DE BRIEF AAN TITUS

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

De brief van Paulus aan Titus heeft veel overeenkomst met de brieven aan Timotheus. Beiden waren door Paulus bekeerd en zijn deelgenoten in arbeid en in lijden; beiden waren in dienst als evangelisten, wier werk was de gemeenten nat te maken, welke de apostelen geplant hadden; en de dingen, die nog niet in orde waren, daar te regelen; zij waren vice-apostelen, werkende het werk des Heeren, en meest onder hun leiding; doch niet despotisch of willekeurig, maar met behoorlijk gebruik van eigen oordeel en inzicht, 1 Corinthiërs 16:10,12. Wij lezen van dezen Titus veel, van zijn titels, karakter, werkzame nuttigheid, in vele plaatsen. Hij was een Griek, Galaten 2:3. Paulus noemde hem zijn zoon, Titus 1:4; zijn broeder, 2 Corinthiërs 2:13; zijn metgezel en medearbeider, 2 Corinthiërs 8:23; iemand die wandelde in dezelfden geest en dezelfde voetstappen als hij. Hij ging met de apostelen op naar de gemeente te Jeruzalem, Galaten 2:1; en verkeerde veel in de gemeente te Corinthe, voor welke gemeente hij veel zorg droeg, 2 Corinthiërs 8:16. Paulus’ tweede brief aan die gemeente, en wellicht ook de eerste, was door hem gezonden, 2 Corinthiërs 8:16-18; 9:2-4; 12:18. Hij was met den apostelte Rome, en ging vandaar naar Dalmatië, 2 Timotheus 4:10; waarna niets meer omtrent hem in de Schrift vermeld wordt. Daaruit kan men opmaken dat hij geen gevestigd bisschop was. Indien hij dat geweest is, in die tijden, zou de gemeente te Corinthe, waar hij het meeste werkte, de eerste aanspraak op hem gehad hebben. Op Creta (nu Candia genoemd, vroeger Hecatompolis geheten, naar de honderd steden die er waren) een groot eiland aan den ingang van de Egeïsche zee, had het Evangelie enigen invloed gekregen, en hier waren Paulus en Titus op een hunner reizen, bezig deze plantingen te verzorgen. Maar de apostel der heidenen, die de zorg voor al de gemeenten had, kon zelf niet lang op dezelfde plaats blijven. Daaromliet hij Titus daar gedurende enigen tijd achter, om het werk, dat hij begonnen was, voort te zetten; en toen hij waarschijnlijk meer dan gewone moeilijkheden ontmoette, schreef Paulus deze brief aan hem; en dat misschien niet zozeer voor zijn eigen zaak als voor die der gemeente, opdat de pogingen van Titus, versterkt met apostolisch advies en gezag, meer betekenend en invloedrijk bij haar zouden zijn. Hij moest zorgen dat al de gemeenten van goede dienaren voorzien werden; de ongeschikten en onwaardigen verwijderd werden; en de gezonde leer onderwijzen en allen in hun plichten onderrichten. Hij moest hun voorhouden de vrije genade Gods in de zaligmaking der mensen door Christus, en hun aantonen de noodzakelijkheid van goede werken bij hen, die in God geloofd hebben en van Hem het eeuwige leven verwachten.

HOOFDSTUK 1

1. Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;
2. In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;
3. Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof:
4. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker.
5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb:
6. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn.
7. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;
8. Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis;
9. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.
10. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn;
11. Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil.
12. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken.
13. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.
14. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.
15. Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.
16. Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

In dit hoofdstuk hebben wij:

1. De voorrede of inleiding tot den brief, meldende van en aan wie hij werd geschreven, met des apostels groet en gebed voor Titus, hem alle zegeningen wensende, vers 1-4,
2. Bespreking van het onderwerp, door aanduiding waarom de apostel Titus op Creta gelaten had, vers 5,
3. En hoe hij moest handelen met goede en slechte dienaren, vers 6-16.

Titus 1:1-4

Hier is de voorrede voor den brief.

1. De schrijver Paulus, een heidense naam door den apostel der heidenen aangenomen, Handelingen 13:9, 46. Dienaren moeten zelfs in kleine zaken zich schikken, opdat zij beteren ingang voor hun werk mogen krijgen. Toen de Joden het Evangelie verwierpen en de heidenen het aannamen, lezen wij niet meer van dezen apostel onder zijn Joodsen naam Saul, maar onder zijn Romeinsen naam Paulus. Een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus. Hier wordt hij genoemd in zijn betrekking en zijn dienst. Een dienstknecht Gods, niet alleen in den algemenen zin, als man en als Christen, maar bepaald als dienaar, dienende God in het Evangelie van Zijnen Zoon, Romeinen 1:9. Dat is een hoge eer, het is de heerlijkheid der engelen, dat zij zijn gedienstige geesten, die uitgezonden wordenten dienste van degenen, die de zaligheid beërven zullen, Hebreeën 1:4. Paulus wordt voornamelijk beschreven als een der eerste dienaren, een apostel van Jezus Christus, iemand die den Heere gezien had, door Hem onmiddellijk geroepen en afgevaardigd was, en zijne leer van Hem ontvangen had. Merk hier op: De voornaamste dienaren zijn slechts dienstknechten. Veel godsvrucht en toewijding zijn bedoeld in de opschriften en brieven. De apostelen van Jezus Christus, die gebruikt werden om den godsdienst te verspreiden en te bevorderen, waren daarin ook dienstknechten Gods, zij deden niets in tegenstelling met de waarheden en plichten van den natuurlijken godsdienst. Het Christendom, dat zij verkondigden, was er op aangelegd om deze natuurlijke beginselen te verhelderen en te versterken, zowel als ze te bevorderen, en er aan toe te voegen wat nodig was in den toestand van ontaarding en opstand, waarin de mens verkeert. Derhalve waren de apostelen van Jezus Christus dienstknechten Gods, naar het geloof der uitverkorenen Gods. Hun leer kwam overeen met het geloof van Gods uitverkorenen van het begin der wereld, en was het middel om dat te vermeerderen en te verbreiden. Merk op: Er zijn uitverkorenen Gods, 1 Petrus 1:2, en in hen werkt de Heilige Geest kostelijk geloof, geschikt voor hen, die uitverkoren zijn ten eeuwigen leven, 2 Thessalonicenzen 2:13, 14. God heeft van den beginne u verkorentot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid, waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie. Geloof is het eerste artikel van de heiligmaking. En de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is. Het Evangelie is de waarheid, de grote, zekere, zaligende waarheid, Colossenzen 1:5, het woord van de waarheid des Evangelies. Goddelijk geloof rust niet op feilbare redeneringen en waarschijnlijke denkbeelden, maar op het onfeilbare woord, de waarheid zelf, die naar de godzaligheid is, van een goddelijke natuur en strekking, rein en het hart van den gelovige reinigende. Beoordeel naar dit kenmerk de leringen en de geesten, of zij uit God zijn of niet, wat onzuiver is en tegen de ware godsvrucht en den praktischen godsdienst, kan niet van goddelijken oorsprong zijn. Alle Evangelische waarheid is naar de godzaligheid, onderwijzende en aankwekende eerbied en vreze voor God en gehoorzaamheid aan Hem, het is de waarheid, die niet alleen gekend, maar ook erkend moet worden, zij moet voorgehouden worden in leer en leven, Filippenzen 2:15, 16. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid, Romeinen 10:10. Zij, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, kennen en geloven niet zoals zij moesten doen. Het voorname doel van de bediening des Evangelies en de voornaamste strekking van zijn inhoud is deze kennis en dit geloof te brengen, en de erkenning en belijdenis van de waarheid, die naar de godzaligheid is. Het onderwijs daarin is het voornaamste doel, evenals de bevestiging in dat geloof.

