttig voor allen, want wij allen hebben behoefte aan lering, vermaning en verbetering. Zij zijn voornamelijk nuttig voor dienaren, want die moeten leren, vermanen en verbeteren, en hoe kunnen zij dat beter doen dan door de Schriften!
     3. Opdat de mens Gods volmaakt zij, vers 17. De Christen en de dienaar zijn de mensen Gods. Een mens Gods wordt in deze wereld gevormd door de Schriften. Door haar worden wij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. In de Schriften is in alle gevallen en toestanden voorzien. Welke plichten wij te vervullen hebben, welke diensten van ons vereist worden, in de Schriften vinden wij genoeg om er ons toe instaat te stellen.
  2. Alles samen genomen zien wij hier:
     1. Dat de Schriften verschillend nut hebben en beantwoorden aan verschillende doeleinden.

Zij zijn nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering van alle dwalingen in ons oordeel en in ons leven, en tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

* + 1. De Schrift is een volmaakte regel voor geloof en leven, en is bedoeld voor den mens Gods, de dienaar zowel als de Christen, die Gode gewijd zijn, want zij is nuttig tot lering, enz.
    2. Zo wij de Schrift raadplegen, die door God ingegeven is, en haar voorschriften volgen, zullen wij mensen Gods gemaakt worden, volmaakt en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
    3. Geen wijsgerige geschriften, geen rabbijnse fabelen, geen paapse legenden, geen ongeschreven overleveringen, kunnen ons volmaakte mensen Gods maken, alleen de Schrift is daartoe instaat. O, dat wij meer onzen Bijbel liefhebben, en dichter bij hem ons houden dan ooit! Dan zullen wij ondervinden welke zegen en welk voordeel daarin gelegen is, en eindelijk de gelukzaligheid verkrijgen, die ons in hem beloofd en verzekerd is.

HOOFDSTUK 4

1. Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2. Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
3. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
4. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
5. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.
6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;
8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.
9. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen.
10. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.
11. Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.
12. Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.
13. Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten.
14. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken.
15. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan.
16. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worde hun niet toegerekend.
17. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit den muil des leeuws verlost.
18. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
19. Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus.
20. Erastus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten.
21. Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders.
22. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden.

In dit hoofdstuk:

1. Dringt Paulus met grote plechtigheid en ernst er bij Timotheus op aan, dat hij zijn werk en dienst als evangelist ijverig en nauwgezet zal verrichten, en deze vermaning aan hem kunnen alle dienaren op zich zelven toepassen, vers 1-5.
2. De reden waarom hij dit doet: waarom moest Timotheus zo ernstig vermaand worden? Omdat de gemeente zeer waarschijnlijk spoedig het werk van den apostel zou moeten missen, want zijne ontbinding was aanstaande, vers 6-8.
3. Verschillende bijzondere onderwerpen met een wenk en een waarschuwing omtrent Alexander den kopersmid, vers 9-15.
4. Hij deelt hem mede wat hem bij zijn eerste verantwoording overkwam, ofschoon de mensen hem verlieten, stond de Heere hem ter zijde, en dit moedigde hem aan om te hopen op verdere verlossing, vers 16-18.
5. Daarna besluit hij met groeten en een zegenbede, vers 19-22.

