DE BRIEF AAN DE COLOSSENZEN

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

Colosse was een aanzienlijke stad in Frygië, waarschijnlijk niet ver van Laodicea en Hierápolis gelegen, welke plaatsen wij tezamen vermeld vinden in Hoofdstuk 4:13. Zij ligt thans geheel in puin, en de gedachtenis van de plaats wordt voornamelijk door dezen brief bewaard. De bedoeling van den apostel is te waarschuwen tegen het gevaar van de Joodse ijveraars, die aandrongen op de noodzakelijkheid van het onderhouden der ceremoniële wet; en de gelovigen te bewaren voor vermenging van heidense wijsbegeerte met de beginselen van het Christendom. Met grote voldoening vermeldt hij hun standvastigheid en moedigt hen aan om daarin te volharden.

De brief werd geschreven tenzelfden tijde als die aan de Efeziërs en Filippensen, in het jaar 62, en terzelfder plaatse. Paulus was toen gevangen te Rome. Hij was in de gevangenis niet ledig, en het Woord Gods was niet gebonden.

Deze brief, evenals die aan de Romeinen, was gericht aan mensen, die de apostel nooit had gezien en die geen persoonlijke gemeenschap met hem hadden. De gemeente te Colosse was niet door Paulus’ bediening gesticht, maar door die van Epafras of Epafroditus, een evangelist; een dergenen, die hij uitgezonden had om het Evangelie onder de heidenen te verkondigen.

1. Er was nu een bloeiende gemeente te Colosse, die vooraan stond en beroemd was onder de gemeenten. Men zou misschien denken, dat alleen de door Paulus gestichte gemeenten tot zo hogen bloei konden komen, maar hier was een bloeiende gemeente, gesticht door Epafras. Het behaagt God soms voor het werk der bediening dezulken te gebruiken, die van minder aanzien en kleiner gaven zijn, maar dan toch grote diensten aan de gemeenten bewijzen. God gebruikt die Hij wil en is niet gebonden aan hen, die voornaam zijn; opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons, 2 Corinthiërs 4:7.
2. Ofschoon Paulus deze gemeente niet gesticht had, verzuimde hij haar niet; en hij maakt in het schrijven van brieven geen onderscheid tussen haar en de andere gemeenten. De Colossenzen, die bekeerd waren door den dienst van Epafras, waren hem even dierbaar als de Filippensen en anderen, die door zijn eigen dienst toegebracht waren; en hij stelde in hun welzijn evenveel belang. Daardoor legde hij eer op een lagerstaanden dienaar, en leert ons niet zelfzuchtig te zijn, en niet te menen dat alleen ons ere toekomt. Wij leren door zijn voorbeeld, dat wij het niet vernederend moeten achten nat te maken wat anderen geplant hebben, of te bouwen op een fondament, dat een ander gelegd heeft. En hijzelf als een wijs bouwmeester, legde het fondament en een ander bouwde daarop, 1 Corinthiërs 3:10.

HOOFDSTUK 1

1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder,
2. Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3. Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;
4. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen.
5. Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;
6. Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.
7. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u;
8. Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest.
9. Waaromook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;
11. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;
12. Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
14. In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
15. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
16. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
17. En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
18. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
19. En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
20. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend,
21. In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;
22. Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;
23. Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;
24. Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;
25. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
26. Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;
27. Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;
28. Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Wij hebben hier

1. Het opschrift als gewoonlijk, vers 1, 2,
2. Dankzegging aan God voor hetgeen hij gehoord heeft met betrekking tot hen-hun geloof, liefde en hoop, vers 3-8,
3. Zijn gebed voor hen om kennis, vruchtbaarheid en kracht, vers 9-11,
4. Een bewonderenswaardige opsomming van de Christelijke leerstellingen betreffende het werk des Geestes, den persoon van den Verlosser, het werk der verlossing, en de verkondiging daarvan in het Evangelie, vers 12-29.

Colossenzen 1:1-2

1. Het opschrift van den brief is nagenoeg hetzelfde als van de andere brieven, alleen is opmerkenswaard dat:
   1. Hij zich noemt een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, vers 1. Een apostel is eerste-minister in het koninkrijk van Christus, onmiddellijk geroepen en buitengewoon gezonden door Christus, zijn werk was voornamelijk Christelijke gemeenten stichten en de Christelijke leer vestigen. Hij schrijft dit niet toe aan zijn eigen verdienste, kracht of bruikbaarheid, maar aan de genade en den vrijen wil van God. Hij achtte zich geroepen om als apostel alles te doen wat in zijn vermogen was, want hij was daartoe aangesteld door den wil van God.
   2. Hij verenigt hier Timotheus met zich, hetwelk een ander blijk van zijn nederigheid is. En ofschoon hij dien elders zijn zoon noemt, 2 Timotheus 2:1, zo noemt hij hem hier zijn broeder, een voorbeeld voor de oudere en aanzienlijker dienaren om de jongere en minder in ‘t oog vallende als broederen te beschouwen, en hen dientengevolge met vriendelijkheid en achting te behandelen.
   3. Hij noemt de Christenen te Colosse heilige en gelovige broederen in Christus. Gelijk alle goede dienaren, zo zijn alle ware Christenen elkanders broederen, die met elkaar in nauwe betrekking staan en elkaar wederkerige liefde verschuldigd zijn. Voor God moeten zij heiligen zijn, gewijd aan Zijn eer en geheiligd door Zijne genade, dragende Zijn beeld en bedoelende Zijne heerlijkheid. En zowel als heiligen voor God en als broederen van elkaar moeten zij gelovig (getrouw) zijn. Getrouwheid is het kenmerk van elke betrekking in het Christelijk leven, en de kroon en heerlijkheid van alle verhoudingen.
2. De apostolische zegen is gelijk gewoonlijk: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Hij wenst hun genade en vrede, de vrije gunst van God en haar gezegende vruchten, alle soorten van geestelijke zegeningen, en dat van God onzen Vader en onzen Heere Jezus Christus, van beiden samen en van ieder afzonderlijk, evenals in den vorigen brief.

Colossenzen 1:3-11

Hier begint de eigenlijke inhoud van den brief. De apostel vangt aan met dankzegging aan God voor hetgeen hij omtrent hen vernomen heeft, ofschoon hij hen persoonlijk niet kende, en van hun staat en karakter alleen wist door mededelingen van anderen.

1. Hij dankt God voor hen, omdat zij het Evangelie van Christus aangenomen, en bewijzen van hun getrouwheid daaraan gegeven hebben. Merk op: In zijne gebeden voor hen dankt hij voor hen. Dankzegging behoort een deel van elk gebed te zijn, en alles wat ons een reden van blijdschap is moet ons een reden van dankzegging zijn.
   1. Hij dankt den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. In onze dankzegging moeten wij ons wenden tot God als God (Hem komt onze dankzegging zowel als ons gebed toe), en als de Vader van onzen Heere Jezus Christus, in en door wie alles goeds tot ons komt. Hij is de Vader van onzen Heere Jezus Christus zowel als onze Vader, en het is een reden van bemoediging voor ons, telkens als wij ons tot God wenden, dat wij Hem mogen zien als de Vader van Christus en onze Vader, Zijn God en onze God, Johannes 20:17.
   2. Waarvoor hij God dankt, voor de genade Gods in hen, welke het bewijs was van de genade Gods jegens hen. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, vers 4, 5. Geloof, hoop en liefde zijn de drie voorname genaden in het Christelijk leven, en geschikte voorwerpen voor ons gebed en onze dankzegging.
      1. Hij dankt voor hun geloof in Christus Jezus, dat zij er toe gebracht waren om in Hem te geloven en Zijn godsdienst te belijden en Hem hun zielen toe te vertrouwen.
      2. Voor hun liefde. Behalve de algemene liefde, welke men allen mensen verschuldigd is, bestaat er een afzonderlijke liefde tot al de heiligen, hen die tot de Christelijke broederschap behoren, 1 Petrus 2:17. Wij moeten al de heiligen liefhebben, buitengemene vriendelijkheid en welwillendheid betonen aan alle godvrezenden, niettegenstaande kleine punten van verschil en menige werkelijke zwakheid. Sommigen verstaan dit van hun liefdadigheid voor de heiligen, die behoeftig waren, welke een tak en een bewijs van Christelijke liefde is.
      3. Voor hun hoop. De hoop, die u weggelegd is in de hemelen, vers 5. De zaligheid van den hemel wordt hier hun hoop genoemd, omdat die de zaak is waarop gehoopt wordt, verwachtende de zalige hoop, Titus 2:13. Wat de gelovigen reeds in de wereld ontvangen is veel, maar wat voor hen in den hemel bewaard wordt, is veel meer. En wij hebben reden om God te danken voor de hoop des hemels, welke de ware Christenen hebben, en hun wèlgegronde verwachting van deze heerlijkheid. Hun geloof in Christus en hun liefde tot de heiligen had een oog op de hoop, die voor hen weggelegd was in de hemelen. Hoe meer wij onze hoop vestigen op de beloning in de toekomende wereld, des te losser zullen wij zijn van onze aardse schatten en des te gewilliger om daarmee wel te doen.
2. Nadat hij God gedankt heeft voor deze genaden, dankt hij Hem voor de middelen van genade, waarin zij zich verheugden. Welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk

des Evangelies. Zij hadden in het woord der waarheid van het Evangelie gehoord van deze hoop, die in de hemelen voor hen weggelegd was. Merk op: Het Evangelie is het woord der waarheid, en waaraan wij veilig de zaligheid van onze onsterfelijke zielen kunnen toevertrouwen, het komt van den God der waarheid en den Geest der waarheid, en is een waar woord. Hij noemt het de genade Gods in waarheid, vers 6. Het is grote barmhartigheid dit woord te mogen horen, want de voorname zaak, welke wij er uit leren, is de zaligheid des hemels. Het eeuwige leven is door het Evangelie aan het licht gebracht, 2 Timotheus 1:10. Zij hoorden van de hope, hun in de hemelen weggelegd door het woord der waarheid van het Evangelie.

Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, vers 6. Dit Evangelie is verkondigd en brengt vruchten voort onder andere volken, het is tot u gekomen, gelijk in de gehele wereld, overeenkomstig het bevel: Predikt het Evangelie in de gehele wereld, en aan alle creaturen. Merk op:

1. Allen, die het woord van het Evangelie horen, moeten vruchten des Evangelies voortbrengen, dat is: het gehoorzamen en hun beginselen en hun wandel daarnaar hervormen. Dit was het eerste wat verkondigd werd: Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, Mattheus 3:8. En onze Heere zei: Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij ze doet, Johannes 13:17.
2. Waar ook het Evangelie komt, zal het vruchten voortbrengen tot eer en heerlijkheid van God. Het brengt vrucht voort, gelijk ook in u. Wij vergissen ons, indien wij menen dat wij alleen aan de vertroostingen en zegeningen des Evangelies deelhebben. Brengt het Evangelie in ons vruchten voort? Het doet het in anderen.
3. Dat zij mogen bekrachtigd worden: Met alle kracht bekrachtigd worden naar de sterkte Zijner heerlijkheid, vers 11, versterkt tegen de verzoekingen des Satans en versterkt voor al hun plichten. Het is een grote troost voor ons, dat Hij, die op zich genomen heeft sterkte aan Zijn volk te geven, een God van macht en van heerlijkheid is. Waar geestelijk leven is, daar is ook behoefte aan geestelijke kracht, kracht voor alle daden van het geestelijk leven. Bekrachtigd worden is door de genade Gods instaat gesteld worden tot alle goed werk, en evenzeer gesterkt door diezelfde genade tegen alle kwaad, het is bekwaam gemaakt te worden tot onzen plicht en onze oprechtheid te bewaren. De gezegende Geest is de bewerker van deze kracht, want wij worden versterkt met kracht door Zijnen Geest in den inwendigen mens, Efeziërs 3:16. Het Woord van God is het middel, waardoor Hij ons die kracht toevoert, en wij behoren het ons toe te eigenen door het gebed. Het was in antwoord op zijn ernstig gebed, dat de apostel voldoende kracht ontving. In het gebed om geestelijke kracht zijn wij door de beloften niet beperkt, en daarom mogen wij niet beperkt zijn in onze hoop en begeerte daarnaar. Merk op:
4. Hij bad dat zij mochten bekrachtigd worden met kracht. Dit schijnt een onnodige herhaling, maar hij bedoelt dat zij overvloedig kracht, of kracht ontleend aan een ander, mochten ontvangen.
5. Met alle kracht. Het schijnt onredelijk te verlangen, dat een schepsel bekrachtigd worde met alle kracht, want dat kon zijn hem almachtig maken, maar hij bedoelt: met alle kracht, die wij gebruiken kunnen om onze roeping te vervullen en onze onschuld te bewaren, al de genade, die nodig is in alle beproevingen des levens en geschikt is om ons te helpen in tijd van nood.
6. Naar de sterkte Zijner heerlijkheid. Dat is, overeenkomstig de genade van God, maar de genade Gods in de harten der gelovigen is de sterkte Gods, en daar is heerlijkheid in die sterkte, het is een uitnemende en voldoende sterkte. En de mededeling van die sterkte is niet overeenkomstig onze zwakheid, waaraan de sterkte wordt gegeven, maar overeenkomstig Zijne kracht, die haar geeft. Wanneer God geeft, doet Hij dat overeenkomstig zich zelven.
7. Het bepaalde doel van deze gave was om te kunnen lijden. Bekrachtigd worden tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid met blijdschap, vers 11. Hij bidt niet alleen dat zij ondersteund worden in hun droefenissen, maar bekrachtigd. De reden daarvan is, dat er werk voor ons te doen is ook onder ons lijden. En zij, die bekrachtigd worden naar de sterkte Zijner heerlijkheid, worden gesterkt:
   1. Tot alle lijdzaamheid. Wanneer de lijdzaamheid een volmaakt werk heeft, Jakobus 1:4, dan zijn wij bekrachtigd tot alle lijdzaamheid, wanneer wij onze moeilijkheden niet alleen geduldig dragen, maar ze aannemen als gaven van God en er dankbaar voor zijn. Aan u is "gegeven te lijden", Filippenzen 1:29. Indien wij onze moeiten goed dragen, al zijn ze nog zo veel en nog zo drukkend, dan dragen wij ze met lijdzaamheid. En dezelfde reden om ene moeite goed te dragen, zal, indien zij een goede reden is, volstaan voor andere moeiten. "Alle lijdzaamheid" bedoelt alle soorten van lijdzaamheid, niet slechts verdragende, maar ook verwachtende lijdzaamheid.
   2. Dat is ook zo met lankmoedigheid, dat is tot grote lengte dragen, niet alleen voor een poos, maar zolang het Gode behaagt het lijden te verlengen.
   3. Het is met vreugde, zich verblijden in de verdrukking, met blijdschap de roving onzer goederen aanzien, ons verblijden dat wij waardig geacht worden om Zijns naams wil smaadheid te lijden, blijdschap zowel als lijdzaamheid hebben onder de bezwaren des levens. Dit kunnen wij nooit door enige kracht uit ons zelven, maar alleen indien wij bekrachtigd worden door de genade Gods.

