DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

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

Deze tweede brief werd geschreven kort na den eersten, en schijnt te hebben moeten dienen om een misverstand weg te nemen, dat ontstaan was naar aanleiding van sommige uitdrukkingen in den eersten brief, betreffende de wederkomst van Christus, alsof die aanstaande ware. De apostel is in deze brief zeer zorgzaam om enig verkeerd gebruik te voorkomen, dat sommigen hunner mochten maken van deze zijne uitdrukkingen, die gelijkenis hadden met de profetieën van het Oude Testament; en deelt hun mede dat er nog vele daarvan moesten vervuld worden voordat de dag des Heeren kwam, ofschoon hij gesproken had alsof die aanstaande was, omdat hij zeker was komende. Verder schrijft hij een en ander voor hun vertroosting onder het lijden, en enige vermaningen en opwekkingen.

HOOFDSTUK 1

1. Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus:
2. Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3. Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt;
4. Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;
5. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;
6. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;
7. En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;
8. Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
9. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,
10. Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in dien dag. 11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht.

12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.

Na de inleiding, vers 1, 2, begint de apostel den brief met de verklaring van zijn hoge achting voor deze Thessalonicenzen, vers 3, 4. Hij vertroost hen onder hun verdrukkingen en vervolgingen, vers 5-10, en zegt hun dat zijne gebeden voor hen tot God opstijgen, vers 11, 12.

2 Thessalonicenzen 1:1-4 Wij hebben hier:

1. De inleiding, vers 1, 2, in dezelfde woorden als in den vorigen brief, waaruit wij zien dat de apostel het niet verdrietig vond dezelfde dingen nogmaals te schrijven, Filippenzen 3:1. In zijn brieven gaf hij dezelfde dingen als in zijne prediking, en zo schreef hij gaarne aan de andere gemeente hetzelfde wat hij aan de ene geschreven had. Het gebruiken van dezelfde woorden in dezen brief als in den vorigen, toont ons dat dienaren niet zozeer moeten letten op verscheidenheid en schoonheid van stijl als wel op de waarheid en nuttigheid van de leer, die zij verkondigen. En vooral moet er tegen gewaakt worden dat zij, door voorliefde voor nieuwheid van zegswijze en zinsbouw, nieuwe gedachten of leerstellingen zouden binnenvoeren, die strijdig zijn met den natuurlijken of den geopenbaarden godsdienst, waarop deze gemeente der Thessalonicenzen was gebouwd, evenals alle ware gemeenten, namelijk in God onzen Vader en in den Heere Jezus Christus.

Il. De apostel betuigt de grote achting, welke hij voor hen gevoelt. Hij had niet enkel grote genegenheid voor hen (zoals hij in zijn vorigen brief had gezegd, en nu in zijn ernstigen wens om genade en vrede voor hen opnieuw doet blijken) maar hij gevoelt grote achting voor hen, waaromtrent wij het volgende opmerken:

* 1. Hoe hij die achting voor hen te kennen geeft:
     1. Hij verheerlijkte God met het oog op hen.

Wij moeten God te allen tijd over u danken, broeders, gelijk billijk is. Hij gaf er den voorkeur aan om over hetgeen in hen prijzenswaard was te spreken in den vorm van dankzegging aan God, dan door prijzen van hen. En hetgeen hij noemt als reden van blijdschap, was hem een oorzaak van dankzegging. En zo behoort het ook te zijn, want wij zijn Gode dankbaarheid schuldig voor alles goeds, dat in ons of in anderen gevonden wordt, en het is niet alleen een daad van vriendelijkheid jegens onze mede-Christenen, maar ook onze plicht, God daarvoor te danken.

* + 1. Wij zelven roemen van u in de gemeenten Gods, vers 4. De apostel vleide zijn vrienden nooit, maar hij vond het aangenaam hen te prijzen, wèl van hen te spreken, ter ere Gods en ter aanmoediging van anderen. Paulus roemde niet in zijn eigen gaven, noch in zijn arbeid onder hen, maar hij roemde in de genade Gods, die hun geschonken was, en daarom was zijn roem goed, want alle prijs dien hij hun gaf en al de blijdschap, die hij zelf had, verenigde zich tot prijs en verheerlijking Gods.
  1. Waarvoor hij hen achtte en God dankte: namelijk de toeneming van hun geloof, en liefde, en lijdzaamheid. In zijn vorigen brief, 1:3, had hij gedankt voor hun geloof, liefde en lijdzaamheid, hier dankt hij voor het toenemen van deze drie genaden, zij waren niet alleen oprechte Christenen, maar zij waren ook groeiende Christenen. Waar de waarheid der genade is, daar zal ze ook groeien. Het pad der rechtvaardigen is een schijnend licht, voortgaande en schijnende tot den vollen dag. En waar toeneming van genade is, moet God er alle eer voor ontvangen. Wij zijn Hem evenveel verschuldigd voor den wasdom der genade en den voortgang van het goede werk, als wij waren voor den

aanvang der genade en haar eerste begin. De verzoeking kan over ons komen omte denken, dat wij ons zelven niet goed maken konden toen wij slecht waren, maar dat wij nu gemakkelijk ons zelven verbeteren kunnen, doch wij zijn voor het toenemen der genade even afhankelijk van God als voor haar aanvang. De reden voor Paulus’ dankzegging ten opzichte van de Thessalonicenzen was:

* + 1. Dat hun geloof zeer wies, vers 3. Zij werden meer en meer bevestigd in de waarheid van de openbaring des Evangelies en in de beloften des Evangelies, en hadden levendige verwachting van de toekomende wereld. De groei van hun geloof bleek uit de werken des geloofs, en waar het geloof groeit, nemen alle andere genaden naar verhouding toe.
    2. Hun liefde werd overvloedig, hun liefde voor God en de mensen. Wanneer het geloof groeit, zal de liefde overvloedig worden, want het geloof werkt door de liefde, en niet alleen de liefde van sommigen onder hen, maar van u allen werd overvloedig. Er waren onder hen niet zoveel partijen als in andere gemeenten.
    3. Hun lijdzaamheid zowel als hun geloof wies, in al hun vervolgingen en verdrukkingen. En de lijdzaamheid heeft een volmaakt werk, wanneer zij zich uitstrekt tot alle beproevingen. De Thessalonicenzen moesten veel vervolgingen verdragen voor de zaak der rechtvaardigheid, zowel als andere moeilijkheden, die hen in dit kommervol leven overvielen, maar zij verdroegen ze, door het geloof ziende den Onzienlijken, en verwachtende de vergelding des loons. Zij verdroegen ze met lijdzaamheid, niet met ongevoeligheid, maar met de lijdzaamheid, die haar oorsprong heeft in de Christelijke beginselen, welke hen kalm en onderworpen deden zijn, en inwendig aangordden met kracht en draagkracht.

2 Thessalonicenzen 1:5-10

Na hun vervolgingen en verdrukkingen vermeld te hebben, die zij ondergingen om de zaak van Christus, gaat de apostel er toe over om hun, tot hun troost, verscheidene dingen onder de aandacht te brengen.

1. Hij spreekt over het tegenwoordig geluk en voordeel van hun lijden, vers 5. Hun geloof werd er door beproefd, hun lijdzaamheid geoefend, zij werden door het lijden verbeterd, en zij werden waardig geacht het koninkrijk Gods. Hun lijden was een sterk bewijs daarvoor, dat zij waardig waren Christenen te heten, aangezien zij leden ter oorzake van het Christendom. En in waarheid, indien de godsdienst iets waard is, dan is hij alles waard, en zij, die in ‘t geheel geen godsdienst hebben, of dien niet weten te waarderen, of een godsdienst hebben die de moeite niet waard is, zullen nooit bereid gevonden worden om er voor te lijden. Bovendien, hun geduldig lijden leverde het bewijs, dat naar het rechtvaardig oordeel Gods zij de hemelse heerlijkheid waardig geacht zouden worden, niet door de waardigheid van hun gedrag, maar in overeenstemming daarmee, zij konden den hemel niet verdienen, maar zij werden voor den hemel bereid gemaakt. Wij kunnen evenmin door ons lijden als door onze werken den hemel verdienen, maar door onze lijdzaamheid onder onze verdrukkingen worden wij bereid gemaakt voor de heerlijkheid, die toegezegd is aan geduldige lijders voor de zaak van God.
2. Hij zegt hun welke toekomstige vergelding gegeven zal worden aan vervolgers en vervolgden.
   1. In de toekomst zal:
      1. Straf toegepast worden op de vervolgers.

God zal verdrukking vergelden degenen, die u verdrukken, vers 6. Er is niets dat een mens onfeilbaarder voor het eeuwig verderf voorbereidt dan de geest der vervolging en vijandschap tegen den naam en het volk van God. Het geloof, de lijdzaamheid en de standvastigheid der heiligen zijn hun een zaad van eeuwige rust en vreugde. Evenzo zijn de hoogmoed, boosheid en kwaadaardigheid van hun vervolgers voor dezen een bron van eeuwige ellende. Want ieder mens draagt in zich, en zal de wereld uitdragen, zijn eigen hemel of hel. God zal vergelding doen en verdrukken hen, die Zijn volk verdrukken. Dit heeft Hij soms in deze wereld gedaan, zoals men zien kan aan het verschrikkelijk uiteinde van menige vervolger, maar voornamelijk zal Hij dit doen in de toekomende wereld, waar het deel van de godlozen zal zijn wening en knersing der tanden.