2 Timotheus 4:1-8 Merk op:

1. Hoe dringend deze opdracht wordt ingeleid, vers 1. Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, die de levenden en doden zal oordelen in Zijne verschijning en in Zijn koninkrijk. Ook de beste mensen hebben nodig ernstig tot hun plicht vermaand te worden. Het werk van den dienaar is geen onverschillig ding, maar beslist noodzakelijk. Wee over hem indien hij niet het Evangelie verkondigt, 1 Corinthiërs 9:16. Om hem tot getrouwheid op te wekken, moet hij aanmerken:
   1. Dat de ogen van God en van Jezus Christus op hem zijn: Ik betuig u voor God en den Heere Jezus Christus, dat is: als gij prijs stelt op de gunst van God en van Jezus Christus, als gij u bij God en Jezus Christus aangenaam wilt maken door het vervullen uwer verplichtingen, beide van den natuurlijken en den geopenbaarden godsdienst, als gij u dankbaar betonen wilt aan God, die u schiep, en aan Jezus Christus, die u verloste.
   2. Hij betuigt hem, dat hij verantwoording doen moet in den groten dag, en herinnert hem aan het komend oordeel, dat den Heere Jezus is opgedragen. Hij zal oordelen de levenden en de doden, in Zijne verschijning en in Zijn koninkrijk, dat is, wanneer Hij verschijnen zal in Zijn koninkrijk. Dit betreft allen’ Christenen en dienaren, zij moeten nauwkeurig achtslaan op de rekenschap, die zij binnenkort aan Jezus Christus doen moeten van al de hun toevertrouwde talenten. Christus zal oordelen de levenden en de doden, dat is, hen, die op den jongsten dag levend overgebleven zullen zijn, en hen, die uit het graf ten leven opgewekt zullen worden.
      1. De Heere Jezus Christus zal oordelen de levenden en de doden. God heeft al het oordeel den Zoon overgegeven, en Hem aangesteld als Rechter van levenden en doden, Handelingen 10:42.
      2. Hij zal verschijnen, Hij zal ten tweeden male komen, en dat zal een luisterrijke verschijning zijn, gelijk het woord epiphaneia aantoont.
      3. Dan zal Zijn koninkrijk in heerlijkheid verschijnen. In Zijne verschijning en koninkrijk, want Hij zal dan verschijnen in Zijn koninkrijk, zitten op Zijn troon en de wereld oordelende.
2. Wat is de inhoud van dezen last? vers 2-5. Hij draagt hem op:
   1. Predik het woord. Dat is het werk van de dienaren, dat is de bedeling hun toevertrouwd. Zij moeten niet hun eigen inzichten en verbeeldingen prediken, maar het zuivere, eenvoudige woord van God, en zij mogen het niet bederven, maar in oprechtheid, maar als van God, maar als voor Gods aangezicht moeten zij het spreken in Christus, 2 Corinthiërs 2:17.
   2. Hij moet het betuigen en met allen ernst zijn hoorders op het hart binden: Houd aan tijdelijk, ontijdelijk, weerleg, bestraf, vermaan, doe dit werk met alle vurigheid des geestes. Roep hen, die u toebetrouwd zijn, op om zich te wachten voor de zonde en hun plicht te doen, roep hen op tot berouw, en geloof, en een heilig leven, en doe dat tijdelijk en ontijdelijk. Tijdelijk, wanneer zij op hun gemak zijn omu te horen, wanneer de een of andere gunstige gelegenheid zich voordoet omtot hen te spreken. Ja, ook ontijdelijk, wanneer er ogenschijnlijk geen gelegenheid is om vat op hen te

krijgen, want gij weet niet of dan de Geest Gods beslag op hen legt. De wind blaast waarheen hij wil, zaai uw zaad in den morgenstond, en trek uwe hand des avonds niet af. Prediker 11:6. Wij moeten het doen tijdelijk, dat is, gene gelegenheid laten voorbijgaan, en ontijdelijk, dat is, onzen plicht niet verzuimen, onder voorwendsel dat het nu niet gelegen is.