In de hope des eeuwigen levens, vers 2, Dit is verder de bedoeling van het Evangelie, om de hoop zowel als het geloof te bevestigen, het hart en de ziel van deze wereld af te trekken en op te heffen tot den hemel en de dingen, die boven zijn. Het geloof en de godzaligheid der Christenen leiden tot het eeuwige leven, en geven daarvan de hoop en wel gegronde verwachting, want God, die niet liegen kan, heeft het beloofd. Het is Gods eer dat Hij niet liegen of bedriegen kan, en dat is de troost der gelovigen, wier schat in Zijn getrouwe beloften opgelegd is. Maar hoe kan gezegd worden dat God ze beloofd heeft voor de tijden der eeuwen? Door belofte verstaan sommigen Zijn eeuwig besluit, Hij nam het voor in Zijn eeuwigen raad, welke als ‘t ware Zijn belofte in beginsel was. Anderen menen dat pro chronoon aiconioon bedoelt voor de tijden, of vele jaren geleden, met heen wijzing naar de belofte schemerend gedaan in Genesis 3:15. Hier is de vastheid en oudheid van de belofte van eeuwig leven aan de heiligen. God, die niet liegen kan, heeft beloofd voor de tijden der eeuwen, dat is, in zeer oude tijden. Hoe heerlijk is dus het Evangelie, dat reeds zo vroeg het onderwerp van goddelijke beloften was! Hoe hoog moet het door ons gewaardeerd worden en hoeveel reden tot dankbaarheid hebben wij voor onze voorrechten boven hen, die voor ons geweest zijn! Zalig zijn uwe ogen, omdat zij zien, enz. Geen wonder dat de verwerping van dat Evangelie gestreng gestraft zal worden, nu Hij het niet alleen van oude tijden beloofd heeft, maar ook geopenbaard te Zijner tijd, vers 2. Zijn woord door de prediking. Dat is: Hij heeft Zijne belofte, die in vroegere tijden duister was, te Zijner tijd, (denvooraf daarvoor bepaalden tijd) duidelijk gemaakt, door de prediking, hetgeen sommigen noemen de dwaasheid der prediking is daardoor in ere gekomen.

Het geloof is door het gehoor, en het gehoor door het woord Gods, door het gepredikte woord.

Die mij toebetrouwd is. De bediening is een toevertrouwd goed, niemand neemt zich zelven die eer, maar die daartoe geroepen is, en zij, die geroepen zijn, moeten het woord prediken, 1 Corinthiërs 9:16 :Wee mij indien ik het Evangelie niet predik. Dienaren, die niet prediken, zijn des apostels opvolgers niet. Naar het beeld van God, onzen Zaligmaker. De prediking is een werk, bevolen door God onzen Zaligmaker. Zie hier een bewijs voor de godheid van Christus: Christus had Paulus, bij zijne bekering, het Evangelie toevertrouwd. Handelingen 9:15, 17, 22: 10, 14, 15, en ook toen Christus hem verscheen, vers 17, 21. Hij is dus deze Zaligmaker, hoewel de gehele Drie-eenheid daarin werkt. De Vader maakt zalig door den Zoon, door de werking des Geestes, en zij zenden de dienaren. Laat dus niemand tevreden zijn met menselijke roeping, zonder roeping van Godswege, Hij voorziet, geeft aandrang, en aanstelling en gelegenheid voor het werk.

1. De persoon, aan wie de brief geschreven wordt.
   1. Zijn naam: Titus, een heidense Griek, maar geroepen tot het geloof en tot de bediening. De genade Gods is vrijmachtig en machtig. Welke waarde of voorbereiding was er in iemand van heidense afkomst en opvoeding?
   2. Zijn geestelijke betrekking tot den apostel.

Mijn oprechten zoon, niet door natuurlijke geboorte, maar door bovennatuurlijke geboorte.

Ik heb u gebaard door het Evangelie, schreef hij aan de Corinthiërs, 1 Corinthiërs 4:15. Dienaren zijn de geestelijke vaders van hen, voor welken zij de middelen ter bekering geweest zijn, en moeten

hen teder liefhebben en verzorgen, en zijn verantwoordelijk voor hun verzorging. Mijn oprechten zoon naar het gemeen geloof, het geloof, dat alle wedergeboren gemeenschappelijk hebben, en dat gij in waarheid hebt en toont in uw leven. Dit wordt gezegd om Titus te onderscheiden van huichelaars en valse leraren, en hem aan te bevelen bij de Cretensen, als zijnde een levend evenbeeld van den apostel zelf, in geloof en leven en goddelijke leer. Aan dezen Titus, den apostel zo dierbaar, schrijft hij.

1. De begroeting en het gebed, hem allen zegen toewensende. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Hier zijn:
2. Genade, de vrije gunst van God en aanneming door Hem. Barmhartigheid, de vrucht van die gunst, in de vergeving der zonden en vrijmaking van al haar ellenden, beide hier en hiernamaals. En vrede, het werkelijk gevolg van barmhartigheid. Vrede met God door Christus, die onze vrede is, en met de schepselen en met ons zelven, uitwendige en inwendige vrede, die alle mogelijke goeds bevat, dat ons geluk uitmaakt voor tijd en eeuwigheid. Genade is de bron van alle zegeningen. Barmhartigheid, vrede en alle goeds komen uit haar voort. Die Gods gunst deelachtig wordt, heeft alles wat goed is.
3. Deze zegeningen worden toegewenst van God den Vader, de fontein van alles goeds. Elke zegen en elke vertroosting komt tot ons van God als een Vader. Hij is de Vader van allen, als Schepper, maar van de gelovigen door aanneming en wedergeboorte. En van den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker, als de weg en het middel, waardoor ze verworven en uitgedeeld worden. Alles komt van den Vader door den Zoon, die van nature Heere is, de erfgenaam van alle dingen, en onze Heere, Verlosser en Hoofd, die al Zijn leden bestuurt en regeert. Allen zijn onder Hem gesteld, wij hangen van Hem af en zijn Hem onderwerping en gehoorzaamheid verschuldigd. Hij is Jezus en Christus, de gezalfde Zaligmaker, en bepaald onze Zaligmaker, van ons, die in Hem geloven, Hij heeft ons verlost van zonde en hel, en den hemel en de gelukzaligheid gebracht. Zover gaat de inleiding van den brief, daarop volgt het begin van de behandeling van het onderwerp, door Titus te zeggen waarom hij hem te Creta gelaten had.