Colossenzen 1:12-29

Hier is een kort begrip van de leer des Evangelies betreffende het grote werk onzer verlossing door Christus. Wij vinden het niet als een onderwerp voor een leerrede, maar voor een dankzegging, want onze verlossing door Christus geeft ons in alle opzichten overvloedig stof tot dankzegging. Dankende den Vader, vers 12. Hij levert geen betoog over onze verlossing in geregelde orde, want dan zou hij eerst spreken van de verlossing zelf en daarna van hare toepassing. Maar hier keert hij de orde om, aangezien in ons gevoel de toepassing voor de daad zelf gaat. Wij gevoelen de zegeningen van de verlossing in onze harten, en worden door die stromen geleid tot de bron en oorsprong. De orde en volgorde van des apostels redenering kan op de volgende wijze weergegeven worden.

1. Hij spreekt over de werkzaamheden van den Geest der genade in ons. Wij moeten daarvoor dankzeggen, omdat wij daardoor bekwaam gemaakt worden om deel te krijgen aan het middelaarschap van den Zoon. Dankende den Vader, enz., vers 12, 13. Hier wordt gesproken van het werk van den Vader, omdat de Geest der genade is de Geest des Vaders, en de Vader in ons werkt door Zijn Geest. Zij, in wie het werk der genade is gewrocht, moe- ten daarvoor den Vader danken. Zo wij er den troost van hebben, moet Hij er den dank voor ontvangen. Wat is nu in ons gewrocht in de toepassing der verlossing?
   1. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis, vers 13. Hij heeft ons verlost uit den staat van heidense duisternis en goddeloosheid. Hij heeft ons gered uit de macht der zonde, welke duisternis is, 1 Johannes 1:6, van de heerschappij des Satans, die de vorst der duisternis is, Efeziërs 6:12, en van de helse verdoemenis, welke de buitenste duisternis is, Mattheus 25:30. Zij werden geroepen uit de duisternis, 1 Petrus 2:9.
   2. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, ons gebracht in de bedeling des Evangelies, ons leden gemaakt van de gemeente van Christus, welke is een staat van licht en zuiverheid. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, Efeziërs 5:8. Die u geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, 1 Petrus 2:9. Zij, die slaven van Satan waren, zijn gewillige onderdanen van Christus gemaakt. De bekering van een zondaar is de overbrenging van een ziel uit het rijk des Satans in het koninkrijk van Christus. De macht der zonde wordt verbroken en men onderwerpt zich aan de heerschappij van Christus. De wet des geestes des levens in Christus maakt ons vrij van de wet der zonde en des doods. Het is het koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, den Zoon van Zijn geheel bijzondere liefde, Zijn geliefden Zoon, Mattheus 3:17, den Geliefde, Efeziërs 1:6.
   3. Niet alleen dit heeft Hij gedaan, maar Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, vers 12. Hij heeft ons bereid voor de eeuwige gelukzaligheid des hemels, zoals aan de Israëlieten door het lot het beloofde land uitgedeeld werd, en heeft ons daarvan het onderpand en de verzekering gegeven. Dit vermeldt de apostel het eerst omdat het de eerste aanduiding van de toekomstige zegeningen is, dat wij in zekeren zin ons door God er voor bekwaam gemaakt gevoelen. God geeft genade en heerlijkheid en ons wordt hier meegedeeld wat wij daaronder te verstaan hebben.
      1. Wat heerlijkheid is. Dat is de erve der heiligen in het licht. Het is een erfenis, en zij komt hun als kinderen toe, dat is de beste zekerheid en het eigendomsbewijs. Indien wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, Romeinen 8:17. En het is een erfdeel der heiligen-geschikt voor geheiligde zielen. Zij, die op aarde geen heiligen zijn, zullen nooit heiligen in den hemel zijn. En het is ene erfenis in het licht, een volkomenheid van kennis, heiligheid en vreugde, door gemeenschap met God, welke licht is en de Vader der lichten, Jakobus 1:17, 1 Johannes 1:5.
      2. Wat genade is. Het is het bekwaam zijn voor de erfenis. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben, enz., dat is geschikt en instaat voor den hemelsen toestand door een daarmee overeenstemmende geneigdheid en gewoonte der ziel. En Hij maakt ons bekwaam door den machtigen invloed van Zijnen Geest. De werking van de goddelijke kracht is, dat zij het hart verandert en dat hemels maakt. Merk op: Allen, die voor den hemel hiernamaals bestemd zijn, worden voor den hemel hier voorbereid. Allen, die ongeheiligd leven en sterven, verlaten de wereld met hun hel in hun binnenste, maar allen, die geheiligd en vernieuwd zijn, scheiden van deze wereld met hun hemel in het hart. Zij, die de erfenis der kinderen hebben, ontvangen de opvoeding van kinderen en de geaardheid van kinderen, zij hebben den Geest der aanneming, door welken zij roepen: Abba Vader! Romeinen 8:15, En omdat gij kinderen zijt, heeft God den Geest Zijns Zoons in uwe harten gegeven, door welken gij roept: Abba Vader! Galaten 4:6. Dat bekwaam zijn voor den hemel is het onderpand des Geestes in onze harten, welke een deel van de erfenis is en de zekerheid voor de gehele inbezitstelling. Zij, die geheiligd zijn, zullen ook verheerlijkt worden, Romeinen 8:30, en zullen eeuwig de genade Gods danken, die hen geheiligd heeft.
2. Ten aanzien van den persoon des Verlossers. Heerlijke dingen worden hier van Hem gezegd, want de gezegende Paulus was vol van Christus en greep elke gelegenheid aan om tot Zijne eer te spreken. Hij spreekt hier onderscheidenlijk van Hem als God en als Middelaar.
   1. Als God spreekt hij van Hem, vers 15-17,
      1. Hij is het beeld des onzienlijken Gods. Niet gelijk de mens, die naar het beeld Gods gemaakt is, Genesis 1:27, in zijn vermogens en zijne heerschappij over de schepselen, neen: Hij is het uitgedrukte beeld Zijner zelfstandigheid, Hebreeën 1:3. Hij is het beeld Gods zoals de zoon het beeld zijns vaders is en een natuurlijke gelijkenis met hem heeft, zodat wie Hem gezien heeft den Vader gezien heeft, en dat Zijne heerlijkheid was als die des eniggeborenen des Vaders, Johannes 1:4, 14:9.
      2. Hij is de eerstgeborene aller creaturen. Niet in dien zin dat Hijzelf een schepsel is, want Hij is proototokos pasês ktiseoos, geboren of gegenereerd voor alle creaturen, of voordat enig creatuur gemaakt was, hetgeen de gewone spreekwijze der Schrift is voor: "van eeuwigheid" en waardoor Gods bestaan-van eeuwigheid tot ons begrip gebracht wordt. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog gene fonteinen waren, zwaar van water, aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren, Spreuken 8:23-25. Het betekent Zijne heerschappij over alle dingen, gelijk de eerstgeborene in een geslacht erfgenaam en heer is van alles, zo is Hij een erfgenaam van alles, Hebreeën 1:2. Het woord, met verandering van slechts een accent, proototokos, betekent eigenlijk de eerste vervaardiger of voortbrenger van alle dingen, en daardoor sluit het goed aan hetgeen volgt.
      3. Het is er zover vandaan, dat Hij een schepsel zou zijn, dat Hij de Schepper is. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in den hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, vers 16. Hij heeft alle dingen uit niet gemaakt, den hoogsten engel in den hemel zowel als de mensen op aarde. Hij schiep de wereld, de hogere en de lagere wereld, met al de bewoners van beide. Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is, Johannes 1:3. Hij spreekt hier van verscheidene rangen van engelen: Hetzij tronen, hetzij heerlijkheden, hetzij overheden, hetzij machten, hetgeen betekent of verscheidenheid van heerlijkheid of verscheidenheid van bedieningen. Engelen, overheden en machten, 1 Petrus 3:22. Christus is de eeuwige wijsheid des Vaders en het heelal is door wijsheid gemaakt. Hij is de arm des Heeren, en het heelal is door dien arm gemaakt.

Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen, di autoe kai eis auton. Daar zij door Hem geschapen zijn, zijn ze ook tot Hem geschapen, door Zijn macht gemaakt, zijn ze gemaakt tot Zijn vreugde en Zijn eer. Hij is het einde zowel als de oorsprong aller dingen.

Tot Hem zijn alle dingen, Romeinen 11:36, eis auton ta panta.

* + 1. En Hij is voor alle dingen. Hij bestond voordat de wereld geschapen werd, voor het begin des tijds, van alle eeuwigheid. Wijsheid was bij den Vader, de Heere bezat wijsheid in het begin Zijns wegs, voor Zijne werken, van toen aan, Spreuken 8:22. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God, Johannes 1:1. Hij bestond niet alleen voordat Hij uit ene maagd geboren werd, Hij bestond voor allen tijd.
    2. Alle dingen bestaan tezamen door Hem. Zij bestaan niet alleen in hun wezen, maar ook in hun orde en afhankelijkheid. Hij schiep ze niet alleen in den beginne, maar het is door het woord Zijner macht dat ze blijven bestaan, Hebreeën 1:3. De gehele schepping wordt in stand gehouden door de macht van den Zone Gods, en Hij behoudt haar in haar tegenwoordige gedaante. Door Hem wordt zij bewaard voor ontbinding en wegzinking in wanorde.
  1. Daarna toont de apostel aan wat Hij is als Middelaar, vers 18, 19.
     1. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, niet alleen een hoofd door regering en bestuur, zoals de koning het hoofd van den staat is en het recht heeft om wetten uit te vaardigen, maar een hoofd door levensinvloed, zoals het hoofd van het menselijk lichaam. Want alle genade en kracht wordt van Hem verkregen, en de gemeente is Zijn lichaam, de vervulling desgenen, die alles in allen vervult, Efeziërs 1:22, 23.
     2. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, archê, proototokos, het beginsel, de eerstgeborene van uit de doden, het beginsel van onze opstanding zowel als zelf de eerstgeborene. Al onze hoop en blijdschap vinden haar grond in Hem, die de bewerker van onze zaligmaking is. Niet in dien zin, dat Hij de eerste was, die ooit uit den dood opstond, maar Hij was de eerste en enige, die door Zijn eigen kracht verrees, en is daardoor bewezen te zijn de Zoon van God en de Heere van alle dingen. En Hij is het hoofd der opstanding en heeft ons een voorbeeld en waarborg gegeven van onze opstanding uit den dood. Hij verrees als de eersteling, 1 Corinthiërs 15:20.
     3. Opdat Hij in allen de eerste zou zijn. Het was de wil des Vaders, dat Hij zou hebben alle macht in hemel en op aarde, dat Hij zou verheven zijn boven de engelen en alle machten in den hemel, (Hij heeft uitnemender naam boven hen geërfd, Hebreeën 1:4), en dat Hij in alle zaken van het koninkrijk Gods onder de mensen de voorkeur hebben zou. Hij heeft den eersten rang in de harten Zijns volks boven de wereld en het vlees, en door Hem den eersten rang te geven, handelen wij naar den wil des Vaders. Opdat zij allen den Zoon eren gelijk zij den Vader eren, Johannes 5:23.
     4. Het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou, vers 19, niet alleen een volheid van overvloed voor Hem zelven, maar een overvloed voor ons, volheid van verdienste, rechtvaardigheid, kracht en genade. Gelijk het hoofd de zetel en de bron is van alle lichamelijke krachten, zo is Christus het van alle genade voor Zijn volk. Het behaagde den Vader, dat alle volheid in Hem wonen zou, en wij hebben den vrijen toegang tot Hem voor alle genade, die wij behoeven. Hij is daarvoor niet alleen onze voorspraak, maar Hij is de gevolmachtigde, aan wie de uitdeling is toevertrouwd. Uit Zijne volheid ontvangen wij genade voor genade, genade in ons beantwoordende aan de genade die in Hem is, Johannes 1:16, en Hij vervult alles in allen, Efeziërs 1:23.

1. Betreffende het werk der verzoening. Hij spreekt van de natuur daarvan, of waarin het bestaat, en van de middelen waardoor het werd verkregen.
2. Waaruit het bestaat. Er zijn twee delen.
   1. De vergeving der zonden. In dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, vers 14. De zonde had ons gekocht en tot slaven gemaakt. Indien wij verlost worden, moeten wij van de zonde verlost worden, en dat geschiedt door vergeving, door het overdragen van de strafschuldigheid. Zie Efeziërs 1:7 :In wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade.
   2. In verzoening met God. God heeft door Hem alle dingen verzoend tot zich zelven, vers 20. Hij is de Middelaar der verzoening, die zowel vrede als vergeving voor zondaren verwerft, die hen thans in een toestand van vrede en gunst brengt, en die eindelijk alle heilige schepselen, engelen en mensen, tot een heerlijke en gezegende gemeenschap verenigen zal, alle dingen die op de aarde en in den hemel zijn. Zie Efeziërs 1:10. Hij zal alles tot een vergaderen in Christus, beide dat in den hemel en dat op de aarde is. De uitdrukking luidt anakephalaioosasthai, dat is: hen allen onder een hoofd brengen. De heidenen, die vervreemd waren, en vijanden door het verstand in de boze werken, heeft Hij nu ook verzoend, vers 21. Hier zien wij wat hun toestand van nature was, hun heidense toestand: vervreemd van God en vijanden van God. Maar nu is die vijandschap gedood, en niettegenstaande dien afstand, zijn wij nu verzoend. Christus heeft den grondslag voor onze verzoening gelegd, want Hij heeft den prijs er voor betaald, Hij heeft het voorstel en de belofte gedaan, het als profeet afgekondigd en als koning vervuld. De grootste vijanden van God, die het verst van Hem vervreemd zijn en Hem tegenstand bieden, kunnen met Hem verzoend worden, en blijven alleen door hun eigen schuld onverzoend.
3. Hoe de verlossing verkregen is: door Zijn bloed, vers 14, Hij heeft vrede gemaakt door het bloed Zijns kruizes, vers 20, en in het lichaam Zijns vlezes, door den dood, vers 22. Door het bloed wordt de verzoening aangebracht, want het bloed is het leven, en zonder bloedstorting geen vergeving,

Hebreeën 9:22. Daar was zulk een waarde in het bloed van Christus, dat wanneer Hij dat stortte, God bereid was met de mensen in nieuwe voorwaarden te treden door hen in het verbond der genade te brengen en om Zijnentwil, krachtens Zijn kruisdood, hun vergeving te schenken en in genade aan te nemen allen, die in Hem geloven.