* + 1. Een vergelding voor hen, die vervolgd worden. God zal hun verdrukking vergelden met verkwikking, vers 7. Er blijft een rust over voor het volk van God, een ruste van de zonde en de smart. Ofschoon thans de tegenspoeden des rechtvaardigen vele zijn, zal God hem uit alle deze verlossen. De toekomstige rust zal overvloedige vergelding zijn voor al hun tegenwoordige moeiten. Het lijden van dezen tegenwoordigen tijd is niet waardig gewaardeerd te worden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Er is in den hemel genoeg om ons alles te vergoeden wat wij hier om den naam van Christus moeten lijden en verliezen. De apostel zegt: U, die verdrukt wordt, verkwikking met ons. In den hemel zullen dienaren en gemeente tezamen rusten en zich tezamen verblijden, gelijk zij tezamen geleden hebben, en de geringste Christen zal verkwikt

worden gelijk de grootste apostel. Ja, meer nog, indien wij met Christus lijden, dan zullen wij ook met Hem heersen, 2 Timotheus 2:12.

* 1. Ten aanzien van de toekomstige vergelding valt verder op te merken:
     1. Hare zekerheid, die gestaafd wordt door de rechtvaardigheid en gerechtigheid Gods.

Het is recht bij God, vers 6, een ieder te vergelden naar zijne werken. De gedachte daaraan moet verschrikkelijk zijn voor de godlozen en de vervolgers, en een grote steun voor de rechtvaardigen en de vervolgden, want omdat er een rechtvaardig God is zal er rechtvaardige vergelding zijn. Het lijdende volk van God zal door zijn lijden niets verliezen, en hun vijanden zullen niets winnen door de voordelen, die zij nu op hen behalen.

* + 1. De tijd, waarop die rechtvaardige vergelding geschieden zal. In de openbaring van den Heere Jezus van den hemel, vers 7. Dat zal zijn de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, want dan zal God de wereld in gerechtigheid oordelen door een man, dien Hij daartoe gesteld heeft, Jezus Christus den rechtvaardigen Rechter. De rechtvaardigheid Gods wordt allen mensen niet zo duidelijk in de beschikkingen Zijner voorzienigheid als ze dat worden zal in den groten oordeelsdag. De Schrift leert ons dat het oordeel komen zal, en wij hebben de openbaring aan te nemen die ons hier omtrent Christus gegeven wordt:
       1. De Heere Jezus zal op dien dag geopenbaard worden van den hemel. Nu bevatten de hemelen Hem, zij verbergen Hem, maar dan zal Hij geopenbaard worden en zich vertonen. Hij, op wie wij zien als onzen Zaligmaker, zal komen in al de pracht en heerlijkheid van de hogere wereld.
       2. Hij zal geopenbaard worden met Zijn machtige engelen, vers 7, of de engelen Zijner kracht, deze zullen Zijn lijfwacht zijn om den dag Zijner verschijning op te luisteren, zij zullen de uitvoerders van Zijn gerechtigheid zowel als van Zijne genade zijn, zij zullen de misdadigers ter rechtbank dagen, de uitverkorenen vergaderen, en het gevelde vonnis uitvoeren.
       3. Hij zal komen met vlammend vuur, vers 8. Een vuur gaat voor Zijn aangezicht en het steekt Zijn wederpartijders rondom aan brand. De aarde en al de werken, die daarin zijn, zullen verbranden, en de elementen zullen brandende versmelten. Dat zal een beproevend vuur zijn, waarin ieders werk beproefd wordt, -een louterend vuur, om de heiligen te reinigen, die deel zullen hebben aan de reinheid en het geluk van den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, en een verterend vuur voor de godlozen. Zijn licht zal doordringend zijn en zijn gloed verterend, voor allen die in dien dag bevonden worden kaf te zijn.
       4. Het gevolg van Zijne verschijning zal voor den een vreeslijk en voor den ander vreugdevol zijn.

Ten eerste. Het zal vreeslijk zijn voor velen, want Hij zal wraak nemen over de godlozen.

* + - * 1. Over hen, die zondigden tegen de beginselen van den natuurlijken godsdienst en in opstand waren tegen het licht der rede, die God niet kennen, vers 8, ofschoon Zijn onzienlijke dingen geopenbaard worden in de dingen die gezien worden.
        2. Over hen, die zich verzetten tegen het licht der openbaring, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus ongehoorzaam zijn. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Dat is de grote misdaad van de meerderheid: het Evangelie is hun geopenbaard en zij willen het niet geloven, of, indien zij voorgeven het te geloven, willen zij het niet gehoorzamen. Het geloof aan de waarheden van het Evangelie moet het gehoorzamen van zijn voorschriften bewerken, de gehoorzaamheid des geloofs moet er zijn. Voor de hier genoemde mensen zal de openbaring van onzen Heere Jezus Christus vreeslijk zijn, want hun vonnis wordt hier meegedeeld, vers 9.

Zij zullen dan gestraft worden. Hoe lang zondaren ook verschoond mogen blijven, zij zullen ten laatste gestraft worden. Hun ellende zal de rechtvaardige straf zijn voor hun misdaden, en niet meer dan zij verdiend hebben. Zij bedreven de zonde en ontvangen haar loon.

Hun straf zal niets minder zijn dan het eeuwig verderf, verderf niet van hun bestaan, maar van hun zegen, niet van het lichaam alleen, maar van lichaam en ziel.

Deze straf zal eeuwig zijn. Zij zullen voortdurend sterven in den eeuwigen dood, zonder te sterven. Hun ellende duurt zolang als de eeuwigheid duurt. De ketenen der duisternis zijn eeuwige ketenen, het vuur is een vuur, dat niet uitgeblust wordt. Het moet zo zijn, want de straf gaat uit van een eeuwig God, tegen een onsterfelijke ziel, die buiten bereik van goddelijke barmhartigheid en genade geplaatst werd.

Dit verderf zal komen van het aangezicht des Heeren, dat is onmiddellijk van God zelf. Hier straft God zondaren door schepselen, door werktuigen, maar dan zal Hij het werk in eigen handen nemen. Het zal een verderf zijn, uitgaande van den Almachtige, en verschrikkelijker dan het vuur, dat Nadab en Abihu verteerde, die onwettig voor des Heeren aangezicht kwamen.

Het zal uitgaan van de heerlijkheid Zijner sterkte, of van Zijn heerlijke sterkte. Niet alleen van Gods rechtvaardigheid, maar van Zijn almachtige kracht, zal het verderf der zondaren uitgaan, en beide zullen er in verheerlijkt worden. En wie kent de sterkte Zijns toorns? Hij is machtig om hen in de hel te werpen.

Ten tweede. Het zal een dag van vreugde zijn voor anderen, namelijk voor de heiligen, zij die het Evangelie geloven en gehoorzamen. En dan zal des apostels getuigenis betreffende dezen dag bevestigd en geloofd worden, vers 10. Op dien heerlijken en gezegenden dag:

Zal Christus Jezus verheerlijkt en wonderbaar worden in Zijne heiligen. Zij zullen Zijne heerlijkheid aanschouwen en met blijdschap bewonderen, zij zullen Zijne genade verheerlijken en de wonderen van Zijn macht en goedheid jegens hen bewonderen, en Hem op dien dag hun Halleluja zingen over Zijne overwinning, die hun volkomen zegepraal en gelukzaligheid is.

Christus zal in hen verheerlijkt en wonderbaar worden. Zijne genade en macht zullen dan geopenbaard en verheerlijkt worden, wanneer zal gezien worden wat Hij verworven en gewrocht heeft in, en geschonken aan allen, die in Hem geloven. Al Zijn toorn en macht zal Hij openbaren in en bij de verderving van Zijne vijanden, en evenzo zullen Zijne genade en macht verheerlijkt worden in de zaligmaking Zijner heiligen. Christus’ behandeling van Zijne heiligen zal zo zijn, dat de wereld er

zich over verwonderen zal. Zij zijn nu een wonder voor velen, maar hoe zullen zij bewonderd worden op dien groten en heerlijken dag, of liever: hoe zal Christus, wiens naam is Wonderlijk, bewonderd worden, wanneer de verborgenheid Gods zal vervuld zijn. Christus zal niet zo bewonderd worden in de heerlijkheid der engelen, die Hij met zich van den hemel zal medebrengen, als in de vele heiligen, de vele zonen, die Hij dan tot de heerlijkheid leiden zal.

2 Thessalonicenzen 1:11-12

In deze verzen herhaalt de apostel de verzekering aan de Thessalonicenzen, dat hij ernstig en voortdurend voor hen bidt. Hij kon niet in hun midden zijn, nochtans had hij hen altijd in gedachten, hij wenste hun goed en kon zijn genegenheid en goede wensen niet beter uitdrukken dan in ernstig voortdurend gebed tot God voor hen. Waarom wij ook altijd bidden voor u. De gelovige gedachte aan en verwachting van de wederkomst van Christus moet ons steeds biddende maken voor ons zelven en voor anderen. Wij moeten waken en bidden, zoals onze Zaligmaker Zijne discipelen beveelt, Lukas 21:36. Waakt dan te allen tijd, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te staan voor den Zoon des mensen. Merk op:

1. Waar de apostel voor bad, vers 11. Het is van groot belang wèl onderricht te zijn, waarvoor wij bidden mogen, en zonder goddelijk onderricht weten wij niet wat wij bidden zullen, gelijk wij ook zonder goddelijken bijstand niet bidden kunnen zoals het behoort. Onze gebeden moeten overeenkomen met onze verwachtingen. En daarom bidt de apostel voor hen:
   1. Dat God het goede werk Zijner genade moge beginnen, want zo moeten wij de uitdrukking verstaan: Dat onze God u waardig achte (of gelijk het ook kan gelezen worden, waardig make) Zijne roeping. Wij zijn geroepen met een hoge en heilige roeping, wij zijn geroepen tot Gods koninkrijk en heerlijkheid, en niets minder dan de erfenis der heiligen is de hoop van onze roeping, niets minder dan het genot van de heerlijkheid en gelukzaligheid, welke zullen geopenbaard worden wanneer Christus Jezus van den hemel geopenbaard wordt. Welnu, indien dat onze roeping is, dan moet onze grote zorg zijn daarvoor waardig gemaakt en voorbereid te worden. En omdat wij gene waardigheid in ons zelven hebben, maar alles goeds enig en alleen aan de genade Gods te danken hebben, moeten wij bidden of Hij ons waardig maken wil, en daarna ons onze roeping waardig achten, dat Hij ons wil maken bekwaam om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht, Colossenzen 1:12.
   2. Dat God het werk volbrengen wil, dat Hij begonnen heeft, vervullen al het welbehagen Zijner goedigheid. Het welbehagen Gods is Zijn genadige voornemens met Zijn volk, die voortkomen uit Zijne goedigheid, en jegens hen vol goedigheid zijn, en het is daaruit dat alle goeds tot ons komt. Indien er enig goeds in ons is, dan is dat door het welbehagen Gods’het is te danken aan Zijn welbehagen en goedigheid, en derhalve genade. Er zijn vele en verscheidene openbaringen van Gods genade en goedigheid voor Zijn volk, en de apostel bidt dat die alle mogen vervuld worden aan deze Thessalonicenzen. Er zijn verscheidene goede werken van genade aangevangen in de harten der gelovigen, welke voortkomen uit het welbehagen van Gods goeddadigheid, en wij moeten bidden dat ze vervuld en volmaakt mogen worden. Vooral bidt de apostel, dat God vervulle in hen het werk des geloofs met kracht.
      1. De vervulling van het werk des geloofs is nodig om alle ander goed werk te vervullen.
      2. De macht van God begint niet alleen, maar vervult ook het werk des geloofs.
2. Waarom de apostel om deze dingen bidt, vers 12. Opdat de naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, dat is het doel waarnaar wij streven moeten bij alles, wat wij doen of begeren, dat God en Christus in alles mogen verheerlijkt worden. Onze eigen gelukzaligheid en

die van anderen moeten ondergeschikt zijn aan dat einddoel. Onze goede werken moeten zo voor de mensen schijnen, dat anderen daarom God verheerlijken, en dat Christus in en door ons verheerlijkt wordt, dan zullen wij in en met Hem verheerlijkt worden. En dat is het grote einddoel van de genade van God en van onzen Heere Jezus Christus, welke in ons gewerkt en aan ons geopenbaard is. Het is overeenkomstig de genade van God en Christus, dat is: het is betamelijk, in aanmerking genomen de genade, die ons bewezen en geschonken is door God en Christus, dat wij alles wat wij doen, verrichten tot heerlijkheid van onzen Schepper en Zaligmaker.

HOOFDSTUK 2

1. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
2. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
3. Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
4. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
5. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
6. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
7. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
8. Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
9. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
10. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
11. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;
12. Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.
13. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.
14. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,
15. Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.

De apostel is zeer zorgzaam om de verbreiding te verhinderen van een dwaling, betreffende de wederkomst van Christus, waarin sommigen vervallen waren, alsof die wederkomst zeer aanstaande ware, vers 1-3. Daarna bestrijdt hij die dwaling, waartegen hij hen waarschuwt, door hun te tonen, dat twee grote gebeurtenissen aan de wederkomst van Christus moeten voorafgaan: een algemene afval en de openbaring van den antichrist, omtrent wie de apostel hun vele merkwaardige dingen mededeelt, betreffende zijn naam, zijn karakter, zijn opkomst, zijn val, zijn regering, en de zonde en de verwoesting van zijn onderdanen, vers 4-12. Hij vertroost hen tegen den schrik van dezen afval en vermaant hen tot standvastigheid, vers 13-15. En besluit met een gebed voor hen, vers 16, 17.

2 Thessalonicenzen 2:1-3

Uit deze woorden blijkt, dat sommigen onder de Thessalonicenzen de bedoeling van den apostel verkeerd hadden begrepen, in hetgeen hij in den vorigen brief geschreven had over de wederkomst van Christus, door te denken dat die zeer aanstaande was, dat Christus gereed stond om ten oordeelte verschijnen. Ook kan het zijn, dat sommigen hunner voorgaven daarvan kennis te hebben door een bijzondere openbaring van den Geest, of door enige woorden, die zij van den apostel gehoord hadden toen hij bij hen was, of uit een brief, dien hij geschreven had of dien zij voorwenden dat hij zou geschreven hebben aan hen of aan anderen. En daarom is de apostel zorgzaam om deze vergissing weg te nemen en te voorkomen dat die dwaling verbreid werd. Merk op: Wanneer dwalingen en verkeerde begrippen onder de Christenen oprijzen, moeten wij de eerste gelegenheid de beste aangrijpen om ze te herstellen en de verbreiding daarvan tegen te gaan, en gelovigen moeten vooral zorgvuldig zijn om dwalingen te onderdrukken, die ontstaan uit misverstand van hun woorden en handelingen, ofschoon het gesprokene of verrichte op zichzelf geheel onschuldig was. Wij hebben een listigen tegenstander, die alle gelegenheden aangrijpt om nadeel te stichten en soms dwalingen verbreidt met de eigen woorden van de Heilige Schrift. Merk op:

1. Hoe ernstig en overredend de apostel spreekt om misverstand te voorkomen. Wij bidden u, broeders, enz., vers 1. Hij behandelt hen als broeders, ofschoon hij als een vader tot zijne kinderen had kunnen spreken. Hij toont grote vriendelijkheid en gemeenzaamheid, en beveelt zich aan in hun genegenheid. En dat is de beste wijze om met mensen om te gaan, die wij bewaren willen voor of terugbrengen van dwalingen: vriendelijk en toegenegen met hen te spreken. Ruwe en gestrenge behandeling zal hen tegen ons opzetten en vooringenomen maken tegen hetgeen wij hun zeggen willen. Hij betuigt en smeekt hen op de plechtigste wijze. Door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. De woorden hebben den vorm van een eed, en de bedoeling is dat: indien zij geloofden dat de Heere Jezus komen zal, en indien zij daarnaar verlangden en zich daarin verheugden, dan moesten zij ook zorgvuldig de dwaling vermijden, met haar kwade gevolgen, waartegen hij hen nu ging waarschuwen. Uit deze wijze van doen van den apostel kunnen wij leren:
   1. Het is zeer zeker, dat de Heere Jezus Christus zal komen om de wereld te oordelen, dat Hij in al de pracht en heerlijkheid van de hogere wereld ten laatsten dage verschijnen zal om de Rechter van alle mensen te zijn. Waaromtrent wij ook in het onzekere mogen zijn, en welke dwalingen omtrent den tijd van Zijn wederkomst mogen opkomen, die komst zelf staat vast. Dat is de hoop en verwachting van alle Christenen in alle eeuwen der kerk geweest, ja, het was de hoop en verwachting van de Oud-Testamentische heiligen, zelfs sedert de dagen van Henoch, den zevenden van Adam, die zei: Ziet de Heere komt enz., Judas 14.
   2. Bij de wederkomst van Christus zullen alle heiligen tot Hem vergaderd worden, en de vermelding van deze toevergadering van al de heiligen tot Christus toont aan, dat de apostel spreekt van Christus’ wederkomst ten oordeel ten laatsten dage, en niet van Zijne komst in de verwoesting van Jeruzalem. Hij spreekt van een bepaalde gebeurtenis en niet overdrachtelijk, en gelijk het te dien dage een deel van de eer van Christus zijn zal, zo zal het ook de volmaking van het geluk Zijner heiligen zijn.
      1. Zij zullen allen tot Hem toevergaderd worden. Er zal een algemene vergadering van alle heiligen zijn, en niet slechts van heiligen, al de Oud-Testamentische heiligen, die met Christus gemeenschap

hadden door de donkere schaduwen der wet en Zijn dag in de verte zagen, en al de Nieuw- Testamentische heiligen, voor wie het leven en de onverderflijkheid door het Evangelie aan het licht gebracht zijn, allen zullen samen vergaderd worden.

* + 1. Zij zullen vergaderd worden tot Christus. Hij zal het grote middelpunt van hun vereniging zijn. Zij zullen allen vergaderd worden tot Hem, om Zijne lijfwacht te vormen, om Zijne bijzitters te zijn, om door Hem aan den Vader voorgesteld te worden, om altijd met Hem te zijn en voor eeuwig gelukkig Zijne tegenwoordigheid te genieten.
    2. De leer van Christus’ toekomst en onze toevergadering tot Hem is een punt van groot belang voor de Christenen, anders zou ze niet het voorwerp uitmaken van des apostels smeking. Wij moeten daarom deze dingen niet alleen geloven, maar ze hoog schatten, en er op zien als op dingen, waarbij wij het grootste belang hebben en zeer verblijd mee moeten zijn.