* 1. Hij moet den mensen hun gebreken aantonen. Weerleg, bestraf. Overtuig goddelozen van het kwaad en het gevaar van hun verkeerden weg. Tracht, door rond en open met hen te spreken, hen tot berouw te brengen. Bestraf hen met ernst en gezag, in den naam van Christus, opdat zij uw ongenoegen mogen beschouwen als een openbaring van Gods ongenoegen tegen hen.
  2. Hij moet leiden, aanmoedigen en opwekken hen, die betamelijk wandelen. Vermaan hen (moedig hen aan om vol te houden en te volharden tot het einde) met alle lankmoedigheid en leer.
     1. Hij moet dat zeer geduldig doen, met alle lankmoedigheid. Indien gij niet onmiddellijk vrucht op uw arbeid ziet, geef het daarom niet op en wees niet verdrietig hen weer aan te spreken. Aangezien God hen met alle lankmoedigheid verdraagt, moeten ook de dienaren hen vermanen met alle lankmoedigheid.
     2. Hij moet het doen redelijk, niet hartstochtelijk, maar in alle leer. Dat is: Breng hen tot een goeden wandel door hun goede beginselen in te prenten. Leer hen de waarheid zoals zij in Jezus is, breng hen tot een krachtig geloof in Hem, dat zal het middel zijn om hen van het kwade af te houden zowel als om hen tot het goede te brengen.
        1. Het werk van den dienaar heeft verscheidene onderdelen, hij moet het woord prediken, wederleggen, bestraffen en vermanen.
        2. Hij moet zeer ijverig en zorgvuldig zijn, hij moet aanhouden tijdelijk en ontijdelijk, hij moet arbeid noch moeite sparen, maar moet altijd gereed zijn om zorg te dragen voor de eeuwige belangen der zielen.
  3. Hij moet wakker zijn in alles. Zoek elke gelegenheid om hun een vriendelijkheid te bewijzen, laat door uw verzuim geen gelegenheid verloren gaan. Waak bij uw werk, waak tegen de verzoekingen des Satans, waardoor gij er van afgetrokken zoudt worden, waak over de zielen, die aan uwe zorg zijn toevertrouwd.
  4. Hij moet rekenen op verdrukkingen en die doorstaan, ze zo goed mogelijk verdragen, kakopathêson. Lijd verdrukkingen, wees in verdrukkingen lijdzaam. Word niet ontmoedigd door de verdrukkingen, die over u komen zullen, maar draag ze met gelijkmoedigheid. Gewen u aan ontberingen.
  5. Hij moet zijn dienst indachtig zijn en zijn plicht vervullen. Doe het werk van een evangelist. Het werk van een evangelist was, als afgevaardigde van de apostelen, nat te maken wat zij gezaaid hadden. Zij waren geen ge- vestigde herders, maar vertoefden een tijdlang in de gemeenten, die de apostelen gesticht hadden, en gingen die voor, tot er een geregelde dienst was ingesteld. Dat was het werk van Timotheus.
  6. Hij moest zijn bediening waarnemen.

Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Het was een belangrijke opdracht, die hem gegeven was, en daarom moest hij er aan beantwoorden, en alle delen van zijn dienst met ijver en zorg vervullen.

* + 1. Een dienaar moet verdrukkingen verwachten in de getrouwe vervulling van zijn plichten.
    2. Hij moet die lankmoedig verdragen als een Christelijke held.
    3. Zij mogen hem niet ontmoedigen in zijn werk, want hij moet zijn werk doen en zijn dienst vervullen.
    4. Het beste middel om te maken dat men van zijn dienst ten volle verzekerd is, bestaat in het getrouw volbrengen van al de delen van zijn werk.