1. Betreffende de verkondiging van deze verlossing. Merk hierop:
2. Aan wie zij verkondigd wordt: Het is gepredikt onder alle creaturen, vers 23, dat is, er is bevel gegeven om het allen creaturen te verkondigen, Markus 16:15. Het kan aan alle creaturen gepredikt worden, want het Evangelie sluit niemand uit, die zich zelven niet uitsluit. Meer of minder is het verkondigd of zal het verkondigd worden aan alle volken, ofschoon velen tegen zijn licht in gezondigd hebben en misschien velen het nog niet genoten.
3. Door wie het verkondigd is: Waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Paulus was een groot apostel, maar zijn hoogste eretitel acht hij het een bedienaar van het Evangelie van Jezus Christus te zijn. Paulus gebruikt elke gelegenheid om van zijne bediening te spreken, want hij achtte zijne bediening heerlijk, Romeinen 11:13. En nog eens, vers 25 :Welker dienaar ik geworden ben. Merk hier op:
   1. Vanwaar had Paulus zijne bediening? Het was: naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, de wijze beschikking van de dingen in de huishouding Gods. Hij was uitdeler en bouwmeester, en dat was hem gegeven, hij had het zich niet aangematigd of het zelf genomen, en hij kon het niet als een schuld vorderen. Hij ontving het van God als een gave en nam het aan als een gunst.
   2. Ter wille van wie had hij deze bediening? Het is voor u: u ten zegen, wij zijn uwe dienaren om Jezus wil, 2 Corinthiërs 4:5. Wij zijn Christus’ dienaren ten goede van Zijn volk, omte vervullen het woord Gods (dat is: het ten volle te verkondigen), waarvan gij het grootste voordeel zult hebben. Hoe meer wij onze bediening in al haar delen vervullen, des te groter zal de zegen voor de gemeente zijn, zij zal des te meer vervuld worden met kennis en bekwaam gemaakt tot den dienst.
   3. Welk een prediker was Paulus? Dat wordt in bijzonderheden meegedeeld.
      1. Hij was een lijdende prediker. Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, vers 24. Hij leed ter wille van Christus en tot welzijn van de gemeente. Hij leed omdat hij het Evangelie verkondigde. En omdat hij voor zulk een goede zaak leed, kon hij zich over zijn lijden verblijden, verblijden omdat hij waardig geacht werd te lijden, en zich dat tot een eer rekenen.

En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Die overblijfselen voor Paulus en voor enig ander waren geen verzoening voor de zonden, zoals het lijden van Christus was. Dáár ontbrak niets aan, dat behoefde niet vervuld te worden. Dat beantwoordde volkomen aan het doel, de voldoening van Gods gerechtigheid tot zaligmaking van Zijn volk. Maar het lijden van Paulus en van andere goede dienaren maakte hen Christus gelijkvormig en zij volgden Hem op Zijn lijdensweg, en daarom wordt gezegd, dat zij vervulden hetgeen van het lijden van Christus overgebleven was, zoals de was de graveerselen van het zegel vervult, dat er in afgedrukt wordt. Ook kan het bedoeld zijn niet van het lijden van Christus, maar van het lijden om Christus’ wil. Hij vervulde de overblijfselen. Een zeker deel en een bepaalde mate van lijden voor Christus was hem

toegewezen, en daar het lijden met dat doel hem aangenaam was, zo vervulde hij meer en meer wat daarvan overgebleven was om zijn volle deel te hebben.

* + 1. Hij was een prediker in bijzonderheden, hij predikte niet alleen in het openbaar, doch van huis tot huis persoonlijk. Dewelke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, vers 28. Een iegelijk heeft behoefte aan vermaning en lering, en daarom moet een iegelijk zijn deel ontvangen. Merk op: Ten eerste. Wanneer wij iemand vermanen over hetgeen hij verkeerd doet, moeten wij hem leren beter te doen, vermaning en onderwijs moeten hand aan hand gaan. Ten tweede. De mensen moeten vermaand en geleerd worden in alle wijsheid. Wij moeten den gelegen tijd kiezen en de beste middelen gebruiken, en ons schikken naar de omstandigheden en het bevattingsvermogen van hen met wie wij te doen hebben, en hen onderwijzen naarmate zij verdragen kunnen. Zijn doel was een iegelijk mens volmaakt te stellen in Christus Jezus, hetzij volmaakt in de kennis van de Christelijke leer (zo velen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, Filippenzen 3:15, 2 Timotheus 3:17), hetzij, bekroond met eeuwige heerlijkheid hiernamaals, wanneer hij zich zelven een heerlijke gemeente zal voorstellen, Efeziërs 5:27, en haar zal doen komen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, Heb. 12:23. Het doel der dienaren moet zijn de verbetering en de redding van een iegelijk, die hen hoort.

Ten derde. Hij was een ijverig prediker en gaf zich moeite, hij was niet traag en deed zijn werk niet onachtzaam. Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijne werking, die in mij werkt met kracht, vers 29. Hij arbeidde en streed, was zeer vlijtig en tevreden onder alle bezwaren, overeenkomstig de mate der genade, die hem geschonken was, en de buitengewone tegenwoordigheid van Christus bij hem. Daar Paulus zich er op toelegde om veel goeds te doen, had hij het voorrecht, dat de kracht Gods ook vruchtbaarder in hem werkte. Hoe meer wij arbeiden in het werk des Heeren, des te grotere mate van hulp mogen wij van Hem daarin verwachten, Efeziërs 3:7, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking Zijner kracht.

1. Het Evangelie dat gepredikt werd. Het wordt hier genoemd: De verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijne heiligen, vers 26.
2. De verborgenheid van het Evangelie was lang verborgen, van eeuwen en geslachten, al de eeuwen der kerk onder de bedeling des Ouden Testaments. De gemeente was in een staat van minderjarigheid en werd opgeleid voor volmaakter toestand, maar zij kon niet zien op het einde van de dingen, die God verordend had, 2 Corinthiërs 3:13.
3. Deze verborgenheid nu, is in de volheid der tijden bekend gemaakt aan de heiligen, duidelijk geopenbaard en blootgelegd. De sluier, die over het aangezicht van Mozes lag, is door Christus weggenomen, 2 Corinthiërs 3:14. De geringste heilige onder het Evangelie verstaat meer dan de grootste profeet onder de wet. De minste in het koninkrijk der hemelen is groter dan zij. De verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, is nu geopenbaard aan Zijne heilige apostelen en profetendoor den Geest, Efeziërs 3:4, 5. En wat is die verborgenheid? Het is de rijkdom van Gods heerlijkheid onder de heidenen. De bijzondere leer van het Evangelie was een verborgenheid, die tevoren verborgen was en nu bekend gemaakt werd. Maar de grote verborgenheid, waarop hier gedoeld wordt, is het verbreken van den muur des afscheidsels tussen Joden en heidenen, en de verkondiging van het Evangelie aan de

heidenwereld, zodat dezen deelgenoten worden aan de voorrechten van het Evangelie, zij, die tevoren in onwetendheid en afgoderij verzonken lagen.

Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, en mede-deelgenoten Zijner belofte in Christus door het Evangelie, Efeziërs 3:6. Deze verborgenheid, nu bekend gemaakt, is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Christus is de hoop der heerlijkheid. De grond van onze hoop is Christus in het woord, of de openbaring des Evangelies, die ons den aard daarvan en de middelen om dien te verkrijgen mededeelt. Het bewijs van onze hoop is Christus in het hart, of de heiligmaking van de ziel, en haar toebereiding voor de hemelse heerlijkheid.

1. De roeping van hen, die aan deze verlossing deelhebben. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, vers

23. Wij moeten gefundeerd en vast in het geloof blijven, en niet bewogen worden van de hope des Evangelies, dat is, wij moeten er in onze zielen zo vast van overtuigd zijn, dat wij er door gene verzoeking van afgetrokken worden. Wij moeten standvastig en onbeweeglijk zijn, 1 Corinthiërs 15:58, en de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, Heb. 10:23. Wij kunnen den gelukkigen uitslag van ons geloof alleen verwachten, wanneer wij blijven in het geloof en er zo in gefundeerd en bevestigd zijn, dat wij niet bewogen kunnen worden. Wij moeten ons niet onttrekken ten verderve, maar geloven tot behouding onzer zielen, Hebreeën 10:39. Wij moeten getrouw zijn tot den dood, door alle verzoekingen heen, opdat wij mogen ontvangen de kroon des levens, en verkrijgen het einde onzes geloofs, de zaligheid onzer zielen, 1 Petrus 1:9.

Colossenzen 1:16-23

De apostel besluit dit hoofdstuk met vermaningen tot de eigenaardige plichten, die hij aan de voorafgaande redenering ontleent.

1. Hier is een waarschuwing om zich in acht te nemen tegen Joodse leraren, en tegen hen die beproeven Christenen onder het juk van de ceremoniële wet te brengen. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, enz., vers 16. Velen van de ceremoniën der Mozaïsche wet bestonden in onderscheidingen van spijzen en dagen. Het blijkt uit Romeinen 14 dat er waren, die deze onderscheidingen wilden handhaven. Maar de apostel toont hier aan, dat sedert Christus gekomen is en de ceremoniële wet vervuld heeft, ze niet meer onderhouden moet worden. Laat niemand u met deze dingen bezwaren, want God doet het zelf niet. Indien God u heeft vrijgemaakt, wordt dan niet wederom met dat juk der dienstbaarheid bevangen. En dit te meer omdat deze dingen een schaduw van de toekomende dingen waren, vers 17, hetgeen aanduidt dat zij geen innerlijke waarde bezaten en nu afgedaan hebben. Maar het lichaam is van Christus, het lichaam, waarvan zij de schaduw waren, is gekomen, zodat het voortzetten van de ceremoniële gebruiken, die alleen typen en schaduwen van Christus waren, een aanduiding zou zijn dat Christus nog niet gekomen en het Evangelie nog niet geopenbaard was. Merk op de voordelen, die wij onder het Evangelie hebben boven hen, die onder de wet waren, zij hadden de schaduw, wij hebben het wezen der zaak.
2. Hij waarschuwt hen op hun hoede te zijn tegen degenen, die de aanbidding der engelen als middelaars tussen God en de mensen invoeren willen, zoals de heidense wijsgeren deden. Dat u dan niemand overheerse naar zijnen wil in nederigheid en dienst der engelen, vers 18. Het scheen een teken van nederigheid te zijn om de tussenkomst der engelen te verlangen, omdat men zich bewust was van eigen onwaardigheid om rechtstreeks met God te spreken. Maar ofschoon het een schijn van nederigheid had, was het een eigenwillige en geen geboden nederigheid, en daarom is ze niet aannemelijk, gelijk ze ook niet betrouwbaar is. Zij ontneemt aan Christus de eer, die men Hem alleen verschuldigd is, en geeft die aan een schepsel. Daarbij waren de beweegredenen, die tot deze handelingen leidden, enkel uitvinding van mensen en geen goddelijke openbaring, de hoogmoedige bedenksels van de menselijke rede, waardoor de mens zich met dingen inlaat en er over beslist, zonder er genoegzame kennis van te hebben. Intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlezes, voorgevende instaat te zijn om de verschillende rangen van engelen te kunnen beschrijven en hun onderscheidene bedieningen te kennen, welke God voor ons verborgen heeft. En daarom, ofschoon die leer een schijn van nederigheid in de praktijk had, was ze in beginsel werkelijk hoogmoed. Zij brachten zulke hersenschimmen te berde om hun eigen vleselijke neigingen te strelen, en waren er trots op dat zij voor wijzer dan andere mensen aangezien werden. Hoogmoed is de oorsprong van een groot aantal dwalingen en ketterijen, evenals van veel boze praktijken, die een groot vertoon van nederigheid hebben. Zij, die zo handelen, behouden het Hoofd niet, vers 19. In werkelijkheid verzaken zij Christus, den enigen Middelaar tussen God en de mensen. Het is de grootste belediging voor Christus, die het hoofd der gemeente is, wanneer een harer leden gebruik wil maken van andere tussenkomst bij God dan de Zijne. Wie Christus loslaat, grijpt iets aan dat naast Hem is, maar dat zal hem niet staande houden. Uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegsels en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.
   1. Jezus Christus is niet alleen hoofd als opperheer over de gemeente, maar het hoofd van levensinvloed voor haar. Zij is door samenvoegselen en samenbindingen met Hem verenigd, zoals de onderscheidene leden van het lichaam met het hoofd verenigd zijn, en ontvangt leven en voeding van Hem.
   2. Het lichaam van Christus is een wassend lichaam, het groeit met goddelijken wasdom. De nieuwe mens groeit, en de natuur der genade is te groeien, wanneer er geen verhindering van buitenaf komt. Met goddelijken wasdom, met den wasdom der genade waarvan God de bewerker is, of, naar gewoon Hebreeuws spraakgebruik, met groten en overvloedigen wasdom. Opdat gij moogt vervuld worden met al de volheid Gods, Efeziërs 3:19. Opwassen in Christus, die het hoofd is, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, den wasdom des lichaams bekomt, Efeziërs 4:15, 16.
3. Hij neemt daaruit aanleiding om hen opnieuw te waarschuwen. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast? vers 20. Indien gij als Christenen dood zijt voor de onderhouding van de ceremoniële wet, waarom onderwerpt gij u er dan aan? Zulke onderhouding als: Raak niet, en smaak niet, en roer niet aan, vers 21. Onder de wet bestond ceremoniële besmetting, bijvoorbeeld door het aanraken van een lijk, of van iets dat den afgoden geofferd was, of door het eten van verboden spijzen, enz. Welke dingen alle verderven door het gebruik, daar ze geen innerlijke waarde hebben die hen in stand houdt, en zij, die ze gebruiken, zien ze verderven en verdwijnen, -of welke, door de bedoeling om het Christelijk geloof te verderven, moeten vergaan, daar ze geen ander gezag hebben dan de instellingen en overleveringen der mensen. Zij hebben wel een schijnreden van wijsheid in eigenwilligen godsdienst en nederigheid. Die deze dingen voorstonden hielden zich zelven voor wijzer dan hun naasten, omdat zij de wet van Mozes tegelijk met het Evangelie van Christus onder- hielden, ten einde zo niet in het ene, dan toch in het andere zeker van hun zaak te zijn, maar, helaas, dat was slechts een schijn van wijsheid, enkel inbeelding en voorwendsel. Naar het scheen veronachtzaamden zij het lichaam, door dit niet te eten en dat niet te smaken en hun zinnelijke genoegens en begeerten te doden, maar daarin is niets van de ware toewijding, want het Evangelie leert ons God te aanbidden in geest en in waarheid, en niet door het waarnemen van instellingen, en alleen door tussenkomst van Christus en niet door die der engelen.
4. Christenen zijn door Christus bevrijd van de ceremoniële vervulling van de wet van Mozes, en alleen onderworpen aan het juk, dat God zelf hun oplegt.
5. Onderwerping aan instellingen van menselijke vinding in den dienst van God is ten hoogste afkeurenswaardig en tegen de vrijheid van het Evangelie. De apostel vordert van de Christenen: Staat dan in de vrijheid, met welke Christus u heeft vrijgemaakt, en wordt niet wederommet een juk der dienstbaarheid omvangen, Galaten 5:1. Hun verkeerdheid is, dat ze inbreuk maken op het gezag van Christus, het hoofd der gemeente, en een andere wet instellen van geboden in inzettingen bestaande, Efeziërs 2:15, nadat Christus de oude wet teniet gedaan had.
6. Zulke dingen hebben alleen een schijn van wijsheid, maar zijn in werkelijkheid dwaasheid. Het is ware wijsheid zich dicht aan de instellingen van het Evangelie te houden en zich volkomen te onderwerpen alleen aan Christus, het hoofd der gemeente.