Titus 1:5

Hier wordt het bevel meegedeeld.

* 1. Meer in het algemeen, Om die oorzaak heb ik u in Creta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts terecht zoudt brengen. Dat was het werk der evangelisten, in welken dienst Titus was, nat te maken wat de apostelen geplant hadden, 1 Corinthiërs 3:6, voort te zetten en te voltooien wat zij begonnen waren, epidiorthoen, het een en ander te regelen. Titus moest terechtbrengen hetgeen, waar de apostel gedurende zijn kort verblijf aldaar geen tijd voor gehad had. Let op:
     1. De grote ijver van den apostel in het Evangelie, zodra hij de dingen in de ene plaats voorlopig in orde gebracht had, haastte hij zich naar de andere. Hij was een schuldenaar beiden aan Grieken en barbaren, en arbeidde om onder hen allen het Evangelie te verbreiden zover hij kon.
     2. Zijn getrouwheid en voorzichtigheid. Hij verwaarloosde de plaatsen niet, wanneer hij verder reisde, maar liet iemand achter om het jonge plantsoen te verzorgen en voort te zetten wat hij begonnen was.
     3. Zijne nederigheid. Hij versmaadde het niet in zijn werk geholpen te worden, en zulks door hen, die niet met hem op dezelfden hoogsten trap in de bediening stonden, of zo grote gaven en bekwaamheden hadden. Indien het Evangelie maar bevorderd en het welzijn der zielen tot stand gebracht mocht worden, was hij gewillig daarvoor de hulp van anderen te aanvaarden, een geschikt voorbeeld voor dienaren, van opwekkenden ijver en werkzaamheid, dat hen moet leren getrouw en zorgvuldig voor de kudde te zijn, en tegenwoordig of afwezig, levende en stervende, zoveel zij vermogen, de geestelijke opbouwing en vertroosting van hun gemeenten te behartigen.
     4. Kunnen wij hier zien, dat Titus, ofschoon aan den apostel ondergeschikt, toch boven de gewone gevestigde herders en bisschoppen stond, die aan bepaalde gemeenten als hun eigen standplaatsen gebonden waren, maar Titus had hoger rang, hij moet zulke gewone herders aanstellen waar zij ontbraken en de dingen in hun goeden vorm stellen, en dan naar andere plaatsen gaan om daar zo nodig hetzelfde te doen. Titus was niet alleen een dienaar van de algemene kerk, zoals de anderen ook waren, maar een algemeen dienaar. Anderen hadden de gewone bevoegdheid om overal te dienen naar roeping en gelegenheid, in actu primo, maar evangelisten als Timotheus was, hadden bevoegdheid in actu secundo et exercito, en konden bediening uitoefenen waar zij ook kwamen en hun recht op de gemeenten handhaven. Zij waren overal in hun eigen plaats en hadden het recht de gewone dienaren te leiden en te bevelen. Overal waar een apostel als apostelkon optreden, kon een evangelist als evangelist handelen, want zij werkten het werk des Heeren, 1 Corinthiërs 16:10, gelijk als ik, zegt de apostel, zonder aan tijd en plaats gebonden te zijn. Hier in Creta was Titus slechts bij gelegenheid en voor korten tijd, Paulus wenste dat hij daar het werk verrichten zou, waarvoor hij gezonden was, en daarna bij hem te Nicopolis komen, waar hij dacht te overwinteren. En daarna werd hij naar Corinthe gezonden, bleef een poos bij den apostel te Rome en ging toen naar Dalmatië. Dat is het laatste wat wij van hem in de Schrift lezen, zodat uit de Schrift niet blijkt dat hij een vasten bischopsszetel had, hij verliet Creta en wij zien niet dat hij er terug gekomen is. Maar welk recht hadden Paulus en Titus daar? Was hetgeen zij deden geen inbreuk op de rechten van de burgerlijke overheid? In genen dele, zij kwamen niet om zich te mengen in de burgerlijke rechten van anderen. Wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u gezet! Lukas 12:14. Hun werk was

geestelijk: het moest door overtuiging en overreding uitgevoerd worden, in geen enkel opzicht de macht der overheid onderbreken, vooruitlopen of verzwakken, maar die veeleer versterken en verzekeren. Hetgeen ontbrak was niet iets dergelijks als burgerlijke overheden moesten verrichten, maar het waren goddelijke bevelen en instellingen, van Christus, het hoofd der gemeente, ontvangen. Daarvoor was Titus achtergelaten. Het is geen gemakkelijk werk gemeenten te stichten en tot volkomenheid te brengen. Paulus zelf had hier gewerkt en toch ontbrak er nog iets, allerlei dingen waren uit de voegen geraakt, de geestelijke stenen moesten behouwen en gevoegd worden, opdat het gebouw stevigte zou krijgen. De besten zijn blootgesteld aan verval. De dienaren moeten daartegen voorzien, om goed te maken wat verkeerd is en aan te vullen wat ontbreekt. Dit was in het algemeen het werk van Titus in Creta.