1. De redenen, die deze opdracht aandringen.
2. Er zullen waarschijnlijk dwalingen en ketterijen de gemeente binnensluipen, waardoor de zielen van vele belijdende Christenen zullen verdorven worden, vers 3, 4. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Gebruik daarom dezen tijd, terwijl zij haar nog wel verdragen willen. Wees nu ijverig, want het is nu zaaitijd, zwaai de sikkel terwijl de velden wit zijn om te oogsten, want de tegenwoordige gunstige tijd zal spoedig voorbij zijn. Zij zullen de gezonde leer niet verdragen. Er zullen opstaan, die ketelachtig van gehoor zijn en zich zelven leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Breng daaromin veiligheid zo velen gij maar kunt, opdat, wanneer deze stormen losbarsten, zij wel gefundeerd mogen zijn en hun afval worde voorkomen. De mensen moeten luisteren en de dienaren moeten prediken, tegen de komende tijden en zich behoeden tegen de ongerechtigheden, die in aantocht zijn, ofschoon ze niet dadelijk verschijnen. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, zij zullen het moede worden het Evangelie van Christus te horen, en zij zullen gretig fabelen aangrijpen en daar genoegen in vinden, en God zal hen aan die dwalingen overlaten, omdat zij niet de waarheid betracht hebben in liefde, 2 Thessalonicenzen 2:11, 12. Merk hier op:
   1. Deze leraars zullen zij zich zelven vergaderen, zij worden niet door God gezonden, zij verkiezen ze om hun begeerten te vervullen en hun oren te strelen.
   2. De mensen doen dat wanneer zij de gezonde leer niet kunnen verdragen, de prediking die ontdekkend, eenvoudig en op den man af is, dan geven zij zich zelven leraars.
   3. Er is een groot onderscheid tussen het woord Gods en het woord van zulke leraars, het ene is gezonde leer, het woord der waarheid, het andere is enkel fabelen.
   4. Zij, die het oor lenen aan fabelen, wenden eerst het oor van de waarheid af, want zij kunnen niet beide tegelijkertijd horen en goedkeuren, niemand kan twee heren dienen. Zij zullen zich keren tot fabelen. God laat rechtvaardig toe dat zij, die de waarheid moede worden, zich keren tot fabelen, en door fabelen van de waarheid afgeleid worden.
3. Paulus heeft het grootste deel van zijn werk verricht. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, want ik word nu tot een drankoffer geofferd, vers 6.
   1. Daarom zal er des te meer gelegenheid zijn voor u. Wanneer arbeiders uit den wijngaard worden weggeroepen, is het voor de achterblijvenden geen tijd om lui te worden, maar om hun ijver te verdubbelen. Hoe minder handen er voor het werk zijn, des te ijveriger moeten de overgebleven handen zijn.
   2. Ik heb het werk van mijn tijd en tijdgenoten gedaan, doe gij nu even ijverig het uwe.
   3. De troost en de blijmoedigheid van Paulus, in het vooruitzicht van zijn aanstaande ontbinding, moesten Timotheus aansporen tot den grootst-mogelijken ijver, werkzaamheid en ernst in zijn werk. Paulus was een oud krijgsknecht van Jezus Christus, Timotheus was een nieuw aangeworvene. "Kom", zegt Paulus, "ik heb ondervonden, dat de Meester vriendelijk en de zaak goed is, ik kan met veel genoegen en voldoening op mijn krijgsdienst terugzien, en daarom moet gij niet bevreesd zijn voor de moeilijkheden, waarmee gij te kampen zult hebben. De kroon des levens is voor u zo verzekerd alsof ze reeds op uw hoofd geplaatst was, verdraag daarom verdrukkingen en geef het volle bewijs van uw bediening". De moed en de vertroosting van stervende heiligen en dienaren, en vooral van stervende martelaren, zijn een grote bevestiging van de Christelijke belijdenis, en een grote aanmoediging voor levende heiligen en dienaren in hun werk. Hier ziet de apostel vooruit, naar zijn naderenden dood: Ik word nu geofferd. De Heilige Geest had van stad tot stad getuigd, dat hem banden en verdrukkingen aanstaande waren, Handelingen 20:23. Hij was nu te Rome, en het is waarschijnlijk dat hij bijzondere openbaring van den Heiligen Geest ontvangen had, dat hij daar de waarheid bezegelen zou met zijn bloed. Hij ziet er naar uit als naar iets, dat zeer aanstaande is. Ik ben alrede uitgegoten, zo staat in het oorspronkelijke, êdê spendomai, dat is: ik ben reeds martelaar in toewijding. Hij zinspeelt op het uitstorten van het drankoffer, want het bloed der martelaren, ofschoon het geen offerande ter verzoening was, was een offer van erkentelijkheid ter ere van de genade Gods en van Zijne waarheden. Merk op:
      1. Met hoeveel bereidwilligheid hij van zijn sterven spreekt. Hij noemt het zijne ontbinding, ofschoon hij het vooruitzicht had op een bloedigen gewelddadigen dood, noemt hij het zijne ontbinding of vrijlating. De dood van den Christen is zijne vrijlating uit de gevangenschap dezer wereld en zijn afreis naar de genietingen van de andere wereld, hij houdt niet op te bestaan, maar verhuist alleen van de ene wereld naar de andere.
      2. Met hoeveel tevredenheid hij terugziet op het leven, dat achter hem ligt, vers 7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd. Hij vreesde den dood niet, want hij had het getuigenis van zijn geweten, dat hij door de genade Gods in zekere mate beantwoord had aan het doel des levens. Als Christen en als dienaar had hij den goeden strijd gestreden. Hij had den dienst verricht, de moeilijkheden van den krijg doorstaan, en was een werktuig geweest voor glorierijke overwinningen van den verhoogden Zaligmaker over de machten der duisternis. Zijn leven was een loop en die was nu geëindigd. Zijn krijg was uit gestreden, zijn loop was geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de leer van het Evangelie gehouden en geen enkel deel ervan verlaten. Merk op: Ten eerste. Het leven, van een dienaar vooral, en van iedere Christen is een krijg en een loop, in de Schrift nu eens met het ene en dan met het andere vergeleken. Ten tweede. Het is een goede strijd, de zaak is goed en de overwinning is zeker, zo wij getrouw en moedig volharden. Ten derde. Wij