HOOFDSTUK 2

1. Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien;
2. Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;
3. In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben.
5. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus.
6. Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
7. Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.
8. Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
9. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10. En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
11. In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;
12. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
13. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
14. Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.
16. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
17. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
18. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;
19. En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.
20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
21. Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.
22. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;
23. Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.
24. De apostel drukt zijne belangstelling voor de Colossenzen uit, vers 1-3,
25. Hij herhaalt dat, vers 4, 5,
26. Hij waarschuwt hen tegen de valse leraars onder de Joden, vers 4, 6, 7, en tegen de heidense wijsbegeerte, vers 8-12,
27. Hij houdt hun de voorrechten der Christenen voor, vers 13-15, En
28. bes1uit met een waarschuwing tegen de Joodse leraars en hen, die de aanbidding der engelen invoeren willen, vers 16-23.

Colossenzen 2:1-3

Wij kunnen hier zien hoe grote belangstelling Paulus gevoelde voor de Colossenzen en de overige gemeenten, die hij niet persoonlijk kende. De apostel was nooit te Colosse geweest en de gemeente was dus niet door hem gesticht, en toch droeg hij voor haar zo tedere zorg, alsof zij de enige was voor welke hij te arbeiden had, vers 1. Want ik wil dat gij weet hoe groten strijd ik voor u heb en voor degenen, die in Laodicea zijn, en zo velen als mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien.

* 1. Paulus’ belangstelling voor hen was aangegroeid tot strijd. Hij was in zekeren zin in angst en had voortdurend vrees wat er van hen worden zou. Hierin was hij een volgeling van zijn Meester, die ook in vreze was en verhoord werd uit de vrees.
  2. Wij kunnen door geloof, hoop en heilige liefde gemeenschap hebben ook met die gemeenten, die wij persoonlijk niet kennen en met welke wij geen omgang hebben. Wij kunnen voor elkaar denken en bidden en belangstelling gevoelen, op den grootsten afstand, en wij mogen hopen hen, die wij in dit vlees niet zien, eens in den hemel te zullen ontmoeten. Maar:
     1. Wat is het, dat de apostel voor hen begeert? Dat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, enz., vers 2. Hij verlangde zo sterk naar hun geestelijk welzijn. Hij zegt niet te begeren, dat zij gezond mochten zijn, of voorspoedig, of rijk, of aanzienlijk, maar dat hun harten vertroost mogen worden. De voorspoed van de ziel is de beste voorspoed, en daarnaar moeten wij het meest verlangen voor ons zelven en voor anderen. Wij ontvangen hier ene beschrijving van dezen voorspoed.
        1. Wanneer onze kennis groeit tot een verstaan van de verborgenheid van God den Vader, en van Christus. Wanneer wij komen tot duidelijker, dieper, geregelder kennis van de waarheid, zoals die in Jezus is, dan is de ziel voorspoedig. De verborgenheid kennen, hetzij datgene, dat tevoren verzegeld was, maar nu bekend gemaakt werd betreffende den Vader en Christus, hetzij de verborgenheid, waarvan hij reeds gesproken heeft, van de roeping der heidenen tot de gemeente, die de Vader en Christus in het Evangelie geopenbaard hebben. En niet alleen, dat wij er over spreken kunnen als een les, zoals men in den catechismus het geleerd heeft, maar dat wij er ingeleid zijn en de bedoeling er van hebben ondervonden. Daar moeten wij naar trachten, dat is de voorspoed onzer ziel.
        2. Wanneer ons geloof aangroeit tot volle verzekerdheid en vrijmoedige erkenning van deze verborgenheid.
           1. Tot volle verzekerdheid, of wèl-gegrond oordeel uit eigen ondervinding, over de grote waarheden des Evangelies, zonder ze te betwijfelen of er in te wankelen, maar ze omhelzende met de grootste voldoening, als een getrouw woord en aller aanneming waardig.
           2. Wanneer het komt tot vrijmoedige belijdenis, en wij niet enkel met het hart geloven, maar ook bereid zijn, indien wij daartoe geroepen worden, met den mond te belijden, en ons onzen Meester en onzen heiligen godsdienst niet schamen onder de dreigingen en gewelddadigheden der vijanden. Dat wordt genoemd allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Grote kennis en sterk geloof maken een ziel rijk. Dat is rijk zijn naar God, rijk in geloof, en den waren rijkdom bezitten, Lukas 12:21, 16:11, Jakobus 2:5.
        3. Het bestaat in een overvloedige vertroosting van de ziel. Dat uwe harten vertroost mogen worden. De ziel is voorspoedig wanneer zij vervuld is met blijdschap en vrede, Romeinen 15:13, en bezit dan ene voldoening, die door alle moeilijkheden niet kan verstoord worden, zij kan zich dan verheugen in den Heere als alle andere vertroosting ontbreekt, Habakuk 3:17, 18.
        4. Hoe meer wij innige gemeenschap hebben met onze mede-Christenen, des te meer is de ziel voorspoedig. Samengevoegd in de liefde. Heilige liefde verbindt de harten der Christenen aan elkaar, en geloof en liefde beide dragen bij tot onze vertroosting. Hoe sterker ons geloof is en hoe warmer onze liefde, des te groter zal onze vertroosting zijn. Gelegenheid hebbende om Christus te noemen, maakt de apostel naar zijne gewoonte ene opmerking tot diens eer: In wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, vers 3. Hij heeft gezegd, 1:19, dat in Hem al de volheid woont, hier noemt hij bepaald de schatten van wijsheid en kennis. Hij is vol wijsheid, want Hij heeft ons den wil van God jegens de mensheid ten volle geopenbaard. De schatten van wijsheid zijn voor ons niet verborgen, maar zijn voor ons in Christus verkrijgbaar. Zij, die wijsheid en kennis begeren, mogen er Christus om vragen. Wij moeten gebruik maken van den voorraad, die voor ons in Hem opgelegd is, en genieten van de schatten, die in Hem verborgen zijn. Hij is de wijsheid Gods en door God voor ons tot wijsheid gemaakt, 1 Corinthiërs 1:24, 30.
     2. Hij herhaalt de betuiging van zijn belangstelling voor hen in vers 5. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uwe ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus.
        1. Wij kunnen in den geest zijn bij de gemeenten en Christenen, van welke wij in het vlees afwezig zijn: want de gemeenschap der heiligen is iets geestelijks. Paulus had omtrent de Colossenzen gehoord, dat zij goed geordend waren, en ofschoon hij hen nimmer gezien had, was hij toch bij hen tegenwoordig, hij zegt hun dat hij zich gemakkelijk in hun midden denken kan en met blijdschap hun goed gedrag ziet.
        2. De ordening en standvastigheid der Christenen zijn verblijdend voor de dienaren, zij verheugen zich wanneer zij hun ordening zien, en hun standvastigheid in het Christelijk geloof mogen opmerken.
        3. Hoe standvastiger ons geloof in Christus is, des te beter ordening zal er zijn in ons gehele gedrag, want wij leven en wandelen door het geloof, 2 Corinthiërs 5:7, Hebreeën 10:38.

Colossenzen 2:4-12

De apostel waarschuwt de Colossenzen tegen misleiders, vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Hij dringt zo aan op hun volmaking in Christus en in de openbaring van het Evangelie, om hen te bewaren voor de misleidende beweegredenen van hen, die hun beginselen willen bederven. Merk op:

1. De wijze, waarop Satan de zielen wil verderven, is misleiding. Hij bedriegt ze en vernielt ze daardoor. Hij is de oude slang, die Eva door hare arglistigheid bedrogen heeft, 2 Corinthiërs 11:3. Hij kan ons niet verderven dan door ons te bedriegen, en hij kan ons alleen bedriegen door onze eigen schuld en dwaasheid.
2. Satans dienaren, wier doel het is hen te verderven, bedriegen hen met beweegredenen, die een schijn hebben. Ziehier het gevaar van misleidende woorden, hoe menigeen is verloren gegaan door de vleierij van hen, die hen wilden misleiden, en door valse voorstellingen en valse redeneringen over slechte beginselen en kwade praktijken. Zij verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen, Romeinen 16:18. Gij behoort op uw hoede te zijn tegen woorden, die een schijn hebben, en een afschuw en schrik te hebben van hen, die u in het kwade verstrikken willen, want hun doel is uw verderf. Indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet! Spreuken 1:10.
   1. Een voornaam middel tegen verleiders is, vers 6, 7: Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, aangenomen hebt, wandelt alzo in Hem, enz.
      1. Alle Christenen hebben, tenminste in hun belijdenis, Christus Jezus den Heere aangenomen, Hem aangenomen als den Christus, den groten profeet der gemeente, door God gezalfd om Zijnen wil te openbaren, als Jezus, den groten hogepriester en Zaligmaker van zonde en toorn, door Zijn verzoenende zelfofferande, en als Heere of Koning, aan wie zij onderworpen zijn en gehoorzamen moeten. Hem aangenomen, in Hem toegestemd, Hem als de uwe aangenomen in alle betrekking en in alle opzicht, en voor alles waarvoor Hij gegeven is.
      2. Het grote doel van hen, die Christus aangenomen hebben, moet zijn in Hem te wandelen, hun gedrag in overeenstemming te brengen met hun beginselen, hun handelingen met hun verplichtingen te doen overeenkomen. Gelijk wij Christus hebben aangenomen, zo moeten wij in ons dagelijks leven met Hem en in Zijne gemeenschap wandelen.
      3. Hoe meer wij met Christus wandelen, des te meer zullen wij geworteld en gegrond in het geloof worden. Een goede wandel is de beste versterking van een goed geloof. Zo wij met Hem wandelen, zullen wij in Hem geworteld worden, en hoe vaster wij in Hem geworteld zijn, des te meer zullen wij met Hem wandelen.

Geworteld en opgebouwd. Merk op: Wij kunnen niet in Christus opgebouwd worden, tenzij wij eerst in Hem geworteld zijn. Wij moeten met Hem verenigd zijn door een levend geloof en hartelijk instemmen met Zijn verbond, en dan zullen wij in Hem opwassen in alle dingen. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overeenkomstig de regelen van de Christelijke leer, waarin gij onderwezen zijt. Een goede opvoeding heeft goeden invloed op onze bevestiging. Wij behoren te zijn bevestigd in het geloof gelijk wij geleerd zijn, en daarin overvloedig zijnde. In het geloof bevestigd zijnde, moeten wij

er overvloedig in zijn, het meer en meer verbeteren, en met dankzegging. De wijze om den zegen en den troost van Gods genade te verkrijgen, is Hem veel daarvoor te danken. Wij moeten bij al onze vorderingen dankzegging voegen, en gevoelig zijn voor de barmhartigheid van al onze voorrechten en gunsten.

* 1. Wij worden krachtig vermaand tegen ons gevaar. Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overleveringen der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus, vers 8. Er is ene wijsbegeerte, die de edele oefening van onze verstandelijke vermogens en zeer dienstig voor den godsdienst is. Zij is de bestudering van de werken Gods en leidt ons tot de kennis Gods en bevestigt ons geloof in Hem. Maar er is ook ene wijsbegeerte, die ijdel en verleidend is, die tegen den godsdienst bevooroordeeld is en de wijsheid der mensen tegenover de wijsheid Gods stelt, en het geloof vernietigt door de inbeelding der mensen te behagen. Zij is schone en nieuwsgierige bespiegeling over dingen, die ons te hoog zijn, die voor ons geen nut hebben, of ons niet aangaan, en een keur van woorden en uitdrukkingen, welke alleen een ledige en dikwijls bedrieglijke schijn van wijsheid en kennis hebben. Naar de overleveringen der mensen en de eerste beginselen der wereld. Dit slaat duidelijk zowel op de Joodse leerstellingen als op de heidense wetenschap. De Joden lieten zich regeren door de overleveringen van hun vaderen en de eerste beginselen der wereld: de gebruiken en plechtigheden, welke alleen dienden om aan de bedeling des Evangelies vooraf te gaan en den weg te banen. De heidenen vermengden hun wijsgerige stelsels met de Christelijke beginselen. En beiden keerden daardoor hun zielen van Christus af. Zij, die hun geloof regelen naar de mensen en in den weg der wereld wandelen, hebben zich daardoor afgewend van het volgen van Christus. De misleiders waren voornamelijk Joodse leraren, die trachtten de wet van Mozes na te leven in vereniging met het Evangelie van Christus, maar werkelijk in tegenstelling en tegenspraak daarmee. Nu toont de apostel hier aan:
     1. Dat wij in Christus het wezen hebben van al de schaduwen der ceremoniële wet. Bijvoorbeeld:

1. Hadden zij dan de Schechinah, de bijzondere tegenwoordigheid Gods, genoemd "de heerlijkheid", naar haar zichtbaar teken? Wij hebben die in Jezus Christus, vers 9. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Onder de wet woonde de volheid Gods tussen de cherubs, in een wolk, die het verzoendeksel overschaduwde, maar nu woont zij in den persoon van onzen Verlosser, die onze natuur aannam, vlees van ons vlees en been van onze benen is, en ons den Vader veel heerlijker verklaard heeft. Zij woont in Hem lichamelijk, niet gelijk het lichaam tegen den geest overstaat, maar gelijk het lichaam tegen de schaduw overstaat. De volheid der Godheid woont in Christus werkelijk en niet figuurlijk, want Hij is beide: God en mens.
2. Hadden zij de besnijdenis, welke het zegel des verbonds is? In Christus zijn wij besneden met ene besnijdenis, die zonder handen geschiedt, door het werk der wedergeboorte, welke de geestelijke en Christelijke besnijdenis is. Die is een Jood, die het in het verborgen is. en de besnijdenis des harten is de besnijdenis, Romeinen 2:29. Dat is aan Christus te danken en behoort bij de Christelijke bedeling. Die zonder handen geschiedt, niet door toedoen van enig schepsel, maar door de macht van den gezegenden Geest Gods. Wij zijn geboren uit den Geest, Johannes 3:5. En het is het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, Titus 3:5. Het bestaat in de uittrekking van het lichaam der zonden des vlezes, in afstand doen van de zonden en in vernieuwing des levens, niet in uitwendige plechtigheden. Het is niet de aflegging van de vuiligheid des lichaams, maar ene vraag van een goed geweten tot God, 1 Petrus 3:21. En het is niet genoeg, dat wij een of

andere bijzondere zonde nalaten, maar wij moeten het gehele lichaam der zonden uittrekken. De oude mens moet gekruisigd worden en het lichaam der zonden teniet gedaan, Romeinen 6:6. Christus werd besneden, en uit kracht van onze vereniging met Hem krijgen wij deel aan die werkelijke genade, die het lichaam der zonde des vlezes uittrekt. Daarbij: de Joden achtten zich volmaakt door de ceremoniële wet, maar wij zijn in Hem volmaakt, vers 10. Die wet was onvolmaakt en gebrekkelijk. Indien het eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest, Hebreeën 8:7, en de wet was slechts een schaduw der toekomende goederen en kon met dezelfde offeranden nimmermeer heiligen degenen, die daartoe gaan, Hebreeën 10:1. Maar al haar tekort is aangevuld door het Evangelie van Christus, door Zijn volmaakte offerande voor de zonde en Zijn openbaring van den wil Gods. Hij is het Hoofd van alle overheid en macht. De Oud-Testamentische priesterschap heeft haar volmaking in Christus, en evenzo het koningschap van David, dat de uitnemendste overheid en macht was, en waarop de Joden zich zozeer verhieven. En Hij is de Heere en het hoofd van alle machten in hemel en op aarde, van engelen en mensen. De engelen en machten en krachten zijn Hem onderdanig gemaakt, 1 Petrus 3:22.