1. De zaak zelf, waartegen de apostel de Thessalonicenzen waarschuwt, is dat zij niet moeten worden misleid omtrent den tijd van de wederkomst van Christus, niet haastelijk bewogen van verstand of verschrikt. Verstandelijke dwalingen zijn zeer geschikt omons geloof te verzwakken en ons moeite te veroorzaken. En zij, die zwak van geloof of licht verschrikt zijn, worden dikwijls gemakkelijk misleid en een prooi van verleiders.
2. De apostel wenst dat zij niet verleid zullen worden. Dat u dan niemand verleide op enigerlei wijze, vers 3. Er zijn velen, die op de gelegenheid wachten om te verleiden, en zij hebben vele middelen van verleiding, daarom hebben wij reden om voorzichtig en op onze hoede te zijn. Sommige verleiders zullen nieuwe openbaringen voorwenden, en dezen zullen de Schrift verkeerd uitleggen, weer anderen zullen zich schuldig maken aan grove bedriegerijen, verschillende laaghartige en listige middelen zullen de mensen gebruiken om ons op allerlei wijzen te verleiden. Het bijzondere geval, waarin de apostel hier waarschuwt, was zich niet te laten verleiden alsof de dag van Christus aanstaande ware, alsof het nog in de dagen van des apostels leven geschieden zou, en ofschoon deze dwaling er zeer onschuldig uitzag naar de mening van velen, toch zou ze-omdat ze een dwaling was -blijken voor menigeen slechte gevolgen te hebben. Daarom:
3. Waarschuwt hij hen om niet bewogen te worden van verstand of verschrikt.
   1. Hij wilde dat hun geloof niet zou verzwakt worden. Wij moeten vast geloven in de toekomst van Christus, en in dat geloof bevestigd en gefundeerd worden, maar er is gevaar, en dat bestond tenminste bij deze Thessalonicenzen, dat wanneer men de toekomst van Christus als zeer aanstaande verwacht, en men ziet dat men met anderen daar te veel op gerekend en zich in den tijd vergist heeft, dat men dan eindigt met de zekerheid van de gehele zaak in twijfel te trekken. En daarom mochten zij niet bewogen worden van verstand ten aanzien van deze belangrijke zaak, die het geloof en de hoop van alle heiligen uitmaakt. Valse leringen zijn als de wind, die het water heen en weer stuwt, en ze zijn instaat om de zielen der mensen, die soms even onstandvastig zijn als water, te bewegen.
   2. Hij wilde dat hun vertroosting niet zou afnemen, en dat zij niet zouden verschrikt en bedroefd worden door valse geruchten. Het is waarschijnlijk dat de wederkomst van Christus met zoveel drukte was voorgesteld, dat verscheidene ernstige Christenen onder hen daardoor waren verschrikt,

ofschoon de zaak zelf een reden van hoop en blijdschap voor de gelovigen moet zijn. Ook waren zij wellicht verschrikt door de gedachte hoe verrassend die dag voor de wereld zou zijn, of door vrees van niet bereid te zullen bevonden worden, of door angst voor hun misvatting omtrent den tijd van Christus’ komst. Wij moeten altijd waken en bidden, maar mogen niet ontmoedigd of ontroostbaar worden door de gedachte aan Christus’ toekomst.

2 Thessalonicenzen 2:4-12

Hier weerlegt Paulus de dwaling, waartegen hij gewaarschuwd heeft, en geeft de redenen op waarom zij de wederkomst van Christus niet als aanstaande moeten verwachten. Daar moesten verscheidene grote gebeurtenissen aan die wederkomst voorafgaan, en bijzonder die, welke hij nu gaat opnoemen.

1. Een algemene afval. Eerst zal de afval komen, vers 3. Door dezen afval hebben wij niet te verstaan een ontwrichting van den staat of van de staatkundige regeringen, maar een afval in geestelijk en godsdienstig opzicht, van gezonde leer, ingestelde godsverering en kerkelijke regering, en een heilig leven. De apostel spreekt van een bepaalden zeer groten afval, niet slechts van sommige bekeerde Joden en heidenen, maar een die zeer algemeen zal zijn, ofschoon bij trappen toenemend, en die gelegenheid zal geven voor de openbaring van den antichrist, of den mens der zonde. Dit, zegt de apostel, vers 5, had hij hun meegedeeld toen hij met hen was, met de bedoeling natuurlijk dat zij op hun hoede zouden zijn tegen en niet meegesleept worden door den afval. En laat ons nu opmerken, dat zodra het Christendom in de wereld geplant was er ook bederf in de gemeente begon. Dat was zo in de Oud-Testamentische kerk, en nu, nadat enige merkbare voortgang gemaakt was, volgde weer bederf. Spoedig na de belofte was er opstand. Bijvoorbeeld: spoedig nadat men den naam des Heeren begon aan te roepen, verdierf alle vlees zijn weg, spoedig na het verbond met Noach vertoornden de Babelbouwers den Heere, spoedig na het verbond met Abraham ontaardde zijn zaad in Egypte, spoedig nadat Israël Kanaän had in bezit genomen, reeds het volgende geslacht, verliet God om de Baäls te dienen, spoedig na Gods verbond met David verkoos zijn geslacht zich andere goden, spoedig na den terugkeer uit de Babylonische gevangenschap was er een algemeen verval van godsdienst, zoals blijkt uit de geschiedenis van Ezra en Nehemia, en daarom was het niets vreemds dat spoedig na de vestiging van het Christendom een grote afval zou volgen.
2. Een openbaring van den mens der zonde, dat is, vers 3, de antichrist zal uit dezen algemenen afval naar voren treden. De apostel spreekt later van de openbaring van "den ongerechtige", vers 8, waar hij handelt over het ontplooien van zijn godloosheid, in verband met zijn verwoesting. Hier spreekt hij van zijne opkomst, welke mogelijk gemaakt zal worden door den algemenen afval, waarvan hij melding gemaakt heeft, en om aan te duiden dat alle soorten van valse leringen en ketterijen in hem verenigd zullen zijn. Groot verschil van gevoelen bestaat er en heeft er steeds bestaan over de vraag, wie of wat bedoeld wordt met dezen mens der zonde, dezen zoon des verderfs, en ofschoon het niet zeker is dat de paapse macht en dwingelandij hier voornamelijk of alleen beschreven worden, toch is het duidelijk, dat wat hier gezegd wordt zeer toepasselijk op haar is. Merk op:
   1. De namen van den persoon, of liever van den toestand en de macht, waarover hier gesproken wordt. Hij wordt genoemd den mens der zonde, om zijn buitengewone boosheid aan te duiden, niet alleen is hij bestemd om boosheid te bedenken en uit te voeren, maar evenzo bevordert, vuurt hij aan en beveelt zonden in anderen. En hij is de zoon des verderfs, omdat hijzelf in zekere verwoesting zal ondergaan, en het werktuig is om vele anderen beiden naar ziel en lichaam te verderven. Deze namen kunnen zeer goed toegepast worden, en om die redenen, op het pausdom, en daartoe behoren ook:
   2. De kentekenen, die hier gegeven worden, vers 4.
      1. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Op die wijze hebben de bisschoppen van Rome zich niet alleen verzet tegen Gods gezag en dat van de burgerlijke overheid, die goden genoemd wordt, maar zij hebben zich boven God en de wereldlijke regeringen verheven, door groter eerbied te eisen voor hun geboden dan voor die van God en de overheid.
      2. Hij zal in den tempel Gods als een god zitten, zich zelven vertonende dat hij god is. Gelijk God in den Joodsen tempel woonde en daar vereerd werd, en gelijk Hij nu in Zijne gemeente woont, zo wordt de antichrist hier genoemd als de overweldiger van Gods gezag in de Christelijke kerk, die voor zich goddelijke verering eist. En op wie kan dit beter toegepast worden dan op de bisschoppen van Rome, aan wie de godslasterlijkste titels zijn gegeven, bijvoorbeeld: Dominus Deus noster papa (Onze Heere God de paus), Deus alter in terra (Een andere God op aarde), Idem est dominum Dei et papae (De heerschappij van God en den paus zijn een).
   3. Zijn opkomst wordt vermeld in verzen 6 en 7.. Hieromtrent vallen twee dingen op te merken.
      1. Er was iets, dat hem verhinderde of weerhield, totdat het uit het midden weggedaan zou worden. Men onderstelt dat hiermede de macht van het Romeinse keizerrijk bedoeld wordt en dat de apostel het niet verstandig oordeelde om die toen duidelijker aan te tonen. Het is duidelijk dat, zolang die bestond, zij de bisschoppen van Rome verhinderde tot die hoogte van dwingelandij te stijgen, die zij later bereikten.
      2. De verborgenheid der ongerechtigheid moest trapsgewijze haar toppunt bereiken, en het is waar dat het algemene bederf van leer en Godsverering in de Roomse kerk trapsgewijze kwam, en de aanmatiging van de bisschoppen van Rome niet ineens optrad maar gestadig veld won, en dus de verborgenheid der ongerechtigheid des te gemakkelijker, en bijna ongevoelig, de overhand kreeg. De apostel noemt dat zeer juist de verborgenheid der ongerechtigheid, omdat boze bedoelingen en handelingen werden verborgen achter valse vertoning en voorwendsels, in elk geval werden ze verborgen voor het gezicht en de waarneming van het algemeen. Door voorgewende godsvrucht werden bijgeloof en afgoderij ingevoerd, en door voorgewenden ijver voor Gods eer, dweepzucht en vervolging. En hij zegt ons dat deze verborgenheid der ongerechtigheid toen reeds begon, alrede gewrocht werd. Nog terwijl de apostelen leefden, kwam de vijand en zaaide onkruid. Er waren er, die de werken der Nicolaieten deden, mensen, die ijver voor de zaak van Christus voorgaven, maar Hem in werkelijkheid tegenstonden. Hoogmoed, naijver en wereldsgezindheid waren in dienaren als Diotrephes en anderen reeds bezig de verborgenheid der ongerechtigheid te werken, welke, bij trappen, de verbazende hoogte bereikte, die in de kerk van Rome waargenomen wordt.
   4. De val of verwoesting van den anti-christelijke toestand wordt aangekondigd, vers 8. Het hoofd van dit anti-christelijk rijk wordt genoemd de ongerechtige, of de wetteloze, die menselijke macht stelt in plaats en in tegenstand van de goddelijke macht en heerschappij van onzen Heere Jezus Christus. Hij zou zich zelven daardoor bekendmaken als den mens der zonde, maar ook zal de openbaring daarvan aan de wereld het zekere voorspel en het middel van zijn verwoesting zijn. De apostel verzekert den Thessalonicenzen, dat de Heere hem verdoen zal, en dat wel door den Geest Zijns monds, door Zijn bevelwoord, het zuivere Woord Gods, vergezeld van Zijnen Geest, zal de verborgenheid der ongerechtigheid ontdekken en de macht van den antichrist verdoen en teniet

maken, en zulks te zijner tijd. Hij zal geheel vernietigd worden door de verschijning van Christus’ toekomst. De verschijning van Christus, om den mens der zonde teniet te maken, zal zijn met bijzondere heerlijkheid en uitnemenden luister.