moeten dien goeden strijd strijden, wij moeten hem doorstrijden, wij moeten onzen loop voleinden, wij moeten niet ophouden alvorens wij meer dan overwinnaars zijn door Hem, die ons liefgehad heeft, Romeinen 8:37. Ten vierde. Het is een grote troost voor een stervenden heilige, wanneer hij, terugziende op zijn vorig leven, met den apostel zeggen kan: Ik heb den goeden strijd gestreden, enz. Ik heb het geloof behouden, de leer des geloofs en de genade des geloofs. Welk een troost, welk een onuitsprekelijke troost zal het zijn, wanneer wij aan het einde onzer dagen dat zeggen kunnen! Laat het dan ons gestadig trachten zijn, door de genade Gods, dat wij met blijdschap onzen loop mogen eindigen, Handelingen 20:24.

* + 1. Met hoeveel blijdschap ziet hij vooruit! Naar het volgende leven, vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Hij had verloren voor Christus, maar hij was er zeker van, dat hij niet door Hem verliezen zou, Filippenzen 3:8. Dat moest Timotheus bemoedigen om als een goed krijgsknecht van Jezus Christus alle moeiten te doorstaan, dat er een kroon voor ons weggelegd is, de heerlijkheid en de vreugde, die overvloedig alle moeiten en gevaren van den tegenwoordigen krijg zullen belonen. Zij wordt genoemd een kroon der rechtvaardigheid, want zij zal onze diensten belonen, en God is niet onrechtvaardig, dat Hij die zou vergeten. Onze heiligheid en rechtvaardigheid zullen daar volmaakt worden en dat zal onze kroon zijn. God zal ons die geven als de rechtvaardige Rechter, die niets over het hoofd ziet. En deze kroon der rechtvaardigheid was niet alleen voor Paulus, alsof zij alleen gegeven zou worden aan de apostelen en aan uitnemende dienaren en martelaren, neen, zij is bestemd voor allen, die Zijne verschijning liefgehad hebben. Een kenmerk van alle heiligen is, dat zij de verschijning van Jezus Christus liefhebben, zij hebben Zijn eerste verschijning liefgehad, toen Hij kwam om de zonde door Zijn zelfs offerande weg te nemen, Hebreeën 9:26, en zij denken daaraan met liefde, -en zij hebben Zijn tweede verschijning op den groten dag lief, verlangen er naar, en voor hen, die de verschijning van Jezus Christus liefgehad hebben, zal Hij verschijnen met blijdschap, en er is een kroon der rechtvaardigheid voor hen bewaard, die hun dan zal gegeven worden, Hebreeën 9:28. Wij leren hier: Ten eerste: De Heere is de rechtvaardige Rechter, want Zijn oordeel is overeenkomstig de waarheid. Tentweede: De kroon der gelovigen is een kroon der rechtvaardigheid, verworven door de gerechtigheid van Christus en geschonken als beloning voor de rechtvaardigheid der heiligen.

Tenderde: De kroon, die de heiligen zullen dragen, is voor hen weggelegd, zij hebben die thans nog niet, want zij zijn hier erfgenamen, zij bezitten haar nog niet, maar zij zijn er zeker van, want zij is voor hen weggelegd. Ten vierde: De rechtvaardige Rechter zal haar geven aan allen, die Zijne verschijning liefhebben, voorbereiden en er naar verlangen. Ziet, Ik kom haastelijk! Amen, ja kom, Heere Jezus!