* + 1. Wij hebben gemeenschap met Christus in Zijn gehele werk. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt. Wij zijn zowel begraven als opgewekt met Hem, en dat is alles afgeschaduwd in onzen doop. Er is in het teken of de plechtigheid des doops niet iets, dat dit begraven en opgewekt worden overdraagt, evenmin als er in het avondmaal enige herhaling van de kruisiging van Christus is. Maar in dien zin als waarin hij spreekt van de besnijdenis, die zonder handen geschiedt, en zegt dat dit is door het geloof der werking Gods. Maar de zaak, afgebeeld door onzen doop, is dat wij begraven zijn met Christus, want de doop is het zegel des verbonds en een verplichting om der zonden te sterven, en dat wij zijn opgewekt met Christus, want hij is een zegel en verplichting tot een leven van rechtvaardigheid, of tot nieuwheid des levens. God verbindt zich in den doop onze God te zijn, en wij worden verplicht Zijn volk te zijn, en door Zijne genade der zonden te sterven en der rechtvaardigheid te leven, den ouden mens uit te trekken en den nieuwen mens aan te doen.

Colossenzen 2:13-15

De apostel stelt hier voor de voorrechten der Christenen boven die der Joden, welke zeer groot zijn.

* + - 1. Christus’ dood is ons leven. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vlezes mede levend gemaakt met Hem, vers 13. Een staat van zonde is een staat van geestelijken dood. Zij, die in de zonden zijn, zijn dood in de zonden. De dood van het lichaam bestaat in zijn gescheiden-zijn van de ziel, zo bestaat de dood der ziel in de scheiding van God en Zijn gunst. De dood van het lichaam is zijn verderf en ontbinding, zo is de zonde het verderf en de ontbinding der ziel. Gelijk de dode mens geen macht hoegenaamd heeft om zich zelven te helpen, zo is de zondaar zedelijk geheel onmachtig, ofschoon hij natuurlijk vermogen, of het vermogen van een redelijk schepsel heeft, ontbreekt hem alle geestelijke macht, alvorens hij het goddelijke leven of de vernieuwde natuur deelachtig is geworden. Dit moet vooral verstaan worden van de heidenwereld, welke in het boze lag. Zij waren dood in de voorhuid des vlezes, vreemdelingen van de verbonden der belofte en zonder God in de wereld, Efeziërs 2:11, 12. Door hun voorhuid waren zij dood in de zonden. Dat moet verstaan worden van hun geestelijke onbesnedenheid of natuurlijke verdorvenheid, en toont aan dat wij voor de wet dood zijn en dood in onzen toestand. Dood voor de wet, gelijk een veroordeelde misdadiger een dood man genoemd wordt omdat hij onder het vonnis des doods ligt, zo liggen zondaren door de schuld hunner zonden onder het vonnis der wet en zijn alrede veroordeeld, Johannes 3:18. En dood in onzen staat, door de voorhuid onzes vlezes. Een ongeheiligd hart wordt een onbesneden hart genoemd, dat is onze staat. Maar door Christus zijn wij, die dood waren door de zonden, weer levend gemaakt, dat is: er is daadwerkelijke voorziening gemaakt om de schuld onzer zonden weg te nemen, en haar macht en heerschappij te breken. Met Hem opgewekt, krachtens onze vereniging met Hem, en in gelijkvormigheid aan Hem. Christus’ dood was de dood onzer zonden, Christus’ opwekking is de levendmaking onzer zielen.
      2. Door Hem hebben wij de vergeving der zonden. Al uwe misdaden u vergevende. Dat is onze opwekking. De vergeving van de misdaad is het leven van den misdadiger, en dit danken wij aan de opstanding van Christus zowel als aan Zijn dood, want gelijk Hij stierf voor onze zonden, alzo stond Hij op voor onze rechtvaardigmaking, Romeinen 4:25.
      3. Hetgeen tegen ons was is uit den weg geruimd. Hij heeft voor ons verkregen volkomen kwijtschelding van het handschrift, dat tegen ons was, vers 14. Hieronder hebben wij te verstaan:

1. De verplichting om straf te dragen, waarin de schuld onzer zonde bestaat. De vloek der wet is het handschrift tegen ons, gelijk het schrift op den muur van Belsazars paleis. Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is. Dit was een handschrift, dat tegen ons was, want het dreigde ons eeuwig verderf. Dit is weggenomen toen Hij ons verloste van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, Galaten 3:13. Hij voldeed aan die verplichting voor allen, die berouw tonen en geloven. "Op Mij zij de vloek, mijn Vader!" Hij ontwapende en vernietigde het oordeel, dat tegen ons was. Toen Hij aan het kruis genageld werd. werd die vloek aan het kruis genageld. En ons inwonend bederf is met Christus gekruist, door de kracht van Zijn kruis. Wanneer wij den dood van den Heere Jezus herdenken en Hem aan het kruis genageld zien, moeten wij daar het handschrift zien dat tegen ons was. Ook kan het:
2. Verstaan worden van de ceremoniële wet, het handschrift in inzettingen bestaande, de ceremoniële instellingen van de wet der geboden, bestaande in inzettingen, Efeziërs 2:15, welke een juk voor de Joden en een afscheidsmuur voor de heidenen was. De Heere Jezus nam die uit het midden weg en nagelde die aan het kruis, dat is: Hij vernietigde de plicht om haar te houden, zodat allen zien konden en overtuigd worden, dat ze niet meer verbindend was. Toen het wezen kwam, verdween de schaduw. Het is teniet gedaan, 2 Corinthiërs 3:13. Hetgeen oud is en verouderd, is nabij de verdwijning, Hebreeën 8:13. De vergelijking is ontleend aan de oude wijzen van ontbinden

van een verplichting, door een kruis door het geschrevene te halen of het met een pin uit te krassen.

* + - 1. Hij heeft een schitterende overwinning voor ons op de machten der duisternis behaald.

En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd, vers 15. Gelijk de vloek der wet tegen ons was, zo was ook de macht des Satans tegen ons. Christus handelde met God als de Rechter, en verloste ons uit de handen van Zijne gerechtigheid voor een prijs, maar uit de handen van Satan verloste Hij ons door de macht van een hogen arm. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. De duivel en al de machten der hel werden overwonnen en ontwapend door den stervenden Verlosser. De eerste belofte duidde dit aan, het vermorzelen van de hiel van Christus was het vertreden van den kop der slang, Genesis 3:15. De uitdrukkingen zijn uitgezocht en verheven, laat ons ze nader beschouwen. De Verlosser overwon door Zijn dood. Zie Zijn doornenkroon veranderd in een krans van lauweren. Hij heeft hen uitgetogen, des duivels macht gebroken, hem overwonnen en ontwapend. Hij heeft hem in het openbaar tentoongesteld, blootgesteld aan de openbare schande, hem een schouwspel voor engelen en mensen gemaakt. Het rijk des duivels werd een dodelijken slag toegebracht door den Heere Jezus. Hij bond hem aan zijn zegekar en reed voort overwinnende en ter overwinning, zoals de bevelhebbers, na den strijd terugkerende, hun zegevierenden intocht hielden. Hij heeft over hen getriomfeerd. Aan het kruis en in Zijn dood, en gelijk anderen het verstaan, in zich zelven door eigen macht, als een die de wijnpersbak alleen trad en er was geen der volken met Hem.

HOOFDSTUK 3

1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
5. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.
6. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.
7. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
8. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
9. En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
10. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
11. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
12. Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
13. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
14. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
15. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

18 Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. 19 Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.

20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. 21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

1. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God.
2. En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;
3. Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.
4. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons.
5. De apostel vermaant ons onze harten te stellen op den hemel en af te trekken van de aarde, vers 1-4.
6. Hij vermaant tot doding der zonden in haar verschillende vormen, vers 5-11.
7. Hij dringt ernstig aan op wederzijdse liefde en medelijden, vers 12-17.
8. En besluit met vermaningen tot daarmee in verband staande deugden, van vrouwen en echtgenoten, kinderen en ouders, heren en dienstknechten, vers 18-25.

Colossenzen 3:1-4

De apostel, na in het vorige deel van den brief beschreven te hebben onze voorrechten door Christus en onze verlossing van het juk der ceremoniële wet, komt hier opwekken tot de deugden toen genoemd. Ofschoon wij vrijgemaakt zijn van de verplichtingen der ceremoniële wet, volgt daaruit niet dat wij mogen leven naar ons welgevallen. Wij moeten des te meer in nauwe vereniging met God wandelen in alle delen van Evangelische gehoorzaamheid. Hij begint met hen te vermanen om hun harten in den hemel te zetten en los te maken van de aarde. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Het is ons voorrecht, dat wij met Christus opgewekt zijn, dat is zegen hebben door de opstanding van Christus, en krachtens onze vereniging met Hem zijn gerechtvaardigd, en geheiligd en verheerlijkt zullen worden. Daarom zegt hij thans, dat wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. Wij moeten meer denken aan de dingen van de andere wereld dan aan die van de tegenwoordige. Wij moeten den hemel tot ons deel maken, zoeken de gunst Gods die boven is, door het geloof gemeenschap oefenen met de wereld die boven is, en er onze gestadige zorg van maken om onze aanspraak op en gerechtigdheid tot de hemelse zegeningen te verzekeren. De reden daarvoor is dat Christus daar is, zittende ter rechterhand Gods. Onze beste vriend, ons hoofd, is daar verheven tot de hoogste waardigheid en eer in den hemel en is vooruit gegaan om ons de hemelse gelukzaligheid te verzekeren, en daarom moeten wij zoeken en machtig worden hetgeen Hij ons tot zo duren prijs gekocht heeft, en waarvoor Hij zoveel zorg draagt. Wij moeten, naar ons vermogen, zulk een leven leiden als Christus hier op aarde leefde en nu in den hemel leeft.

1. Hij verklaart deze roeping, vers 2. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Hemelse dingen zoeken is er onze genegenheid op vestigen, ze liefhebben en er onze begeerte naar uitstrekken. Op de vleugelen des verlangens stijgt het hart opwaarts, en wordt naar de geestelijke en goddelijke dingen heen gevoerd. Wij moeten ons met die dingen gemeenzaam maken, ze boven alle andere dingen achten en ons voorbereiden voor de genieting ervan. David geeft dit bewijs van zijn liefde voor Gods huis, dat hij ernstig begeerde daar te mogen zijn en er voor bereid te worden, Psalm 27:4. Dat is geestelijk gezind zijn, Romeinen 8:6, en een beter vaderland, het hemelse, zoeken, Hebreeën 11:14, 16. De dingen, die op de aarde zijn, worden hier gesteld tegenover de dingen, die boven zijn. Wij moeten ons aan de aardse dingen niet hechten of er te veel van verwachten, opdat wij onze zinnen mogen zetten op den hemel, want hemel en aarde staan tegenover elkaar, en men kan niet beiden tegelijk de voorkeur geven, terwijl de voorkeur voor den een onvermijdelijk onze gehechtheid aan de andere zal doen afnemen.
2. Hij geeft daarvoor drie redenen op, vers 3, 4.
   1. Wij zijn dood, dat is voor de tegenwoordige dingen en voor zoveel ons aangaat. Wij zijn dood in belijdenis en in verplichting, want wij zijn met Christus gestorven en ene plante met Hem geworden in de gelijkmaking Zijns doods. Iedere Christen is der wereld gekruisigd en de wereld is voor hem gekruisigd, Galaten 6:14. En zo wij dood zijn voor de aarde en haar als ons geluk hebben verzaakt, dan is het ongerijmd haar lief te hebben en haar te zoeken. Wij moeten voor haar dood zijn, gevoelloos en zonder liefde.
   2. Ons ware leven is in de andere wereld.

Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God, vers 3. De nieuwe mens heeft zijn levensoorsprong dáár. Hij is geboren en wordt gevoed van boven, en de volmaking van zijn leven wordt bewaard voor dien toestand. Het is verborgen met Christus, niet voor ons alleen verborgen, als iets geheims, maar voor ons verborgen in zekere bewaring. Het leven van den Christen is verborgen met Christus. Ik leef en gij zult leven, Johannes 14:19. Christus is thans een verborgen Christus, of een dien wij niet gezien hebben, maar dit is onze troost, dat ons leven met Hem verborgen is, en bij Hem veilig is. En gelijk wij reden hebben om Hem lief te hebben, dien wij niet gezien hebben, 1 Petrus 1:8, zo mogen wij ons verheugen in een zaligheid buiten gezicht en die in de hemelen bewaard wordt voor ons.

* 1. Omdat wij op die wederkomst van Christus hopen, ter volmaking van ons geluk. Indien wij nu een leven van Christelijke reinheid en toewijding leiden, zullen wij, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid, vers 4. Merk op:
     1. Christus is het leven van den gelovige.

Ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij, Galaten 2:20. Hij is het begin en het doel van het Christelijke leven. Hij leeft in ons door Zijn Geest, en wij leven voor Hem in al wat wij doen. Het leven is mij Christus, Filippenzen 1:21.

* + 1. Christus zal geopenbaard worden. Hij is nu verborgen en de hemelen moesten Hem ontvangen, maar Hij zal geopenbaard worden in al de heerlijkheid van de betere wereld, met al Zijn heilige engelen, en in Zijn eigen heerlijkheid en die Zijns Vaders, Markus 8:38, Lukas 9:26.
    2. Wij zullen dan met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het zal Zijne heerlijkheid zijn Zijne verlosten bij zich te hebben, Hij zal komen om verheerlijkt te worden in Zijne heiligen, 2 Thessalonicenzen 1:20. En het zal hun heerlijkheid zijn om met Hem te komen en voor altijd met Hem te zijn. Bij de tweede komst van Christus zal er een algemene vergadering van al de heiligen zijn, en zij, wier leven nu is verborgen met Christus, zullen dan met Hem geopenbaard worden in de heerlijkheid die Hij zelf heeft, Johannes 17:24. Zullen wij uitzien naar die gelukzaligheid, en toch niet onze liefde geven aan die wereld en dat leven, die daar boven zijn? Wat is hier, dat ons gelukkig maken kan? Wat is daar, dat niet onze harten tot zich trekken kan? Ons hoofd is daar, ons tehuis is daar, onze schat is daar, en wij hopen eeuwig daar te zijn.