* 1. De apostel beschrijft verder de regering van dezen mens der zonde. Hier hebben wij te letten op:
     1. De wijze van zijn komst, of regering, en werken. Over het algemeen is dat naar de werking des Satans, den groten vijand der zielen, den groten tegenstander van God en mensen. Hij is de grote vorst van dwaling en leugen, de gezworen vijand der waarheid, zoals die in Jezus en in de trouwe volgelingen van Jezus is. Meer bijzonder is het met satanische macht en bedrog. Een goddelijk macht wordt voorgewend als steun van zijn rijk, maar het is alleen naar de werking des Satans. Tekenen en wonderen, verschijningen en krachten worden voorgewend, door deze werd het pausdom eerst bevestigd en bereikte het zijn hoogte, maar zij waren valse tekenen om valse leerstellingen te bevestigen, leugenachtige wonderen, enkel-voorgewende krachten, die zijn zaak gediend hebben, dingen, die in zich zelven vals waren of bedrieglijk toegepast werden om de mensen te verleiden. De duivelse bedriegerijen, waarmee het antichristendom zich staande hield, zijn algemeen bekend. - De apostel noemt ze alle verleiding der onrechtvaardigheid, vers 10. Anderen mogen ze "vroom bedrog" noemen, maar de apostel noemt ze onrechtvaardige en goddeloze bedriegerijen, en inderdaad alle bedrog, als het tegenovergestelde van de waarheid, is een goddeloos ding. Vele zijn de listige kunsten, welke de mens der zonde heeft in ‘t werk gesteld, en ontelbaar zijn de schoonschijnende redenen, waardoor hij onstandvastige en onwetende zielen heeft begoocheld om valse leerstellingen te omhelzen en zich aan zijne heerschappij te onderwerpen.
     2. De personen worden beschreven, die zijn gewillige onderdanen zullen zijn, of den meesten kans hebben van het te worden, vers 10. Dat zijn zij, die de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Zij hebben (waarschijnlijk) de waarheid gehoord, maar hadden haar niet lief, zij wilden geen gezonde leer horen, en werden dus gemakkelijk de prooi van valse leerstellingen, zij hadden enige verstandelijke kennis van de waarheid, maar zij gaven zich over aan machtige vooroordelen, en werden daardoor de prooi van verleiders. Hadden zij de waarheid bemind, dan zouden zij daarin gevorderd zijn en er door bewaard zijn geworden, maar het was geen wonder dat zij gemakkelijk zich afwendden van hetgeen zij nooit liefgehad hadden. En van deze mensen wordt gezegd, dat zij verloren gaan, of verloren zijn, zij verkeren in een toestand van verlorenheid en lopen gevaar van voor eeuwig verloren te gaan. Want:
  2. De zonde en de verwoesting van de onderdanen van het anti-christelijk rijk worden ons meegedeeld, vers 11.
     1. Hun zonde is: Zij hebben de waarheid niet geloofd, maar hadden een welbehagen in de ongerechtigheid, vers 12. Zij hadden de waarheid niet lief, en daarom geloofden zij haar niet. En omdat zij de waarheid niet geloofden, hadden zij een welbehagen in de ongerechtigheid, of in boze daden, en werden verheugd door valse leringen. Een dwalende geest en een goddeloos leven gaan samen en helpen elkaar.
     2. Hun verwoesting wordt op deze wijze geschilderd: Daarom zal God hun een kracht der dwaling zenden, dat zij de leugen zouden geloven. Zo zal Hij de mensen straffen voor hun ongeloof, hun afkeer van de waarheid en hun liefde voor zonde en goddeloosheid. Niet dat God de bewerker van

de zonde is, maar in Zijne rechtvaardigheid onttrekt Hij soms Zijne genade aan zulke zondaren als hier getekend worden. Hij geeft hen over aan den Satan of aan de verleiding van diens werktuigen, Hij laat hen over aan de lusten van hun eigen harten en aan zich zelven, en dan volgen natuurlijk de zonden, ja, de ergste goddeloosheden, waarvan het einde is de eeuwige verdoemenis. God is rechtvaardig wanneer Hij hier geestelijke oordelen en hiernamaals eeuwige straffen toepast op hen, die geen liefde gevoelen voor de waarheden des Evangelies, die er niet in willen geloven of er naar wandelen, maar die valse leerstellingen in hun zielen toelaten en goddeloze praktijken in hun leven beoefenen.

2 Thessalonicenzen 2:13-15 Merk hier op:

1. De vertroosting, welke de Thessalonicenzen mogen genieten tegen de verschrikkingen van dezen afval, vers 13, 14. Zij waren geroepen tot de zaligheid en tot verkrijging der heerlijkheid. Wanneer wij horen van den afval van velen, is het een oorzaak van grote vertroosting en vreugde, dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade, dat bewaard zal blijven, en vooral hebben wij reden om ons te verheugen wanneer wij mogen geloven, dat wij zelven daarbij behoren. De apostel rekende zich daarom schuldig God daarvoor te danken.

Wij zijn schuldig altijd God te danken over u. Hij had dikwijls over hen gedankt en was nog overvloedig in dankzegging voor hen, daar was goede reden voor, omdat zij van den Heere bemind waren, hetgeen bleek in dit geval, hun bewaring uit den afval. Deze bewaring van de heiligen is het gevolg van:

* 1. De onwankelbaarheid van de verkiezing der genade, vers 13. Zij waren bemind door den Heere, omdat God hen van den beginne verkoren had. Hij had hen liefgehad met een eeuwige liefde. Betrekkelijk deze verkiezing Gods moeten wij het volgende opmerken:
     1. Zij is van eeuwigheid, -van den beginne, niet het begin van het Evangelie, niet het begin van de wereld, maar van voor de grondlegging der wereld, Efeziërs 1:4.
     2. Het doel, waarmee zij verkoren waren: tot zaligheid, volkomen en eeuwige zaligheid van zonde en ellende en het volle genot van alle goed.
     3. De middelen, waardoor dit doel wordt bereikt: in heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid. Het besluit der verkiezing omvat het doel en de middelen, en deze mogen niet van elkaar gescheiden worden. Wij werden niet door God verkoren omdat wij heilig zijn, maar opdat wij heilig zouden worden. Van God verkoren zijnde, mogen wij niet leven naar ons eigen goeddunken, maar, gelijk wij uitverkoren zijn tot zaligheid als het doel, zo moeten wij daartoe voorbereid worden door heiligmaking als het noodzakelijk middel om dat doel te bereiken, welke heiligmaking verkregen wordt door de werking des Heiligen Geestes als de bewerker en door het geloof onzerzijds. Er moet geloof aan de waarheid zijn, zonder hetwelk er geen ware heiligmaking, geen volharden in de genade en geen verkrijging van de zaligheid kunnen bestaan. Geloof en heiligheid moeten samengevoegd zijn, zowel als heiligheid en zaligheid, daarom bad onze Zaligmaker voor Petrus, dat zijn geloof niet mocht ophouden, Lukas 22:32, en voor Zijne discipelen: Heilig hen in Uwe waarheid, Uw woord is de waarheid, Johannes 17:17.
  2. Geroepen door het Evangelie, vers 14. Gelijk zij verkoren waren tot de zaligheid, zo waren zij daartoe geroepen door het Evangelie. Die Hij verkoren heeft, die heeft Hij ook geroepen, Romeinen 8:30. De uitwendige roeping Gods komt door het Evangelie, en die wordt inwendig vruchtbaar gemaakt door de werking des Geestes. Waar ook het Evangelie komt, roept en nodigt het de mensen om de heerlijkheid te verkrijgen, het is een roeping tot eer en gelukzaligheid, tot de heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus, de heerlijkheid die Hij heeft verworven, die Hij bezit, en die Hij mededeelt aan allen, die in Hem geloven en het Evangelie gehoorzamen. Die zullen met

Christus zijn, om Zijne heerlijkheid te aanschouwen en met Christus verheerlijkt te worden, deel te hebben aan Zijne heerlijkheid. Daarop volgt:

1. Een opwekking tot standvastigheid en volharding. Zo dan, broeders, staat vast, vers 15. Merk op: Hij zegt niet: "Gij zijt verkoren tot zaligheid, en daarom kunt ge zorgeloos en zeker zijn", maar: staat daaromvast. Gods genade in onze verkiezing en roeping is er zover van af, dat ze onze ijverige zorg en pogingen overbodig zou maken, dat wij veeleer opgewekt en aangespoord worden tot de grootste beslistheid en werkzaamheid. De apostel Johannes, na hun, aan wie hij schreef, gezegd te hebben dat zij de zalving ontvangen hadden, die in hen zou blijven en dat zij zouden blijven in Christus, voegt er de vermaning bij: En nu blijft in Hem, 1 Johannes 2:27, 28. De Thessalonicenzen worden aangespoord tot standvastigheid in hun Christelijke belijdenis. Houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, of de leer van het Evangelie, die hun door woord en brief door den apostel overgeleverd was. Daar de canon der Schrift nog niet afgesloten was, en dus sommige dingen door de apostelen overgeleverd werden in hun prediking, onder de leiding van den onfeilbaren Geest, waren de Christenen gehouden die te beschouwen als komende van God. Andere dingen werden hun later schriftelijk meegedeeld, gelijk de apostel reeds vroeger een brief aan de Thessalonicenzen geschreven had, en deze brieven werden geschreven wanneer de schrijvers daartoe bewogen werden door den Heiligen Geest. Het is geen bewijs voor de stelling, dat men nog in onze dagen godsspraken mag verwachten-nu de canon der Schrift afgesloten is-die gelijk zouden staan met die Schrift. De leerstellingen en plichten, waarin wij door de geïnspireerde apostelen werden onderwezen, moeten wij standvastig houden, maar wij hebben geen zeker bewijs voor iets anders, dat door hen overgeleverd zou zijn, behalve hetgeen die Schrift bevat. 16.. En onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, 17.. Vertrooste uwe harten, en versterke u in alle goed woord en werk.