2 Timotheus 4:9-15

Hier, aan het einde van den brief, worden verschillende bijzondere onderwerpen behandeld, die Paulus aan Timotheus opnoemt.

1. Hij verzoekt hem om zo spoedig mogelijk tot hem te komen, vers 9. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen. Timotheus was een evangelist, geen gevestigd dienaar van ene gemeente, maar volgde de aanwijzingen van de apostelen, tot opbouwing der gemeenten. Paulus had nu het gezelschap en de hulp van Timotheus nodig, en de reden daarvan was dat verscheidenen hem verlaten hadden, vers 10. Een hunner had dat gedaan uit slecht beginsel, namelijk Demas, die daardoor voor altijd slecht bekend staat. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Hij verliet Paulus en diens belangen, hetzij uit vrees voor lijden, want Paulus was nu een gevangene en Demas was bevreesd dat hij om zijnentwil in moeite zou komen, hetzij van zijne bediening afgetrokken door wereldse zaken, waarin hij verstrikt geraakt was. Zijn eerste liefde voor Christus en het Evangelie had hij verzaakt en verlaten en hij had de wereld lief gekregen. Liefde voor de tegenwoordige wereld is dikwijls de oorzaak van afval van de waarheid en den weg van Jezus Christus. Hij was weggegaan, naar Thessalonica gereisd, waarschijnlijk daarheen geroepen door handelsbelangen of andere wereldlijke aangelegenheden. Crescens was naar Galatië gegaan en Titus naar Dalmatië. Lukas echter bleef bij Paulus, vers 11, 12, en was dat niet genoeg? Paulus dacht er niet zo over, hij ha gaarne het gezelschap van zijn vrienden.
2. Hij spreekt met achting over Markus. Hij is mij zeer nut tot den dienst. Waarschijnlijk is deze dezelfde Markus, om wie enige verbittering ontstond tussen Paulus en Barnabas, Handelingen 15:39. Paulus wilde hem toen medenemen tot het werk, omdat hij eens gezwicht was en teruggegaan. Maar nu zegt hij: Neem Markus mede, en breng hem met u. Hieruit blijkt dat Paulus met Markus verzoend was en nu betere gedachten over hem had. Dit leert ons dat wij vergevensgezind moeten zijn, wij moeten dus niet voor altijd de diensten weigeren van hen, die nuttig zijn ofschoon zij zich wellicht vroeger misdragen hebben.
3. Paulus verzoekt Timotheus tot hem te komen, en den weg door Troas te nemen om hem vandaar enige dingen te brengen, die hij er achtergelaten had, vers 13. Hij had daar een reismantel gelaten, dien Paulus allicht in een koude gevangenis nu goed gebruiken kon. Het was waarschijnlijk een gewoon kledingstuk van Paulus, een eenvoudige dracht. Sommigen lezen: de rol perkamenten, die ik te Troas gelaten heb, anderen de lessenaar, die ik achterliet. Paulus werd geleid door goddelijke ingeving, maar toch wilde hij zijn boeken bij zich hebben. Hij had Timotheus opgewekt om te volharden in het lezen, en hij deed het zelf ook, ofschoon hij nu als een drankoffer zou geofferd worden. Zolang wij leven, moeten wij leren Inzonderheid de perkamenten, sommigen denken, de oorspronkelijke brieven die hij geschreven had, anderen denken aan de huiden, waarvan hij tenten maakte en waardoor hij, werkende met zijn eigen handen, zijn brood verdiende.
4. Hij noemt Alexander, en het kwaad dat deze hem gedaan heeft, vers 14, 15. Deze is dezelfde, die in Handelingen 19:33 genoemd wordt. Het schijnt dat hij een belijder van den Christelijken godsdienst geweest was, en wel een voornaam belijder, want hij werd vooral kwalijk gehandeld door de vereerders van Diana, en nu deed hij Paulus veel kwaad. Paulus was dikwijls in gevaar van valse broederen, 2 Corinthiërs 11:26, meer dan van openlijke vijanden. Paulus voorzegt dat de Heere het hem vergelden zal. Het is een profetische aankondiging van het rechtvaardig oordeel