* 1. In het bijzonder moest hij van stad tot stad ouderlingen stellen, dat is: dienaren, die voor het merendeel uit de oudste, meest-ontwikkelde Christenen van ondervinding genomen moesten worden, of, indien zij jonger waren, moesten ze ernstig en degelijk van karakter en levenswijs zijn. Dezen moesten aangesteld worden overal waar een voldoend aantal Christenen gevonden werd, zoals in grotere steden gewoonlijk het geval was, ofschoon het ook in dorpen kon geschieden als daar genoeg Christenen gevonden werden. Deze ouderlingen moesten de gewone en dagelijkse zorg voor de gemeenten dragen, haar voeden en regeren en al het herderlijk werk verrichten. Het woord wordt soms in meer algemenen zin gebruikt van allen, die een geestelijken arbeid in de gemeenten te doen hebben. Zo waren de apostelen ouderlingen, 1 Petrus 5:1. Maar hier worden bedoeld gewone gevestigde herders, die in het woord en in de leer arbeidden, en over de gemeenten des Heeren gesteld waren, zoals zij verder in het hoofdstuk beschreven worden. Het woord ouderling wordt soms gebruikt in dezelfden zin als sacerdos, en vertaald in priester, een naam, die niet aan dienaren van het Evangelie gegeven wordt, tenzij in figuurlijken zin of vergelijkenderwijze, zoals van al het volk Gods gezegd wordt dat zij koningen en priesters Gode gemaakt zijn (hiereis is niet hetzelfde als presbuteroes) om geestelijke offeranden van gebeden, dankzeggingen en aalmoezen te brengen. Maar eigenlijk hebben wij onder het Evangelie geen priesters, behalve Christus alleen, de hogepriester onzer belijdenis, Hebreeën 3:1, die zich zelven voor ons Gode opofferde, en door kracht daarvan altijd leeft om voor ons te bidden. Ouderlingen zijn dus eigenlijk geen priesters, om offeranden te brengen, hetzij zinnebeeldig, hetzij werkelijk, maar alleen bedienaren van het Evangelie, om Christus’ instellingen te verbreiden, en de gemeente Gods te voeden, over welke de Heilige Geest hen tot opzieners gesteld heeft.
     1. Een gemeente zonder gevestigde en blijvende bediening is onvolmaakt en gebrekkig.
     2. Waar een genoegzaam aantal gelovigen is, moeten ouderlingen aangesteld worden, hun blijven in de gemeente is even noodzakelijk als hun eerste aanstelling, tot volmaking der heiligen, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat allen komen tot een volmaakten man in Christus, totdat het gehele getal van Gods uitverkorenen is geroepen en met Christus verenigd in een lichaam, en gebracht tot volwassenheid en volle kracht, naar de mate der genade, die hun gegeven is, Efeziërs 4:12, 13. Dit werk moet en zal verricht worden tot het einde der wereld, en daarom moeten de noodzakelijke en bepaalde middelen daartoe verschaft worden. Hoeveel dank zijn wij Gode verschuldigd voor zulk ene instelling! Hoe dankbaar moeten zij zijn, die er de zegeningen van genieten! Hoeveel medelijden en gebed moet er zijn voor hen, die haar missen! Bidt den Heere des oogstes dat Hij arbeiders uitstote in Zijn wijngaard! Het geloof is door het gehoor, en het wordt er ook door bewaard, gehandhaafd en vruchtbaar gemaakt. Onwetendheid en bederf, verval van het

goede en toenemen van het kwade ontstaan uit het gebrek van een onderwijzende en levenwekkende bediening. En daaromwas Titus in Creta gelaten om terecht te brengen hetgeen nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen aan te stellen, maar hij mocht dat niet doen naar eigen wil en gril, doch volgens de apostolische aanwijzing.

* 1. De regel voor zijn werkzaamheid. Gelijk ik u bevolen heb, waarschijnlijk toen hij van hem scheidde, en in tegenwoordigheid van anderen, waarop hij zich nu kon beroepen, niet zozeer om Titus’ wil als voor de mensen, opdat zij des te gewilliger Titus zouden gehoorzamen, wetende en in aanmerking nemende dat deze hetgeen hij deed, verrichtte op apostolische aanwijzing en bevel, waardoor hij gewaarborgd en gesteund werd. Onder de wet moest alles vervaardigd worden naar het voorbeeld, dat Mozes op den berg getoond was, en zo moet onder het Evangelie alles ingesteld en beheerd worden naar de bevelen van Christus en Zijn voornaamste dienaren, die daarbij onfeilbaar door Hem geleid werden. Menselijke overleveringen en uitvindingen mogen niet in de gemeente ingevoerd worden. Voorzichtige voorstellen om het doel van Christus’ instellingen te bereiken, in overeenstemming met de algemene regelen van het Woord, mogen, ja moeten er zijn, maar niemand mag iets veranderen aan den inhoud van het geloof en den eredienst, of aan de orde en tucht in de gemeenten. Indien een evangelist niets zonder hogere aanstelling mocht doen, hoeveel minder de anderen! De gemeente is het huis Gods en Hem komt het toe de dienaren aan te stellen en de regelen te geven, zoals het Hem behaagt. Thans volgen de aanwijzingen omtrent de hoedanigheden en kenmerken van de ouderlingen, die hij moest aanstellen. Stel van stad tot stad ouderlingen aan, gelijk ik u bevolen heb, zulke als ik u beschreven heb en hier nog meer in bijzonderheden beschrijf. Dat volgt nu van het zesde tot het negende vers ingesloten.

Titus 1:6-16

De apostel geeft hier Titus aanwijzingen betreffende ordening, aantonende wie hij ordenen moet en wie niet.

1. Wie hij ordenen moet. Hij noemt hun hoedanigheden en deugden, ten opzichte van hun leven en gedrag, zowel als van hun leer, het eerste in de verzen 6, 7 en 8, en het laatste in vers 9.
   1. Hun hoedanigheden van leven en wandel moeten zijn:
      1. Meer in het algemeen. Indien iemand onberispelijk is, niet geheel en al zonder fouten, want zulke mensen zijn er niet, want er is niemand die leeft en niet zondigt, ook niet dat iemand geheel en al onbesproken is, want dat is zeldzaam en moeilijk. Christus en Zijn apostelen werden verkeerd besproken, ofschoon zij het niet verdiend hadden. In Christus was zeker niets te berispen, en de apostelen waren ook niet zoals hun vijanden hen afschilderden. Maar de bedoeling is: hij moet iemand zijn, die niet onder verdenking van een slecht karakter ligt. Hij moet een goeden naam hebben zelfs bij degenen, die buiten zijn, niet slecht en schandelijk schuldig, zodat hij verachting over de heilige bediening zou brengen, zulk een moet hij niet zijn.
      2. Meer in het bijzonder.
         1. Zijn hoedanigheden moeten zijn wat zijn betrekkingen betreft: zelf moet hij zijn een man van echtelijke trouw: ener vrouwe man. De Roomse Kerk zegt: gener vrouwe man, maar van den beginne was het niet zo, het huwelijk is een instelling, waartegen geen beroep of roeping een beletsel is. 1 Corinthiërs 9:5 :Hebben wij niet macht om ene vrouw, ene zuster zijnde, met ons omte leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heeren, en Cefas? Verbiedende te huwelijken is een van de dwaalleringen van de anti-christelijke kerk, 1 Timotheus 4:3. Niet dat een dienaar moet gehuwd zijn, dat is de bedoeling niet, hij moet de man van ene vrouw zijn, en niet van ene vrouw gescheiden zijn en een andere getrouwd hebben, zoals maar al te veel de gewoonte was onder de Joden, zelfs om nietige redenen. Hij moest zijn de echtgenoot van een vrouw tegelijk, geen bigamist. Hij mocht wel met meer dan ene vrouw gehuwd zijn, maar dan na elkaar, doch gehuwd zijnde mocht hij slechts ene vrouw hebben, niet twee of meer, zoals de zondige gewoonte van dien tijd slechts al te veel meebracht, door een brutale navolging van de patriarchen, van welke slechte gewoonte de Heere onderwees dat men afstand moest doen. Veelwijverij is schandelijk in ieder, want dan heeft men een hoer of bijzit bij zijn wettige vrouw, zulke zonde of dergelijk ander wangedrag moest ver zijn van iemand, die tot zo heilige bediening toegelaten wordt. En wat zijn kinderen betreft: hij moet gelovige kinderen hebben, gehoorzaam en goed, opgevoed in het ware Christelijke geloof, en daarnaar levende, tenminste zover als de pogingen van de ouders zulks kunnen bewerken. Het is een eer voor dienaren, dat hun kinderen gelovig en godvrezend zijn, en dat betaamt bij hun belijdenis. Die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Niet met recht te beschuldigen, geen grond of aanleiding gevende voor beschuldiging, want ook de onschuldigste kan vals beschuldigd worden, zij moeten dus zorgen dat zij er geen aanleiding toe geven. Kinderen, zo gelovig, en gehoorzaam en matig, zullen een goed teken zijn voor de getrouwheid en den ijver van den vader, die hen zo onderwezen en opgevoed heeft, en hun getrouwheid in het kleine zal een aanmoediging zijn om hun het grotere toe te vertrouwen, de leiding en regering van de gemeente Gods. De reden daarvoor wordt aangegeven door het karakter van