Colossenzen 3:5-7

De apostel wekt de Colossenzen op tot doding van de zonden, de grote hinderpalen voor hen, die de dingen zoeken welke boven zijn. Nu het onze plicht is onze liefde aan den hemel te geven, is het onze plicht onze leden te doden, die op de aarde zijn, en die ons uit den aard der zaak naar de aarde neigen. Doodt die, dat is: onderwerpt uw boze gewoonten, die u uit uw heidensen toestand bijbleven. Doodt die, onderdrukt ze, zoals gij zaden van vergif doet, die alles om hen heen zouden verwoesten, of zoals gij een vijand doet, die u bestrijdt en wondt. Uwe leden, die op de aarde zijn, hetzij de leden van ons lichaam, die ons aardse deel zijn, en die als een borduursel gewrocht werden in de nederste delen der aarde, Psalm 139:15, hetzij de verderfelijke aandoeningen der ziel, welke

ons tot aardse dingen leiden, de leden van het lichaam des doods, Romeinen 7:24. Hij onderscheidt:

1. De lusten des vlezes, voor welke zij vroeger zo toegankelijk waren: Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, de verschillende werkingen van vleselijke lusten en onreinheid, welke zij aankweekten in hun vroegeren levensstaat, en welke zo het tegendeel zijn van Christelijk leven en hemelse hoop.
2. De liefde voor de wereld. En de gierigheid, welke is afgodendienst, dat is een onevenredige liefde voor tijdelijke goederen en uitwendige vermaken, welke voortspruit uit te hoge waardering, drijft tot te hittiger najagen, hindert in het behoorlijk gebruik en genot, en angstige vrees en onmatige zorg tegen het verliezen wekt. Merk op: Gierigheid is geestelijke afgoderij, zij is het geven van liefde en eerbied aan werelds goed, die alleen Gode toekomen, zij heeft een grotere mate van kwaad en verwekt God meer tot toorn, dan men gewoonlijk denkt. En het is zeer merkwaardig, dat onder al de zonden, waarvan de Schrift meldt dat heiligen in gevallen zijn (en er is bijna geen zonde of er wordt van meegedeeld dat deze of gene heilige haar beging) geen enkel geval wordt genoemd van een heilige die gierigaard was. Hij gaat voort met aan te tonen hoe noodzakelijk het is de zonden te doden, vers 6, 7.
   1. Omdat, indien wij de zonden niet doden, zij het ons zullen doen. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, vers 6. Ziehier wat wij allen van nature in meerdere of mindere mate zijn, wij zijn kinderen der ongehoorzaamheid, niet slechts ongehoorzame kinderen, maar onder de macht der zonde en van nature geneigd tot alle kwaad.

De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan, de leugensprekers dolen van moeders buik aan, Psalm 58:4. En daar we kinderen der ongehoorzaamheid zijn, zijn we ook kinderen des toorns, Efeziërs 2:3. De toorn Gods komt over alle kinderen der ongehoorzaamheid. Zij, die niet aan de geboden der wet gehoorzamen, brengen haar straffen over zich. De zonden, die hij opnoemt, waren hun zonden in hun toestand van heidendom en afgodsdienst, en toen waren zij bepaaldelijk kinderen der ongehoorzaamheid, en deze zonden brachten Gods oordeel en toorn over hen.

* 1. Wij moeten deze zonden doden omdat zij in ons geleefd hebben. In dewelke gij ook eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelve leefde, vers 7. De overweging, dat wij vroeger in de zonden geleefd hebben, is een goede reden om die voortaan te verzaken. Wij hebben kromme wegen bewandeld, laat ons daarom dat niet verder doen. Heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen, Job 34:32. De vorige tijd van ons leven moet voldoende geweest zijn om den wil der heidenen te werken, toen wij in de onreinheid wandelden, 1 Pet. 4:3. Toen gij onder hen leefde, lezen

sommigen, namelijk onder hen die zulke dingen doen, toen wandelde gij ook in zulke boze praktijken. Het is een harde zaak te leven onder hen, die de werken der duisternis verrichten en gemeenschap met hen te hebben, het is wandelen in den modder zonder grond te voelen. Laat ons den boosdoeners uit den weg blijven!

Colossenzen 3:8-11

Evenals wij geroepen zijn onbehoorlijke hartstochten te doden, evenzo moeten wij de fijnere zonden afleggen. Maar nu legt ook gij dit alles af: gramschap, toornigheid, kwaadheid, vers 8, want die zijn het tegenovergestelde van hetgeen het Evangelie bedoelt, evenals de grovere zonden. En ofschoon zij meer geestelijke boosheid zijn, hebben ze niet minder kwaad in zich. De godsdienst van het Evangelie veroorzaakt een verandering van de hogere, zowel als van de lagere vermogens der ziel en ondersteunt het gezag van rede en geweten over lusten en hartstochten. Gramschap en toornigheid zijn slecht, maar kwaadheid is erger, want die schiet dieper wortel, zij is toornigheid, die zich vastgezet en geworteld heeft. En gelijk de verkeerde beginselen uit het hart weggedaan moeten worden, zo moet ook de tong gezuiverd van hetgeen zij voortbrengen: lastering, hier bedoeld niet zozeer als lasteren van God dan van de mensen, slechte geruchten over hen voortbrengen en hun goeden naam door boze listen benadelen, vuil spreken uit uw mond, dat is: alle zedeloze en lage gesprekken, welke voortkomen uit een bezoedelde ziel in den spreker en met dezelfde onreinheid de hoorders besmetten, en liegen.

Liegt niet tegen elkaar, want dat is het tegenovergestelde van de wet der waarheid zowel als van de wet der liefde, het is tegelijk onrechtvaardig en onvriendelijk, en heeft als natuurlijk gevolg de vernietiging van alle geloof en vriendschap onder de mensen. Het liegen maakt ons aan den duivel gelijk, want hij is de vader der leugen, en het is een voornaam deel van het beeld des duivels in onze ziel. En daarom worden wij tegen deze zonde gewaarschuwd met de algemene reden: dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijne werken, en aangedaan hebt den nieuwen mens, vers 9, 10. De overweging, dat wij door onze belijdenis de zonde afgelegd en de zaak van Christus aangenomen hebben, dat wij alle zonden vaarwel gezegd en ons aan Christus verbonden hebben, moet ons tegen de zonde van het liegen versterken. Zij, die den ouden mens uitgedaan hebben, deden daardoor ook zijne werken uit, en die den nieuwen mens aandoen, moeten daarmee ook diens werken aandoen, niet alleen goede beginselen aannemen, maar daar ook uit handelen in een goeden wandel. Van den nieuwen mens wordt gezegd, dat hij vernieuwd wordt tot kennis, omdat een onwetende ziel geen goede ziel kan zijn. Zonder kennis kan het hart niet goed zijn, Spreuken 19:2. De genade van God werkt op den wil en de genegenheden door vernieuwing van het verstand. Licht is het eerste in de nieuwe schepping evenals in de eerste schepping. Naar het evenbeeld desgenen, die hem geschapen heeft. Het was de eer des mensen in den staat der onschuld, dat hij geschapen was naar het beeld Gods, maar dat beeld werd verwoest en verloren door de zonde, en wordt nu vernieuwd door heiligende genade, zodat een vernieuwde mens is gelijk Adam ten dage van zijn schepping. In dit voorrecht en deze roeping van heiligmaking is niet Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije, vers 11. Er is geen onderscheid, ontstaande uit verschillende landstreek, verschillende omstandigheden of voorwaarden des levens, het is zowel voor den een als voor den ander plicht heilig te zijn, en zowel de een als de ander ontvangt het voorrecht van Gods genade om het te zijn. Christus kwam om alle muren des afscheidsels af te breken. opdat allen voor God op dezelfde hoogte zouden staan, in voorrechten zo goed als in roeping. En dat omdat Christus is alles in allen. Christus is des Christens alles, zijn enige Heer en Zaligmaker, en al zijn hoop en geluk. En voor allen die geheiligd zijn, den een zowel als den ander, wat zij ook overigens zijn mogen, is Hij alles in allen, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, alles in alle dingen.

Colossenzen 3:12-17

De apostel gaat voort met vermanen tot liefde en medelijden: Doet aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, vers 12. Wij moeten niet alleen gramschap en toornigheid afleggen, vers 8, maar wij moeten medelijden en vriendelijkheid aandoen, niet alleen het kwade laten, maar ook leren het goede doen, niet alleen anderen geen leed berokkenen, maar allen zoveel mogelijk weldoen.

* + 1. Het argument, waarmee hij hierop aandringt, is zeer uitlokkend. Doet aan, als uitverkorenen Gods, heilig en beminden. Merk op:
       1. Zij, die heilig zijn, zijn uitverkorenen Gods, en zij, die uitverkorenen Gods en heiligen zijn, zijn beminden, beminden van God, en zij behoren het te zijn van alle mensen.
       2. Zij, die uitverkorenen Gods, heiligen en beminden zijn, behoren zich in alle dingen als de zodanige te gedragen, en dus niet het in hun heiligheid gestelde vertrouwen of den troost van het bemind-zijn te verliezen. Hun, die voor God heilig zijn, betaamt het jegens de mensen nederig en liefhebbend te zijn. Merk nu op wat wij in het bijzonder moeten aandoen.
          1. Medelijden met ellendigen. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid, het tederste medelijden. Zij, die aan barmhartigheid zoveel te danken hebben, moeten barmhartig zijn jegens allen, die daaraan behoefte hebben. Weest barmhartig, gelijk uw Vader in de hemelen barmhartig is, Lukas 6:36.
          2. Goedertierenheid jegens onze vrienden en hen die ons liefhebben. Een vriendelijk gedrag betaamt Gods uitverkorenen, want het doel van het Evangelie is niet alleen de zielen der mensen te verzachten, maar ook de vriendschap tussen de mensen zowel als de verzoening met God te herstellen.
          3. Ootmoedigheid, in onderwerping aan hen, die boven ons zijn, en gemeenzaamheid met lager- geplaatsten. Er moet niet alleen een ootmoedige geest, maar ook een ootmoedig gedrag zijn. Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, Mattheus 11:29.
          4. Zachtmoedigheid, jegens hen die ons getergd hebben of in enig opzicht onrechtvaardig jegens ons zijn. Wij moeten, wanneer wij verontwaardigd zijn of ons verwaarloosd achten, niet daardoor ons laten meeslepen, maar voorzichtig onzen toorn breidelen en dien van anderen verdragen.
          5. Lankmoedigheid, jegens hen die voortgaan ons te tergen. De liefde verdraagt alle dingen en is lankmoedig. Velen kunnen een korte terging goed doorstaan, die het met moeite dragen wanneer het langer aanhoudt. Maar wij moeten geduldig dragen zowel de onrechtvaardigheden der mensen als de kastijdingen der Voorzienigheid. God is lankmoedig over ons, terwijl wij Hem gedurig tot toorn verwekken, dus moeten wij lankmoedig zijn jegens anderen.
          6. Wederkerige verdraagzaamheid, met het oog op de gebreken en tekortkomingen, waaraan wij allen schuldig staan: Verdragende elkaar. Ieder onzer heeft iets, waar anderen geduld mee moeten hebben, en dit is een goede reden, waarom wij in anderen verdragen moeten hetgeen ons

onaangenaam is. Wij hebben behoefte aan dezelfde welwillendheid van anderen, die wij gehouden zijn hun te betonen.

* + - * 1. Bereidheid om ondergaan onrecht te vergeven. Vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Terwijl wij in deze wereld zijn, waar zoveel bederf is in onze harten, zoveel aanleiding tot verschil en twist, waar strijd zo dikwijls voorkomt, zelfs onder Gods uitverkorenen, die heiligen en beminden zijn, zodat er zelfs tussen Paulus en Barnabas een verbittering ontstond, waardoor zij van elkaar gescheiden werden, Handelingen 15:39, daar is het onze plicht elkaar vergeving te schenken, niet enigen wrok over te houden, maar de belediging voorbij te gaan. En de reden daarvoor is: gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. De overweging dat Christus ons zo vele beledigingen vergeven heeft, is een goede reden voor ons om anderen te vergeven. Het is een bewijs van de goddelijkheid van Christus, dat Hij de macht heeft op aarde de zonden te vergeven, en het is een deel van Zijn voorbeeld, dat wij volgen moeten, willen wij zelf vergeving erlangen.

Vergeef ons onze misdaden gelijk ook wij vergeven dien, die tegen ons overtreden hebben, Mattheus 6:12.

* + 1. Naar aanleiding van dit alles worden wij tot verschillende dingen vermaand:
       1. Tot het aandoen van de liefde: Boven dit alles, epi paasi de toetois, over dit alles heen, vers 14. Laat de liefde uw bovenkleding zijn: de livrei, het teken van uw waardigheid en onderscheiding. Of: Laat dit het voornaamste zijn, als de samenvatting van de gehele tweede tafel der wet. Voeg bij uw geloof deugd.... en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen, 2 Petrus 1:5-7. Hij legt het geloof ten grondslag en de liefde tot hoeksteen. Welke is de band der volmaaktheid, het middelpunt en het cement van alle samenleving. De Christelijke eenheid bestaat uit eensgezindheid en wederzijdse liefde.
       2. Om ons te onderwerpen aan de regering van den vrede Gods. En de vrede Gods heerse in uwe harten, vers 15, dat is, dat God met u op voet van vrede is en het vertroostend gevoel van Zijn vrede en gunst, of een neiging tot vrede onder elkaar, een vredelievende geest, die vrede houdt en vrede maakt. Dat wordt genoemd de vrede Gods, omdat Hij hem werkt in al de zijnen. Het koninkrijk Gods is gerechtigheid en vrede, Romeinen 14:17. Laat dien vrede uw harten beheersen, besturen, er over gebieden, als scheidsrechter alle verschillen tussen u beslissen. Tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam. Wij zijn geroepen tot dezen vrede, met God als ons voorrecht en met elkaar als onzen plicht. In een lichaam verenigd zijnde, worden wij geroepen tot vrede onder elkaar, gelijk de leden van ons natuurlijk lichaam, want wij zijn het lichaam van Christus en leden in het bijzonder, 1 Corinthiërs 12:27. Om deze vredelievende gezindheid te bewaren, moeten wij dankbaar zijn. Het werk der dankzegging aan God is zulk een zoet en aangenaam werk, dat het ons zacht en aangenaam voor de mensen maakt. In plaats van elkaar te benijden ter oorzake van enige bijzondere gunst of uitnemendheid, moeten wij dankbaar zijn voor Zijne barmhartigheden, die ons allen gemeen zijn.
       3. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, vers 10. Het Evangelie is het woord van Christus, dat tot ons gekomen is, maar dat is niet genoeg: het moet in ons wonen, of huishouden, enoikeito, niet als een dienstbare in een gezin, onder bestuur van anderen, maar als een meester, die het recht heeft

allen in huis te regeren. Wij moeten onze voorschriften en bevelen van dat woord ontvangen, evenals ons aandeel aan voeding en kracht, genade en vertroosting, alles op zijn tijd, als van den heer des huizes. Het moet in ons wonen, dat is: altijd voorhanden zijn, bij alle gelegenheden, om den rechten invloed op ons uit te oefenen. Wij moeten er mee gemeenzaam zijn en het door en door kennen. Het moet rijkelijk in ons wonen, niet alleen in onze harten zijn, maar er een goed tehuis hebben. Velen hebben het woord van Christus in hun harten wonende, maar het vindt er slechts een armoedig tehuis en het heeft geen machtigen invloed op hen. De ziel gaat het voorspoedig wanneer het woord Gods rijkelijk in haar woont, wanneer zij er overvloed van heeft en vol is van de Schrift en van de genade van Christus. En dat in alle wijsheid. De dienst van de wijsheid is, hetgeen wij kennen toe te passen op ons zelven. Het woord van Christus moet in ons wonen, niet om er allerlei bespiegelingen over te houden en om ons geleerden te maken, maar in alle wijsheid, om ons goede Christenen te maken en ons instaat te stellen in alle opzichten ons te gedragen als kinderen der Wijsheid.