In deze woorden vinden wij het ernstig gebed van den apostel voor hen, waarbij wij letten op:

1. Tot wie hij bidt: Onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, vers 16. Wij mogen en moeten onze beden richten niet enkel tot God den Vader, door de tussenkomst van onzen Heere Jezus Christus, maar ook tot onzen Heere Jezus Christus zelf, en moeten in Zijn naam bidden tot God, niet alleen als Zijn Vader, maar als onzen Vader in en door Hem.
2. Vanwaar hij vrijmoedigheid verkreeg voor zijn gebed, -van de overweging van hetgeen God reeds voor hem en voor hen gedaan had.

Die ons heeft liefgehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vers

16. Merk hier op:

1. De liefde van God is de bron en fontein van al het goede, waar wij op hopen, onze verkiezing, roeping, rechtvaardigmaking en zaligmaking zijn alle komende uit de liefde Gods in Christus Jezus.
2. In het bijzonder stroomt uit deze fontein al onze vertroosting. En de vertroosting der heiligen is een eeuwige vertroosting. De vertroostingen der heiligen sterven niet weg, zij zullen niet met hen sterven. Niemand zal hun de geestelijke vertroostingen, welke God hun geeft, ontroven, en God zal ze niet

van hen wegnemen, omdat Hij hen heeft liefgehad met een eeuwige liefde, zullen zij ook eeuwige vertroostingen hebben.

1. Hun vertroosting is gegrond in de hope des eeuwigen levens. Zij verheugen zich in de hoop op de heerlijkheid Gods, en zijn niet alleen geduldig, maar verheugd, in de beproevingen. En er bestaat gegronde reden voor deze sterke vertroosting, want de heiligen hebben goede hoop. Hun hoop is gegrond op de liefde Gods, en op de ondervinding die zij hebben van Zijne macht, Zijne goedheid en Zijne getrouwheid, en zij is een goede hoop door de genade. Wij hopen op de vrije genade en barmhartigheid Gods, en onze hoop is daarop gevestigd, zonder enige waarde of verdienste onzerzijds.
2. Wat hij voor hen vraagt: Die vertrooste uwe harten en versterke u in alle goed woord en werk, vers 17. God heeft hun vertroostingen gegeven, en hij bidt dat zij nog meer overvloedige vertroosting ontvangen mogen. Er was, door genade, goede hoop dat zij zouden bewaard blijven, en hij bidt dat zij versterkt mogen worden. Het is opmerkelijk hoe vertroosting en versterking hier bij elkaar gevoegd worden.
3. Vertroosting is een middel tot versterking, want hoe meer vermaak wij hebben in het woord, en den weg en de werken van God, des te meer zullen wij er in volharden.
4. Evenzeer is onze versterking in de wegen van God een middel tot onze vertroosting. Indien wij wankelend zijn in het geloof, twijfelmoedig van hart, tekortkomend in onze plichten, dan is het geen wonder dat wij vreemd zijn aan het vermaak en de blijdschap van de godsvrucht. Wat ligt er ten grondslag van al onze ongerustheid? Wat anders dan onze onstandvastigheid in de godsvrucht? Wij moeten bevestigd zijn in alle goed woord en werk, in het woord der waarheid en in het werk der gerechtigheid. Christus moet verheerlijkt worden door onze goede woorden en werken. En zij, die oprecht zijn, zullen trachten beide te doen, en zodoende mogen zij hopen op vertroosting en versterking, tot ten laatste hun heiligheid en gelukzaligheid volkomen zijn zullen.

HOOFDSTUK 3

1. Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u;
2. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller.
3. Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.
4. En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult. 5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.
5. En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft.
6. Want gijzelven weet, hoe men ons behoort na te volgen; want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u;
7. En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn;
8. Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na te volgen.
9. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete.
10. Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende.
11. Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten.
12. En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen.
13. Maar indien iemand ons woord, door dezen brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent dien; en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde;
14. En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder.
15. De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. 17 De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iederen zendbrief; alzo schrijf ik. 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen.

In het slot van het vorige hoofdstuk had de apostel ernstig voor de Thessalonicenzen gebeden, en nu vraagt hij om hun gebeden, hen aanmoedigend om op God te vertrouwen, waarbij hij een nieuw gebed voor hen voegt, vers 1-5. Hij gaat daarop er toe over hun bevelen en aanwijzingen te geven tot herstel van sommige dingen, waarvan hij gehoord had dat die onder hen verkeerd waren, vers 6- 15, en besluit met zegeningen en gebeden, vers 16-18.

2 Thessalonicenzen 3:1-5

In deze woorden merken wij op:

1. De apostel begeert de gebeden van zijne vrienden. Voorts, broeders, bidt voor ons, vers 1. Hij gedacht hunner altijd in zijne gebeden, en wenste dat zij hem en zijne medearbeiders niet zouden vergeten, maar hen op het harte dragen voor den troon der genade. Merk hier op:
   1. Dit is een middel om de gemeenschap der heiligen levendig te houden, niet alleen dat zij samen bidden, of met elkaar bidden, maar dat zij voor elkaar bidden tijdens elkanders afwezigheid. En zij, die op groten afstand van elkaar zijn, kunnen daardoor elkaar ontmoeten voor den troon der genade, en zij, die geen gelegenheid hebben om elkaar enige vriendelijkheid te betonen, kunnen elkaar daardoor de grootste en meest-werkelijke vriendelijkheid bewijzen.
   2. Het is de plicht der gemeente voor hare dienaren te bidden, en niet alleen voor haar eigen herders, maar voor alle goede en getrouwe dienaren.
   3. Dienaren behoeven, en moeten dus verlangen naar, de gebeden der gemeente. Hoe merkwaardig is de nederigheid en hoe uitlokkend het voorbeeld van dezen groten apostel, die zelf zo machtig was in het gebed, en toch de gebeden van den geringsten der Christenen niet versmaadde, maar ze begeerde en er behoefte aan gevoelde. Merk verder op, waarvoor hij verlangde en verzocht dat gebeden zou worden, namelijk:
      1. Voor zegen op het Evangelie en zijne bediening. Dat het woord des Heeren zijn loop hebbe en verheerlijkt worde gelijk ook bij u, vers 1. Dit was de grote zaak, waarnaar Paulus het meest verlangde. Hij was begeriger naar de heiliging van Gods naam en de vervulling van Zijnen wil, dan naar zijn dagelijks brood. Hij begeerde dat het woord des Heeren mocht lopen (dat betekent het oorspronkelijke woord) dat het mocht veld winnen, dat de zaak van den godsdienst in de wereld mocht vooruitgaan, en niet alleen vooruitgaan, maar geregeld lopen. Alle krachten der hel waren toen, en zijn nog, meer of min opgewekt en gemonsterd om het woord des Heeren tegen te staan, zijn verbreiding en voortgang te verhinderen. Wij moeten derhalve bidden dat de tegenstand worde weggenomen, zodat het Evangelie vrijen toegang verkrijge tot de oren, de harten en de gewetens der mensen, dat het verheerlijkt worde door de overtuiging en bekering van zondaren, de neder werping van tegensprekers en de gemeenschap der heiligen. God, die de wet heerlijk en eervol maakte, zal het Evangelie verheerlijken en eervol maken, en zo Zijn eigen naam verheerlijken. Goede dienaren en oprechte Christenen moeten tevreden zijn zo zij weinig, ja niets, worden, wanneer slechts Christus geëerd en Zijn Evangelie verheerlijkt worde. Paulus was toen te Athene, of, naar sommigen menen te Corinthe, en verlangde dat de Thessalonicenzen zouden bidden dat hij daar even zoveel zegen had als te Thessalonica, dat het anderen zo goed mocht gaan als hen zelven. Indien de dienaren op de ene plaats goed geslaagd zijn, moeten zij begeren even goed te slagen in alle andere plaatsen, waar zij het Evangelie mogen verkondigen.
      2. Voor de veiligheid van de dienaren des Evangelies. Hij vraagt hun gebeden niet voor hun gemak, maar voor bewaring. Dat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Zij, die vijanden zijn van de prediking des Evangelies en vervolgers van zijn verkondigers, zijn ongeschikte en boze mensen. Zij handelen tegen alle regelen en wetten van rede en godsdienst in en staan

schuldig aan de grootste goddeloosheid en dwaasheid. Niet alleen in de beginselen van godloochening en ongeloof, maar ook in de daden van ondeugd en onzedelijkheid, liggen de grootste onredelijkheid en godloosheid der wereld. Er is behoefte aan geestelijke bescherming, zowel als aan bijstand, van gelovige en getrouwe dienaren, want die zijn de standaarddragers, op wie het meest gemikt wordt, en daarom moeten allen, die het wèl menen met het belang van Christus in de wereld, voor hen bidden. Want het geloof is niet aller, dat is: velen geloven niet in het Evangelie, willen het niet omhelzen, en het is geen wonder als dezulken rusteloos en ijverig zijn in hun pogingen om het Evangelie tegen te staan, zijne bediening te beschimpen, en de dienaren te onteren. En maar al te velen hebben geen gevoel voor de gewone eerlijkheid, wij kunnen geen vertrouwen in hen stellen, en daarom moeten wij bidden dat wij verlost mogen worden van hen, die geen geweten en geen eer hebben, die geen acht slaan op wat zij zeggen of doen. Wij zijn soms meer in gevaar door valse en voorgewende vrienden, dan door openlijke en erkende vijanden.