zijne bediening, vers 7. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods. Zij, die tevoren ouderlingen genoemd worden, heten hier opzieners, en dat waren zij, daar zij geen gevestigde dienaren boven zich hadden. Titus’ werk hier was, dat is duidelijk, slechts tijdelijk, en zoals tevoren is aangeduid, zijn verblijf slechts kort. Na ouderlingen geordend en vele dingen terechtgebracht te hebben, ging hij verder en liet alles (want dat schijnt de Schrift ons te zeggen) in handen van deze ouderlingen, die de apostel hier opzieners en huisbezorgers Gods noemt. Wij lezen niet in de heilige Schrift dat hij enigen opvolger in Creta had, maar aan deze ouderlingen of opzieners was opgedragen de volle zorg van weiding, regering en hoeding van hun kudde. Zij hadden geen gebrek aan macht, die nodig was om den godsdienst voort te planten en onder hen te bedienen, en die voor volgende tijden aan anderen over te dragen. Daar zij zulke opzieners over de kudde waren, die voorbeelden moesten zijn, en als Gods huisbezorgers voor al de zaken van Zijn huis moesten zorgen, omte voorzien in alle nodige dingen, bestond er grote reden dat hun karakter open en goed zou zijn en zij zelf onberispelijk. Anders zou immers de godsdienst er onder lijden, het werk verhinderd worden, de zielen bevooroordeeld worden en in gevaar komen, die zij moesten redden. Dat zijn de hoedanigheden in hun huiselijk leven en de redenen daarvoor.

* + - 1. Verder wordt voorgeschreven, ten eerste, in ontkennenden zin, wat een ouderling of opziener niet moet zijn: niet eigenzinnig. Dat verbod is van wijde strekking, het sluit uit: eigenwilligheid, onmatige ingenomenheid met eigen bekwaamheden, eigenliefde, en het zoeken van zich zelven door zich zelven tot middelpunt te maken, zelfvertrouwen, zelfbehagen, laag neerzien op anderen, hoogmoed, hooghartigheid, aanmatiging, alles naar zijn hand willen zetten, en dwaas zijn als Nabal. Het is een grote eer voor een dienaar als hij niet voor deze zonden liefde gevoelt, als hij bereid is raad te vragen en aan te nemen, zich zoveel redelijk is naar den zin van anderen te schikken, allen alles te worden, opdat hij enkelen moge winnen. Niet genegen tot toornigheid (mê orgilon) niet van een opvliegend karakter, niet spoedig en gemakkelijk geprikkeld en in vlam gezet. Hoe ongeschikt zijn zij, die zich zelven niet kunnen beheersen, om de gemeente te regeren, zij, die hun ongebreidelde hartstochten laten woeden. De dienaar moet zacht en beleefd zijn, en geduldig jegens alle mensen.

Niet genegen tot den wijn. Er is geen groter schande voor een dienaar dan dat hij een wijnzuiper is, iemand die den wijn liefheeft en zich onmatig vrijheid geeft om te drinken, tot de wijn of de sterke drank hem opgewonden heeft. Matig gebruik op geschikte tijden van dit, evenals van alle goede schepselen Gods, is niet ongeoorloofd. Neem een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden, schreef Paulus aan Timotheus, 1 Timotheus 5:23. Maar buitensporigheid daarin is schandelijk voor allen, en voornamelijk voor dienaren. De wijn verandert den mens in een wild dier, hier komt vooral de vermaning van den apostelte pas: Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest, Efeziërs 5:18. Daarin is geen overdaad, die in het eerste zo gemakkelijk kan zijn, wacht u daarom om de grens te naderen. Geen smijter, niet iemand van twistziek en ontevreden humeur, die onrechtvaardig of uit wraakzucht, met wreedheid of nodeloze ruwheid anderen behandelt.

Geen vuil-gewinzoeker, of die er zeer verlangend naar is. 1 Timotheus 3:3. Hier wordt niet bedoeld dat hij behoorlijke betaling voor zijn werk, waardoor hij het nodige onderhoud en gemak verkrijgen kan, moet weigeren, maar hij mag winst niet zijn enig of zijn hoofd-doel maken, en ook niet de bediening aanvaarden en uitoefenen met lage wereldse bedoelingen. Niets is onwaardiger in een dienaar, die geroepen is zijn eigen en anderer oog op de toekomende wereld te richten, dan dat hij te zeer aan de tegenwoordige gehecht is. Het wordt vuilgewin genoemd, omdat het de ziel