* + - 1. Elkaar leren en vermanen. Dat kan zeer veel bijdragen tot ons toenemen in de genade, want wij wekken ons zelven op door anderen te verlevendigen, en vermeerderen onze kennis door haar aan anderen tot hun stichting mede te delen. Wij moeten elkaar vermanen met psalmen en geestelijke liederen. Psalmen zingen is een van de voorschriften des Evangelies, psalmois kai humnois kai ooidais, de psalmen David’s en andere geestelijke liederen en lofzangen, aan de Schrift ontleend, en voor bijzondere omstandigheden geschikt, -in plaats van de vuile en laffe liederen uit hun heidensen toestand. Godsdienstige dichtkunst wordt door deze uitdrukkingen aangewakkerd, zij is zeer nuttig tot stichting. Maar ons psalmen-zingen is niet schoon tenzij wij zingen met aangenaamheid in onze harten, tenzij wij bezield zijn door hetgeen wij zingen en met ware toewijding en liefde er mede instemmen. Het zingen van psalmen is een middel van lering zowel als van dankzegging, en wij moeten niet alleen ons zelven opwekken en aanmoedigen, maar ook elkaar leren en vermanen, wederkerig onze vurigheid van geest tonen en raad geven.
      2. Alles moet gedaan worden in den naam van Christus, vers 17. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den naam van den Heere Jezus, overeenkomstig Zijn bevel en op Zijn gezag, door kracht van Hem verkregen, met een oog op Zijne heerlijkheid, en steunende op Zijne verdiensten voor de aanneming van hetgeen goed is en de vergeving van hetgeen verkeerd is. Dankende God en den Vader door Hem.
         1. Wij moeten voor alles dankzeggen, wat wij ook doen, wij moeten steeds danken, Efeziërs 5:20. Dankt God in alle dingen.
         2. De Heere Jezus moet de Middelaar zijn voor onze dankzeggingen zowel als voor onze gebeden. Wij danken den God en Vader in den naam van den Heere Jezus Christus, Efeziërs 5:20. Hun, die alles doen in den naam van den Heere Jezus Christus, zal nooit reden ontbreken om God den Vader te danken.

Colossenzen 3:18-25

De apostel besluit dit hoofdstuk met vermaningen tot wederzijdse verplichtingen, evenals den brief aan de Efeziërs. De brieven, die het meest vervuld zijn met tentoonspreiding van de heerlijkheid der goddelijke genade en verheerlijking van den Heere Jezus, zijn het uitvoerigst in aanwakkering tot de deugden der wederzijdse betrekkingen. De voorrechten en de verplichtingen van den godsdienst des Evangelies mogen nooit van elkaar gescheiden worden.

1. Hij begint met de plichten van vrouwen en echtgenoten, vers 18. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Onderdanigheid is de plicht der gehuwde vrouwen, hapotassesthe. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt, waarmee in Romeinen 13:1 onze plicht jegens de overheid aangeduid wordt: Alle ziel zij de macht over haar gesteld, onderworpen, en dat wordt betoond door onderdanigheid en eerbied, Efeziërs 5:24, 33. De reden daarvoor is: Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, en Adam was niet verleid, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest, 1 Corinthiërs 11:3, 8, 9. Het is overeenkomstig de orde der natuur en den aard der dingen, zowel als de beschikking en den wil van God. Maar het is onderdanigheid niet aan een ruwen meester of een grilligen dwingeland, die zijn wil doordrijft en geen perken kent, maar aan een echtgenoot, aan haar eigen echtgenoot, die met haar in de innigste betrekking staat, en wie zijn plichten ook strikte naleving opleggen.

Gelijk het betaamt in den Heere. Het is in overeenstemming met de betrekking, èn het is de plicht waartoe zij geroepen is, èn een bewijs van haar gehoorzaamheid aan de instellingen van Christus. Maar aan de andere zijde: Gij mannen, hebt uwe vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar, vers 19. Zij moeten hun vrouwen liefhebben met tedere en getrouwe toegenegenheid, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad, en als hun eigen lichamen, ja als zich zelven, Efeziërs 5:25, 28, 33, met de liefde verschuldigd aan de naaste betrekking en de grootste zegen des levens. En zij mogen tegen haar niet verbitterd worden, haar niet onvriendelijk behandelen met harde taal of strenge bejegening, maar vriendelijk en voorkomend voor haar zijn in alle dingen, want de vrouw is gemaakt om den man, nochtans is de man niet zonder de vrouw, en de man is door de vrouw, 1 Corinthiërs 11:9, 11, 12.

1. De plichten van kinderen en ouders. Gij kinderen, zijt uwen ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehaaglijk, vers 20. Zij moeten gewillig zijn om al hun rechtmatige bevelen te volbrengen, en zich steeds ter hunner beschikking stellen, want hun ouders hebben een natuurlijk recht op hen en zijn beter instaat hen te regeren dan zij zelven. De apostel, Efeziërs 6:2, verlangt dan ze hun ouders zowel eren als gehoorzamen zullen, zij moeten hen achten en eervol over hen denken, want de gehoorzaamheid hunner handelingen moet wortelen in de eerbiediging hunner zielen. Want dit is den Heere welbehaaglijk, Hem aangenaam, ook is het het eerste gebod met ene belofte, Efeziërs 6:2, met een uitdrukkelijke belofte: Opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. Gehoorzame kinderen hebben meer dan anderen kans op voorspoed in de wereld en een lang leven. En de ouders moeten teder zijn, gelijk de kinderen gehoorzaam. Gij vaders, tergt uwe kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden, vers 21. Oefent uw gezag over hen niet uit met ruwheid en gestrengheid, maar met vriendelijkheid en zachtheid, opdat gij hun hartstochten niet prikkelt en hen ontmoedigt in hun plicht, of door de teugels te strak te houden hen eindelijk des te onstuimiger doet losspringen. Het slechte gedrag en voorbeeld van onvoorzichtige ouders zijn dikwijls een grote hindernis voor de kinderen en een struikelblok op hun weg, Efeziërs 6:4. Door de tederheid der

ouders, gepaard aan het plichtbesef der kinderen, voorziet God in den gewonen weg Zijne gemeente van een zaad, dat Hem dient van geslacht tot geslacht.

1. Dienstbaren en heren. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uwen heren naar het vlees, vers 22. Dienstknechten moeten de plichten vervullen van de betrekking waarin zij staan, en aan de bevelen hunner meesters gehoorzamen in alles, wat bestaanbaar is met hun plicht jegens God, hun Meester in den hemel. Niet met ogendiensten als mensenbehagers, niet alleen wanneer het oog huns meesters op hen gevestigd is, maar ook wanneer zij buiten zijn gezicht zijn. Zij moeten beide eerlijk en vlijtig zijn. Maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God, zonder zelfzuchtige bedoelingen, of veinzerij of bedrog, maar als mensen die God vrezen. De vreze Gods, het hart regerende, zal de mensen in elke betrekking goed maken. Dienstknechten, die God vrezen, zullen eerlijk en vlijtig zijn ook buiten het oog hunner meesters, omdat zij weten dat God hen ziet. Want ik dacht: alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, Genesis 20:10. Maar ik heb alzo niet gedaan, om der vreze Gods wil, Nehemia 5:15. En alles wat gij doet, doet dat van harte, vers 23, met ijver en niet lui en slof, of: doet dat gewillig en niet ontevreden omdat God u in die betrekking geplaatst heeft. Als den Heere en niet den mensen. Het werk van den dienstknecht wordt er door geheiligd als het voor den Heere verricht wordt, met het oog op Zijne verheerlijking en in gehoorzaamheid aan Zijn bevel, en niet alleen voor de mensen en alleen om hunnentwil. Wij vervullen in werkelijkheid onzen plicht jegens God zo wij getrouw zijn in onze plichten jegens de mensen. En ter aanmoediging van de dienstknechten, mogen zij weten dat een getrouwe dienstknecht niet verder van den hemel is omdat hij dienstbaar is.

Wetende dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient den Heere Christus, vers 24. Door uw meesters te dienen overeenkomstig het bevel van Christus, dient gij Christus, en Hij zal u belonen, gij zult ten laatste een heerlijke beloning ontvangen. Ofschoon gij nu dienstknechten zijt, verkrijgt gij eenmaal de erfenis van zonen.

Maar, aan de andere zijde: die onrecht doet zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft, vers 25. Er is een rechtvaardig God, die dienstknechten, welke hun heren onrecht doen, dat zal toerekenen, ofschoon zij het voor hunner meesters ogen weten te verbergen. En Hij zal even zeker de onrechtvaardigen straffen als de getrouwen belonen, zowel meesters als dienstknechten. Er is geen aanneming des persoons. De rechtvaardige Rechter der aarde zal onpartijdig zijn en met gelijke hand meesters en dienstknechten behandelen, en geen acht slaan op ‘s mensen uitwendigen toestand des levens. Allen zullen voor Zijn rechterstoel gelijk staan. Waarschijnlijk heeft de apostel in al deze gevallen van verschillende verplichtingen bepaald het oog op het geval in 1 Corinthiërs 7 behandeld, en wel op betrekkingen tussen mensen van verschillenden godsdienst, bijvoorbeeld een Christen en een heiden, een Joodse bekeerde en een onbesneden heiden, waar reden zou bestaan voor twijfel of men gehouden was tot het vervullen van alle plichten jegens dezulken. En indien het van kracht blijft in zulke gevallen, des te meer heeft het betekenis voor Christenen onderling, die beiden van dezelfde belijdenis zijn. Hoe gelukkig zou het Evangelie de wereld maken, indien het overal den boventoon had, en hoe krachtigen invloed zou het oefenen op alle dingen en op elke levenstoestand.

HOOFDSTUK 4

1. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.
2. Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;
3. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben;
4. Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.
5. Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.
6. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.
7. Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den Heere;
8. Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste;
9. Met Onesimus, den getrouwen en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is.
10. U groet Aristarchus, mijn medegevangene; en Markus, de neef van Barnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem;
11. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn; deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn.
12. U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God.
13. Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.
14. U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.
15. Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is.
16. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea geschreven is.
17. En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult.
18. De groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijner banden. De genade zij met u.
19. Hij gaat voort met de beschrijving van de plichten der meesters, in aansluiting aan het vorige hoofdstuk, vers 1.
20. Hij wekt op tot gebed, vers 2-4, en een voorzichtig en bescheiden gedrag jegens hen, met welken wij omgaan, vers 5, 6.

III. Hij besluit den brief met de vermelding van verscheidene zijner vrienden, wie hij eervol getuigenis geeft, vers 7-18.

Colossenzen 4:1

De apostel komt tot de verplichting van de heren jegens hun dienstknechten, hetgeen als vervolg van het vorige hoofdstuk daarbij behoort. Merk hier op:

* 1. Dat rechtvaardigheid van hen geëist wordt. Doet uwen dienstknechten recht en gelijk, niet alleen gestrenge rechtvaardigheid, maar gelijkheid en vriendelijkheid. Houdt uw beloften aan hen, leeft uw overeenkomsten na, verkort hen niet in hetgeen hun billijk toekomt, verkort den loon uwer arbeiders niet, Job 5:4. Eist niet meer dan zij instaat zijn te verrichten, legt hun geen onevenredige lasten op, die boven hun krachten gaan. Voorziet hen van hetgeen zij aan voedsel en vrijheid nodig hebben, en staat hun zulke vrijheden toe als hen te geschikter en bekwamer voor den dienst zullen maken. En doet dat ook tegenover hen die van den laagsten rang, van een ander volk of van een anderen godsdienst zijn.
  2. Een goede reden daarvoor is: Wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. Gij, die meesters van anderen zijt, hebt zelf een Meester en zijt dienaren van een anderen Heere. Gij zijt niet uw eigen heer, maar aan een ander rekenschap schuldig. Behandelt uw dienstknechten zoals gij door God behandeld wenst te worden en als dezulken, die geloven dat zij zich eens zullen moeten verantwoorden. Gij zijt beiden dienstknechten van dezelfden Heere in de verschillende betrekkingen, waarin gij staat, en gelijkelijk ten slotte aan Hem rekenschap schuldig. Wetende dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat gene aanneming des persoons bij Hem is, Efeziërs 6:9.

Colossenzen 4:2-4

Indien dit moet beschouwd worden als behorende bij het vorige vers, dan valt hier op te merken, dat het een deel der verplichting van de meesters tegenover hun dienstknechten is, met hen te bidden, dagelijks met hen te bidden, aan te houden in het gebed. Zij moeten niet alleen rechtvaardig en vriendelijk jegens hen zijn, maar ook Christelijk en godsdienstig met hen handelen, bezorgd zijn voor het welzijn hunner zielen zowel als hunner lichamen. Een deel van uw roeping en binnen het bereik van uw macht is het, belang te stellen in Gods zegeningen over hen, evengoed als in het nut dat gij van hen trekt. En het is ons aller plicht: sterk aan te houden in het gebed. Neemt uw geregelde tijden van gebed, zonder door iets anders daarvan afgeleid te worden, houdt uw harten dicht bij dezen plicht, zonder verslapping of dodigheid, en wel tot het einde. Waakt in hetzelve. De Christenen moeten alle gelegenheden tot gebed aangrijpen, en de beste tijden er voor kiezen, die het minste gevaar lopen van door andere dingen gestoord te worden, en hun ziel gereed en in de rechte stemming voor dezen plicht houden. Met dankzegging, met plechtige erkenning van de ontvangen weldaden. Dankzegging moet deel uitmaken van elk gebed. Biddende ook meteen voor ons, vers 8. De mensen moeten in het bijzonder voor de dienaren bidden, en hen altijd voor den troon der genade op het hart dragen. Hij zegt als ‘t ware: Vergeet ons nooit als gij voor uzelf bidt, Efeziërs 6:10, 1 Thessalonicenzen 5:25, Hebreeën 13:18. Dat God ons de deur des woords opene. Dat Hij mij gelegenheid geve om het Evangelie te verkondigen (zoals hij 1 Corinthiërs 16:9 zegt: Want mij is een grote en krachtige deur geopend). Of: dat Hij mij bekwaamheid en moed geve en vervulle met vrijmoedigheid en getrouwheid (zoals Efeziërs 6:19): Opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken. Of hij bedoelt de prediking des Evangelies in de heidenwereld, welke hij noemt de verborgenheid van eeuwen, Colossenzen 1:26, en de verborgenheid van Christus, Efeziërs 3:4. Daarvoor was hij nu in banden. Hij was een gevangene te Rome door den heftigen tegenstand van de kwaadaardige Joden. Hij wenste dat zij voor hem zouden bidden, opdat hij niet ontmoedigd mocht worden in zijn werk, of daarvan afgekeerd door zijn lijden.