Gods, dat hem zou treffen. De Heere vergelde hem (of zal hem vergelden) naar zijne werken. Hij waarschuwt Timotheus om zich voor hem in acht te nemen: Van welken wacht gij u ook, dat hij niet, onder den schijn van vriendschap, u verrade en u leed berokkene. Het is gevaarlijk iets te doen te hebben met mensen, die vijanden zijn van een man als Paulus was. Merk op:

* 1. Sommigen, die eens Paulus’ hoorders en bewonderaars waren, gaven hem later weinig reden van blijdschap, de een verliet hem en de andere deed hem veel kwaads en weerstond zijn woorden met alle kracht.
  2. Toch noemt hij terzelfder tijd anderen met welgevallen, de slechtheid van den een deed hem de goedheid van den ander niet vergeten, zoals Timotheus, Titus, Markus en Lukas.
  3. De apostel heeft een brandmerk achtergelaten op de namen en de nagedachtenis van twee personen, de ene is Demas, die hem verliet omdat hij de tegenwoordige wereld lief gekregen had, en de andere is Alexander, die zijn woorden zeer tegengestaan had.
  4. God zal kwaaddoeners, vooral afvalligen, vergelden naar hun werken.
  5. Voor mensen met het karakter van Alexander moeten wij op onze hoede zijn, want zij zullen ons geen goed doen, maar zoveel kwaad als in hun vermogen is.

2 Timotheus 4:16-22

1. Paulus geeft hier Timotheus een verslag van zijn tegenwoordige omstandigheden.
   1. Hij was kort geleden geroepen omte verschijnen voor den keizer, naar aanleiding van zijn beroep op den keizer, en toen was er niemand bij hem geweest, vers 16, om zijn zaak te bepleiten, om getuigenis voor hem af te leggen, of om hem enigszins te steunen, maar zij hadden hem allen verlaten. Het was vreemd dat zulk een goed man als Paulus was, niemand had die hem erkende, zelfs te Rome, waar zoveel Christenen waren, over wier geloof door de gehele wereld gesproken werd, Romeinen 1:8. Maar mensen zijn slechts mensen. De Christenen te Rome waren uitgegaan om hem te ontmoeten, Handelingen 28, maar toen het er op aankwam, en zij gevaar zouden lopen van met hem te lijden, hadden zij hem allen verlaten. Hij bidt dat God het hun niet moge toerekenen, en toont daardoor dat het een grote fout was, waardoor God rechtvaardig vertoornd zou zijn, maar hij bidt God het hun te vergeven. Ziehier welk onderscheid gemaakt wordt tussen zonden door moedwil en zonden uit zwakheid. Alexander de kopersmid weerstond Paulus kwaadaardig, en Paulus bidt tegen hem: De Heere vergelde hem naar zijne werken. Maar ten opzichte van deze Christenen, die door zwakheid in den tijd der verzoeking van Paulus terug beefden, zegt hij: Het worde hun niet toegerekend. Merk op:
      1. Paulus had zijn beproevingen zoweldoor zijn vrienden, die hem in tijden van gevaar verlieten, als door zijn vijanden, die hem tegenstonden.
      2. Het was hun zonde, dat zij niet voor den apostel opkwamen, vooral bij zijn eerste verantwoording, maar het was een zonde uit zwakheid, en daarom vergeeflijk.
      3. God kon het hun toerekenen, maar Paulus tracht dat te voorkomen door zijn ernstig gebed: Het worde hun niet toegerekend.
   2. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, vers 17. Hij gaf mij buitengewone wijsheid en moed, en bekwaamde mij om des te beter zelf te spreken. Toen niemand hem bijstond, deed God Zijn aangezicht over hem lichten. Opdat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediking, dat is: God bracht mij uit de moeilijkheid, zodat ik het Evangelie mag verkondigen, zoals mijn werk is. Het schijnt dat het hem toen vergund werd het Evangelie te verkondigen, want Paulus kon prediken zowel voor den rechterstoel als van den kansel. En dat alle heidenen het zouden horen. De keizer zelf en al de aanzienlijken zouden Paulus nooit hebben horen prediken, indien hij niet voor hem gebracht was. En ik ben uit den muil des leeuws verlost, dat is van Nero, gelijk sommigen menen, of van enigen anderen rechter. Sommigen zien er alleen een overdrachtelijke wijze van spreken in om aan te tonen dat hij in zeer dringend gevaar geweest was.