bezoedelt, die er onmatig en gretig naar haakt, alsof het nog voor iets anders goed was dan voor een goed en geoorloofd gebruik. Zo ver over hetgeen de opziener niet moet zijn. Maar: Ten tweede, hij moet wel zijn, vers 8, iemand die gaarne herbergt, hetwelk een teken is dat hij geen vuil- gewinzoeker is, maar bereid om hetgeen hij bezit voor goede doeleinden te gebruiken, en het niet voor zich zelven opspaart, hetgeen hem zou verhinderen het liefdadig voor anderen uit te geven. Ontvangen en onderhouden van vreemdelingen (dat bedoelt het woord) is een grote en noodzakelijke liefdedienst, vooral in die tijden van droefenis en druk, toen de Christenen moesten vluchten en wegreizen omvoor de vervolgingen hunner vijanden veilig te zijn, en op hun rondreizen geen plaatsen en huizen gereed voor hun ontvangst vonden, gelijk ze in onze dagen bestaan. Ook kan het zijn, dat vele arme heiligen geen voldoende middelen hadden om hun verblijf te betalen. Het ontvangen en onderhouden van dezulken was goed en aangenaam voor God. En zulk een gezindheid en praktijk, overeenkomstig vermogen en gelegenheid, zijn zeer gepast in hen, die voorbeelden van alle goede werken moeten zijn. Die de goeden liefheeft, goede mensen en goede dingen, dienaren moeten daarin voorbeelden zijn, dat zal getuigen van hun oprechte godsvrucht en hun gelijkvormigheid aan God en aan hun Meester Jezus Christus. Doe wel aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, zij, die de voortreffelijksten der aarde zijn en in dewelke al onze lust moet wezen. Matig, of voorzichtig, gelijk het woord betekent, een noodzakelijk sieraad voor een dienaar, zowel in zijne bediening als in zijn persoonlijk gedrag. Hij moet een wijs huisverzorger zijn, niet gejaagd, of dwaas, of koppig, maar iemand, die zijn eigen hartstochten en genegenheden goed in toom kan houden. Rechtvaardig in de dingen, die tot het maatschappelijk leven behoren, en zedelijk rechtvaardig, onpartijdig met de mensen omgaande, elk het hem verschuldigde gevende. Heilig in hetgeen den godsdienst betreft, iemand die God eerbiedigt en eert, en een geestelijk en hemels gedrag leidt. Kuis, ingetogen, het komt van een woord dat sterkte betekent, en doelt op iemand die de macht heeft over zijn begeerten en genegenheden, en die ze ook in geoorloofde dingen, zo er een goed doel mee bereikt kan worden, weet te beteugelen en terug te houden. Niets betaamt een dienaar meer dan matig, rechtvaardig, heilig en kuis te zijn, matig ten opzichte van zich zelven, rechtvaardig jegens alle mensen, heilig voor God. Dat zijn de vereisten voor leven en wandel van de dienaren, huiselijk en in het openbaar, ontkennend en bevestigend, wat hij wel en wat hij niet behoort te zijn en te doen.

* 1. Ten opzichte van de leer:
     1. Zijn plicht is: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, dicht blijft bij de leer van Christus, het woord Zijner genade, daarmee instemmende overeenkomstig de voorschriften, die hij ontvangen heeft, daaraan vasthoudende in zijn eigen geloofen belijdenis, en in zijn onderwijs aan anderen.
        1. Het Woord Gods, in de Schriften geopenbaard, is een getrouw en onfeilbaar woord, het woord van Hem, die de Amen is, de getrouwe en waarachtige Getuige en wiens Geest de schrijvers leidde. De heilige mensen Gods, door den Heiligen Geest gedreven, hebben het gesproken.
        2. Dienaren moeten dat vasthouden en voorhouden, dat heilige woord, in hun leer en leven.

Ik heb het geloof behouden, dat was Paulus’ troost, 2 Timotheus 4:7, en niet geschroomd den gansen raad Gods te verkondigen, dat was zijn getrouwheid, Handelingen 20:7.

* + 1. Het doel daarvan is: opdat hij machtig zij, beide om te vermanen en om de tegensprekers te wederleggen, om anderen te bewegen en te trekken tot het geloof, en om de tegenstanders te overtuigen. Hoe zou hij dit kunnen doen indien hij zelf onzeker en ongestadig was, en niet vasthield aan dat getrouwe woord en die gezonde leer, welke het onderwerp van zijn lering moet zijn, en het middel en de grond waardoor hij moet overtuigen degenen, die tegenspreken? Wij zien hier opgenoemd het grote werk van de bediening: vermanen degenen, die gewillig zijn om hun plicht te kennen en te doen, en wederleggen degenen, die tegenspreken. Die beide dingen moeten gedaan worden door de gezonde leer, dat is, op redelijke en onderrichtende wijze, door schriftuurlijke bewijzen en getuigenissen uit het onfeilbare Woord der waarheid, waarin allen kunnen en moeten berusten en waardoor ze voldaan en overwonnen worden. Dat was de eigenschap, vereist in hen, die Titus ordenen zou.

1. De aanwijzing van den apostel zegt hem nu wie hij moet verwerpen en vermijden: mensen van ander karakter. De vermelding daarvan wordt gebruikt als een reden voor de zorg, die hij had aanbevolen omtrent de eigenschappen der dienaren, waaromdie moesten zijn, en alleen moeten zijn, zulke mannen als hij beschreven had. Hij handelt over slechte leraars en slechte hoorders onder hen, in vers 10 en vervolgens.
   1. Over slechte leraren.
      1. Deze valse leraren worden beschreven. Zij waren ongeregelden, hoofdig en naijverig naar macht, weerbarstig en onhandelbaar (zoals sommigen lezen) zij wilden zich niet onderwerpen aan de tucht en noodzakelijke orde in de gemeente, en verdroegen goed bestier en de gezonde leer niet. IJdelheidsprekers en verleiders van zinnen, zij verbeeldden zich wijs te zijn, maar waren waarlijk dwaas, en daarom veelpraters, die in dwalingen en vergissingen vervielen en er trots op waren, terwijl ze al hun krachten inspanden om ook anderen mee te trekken. Er waren velen van dezulken, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, bekeerden, naar zij voorgaven, tenminste van het Jodendom bekeerd, maar die nu Judaïsme en Christendom dooreenmengden en daardoor een bedorven leer samenstelden. Deze waren de valse leraren.
      2. Hier volgt des apostels aanwijzing hoe met hen gehandeld moest worden, vers 11.

Welken men moet den mond stoppen, niet door uitwendige kracht, want daar had Titus de macht niet toe en dat was ook de wijze van het Evangelie niet, maar door weerlegging en overtuiging, door hun hun dwaling aan te tonen, en zelfs niet een uur voor hen te wijken. Zeker, in geval van hardnekkigen tegenstand, wanneer zij den vrede der gemeente zouden verstoren en andere gemeenten bederven, zou de kerkelijke tucht moeten toegepast worden, het laatste middel om het verkeerde te herstellen en het nadeel van velen te voorkomen. Getrouwe dienaren moeten verleiders bijtijds weerstaan, opdat hun dwaasheid moge openbaar worden en zij niet verder toenemen.