Opdat ik dezelve moge openbaren gelijk ik moet spreken, vers 4. Dat ik deze verborgenheid moge bekendmaken aan hen, die haar nog niet gehoord hebben en haar duidelijk voor hen maken zoals ik behoor te doen. Hij had hun in bijzonderheden meegedeeld wat hij voor hen bad. Thans vraagt hij bepaaldelijk wat hij begeert, dat zij voor hem bidden zullen. Paulus kon zo goed spreken als ieder ander, maar toch verzocht hij hun voorbede, opdat hem mocht gegeven worden te spreken. De beste en uitnemendste Christenen hebben behoefte aan de gebeden der mindere Christenen en zijn er niet boven verheven daar om te vragen. De beste sprekers behoeven gebed, dat God het woord hen geven moge, opdat zij spreken mogen gelijk het behoort.

Colossenzen 4:5-6

De apostel vermaant hen verder tot een voorzichtig en betamelijk gedrag jegens allen, met welke zij omgingen, jegens de heidenen en jegens de niet-leden van de Christelijke gemeente. Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, vers 5. Weest voorzichtig in al uw omgang met hen, dat zij u geen schade doen en gij een hunner gewoonten navolgt, want kwade samensprekingen bederven goede zeden, en dat gij hun geen schade doet, of hun gelegenheid geeft om hun tegenzin tegen uw godsdienst te doen blijken en te versterken. Doet hun zoveel goeds als gij kunt, en beveelt hun uw godsdienst aan door de geschiktste middelen en op de beste tijden. Den tijd uitkopende, dat is: elke goede gelegenheid aangrijpende om hun goed te doen en het beste gebruik van den tijd makende in dezen plicht, aangezien naarstigheid in het uitkopen van den tijd anderen een goeden dunk van onzen godsdienst geeft. Of: wandelende voorzichtig en zonder aanstoot, om hun geen voordeel op u te geven en u niet bloot te stellen aan hun kwaadaardigheid en onwil, Efeziërs 5:15, 16: Wandelt voorzichtiglijk, den tijd uitkopende, omdat de dagen boos zijn, dat is, gevaarlijk, of vol moeite en lijden, En jegens anderen, hen die binnen zowel als hen die buiten zijn: Zij uw woord te allen tijde in aangenaamheid, vers 6. Laat al uw gesprekken zijn zoals Christenen betaamt, in overeenstemming met uw belijdenis, kalm, bescheiden, gepast. Ofschoon uw woord niet altijd aangenaam zal zijn, het moet in aangenaamheid wezen, en ofschoon het onderwerp van uw gesprek zeer alledaags kan zijn, het moet het stempel van godsvrucht dragen en altijd Christelijk zijn, met zout besprengd. Genade is het zout, dat onze gesprekken geschikt en smakelijk maakt, en ze voor verderf bewaart.

Opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Voor ieder is slechts een bepaald antwoord geschikt, Spreuken 26 : 4, 5.. Er is een grote mate van wijsheid en genade nodig om ieder het voor hem geschikte antwoord te geven, vooral wanneer het gaat over antwoorden op de vragen en tegenwerpingen van de bestrijders van onzen godsdienst, in het rekenschap geven van ons geloof en aantonen van de onredelijkheid van hun bestrijdingen, tot het meeste voordeel van onze belijdenis en het minste gevaar voor ons zelven. Zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die rekenschap van u afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze, 1 Petrus 3:15.

Colossenzen 4:7-18

In het slot van dezen brief bewijst de apostel aan verscheidenen van zijne vrienden de eer van hun namen op den voorgrond te plaatsen, met betuiging van zijne achting, die besproken zal worden overal, waar het Evangelie komt tot aan het einde der wereld.

* + 1. Betreffende Tychicus, vers 7. Door dezen werd de brief gezonden, en de apostel geeft hun geen verslag van zijn toenmaligen toestand, omdat Tychicus dat mondeling veel beter en uitvoeriger doen zou. Hij wist dat zij verheugd zouden zijn te vernemen hoe het hem ging. De gemeenten kunnen niet anders dan verlangen te vernemen hoe de toestand van goede dienaren is. Hij geeft hem deze getuigenis: de geliefde broeder en getrouwe dienaar. Paulus, ofschoon een groot apostel, erkent een goed dienaar als broeder en als geliefden broeder. Getrouwheid maakt iemand waarlijk beminnelijk en onze liefde en achting waardig. En mededienstknecht in den Heere. Dienaren zijn dienstknechten van den Heere en mededienstknechten van elkaar. Zij hebben een Heere, ofschoon ze verschillende werkkring en bekwaamheid tot den dienst hebben. Het draagt veel bij tot de schoonheid en kracht van de Evangeliebediening, wanneer dienaren elkaar op deze wijze liefhebben en aanbevelen, en op alle gepaste wijzen elkanders goeden naam ondersteunen en bevorderen. Paulus zendt hem niet enkel opdat hij hun van zijn zaken mededeling zou doen, maar om ook door hem van de hun te vernemen. Dewelke ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uwe zaken wete en uwe harten vertrooste, vers 8. Hij was even verlangend om van hen te horen als zij het omtrent hem konden zijn, en hield zich verplicht evenveel met hen mede te gevoelen als hij het van hen voor zich verlangde. Het is een grote troost, in het lijden en de moeilijkheden van dit leven de wederkerige belangstelling van mede-Christenen te kunnen genieten.
    2. Betreffende Onesimus, vers 9. Met Onesimus, den geliefden en getrouwen broeder, dewelke uit de uwen is. Hij werd met Tychicus van Rome teruggezonden. Dezen had Paulus in zijne banden geteeld, Filemon 10. Hij was slaaf van Filemon, een lid, misschien dienaar van hun gemeente. Hij was bekeerd te Rome, werwaarts hij uit zijns meesters dienst gevlucht was, en werd nu teruggezonden, waarschijnlijk met den brief aan Filemon, om hem opnieuw bij zijn meester aan te bevelen. Ofschoon hij een arme slaaf was en een slecht man geweest was, noemt Paulus hem nu na zijn bekering een geliefden en getrouwen broeder. De laagste levensstand en de grootste ondeugden van vroeger leven maken geen verschil in de geestelijke betrekkingen tussen ware Christenen, zij hebben deel aan dezelfde voorrechten en aanspraak op dezelfde achting. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus is over allen, die geloven, want er is geen onderscheid, Romeinen 3:22. Daarin is geen Jood of Griek, dienstknecht of vrije, want gij zijt allen een in Christus Jezus, Galaten 3:28. Wellicht was het enigen tijd na zijne bekering, nu hij teruggezonden was, en was hij nu in dienst der gemeente getreden, omdat Paulus hem broeder noemt.
    3. Aristarchus, mijn medegevangene. Zij, die samengaan in dienst en lijden, moeten daardoor met elkaar in heilige liefde verbonden worden. Paulus had bijzondere genegenheid voor mededienaren en medegevangenen.
    4. Markus, de neef van Barnabas. Men onderstelt dat deze dezelfde is, die het Evangelie schreef, dat zijn naam draagt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. Paulus had een twist gehad met Barnabas over dezen Markus, wiens neef hij was, en achtte billijk dat men dien niet zou medenemen, die van Pamfylië af van hen was afgeweken en met hen niet gegaan was tot het werk, Handelingen 15:38.

Hij wilde Markus niet met zich nemen, maar verkoos Silas, omdat Markus hen verlaten had. Doch nu is Paulus niet alleen met hem verzoend, maar beveelt hem aan in de achting der gemeenten, en geeft daardoor een groot voorbeeld van ware Christelijke vergevensgezindheid. Indien iemand een fout begaan heeft, moet hem dat niet eindeloos herinnerd worden. Wij moeten vergeten, zo goed als vergeven. Indien iemand door enige misdaad overvallen is, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht in den geest der zachtmoedigheid, Galaten 6:1.

* + 1. Hier is iemand, die genoemd wordt Jezus, dat de Griekse naam is voor het Hebreeuwse Jozua. (Indien Jezus hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een anderen dag Hebreeën 4:8). Gezegd Justus. Wellicht had hij, uit eerbied voor den Zaligmaker, zijn naam veranderd in "Justus". Of anders was Jezus zijn Joodse naam, want hij was uit de besnijdenis, en Justus zijn Romeinse of Latijnse naam. Deze alleen zijn mijne medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij ene vertroosting geweest zijn, vers 11. Merk op hoeveel troost Paulus putte uit de gemeenschap met heiligen en dienaren. De ene is zijn mededienaar, de ander zijn medegevangene, en allen zijn zijne medearbeiders, die hun eigen zaligheid uitwerkten en trachtten de zaligheid van anderen te bevorderen. Goede dienaren hebben rijken troost van hen, die hun medearbeiders zijn in het koninkrijk Gods. Hun vriendschap en omgang zijn hun een grote verkwikking onder het lijden en de moeilijkheden van hun weg.
    2. Epafras, vers 12, dezelfde die ook Epafroditus genoemd wordt. Hij is uit de uwen, lid van uw gemeente, hij groet u, zendt u zijn beste wensen en zegenbeden. Te allen tijde strijdende voor u in de gebeden. Epafras had van Paulus geleerd veel voor zijn vrienden te bidden. Merk op:

1. Op welke wijze hij voor hen bad. Hij streed in het gebed, hij streed ernstig en te allen tijde. Zij, die hun gebeden verhoord willen zien, moeten er in strijden, het moet hun ernst zijn met het gebed, niet alleen voor zich zelven, maar ook voor anderen. Het is het waarlijk vurig gebed, dat verhoord wordt en veel vermag, Jakobus 5:16. Elia bad ernstig en krachtig en het regende niet, vers 17.
2. Het onderwerp van dat gebed: Opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God. Volmaakt en volkomen te staan in al den wil van God, dat is het wat wij ernstig in het gebed moeten begeren voor ons zelven en voor anderen. Wij moeten volmaakt staan in den wil van God, in den wil van Zijne voorschriften door een algemene gehoorzaamheid, en in den wil van Zijne voorzienigheid door gewillige onderwerping daaraan. En wij staan daarin volmaakt en volkomen, zo wij er in blijven volharden. De apostel legde van Epafras getuigenis af, dat hij groten ijver voor hen had. Ik geef hem getuigenis, ik kan verzekeren dat hij grote genegenheid voor u ge- voelt, en dat hij voor uw welzijn alles doet, wat hem mogelijk is. En die ijver strekte zich uit voor allen in hun kring: en degenen die in Laodicea zijn en degenen die in Hierápolis zijn. Hij had grote belangstelling voor de Christelijke belangen van de naburige gemeenten evenals voor de hun.
   * 1. Lukas wordt genoemd, de medicijnmeester, de geliefde. Deze is de schrijver van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der apostelen en Paulus’ metgezel. Merk op: Hij was medicijnmeester en evangelist beide. Christus zelf leerde en genas, en was de grote heelmeester en profeet van Zijne gemeente. Hij was de geliefde medicijnmeester, en die boven vele anderen de liefde zijner vrienden genieten mocht. Kennis van de geneeskunde is een nuttige bekwaamheid voor een dienaar en kan dienen om hem van groter nut voor en groter achting bij de Christenen te doen zijn.
     2. Demas. Of dit geschreven is voor of na den tweeden brief aan Timotheus, kan niet met zekerheid gezegd worden. Daarin lezen wij, 2 Timotheus 4:10, Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Sommigen menen dat deze brief later geschreven is, en dan zou hier bewezen worden, dat Demas, ofschoon hij Paulus verliet, toch Christus niet verlaten had, of hij verzaakte hem slechts voor een tijd en keerde terug, terwijl Paulus hem vergaf en hem erkende als een broeder. Maar anderen achten het meer waarschijnlijk, dat deze brief vroeger geschreven is, deze in 62, en die aan Timotheus in 66, en dan is het een bewijs hoe aanzienlijk een man Demas was, ofschoon hij later afviel. Velen hebben een grootse figuur in belijdenis gemaakt, een groten naam onder de Christenen gewonnen, die later schandelijk afgevallen zijn. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, 1 Johannes 2:9.
     3. De broederen in Laodicea worden hier vermeld, als wonende in de buurt van Colosse, en Paulus zendt hun zijn groeten, en verzoekt dat deze brief ook door de gemeente van Laodicea zal gelezen worden, vers 16, dat een afschrift daarheen zal gezonden worden om openbaar in de samenkomst voorgelezen te worden. En sommigen denken, dat Paulus terzelfder tijd een brief naar Laodicea zond en zorgde dat zij dien in afschrift kregen om in hun gemeente voor te lezen. En dat ook gij dien leest, die uit Laodicea is. Zo dat juist is, dan is de laatste verloren geraakt en behoorde niet tot den canon, want niet al de brieven, die de apostelen schreven, zijn bewaard gebleven, evenmin als al de woorden en daden van onzen gezegenden Heere. Er zijn nog veel andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten, Johannes 21:25. Maar sommigen denken dat dit de brief aan de Efeziërs is, die tot ons kwam.
     4. Nymphas wordt genoemd, vers 15, als een der inwoners van Colosse, die een gemeente in zijn huis had, dat is, of een godsdienstig gezin, dat zich dagelijks tot gemeenschappelijke godsdienstoefening verenigde, of een zeker gedeelte van de gemeente had daar zijn plaats van samenkomst, toen het hun nog niet vergund was openlijke bedehuizen te hebben en zij dus, uit vrees voor de vijanden, genoodzaakt waren in particuliere woningen te vergaderen.

De discipelen waren vergaderd met gesloten deuren uit vreze voor de Joden, Johannes 20:19, en de apostel predikte in zijn eigen gehuurde woning, Handelingen 28:23, 30. In het eerstbedoelde vers komt zijn godsvrucht uit, in het laatstgenoemde zijn ijver.

* + 1. Betreffende Archippus, die een van de dienaren te Colosse was. Hun wordt opgedragen hem aan te moedigen in zijn dienstwerk.

Ziet op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult, wees daarin in alle opzichten ijverig en zorgvuldig en volhard er in tot het einde. Zij moesten het voorname doel van hun bediening voor ogen houden, zonder zich zelven of de gemeente te ontroeren met dingen, die daaraan vreemd of ondergeschikt waren. Merk op:

1. De bediening, die wij ontvangen hebben, is een grote eer, want hij is ontvangen van den Heere, en door Zijne aanstelling en Zijn bevel.
2. Zij, die haar ontvangen hebben, moeten haar vervullen en de volle verplichting, welke zij meebracht, nakomen. Zij verwaarlozen hun roeping en zullen ten laatste een zware verantwoording hebben, die het werk des Heeren nalatig verrichten.
3. De gemeente mag haar dienaren tot hun plicht aanmanen en hen er toe opwekken. Zeg tot Archippus: Zie op de bediening, ofschoon zonder twijfel met eerbied en toegenegenheid, en niet met hoogmoed en spijtigheid.
   * 1. Betreffende hem zelven. De groetenis met mijne hand, van Paulus. Gedenkt mijner banden. Hij had een schrijver om de rest van den brief te schrijven, maar deze woorden schreef hij met eigen hand. Gedenkt mijner banden. Hij zegt niet: Gedenkt dat ik een gevangene ben en zendt mij onderstand, maar: Gedenkt dat ik gebonden ben als een apostel der heidenen, en laat dit u versterken in het geloof aan het Evangelie van Christus. Het geeft gewicht aan zijne vermaningen: Zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heere, wandelt waardiglijk uwe roeping, Efeziërs 4:1.

"De genade zij met u. Amen!" De gunst van God, en alle goed, de gezegende vruchten daarvan, zij met u en zij uw deel."