En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. Zie hoe Paulus zijne ondervindingen toepast. Hij, die mij verlost heeft, zal mij verlossen, en wij vertrouwen dat Hij ons verder verlossen zal. Van alle boos werk, van alle kwaad mij door anderen aangedaan. En zal mij bewaren tot Zijn hemels koninkrijk. En daaromgeeft hij God de eer, zich verheugende in hope in de heerlijkheid Gods. Merk op:

* + 1. Indien de Heere ons bijstaat, zal Hij ons in tijden van moeite en gevaar versterken, en Zijn tegenwoordigheid zal meer uitwerken dan de afwezigheid van alle anderen.
    2. Wanneer de Heere Zijn dienstknechten in grote en dringende gevaren bewaart, is dat voor uitnemend werk en grote diensten. Paulus werd bewaard opdat door hem de prediking ten volle bekend zou worden.
    3. Vroegere uitreddingen moedigen de hoop aan voor de toekomst.
    4. Er is een hemels koninkrijk, waarvoor de Heere Zijn getrouwe getuigende en lijdende dienstknechten bewaart.
    5. Wij moeten God de eer geven voor alle vroegere, tegenwoordige en volgende uitreddingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid, Amen!

1. Hij zendt groeten aan Aquila en Priscilla en het huis van Onesiforus, vers 19. Hij zegt: Trofimus heb ik te Milete ziek gelaten, vers 20, waaruit blijkt, dat, ofschoon de apostelen alle soorten van ziekten wonderdadig genazen ter bevestiging van hun leer, zij die macht niet konden uitoefenen aan hun eigen vrienden, opdat het niet den schijn zou hebben van samenspanning.
2. Hij verzoekt Timotheus: Benaarstig u om voor den winter te komen, vers 21, omdat hij verlangde hem te zien, en omdat des winters de reis te gevaarlijk was.
3. Hij zendt groeten aan Timotheus van Eubulus en Pudens, Linus, Claudia en al de broederen. Een van de heidense schrijvers uit dien tijd vermeldt een zekeren Pudens en zijne vrouw Claudia, en zegt dat Claudia een Britse was, sommigen houden dezen Pudens en deze Claudia voor dezelfden en maken er uit op, dat zij tot de voorname Christenen te Rome behoorden.
4. Hij besluit met een gebed. De Heere Jezus Christus zij met uwen geest. Wij behoeven niets meer om ons gelukkig te maken dan dat de Heere Jezus Christus met onzen geest is, want in Hem zijn alle geestelijke zegeningen begrepen. En het is het beste gebed, dat wij voor onze vrienden kunnen opzenden, dat de Heere Jezus Christus met hun geest zij, om hen te redden en te heiligen en ten laatste tot zich te nemen, gelijk de martelaar Stephanus bad: Heere Jezus, ontvang mijnen geest, Handelingen 7:59. Heere Jezus, ontvang den geest, met welken gij geweest zijt toen hij in dit lichaam woonde, verlaat hem niet in zijn afgescheiden staat. De genade zij met ulieden. Amen! Dit was het werk van den apostel in elke brief, zo schreef hij. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 2 Thessalonicenzen 3:17, 18. En indien de genade hier met ons is om ons te bekeren en te veranderen, ons heilig te maken, ons nederig te houden, en ons te bekwamen om tot den einde te volharden, zal de kroon der heerlijkheid hiernamaals ons deel worden, want de Heere is een zon en schild, Hij zal genade en ere geven, Hij zal het goede niet onthouden degenen, die in oprechtheid wandelen. Welgelukzalig is de man, die op u vertrouwt, Psalm 84:11, 12. Den Koning der eeuwen, den onsterfelijke, onzienlijken, alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij eer en heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.