* + 1. De redenen daarvoor zijn:

1. De verderflijke gevolgen van hun dwalingen. Zij verkeren gehele huizen, lerende wat niet behoort (namelijk, de noodzakelijkheid der besnijdenis en van het onderhouden van de Mozaïsche wet enz.) Daardoor verkeren zij het Evangelie en de zielen der mensen, niet van enkelen, maar van gehele gezinnen. De apostelen werden ten onrechte ervan beschuldigd, dat zij de gehele wereld in rep en

roer brachten, maar van deze valse leraren werd naar waarheid gezegd, dat zij velen tot hun verderf van het ware geloof aftrokken. Dezulken moest de mond gestopt worden, vooral met het oog op:

1. Het lage doel, dat ze met hun gedrag hadden: Om vuil gewins wil. Zij dienden onder voorwendsel van godsvrucht een werelds belang. De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Zulke moeten voor alles tegengestaan, beschaamd, tegengewerkt worden, door de gezonde leer en de uitspraken der Schrift. Dit ten aanzien van de valse leraars.
2. Ten opzichte van hun aanhang wordt een oude getuigenis omtrent hen aangehaald.
3. Dat is, vers 12. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet. Een hunner, een Cretens, niet een der Joden, maar Epimenides, een Grieks dichter, die natuurlijk hen goed kende en van wie men niet denken kan dat hij hen belasteren zou. Hun eigen profeet. Hun dichters, schrijvers van goddelijke waarzeggingen, werden voor profeten gehouden. Velen hunner getuigden tegen de ondeugden van het volk. Aratus, Epimenides en anderen onder de Grieken, Horatius, Juvenalius en Persius onder de Latijnen, hebben veel schoons tegen hun ondeugden gezegd.
4. Hier is de inhoud van zijne getuigenis: Krêtes aei pseustai, kaka thêria, gasteres argai, De Cretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Spreekwoordelijk stonden zij bekend om hun valsheid en leugenachtigheid, de Cretenser spelen, krêtizein, en liegen was hetzelfde. Zij werden bij kwade beesten vergeleken om hun sluwe kwaadaardigheid en woesten aard, en luie buiken genoemd vanwege hun ledigheid en zinnelijkheid, zij waren meer geneigd omte eten dan om te werken en door eerlijk beroep hun brood te verdienen. Zulke schandelijke ondeugden, die zelfs de heidenen elkaar verweten, moesten ver van de Christenen zijn, valsheid, liegen, beestachtige valsheid en wreedheid, zinnelijke lusten, leegloperij en luiheid, zijn zonden, die ook door het licht der rede bestraft worden. En die werden den Cretensen door hun eigen dichters toegeschreven.
5. Hier volgt de bevestiging door den apostel zelf, vers 13. Deze getuigenis is waar. De apostel zag slechts al te veel reden voor deze karakterschets. De aanleg van sommige volken is meer tot ondeugden geneigd dan die van andere. De Cretensen waren over het algemeen zoals zij hier beschreven worden, lui en ontaard, vals en bedrieglijk, de apostel moet het toestemmen. En dus:
6. Hij wijst Titus aan hoe hij met hen handelen moet. Daarombestraf hen scherpelijk. Paulus schreef aan Timotheus dat hij met zachtheid moest optreden, maar hier beveelt hij Titus scherpelijk te bestraffen. De reden van dit onderscheid kan liggen in het verschil van karakter van Timotheus en Titus, de eerste heeft misschien meer flinkheid in zijn karakter gehad en was daardoor geneigd om met vuur te bestraffen, waarom Paulus hem verzocht het met zachtheid te doen. En de andere was allicht van zachter gemoedsstemming en moest daarom opgewekt worden om scherpelijk te bestraffen. Waarschijnlijk echter moet het verschil gezocht worden in den aanleg van het volk. Timotheus had met betere mensen te doen en moest daarom met zachtheid bestraffen, en Titus was werkzaam onder ruwe en onbeschaafde mensen, en moest die scherpelijk bestraffen. Hun verdorvenheden waren veel en grof, hun zonden werden zonder schaamte of terughouding bedreven, en daarommoest in overeenstemming daarmee met hen gehandeld worden. Er moet in de bestraffing onderscheid gemaakt worden tussen zonden en zonden, sommige zijn grof en kwaadaardig van nature, of in de wijze waarop ze met brutaliteit bedreven worden, tot grote oneer van God en tot gevaar en schade voor de mensen. Er moet ook onderscheid gemaakt worden

tussen zondaren en zondaren. Sommigen hebben een zachter en handelbaarder karakter, zijn geschikter om met tederheid bewerkt te worden en zouden door te veel hardheid en strengheid ontmoedigd en weggestoten worden, de anderen zijn harder en stugger, die moeten met snijdende taal tot verbrijzeling en schaamte gebracht worden. Er is wijsheid nodig om de bestraffingen steeds op de beste wijze toe te dienen, Judas 22, 23. Ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur. De zonden en verdorvenheden der Cretensen waren menigvuldig, groot en algemeen, daarommoesten zij scherpelijk bestraft worden. Maar opdat zulk een handelwijze niet verkeerd toegepast worde, volgt hier:

1. Opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, die zich van de waarheid afkeren, vers 14, 15, dat is opdat zij mogen zijn en zich ook betonen te zijn waarlijk en inderdaad veranderd van zulke ondeugden en levenswijze als waarin deze Cretensen in hun onbekeerden staat leefden, en opdat zij in geen geval, gelijk sommige bekeerden slechts al te gemakkelijk deden, zich begeven tot de Joodse overleveringen en bijgelovigheden van de Farizeeën, welke geschikt zijn om het Evangelie, met zijn gezonde waarheden, geheel te verdraaien.
   1. Ook de scherpste bestraffing moet het welzijn van den bestrafte ten doel hebben, zij moet niet toegediend worden uit kwaadwilligheid, of haat, of afkeer, maar uit liefde, zij moet niet dienen om in den bestraffer hoogmoed, hartstocht of enige slechte genegenheid te bevredigen, maar om den schuldige te verbeteren en te hervormen.
   2. Boven alles is gezondheid in het geloof begeerlijk en noodzakelijk. Dat is de gezondheid en de levenskracht der ziel, aangenaam voor God, troostrijk voor den Christen, en maakt ons bekwaam om gaarne en getrouw onzen plicht te vervullen.
   3. Een goed middel om gezond in het geloof te blijven is het oor af te wenden van fabelen en bespiegelingen der mensen, 1 Timotheus 1:4. Begeef u niet tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloofis. En 1 Timotheus 4:7 : Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen, en oefen uzelven in de godzaligheid. Inbeeldingen en geboden van mensen in de verering Gods zijn het tegendeel van geloof en godsvrucht. Joodse ceremoniën en gebruiken, die vroeger goddelijke instellingen waren, zijn nu- nadat de werkelijkheid gekomen is-niet meer dan geboden van mensen, die niet alleen niet in verband staan met het geloof, maar het verkeren, en de mensen afkeren van de waarheid, de zuivere evangelische waarheid en geestelijke aanbidding, door Christus gesteld in plaats van dien uiterlijken dienst onder de wet.
   4. Het is een schrikkelijk oordeel om van de waarheid afgekeerd te worden, om Christus voor Mozes te verlaten, de geestelijke aanbidding van het Evangelie uit te ruilen voor de vleselijke geboden van de wet, of de ware goddelijke instellingen en voorschriften voor menselijke uitvindingen en geboden. Wie heeft u betoverd, vroeg Paulus aan de Galatiërs, 3:1, 3, dat gij der waarheid niet gehoorzaamzoudt zijn? Gij, die begonnen zijt in den Geest, eindigt gij nu in het vlees? Na dus het doel van de scherpe bestraffing der bedorven en ondeugende Cretensen te hebben aangetoond, namelijk dat zij gezond zouden zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen en menselijke geboden:
2. Geeft Paulus de reden daarvan op, die is de vrijheid, welke wij onder het Evangelie genieten van de wettische voorschriften, en het kwaad en nadeel van een Joodsen geest onder de bedeling des Christendoms. Voor goede Christenen, die gezond zijn in het geloof en er door gereinigd werden, zijn alle dingen rein, vers 15. Voedsel en drank en al zulke dingen, die onder de wet verboden waren, - de onderhouding waarvan sommigen nu nog handhaven willen-zijn nu allen zonder onderscheid rein (geoorloofd en vrij om te gebruiken). Maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Zij misbruiken en veranderen in zonde de dingen, die op zichzelf goed en geoorloofd zijn, zij zuigen vergif uit de dingen, waar de anderen honing uit puren, hun verstand en geweten, de leidende vermogens, zijn bevlekt, een smet rust op alles wat zij doen. Het offer der godlozen is den Heere een gruwel, Spreuken 15:8. De ploeging der godlozen is zonde, Spreuken 21:4, niet op zich zelve, maar door hem, de vleselijke gezindheid van zijn hart drukt het stempel op het werk van zijn hand.