1. Hij moedigt hen aan om op God te vertrouwen. Wij moeten niet enkel God bidden om Zijne genade, maar ook ons vertrouwen vestigen op Zijne genade, en nederig verwachten hetgeen, waar wij om bidden. Merk op:
   1. Welk goeds het is, dat wij van Gods genade mogen verwachten: versterking, bewaring voor het kwaad, en de beste Christenen hebben aan deze gaven behoefte.
      1. Dat God hen versterke. Dat had de apostel voor hen gebeden, 2:17, en nu moedigt hij hen aan om deze genade ook te verwachten. Wij staan niet langer dan God ons staande houdt, tenzij Hij onze voeten op Zijne paden houdt, zullen wij uitglijden, en dan zullen wij vallen.
      2. Dat God hen beware van het boze. Wij hebben evenveel behoefte aan Gods genade voor onze volharding tot het einde als voor den aanvang van het goede werk. Het kwaad der zonde is het grootste kwaad, maar er zijn andere kwade dingen, waarvoor God Zijne heiligen ook zal bewaren, het kwaad van deze wereld, ja alle kwaad, tot Zijn hemels koninkrijk.
   2. Welke aanmoediging wij hebben om ons op Gods genade te verlaten. De Heere is getrouw. Hij is getrouw aan Zijne beloften, en de Heere die niet liegen kan, ook zal er geen woord vallen, dat uit Zijn mond is gegaan. Indien dus enige belofte gegeven is, dan is haar vervulling zeker. Hij is getrouw aan Zijne betrekking, een getrouw God en een getrouw vriend, wij mogen er staat op maken dat Hij alle betrekkingen, waarin Hij tot Zijn volk staat, vervullen zal. Laat ons zorgen dat wij getrouw zijn in onze belofte en in de betrekking, waarin wij tot God staan. Hij voegt er bij:
   3. Een andere grond van hoop, dat God dit voor hen doen zal, indien zij wilden volbrengen wat Hij bevolen had, vers 4. De apostel had dit vertrouwen in hen, en dat was gegrond op zijn vertrouwen in den Heere, want een andere grond voor vertrouwen in mensen bestaat niet. Hun gehoorzaamheid zal blijken door het verrichten van hetgeen hij en zijn medearbeiders hun bevolen hadden, hetgeen niet anders was dan het bevel des Heeren, want de apostelen hadden geen ander bevel dan den mensen te leren te onderhouden en te doen al wat de Heere bevolen had, Mattheus 28:20. En gelijk de ondervinding, die de apostel in den vroegeren tijd van hun gehoorzaamheid had, de grond was voor zijn vertrouwen dat zij ook in het vervolg de hun bevolen dingen doen zouden, zo is dit een grond van hoop, dat zo wat wij bidden, wij van Hem zullen ontvangen, dewijl wij Zijne geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor Hem, 1 Johannes 3:22.
2. Hij zendt een kort gebed voor hen op, vers 5. Het is een gebed om geestelijke zegeningen. De apostel bidt om twee zegeningen van het grootste belang:
3. Dat hun harten mogen gericht worden tot de liefde van God, om met God bevriend te zijn als het heerlijkste en beminnenswaardigste Wezen, de beste aller vrienden, en dat is niet alleen wenselijk en noodzakelijk voor ons geluk, maar het is ons geluk zelf, het is een groot deel van de gelukzaligheid des hemels, waar deze liefde volkomen zal zijn. Wij kunnen dit nimmer bereiken tenzij God door Zijne genade onze harten daartoe richte, want onze liefde is zeer geneigd om zich aan andere dingen te hechten. Wij doen ons zeer veel schade door onze genegenheden te misplaatsen, het is onze zonde en onze ellende, dat wij onze genegenheid op verkeerde dingen vestigen. Zo God onze liefde op zich richt, zal al onze andere genegenheid daardoor goed geplaatst worden.
4. Tot de lijdzaamheid van Christus, die gevoegd moet zijn bij de liefde tot God. Er is geen ware liefde tot God zonder geloof in Christus. Wij moeten wachten op Christus, dat onderstelt ons geloof in Hem, dat wij geloven dat Hij eens kwam en weer komen zal in heerlijkheid, en wij moeten de wederkomst van Christus verwachten en daarvoor bereid zijn. Er moet zijn een lijdzaam wachten, een verdragen met moed en standvastigheid van al wat in dien tussentijd over ons komt, en wij hebben lijdzaamheid van node, en goddelijke genade van node om Christelijke lijdzaamheid (de lijdzaamheid van Christus) te beoefenen, geduld om Christus’ wil en naar Zijn voorbeeld.

2 Thessalonicenzen 3:6-15

Nadat de apostel hun gehoorzaamheid van vroeger heeft geprezen en zijn vertrouwen in hun gehoorzaamheid voor het vervolg uitgesproken, gaat hij voort hun bevelen en aanwijzingen te geven omtrent sommige dingen onder hen, die niet in orde waren. De beste gemeenschap van Christenen kan enkele personen bevatten, die minder goed handelen, en sommige dingen, die verbeterd moeten worden. Volmaking wordt aan deze zijde van het graf niet gevonden, maar slechte manieren belemmeren goede wetten en vereisen goede wetten. De wanordelijkheden, waarvan Paulus gehoord had dat ze onder de Thessalonicenzen bestonden, maakten dat de goede voorschriften gegeven werden die wij in de volgende verzen vinden, welke ons en allen anderen van blijvend nut kunnen zijn. Merk op:

1. Wat er verkeerd was onder de Thessalonicenzen.
   1. Over het algemeen. Er waren sommigen onder hen, die ongeregeld wandelden, en niet naar de inzettingen, die zij van hem ontvangen hadden, vers 6. Sommigen van de broederen maakten zich schuldig aan ongeregelden wandel, zij leefden niet geregeld, en gedroegen zich niet naar de inzettingen van Christus, niet overeenkomstig hun belijdenis en godsdienst, niet volgens de voorschriften, welke de apostel gegeven had en waaraan zij voorgaven gehoor te verlenen. Het wordt geëist van hen, die het Evangelie aangenomen hebben en belijden zich er aan te onderwerpen, dat zij dienovereenkomstig leven. Indien zij dat niet doen zijn zij ongeregelde mensen.
   2. In het bijzonder waren er: niet werkende, maar ijdele dingen doende, vers 11. De apostel had dat van geloofwaardige personen gehoord en hij had daardoor voldoende reden om geboden en aanwijzingen te geven ten aanzien van zulke mensen: hoe zij zich behoorden te gedragen en hoe de gemeente ten hunnen aanzien had te handelen.
2. Er waren sommigen onder hen ijdel, ledig, in ‘t geheel niet werkende. Zij waren geen verkwisters, geen dronkaards, maar eenvoudig lediggangers en daardoor ongeregeld. Het is niet genoeg, dat van iemand kan gezegd worden dat hij geen nadeel doet, maar van alle mensen wordt vereist, dat zij goed zullen doen in de plaats, waar de Voorzienigheid hen gesteld heeft. Het is waarschijnlijk dat deze mensen, door verkeerd begrip van sommige uitdrukkingen in den vorigen brief, dachten dat de wederkomst van Christus zeer aanstaande was, en dat zij dit als voorwendsel gebruikten om het werk van hun beroep te verwaarlozen en in ledigheid te leven. Het is een grote dwaasheid en misbruik van den godsdienst, wanneer men dien doet dienen als dekmantel voor ledigheid of andere zonden. Indien wij zeker waren dat de jongste dag zeer nabij was, zouden wij toch moeten werken zolang het dag is, opdat de Heere wanneer Hij komt, ons moge vinden alzo doende. De dienstknecht, die zijn Heere verwacht, moet werken zoals de Heere hem bevolen heeft, opdat alles gereed is bij Zijn komst. Ook kan het zijn dat deze ongeregelde mensen voorgaven, dat de vrijheid, waarmee Christus hen had vrijgemaakt, hen ontsloeg van den dienst en het werk van hun bijzonder beroep en werk in deze wereld, in tegenspraak met het bevel: een iegelijk blijve in de roeping, waarin hij van God geroepen is, 1 Corinthiërs 7:20, 24. Vlijtigheid in ons dagelijks beroep is een plicht, die vervuld moet worden als een der algemene voorschriften, vooral voor Christenen. Het is ook mogelijk dat de algemeen onder de Christenen heersende weldadigheid jegens hun arme broederen deze mensen aanmoedigde om in ledigheid te leven, omdat zij wisten dat de gemeente hen wel onderhouden zou. Wat ook de oorzaak mocht zijn, zij verdienden afkeuring.
3. Er waren ook mensen onder hen, die ijdele dingen deden, of zich altijd in de zaken van anderen mengden. Daar zij zo tezamen genoemd worden, schijnt het dat dezelfde mensen, die niet werkten, wel ijdele dingen deden. Dat schijnt zich zelve tegen te spreken, maar het komt dikwijls voor dat zij, die zelf niets doen of hun eigen zaken verwaarlozen, druk bezig zijn met de zaken van anderen. Zo wij ledig zijn, zullen de duivel en ons verwaande hart ons wel spoedig iets te doen geven. De ziel van een mens is altijd bezig, indien zij niet iets goeds te doen heeft, zal zij kwaad doen. -Bemoeiallen zijn ongeregelde mensen, schuldig aan ijdele nieuwsgierigheid, brutaal zich mengende in dingen, die hun niet aangaan, en zich zelven en anderen moeite makende met de zaken van anderen. De apostel waarschuwt Timotheus tegen zulke mensen, Zij leren ledig omgaan bij de huizen, en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig en ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt, 1 Timotheus 5:13.
4. De goede wetten, die naar aanleiding daarvan gegeven worden, bevatten veel waarvan wij kennis nemen moeten.
   1. Wiens wetten het zijn, het zijn geboden van de apostelen van den Heere, gegeven in naam van hunnen en onzen Heere, dus geboden van den Heere zelven. Wij bevelen u, broeders, in den naam van onzen Heere Jezus Christus, vers 6. Verder: Den zodanige bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, vers 12. De apostel gebruikt woorden van gezag en bedreiging, want waar ongeregeldheden moeten weggenomen of voorkomen worden, zijn beide nodig. Het gezag van Christus moet onze zielen tot gehoorzaamheid buigen, en Zijn genade en goedheid moeten er ons toe lokken.
   2. Welke goede wetten en voorschriften dat zijn. De apostel geeft voorschriften aan de gehele gemeente, bevelen aan de ongeregelden, en een vermaning aan hen, die goed handelden.
      1. Zijne bevelen en aanwijzingen aan de gehele gemeente betreffen:
         1. Hun gedrag jegens de ongeregelde personen, die onder hen waren, daarvan zegt hij: dat gij u aan hen onttrekt, vers 6. En later: tekent hem, en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde. En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder, vers 14, 15. De aanwijzingen van den apostel voor ons gedrag tegenover zulke personen behoren nauwkeurig overwogen te worden. Wij moeten zeer voorzichtig zijn in de toepassing van kerkelijke tucht. Wij moeten ten eerste tekenen den man, die verdacht wordt of beschuldigd wordt het Woord Gods niet te gehoorzamen, of tegen dat Woord in te wandelen, dat is, wij moeten voldoende bewijzen voor zijn overtreding hebben, alvorens verder te handelen. Ten tweede moeten wij hem op vriendelijke wijze vermanen, wij moeten hem zijn zonde en zijn plicht voorhouden, en dat onder vier ogen doen. Mattheus 18:15. Wanneer hij daaraan geen gehoor geeft, moeten wij ten derde, ons aan hem onttrekken, geen gemeenschap met hem houden: dat is: wij moeten gemeenzamen omgang met hem vermijden, en wel om twee redenen. En wel opdat wij zijn boze wegen niet leren, want hij, die ijdele en ledige personen volgt en met hen omgaat, loopt gevaar hun gelijk te worden. En ook om hem te beschamen en daardoor te verbeteren, opdat de ongeregelde personen zien mogen, dat hun verkeerde praktijken door wijze en goede mensen afgekeurd worden, en zij, daardoor beschaamd, geregeld mogen gaan wandelen. Hebt daarom uw verkeerd handelende broederen lief, ofschoon ge hun ondeugden haat. En dat moet de reden wezen waarom wij ons aan hen onttrekken. Zelfs zij, die onder de kerkelijke tucht liggen, mogen niet als vijanden beschouwd worden, vers 15, omdat, zo zij

door die tucht worden verbeterd, herkrijgen zij het vertrouwen en alle rechten der kerk, als broeders.

* + - 1. Hun algemeen gedrag en hun houding behoren te zijn overeenkomstig het goede voorbeeld door de apostelen en hun medearbeiders gegeven. Gijzelven weet hoe men ons behoort na te volgen, vers

7. Zij, die de gemeente onder hen gesticht hadden, waren hun met een goed voorbeeld voorgegaan, de dienaren van het Evangelie behoren voorbeelden der kudde te zijn. Het is de roeping der Christenen te wandelen niet alleen volgens de inzettingen en de leer, die de apostelen hun overgeleverd hebben, maar ook volgens het goede voorbeeld door hen gegeven. Zijt onze navolgers, gelijk wij van Christus. In dit geval was het goede voorbeeld, dat de apostel noemt, hun vlijt, die zo verschillend was van het gedrag dergenen, die ongeregeld wandelden. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u, vers 7, wij hebben onzen tijd niet doorgebracht in ledigheid, in ijdele bezoeken, ijdele gesprekken en ijdele liefhebberijen. Zij namen moeite in hun bediening, in de prediking van het Evangelie en in de inrichting van hun levenswijze. Wij hebben geen brood gegeten bij iemand voor niet, vers 8. Ofschoon hij hun billijk om onderstand kon gevraagd hebben, omdat zij, die het Evangelie verkondigen, recht hebben van het Evangelie te leven. Dat zijn de gemeenten aan hun dienaren verschuldigd, en de apostel had de bevoegdheid en de macht om dat te vragen, vers 9. Maar hij had afstand gedaan van zijn recht uit genegenheid tot hen, en ter wille van het Evangelie, en daarin gaf hij hun een voorbeeld ter navolging, vers 9, opdat zij mochten leren hun tijd goed te besteden en alzo bezig te zijn in enig werk, waaruit nut voortkwam.

* + 1. Hij beveelt hun, die ongeregeld leven, zich te beteren en aan het werk te gaan en geeft hun daartoe voorschriften. Hij had te dien aanzien bevelen gegeven zowel als een goed voorbeeld, toen hij bij hen was. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete, vers 10. Het was een spreekwoord onder de Joden: Die niet wil werken, mag ook niet eten. De arbeider is zijn brood waardig, maar wat is de leegloper waard? Het is Gods wil dat ieder mens een roeping zal hebben en daarin bezig zijn, en dat niemand nutteloos op aarde leven zal. Lediglopers doen al wat ze kunnen om het woord krachteloos te maken: In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. Het was geen eigen goeddunken van den apostel, wanneer hij altijd druk werkzaam was en anderen ook daartoe aanspoorde, maar het was volgens het bevel van den Heere Jezus Christus, dat wij met stilheid werkende ons eigen brood eten, vers 12. De mensen moeten op de een of andere wijze in hun levensonderhoud voorzien, anders eten zij niet hun eigen brood. Er moet werk en bezigheid zijn in plaats van ledigheid, en er moet stilheid zijn in plaats van een zich bemoeien met anderer zaken. Wij moeten leren in stilheid ons eigen werk te doen. Het is uitnemend, maar komt niet dikwijls voor, dat iemand zeer druk werkt en toch stil is, druk in zijn eigen werk en stil in andermans zaken.
    2. Hij vermaant hen: En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen, vers 13, alsof hij zeggen wilde: Werkt en weest voorspoedig: De Heere is met u, zo gij met Hem zijt. Wat ge ook goeds moogt doen, ziet dat gij daarin volhardt. Blijf in uw eigen weg en dat tot het einde. Gij moet nooit uw werk afgeven of er een afkeer van krijgen. Er zal tijd genoeg zijn in den hemel omte rusten, in de eeuwige ruste die overblijft voor het volk van God.

2 Thessalonicenzen 3:16-18

In dit besluit van den brief hebben wij des apostels zegen en gebeden voor hen. Laat ons die begeren voor ons en onze vrienden. Drie zegeningen worden over hen uitgesproken of begeerd.

1. Dat God hun vrede geve.
   1. Vrede is de uitgesproken of begeerde zegen. Door vrede mogen wij hier verstaan alle soorten van voorspoed, voornamelijk vrede met God, vrede in hun eigen zielen en gewetens en vrede met alle mensen. 2 Deze vrede wordt voor hen begeerd te allen tijde, of in elke zaak, en hij wenst dat zij altijd alles goeds mogen hebben. 3.. Vrede in allerlei wijze, dat gelijk zij al de middelen der genade mochten genieten, zij ook alle middelen en vormen van vrede zouden hebben. Want vrede is dikwijls moeilijk, maar altijd begeerlijk. 4.. De God, die hun dien vrede geven moet, is de Heere des vredes. Indien wij enigen begeerlijken vrede zullen hebben, moet God dien geven, Hij is de bewerker van den vrede en heeft de eendracht lief. Wij zullen nooit zelven vredelievende gezindheid hebben, of ondervinden dat de mensen vrede met ons hebben, tenzij God hun en ons vrede geeft.
2. Dat Gods tegenwoordigheid altijd met hen zij. De Heere zij met u allen. Wij hebben niets meer nodig voor onze veiligheid en ons geluk, en kunnen ook niets beters begeren voor ons zelven of voor onze vrienden, dan dat Gods genadige tegenwoordigheid met ons en met hen zij. Die zal ons leiden en bewaren op al onze wegen, en ons in al onze omstandigheden vertroosten. Het is de tegenwoordigheid Gods, die den hemel tot hemel en de aarde gelijk den hemel maakt. Het doet er niet toe waar wij ons bevinden, indien God slechts met ons is, en wie van ons verwijderd is, indien Hij slechts tegenwoordig is.
3. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Daarmee besloot de apostel zijn eersten brief aan deze Thessalonicenzen, en het is door de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat wij veilig mogen hopen vrede met God te hebben en de tegenwoordigheid Gods te mogen genieten, want Hij heeft ons die verre waren nabij gebracht. Het is deze genade, die alles in allen is om ons gelukkig te maken. Deze is het, die de apostel bewonderde en verheerlijkte bij alle gelegenheden, waarin hij zich verheugde en waarop hij vertrouwde. Door deze groetenis en zegenbede, geschreven met zijn eigen hand, als een waarmerk voor elke brief (het overige was door een ander geschreven), nam hij voorzorg dat de gemeenten, aan welke hij schreef, niet zouden bedrogen worden met nagemaakte brieven, hetgeen hij wist dat gevaarlijke gevolgen hebben kon. Laat ons dankbaar zijn omdat wij den canon der Schrift in haar geheel hebben, en dat die door de wondervolle bijzondere zorg der goddelijke Voorzienigheid, zuiver en onverminkt door zo vele eeuwen heen bewaard gebleven is. Laat ons geloven in den goddelijken oorsprong van deze heilige geschriften, en ons geloof en onzen wandel regelen naar dezen genoegzamen en enigen regel, welke bekwaam is ons wijs te maken tot zaligheid, door het geloof, dat is in Jezus Christus. Amen.