Tegenwerping. Maar zijn deze judese mannen (zoals gij hen noemt) dan geen mensen, die den godsdienst belijden, en goed spreken van God en van Christus, en van de rechtvaardigheid des levens? En moeten zij dan zo scherp beoordeeld worden? Antwoord. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn, en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ondeugende, vers 16. Er zijn er velen, die met de tong belijden God te kennen, en toch in hun levenswandel Hem verwerpen en verloochenen, hun leven is in tegenspraak met hun belijdenis. Zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht, als Mijn volk, en horen uwe woorden, maar zij doen ze niet, want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na, Ezechiël 33:31. Zij zijn gruwelijk en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. De apostel, terwijl hij Titus opdraagt hen scherpelijk te bestraffen, doet het zelf reeds, hij geeft hun zeer harde woorden, maar zeker niet harder dan hun gedrag verdiende en hun lot behoefde. Zij zijn gruwelijk, bdeluktoi, zij verdienen dat God en alle goede mensen de ogen van hen afwenden, als walgelijk en beledigend. En ongehoorzaam, apeitheis, niet voor overtuiging vatbaar en ongelovig. Zij mogen allerlei dingen doen, maar het is niet de gehoorzaamheid des geloofs, niet wat geboden is, en komt niet uit Gods gebod voort. Tot alle goed werk ongeschikt, zonder oordeel en gevoel om enig ding goed te doen. Ziehier den ellendigen toestand van huichelaars, van zulke die een gedaante van godzaligheid hebben, maar zonder haar kracht. Laat ons echter voorzichtig zijn zulk een oordeel over anderen uit te spreken, en zorgvuldig dat het ons niet treffe, dat er niet in ons zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van den levenden God. Laat ons oprecht zijn en zonder aanstoot te geven tot den dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot prijs en heerlijkheid van God, Filippenzen 1:10, 11.

HOOFDSTUK 2

1. Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.
2. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.
3. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;
4. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;
5. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.
6. Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.
7. Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;
8. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.
9. Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende;
10. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.
11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
12. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
14. Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
15. Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte.

De apostel geeft Titus hier bestuur voor getrouwe vervulling van zijne bediening in het algemeen, vers 1, en voornamelijk tegenover verschillende soorten van mensen, vers 2-10, en geeft de gronden aan voor deze en volgende aanwijzingen, vers 11-14, met een samen- vatting daarvan, vers 15, ten besluite.

Titus 2:1-10

Hier is het derde deel van het onderwerp van den brief. In het voorgaande hoofdstuk had de apostel Titus leiding gegeven in aangelegenheden van regering der gemeenten, en om de dingen te regelen, die dat behoefden. Hier vermaant hij hem:

1. In het algemeen, tot getrouwe vervulling van zijn dienst. Zijn ordenen van anderen om het Woord te verkondigen ontsloeg hem niet van den plicht om zelf te prediken. Ook mocht hij niet alleen zorgen voor dienaren en ouderlingen, hij moest ook de Christenen onderwijzen in hun plichten. Het woord doch wijst terug op de valse leraars, die fabelen, ijdele en nutteloze dingen uitstrooiden. In tegenstelling daarmee, zegt hij tot hem: Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, wat overeenkomt met het Woord, dat zuiver en onbedorven is, genezend en voedend ten eeuwigen leven.
2. De ware leerstellingen van het Evangelie zijn gezonde leer, in vorm en uitwerking, zij zijn in zich zelve goed en heilig, en maken het de gelovigen ook, zij maken hen bekwaam in en krachtig tot den dienst van God.
3. Dienaren moeten zorgen alleen zulke waarheden te onderwijzen. Indien de gewone gesprekken der Christenen moeten zijn onberispelijk, nuttig tot stichting, opdat zij genade mogen geven die ze spreken en die ze horen, Efeziërs 4:29, hoeveel te meer moet de prediking der dienaren dat zijn! Daartoe vermaant de apostel Titus in het algemeen, en daarna:
4. Meer in het bijzonder, geeft Paulus hem voorschriften hoe hij die gezonde leer moet toepassen op verschillende soorten van personen, verzen 2-10. Dienaren moeten het niet bij algemeenheden laten, maar moeten ieder zijn bescheiden deel toedienen naar gelang van leeftijd, plaats, levenstoestand, zij moeten bijzonder zijn zowel als praktisch in hun prediking, zij moeten de mensen hun plichten leren, en ieder zijn eigen plicht. Hier hebben wij een uitnemende Christelijke handleiding, geschikt voor ouden en jongen, voor mannen en vrouwen,. voor den prediker zelf en voor de dienstbaren.
   1. De oude mannen. Door oude mannen verstaan sommigen de ouderlingen, met inbegrip van de diakenen enz. Maar het bedoelt meer de ouden in jaren. Oude discipelen van Christus moeten zich in elk opzicht gedragen overeenkomstig de Christelijke leer. Dat de oude mannen nuchter zijn, niet denken dat de zwakheden van den ouden dag hen veroorloven zich enige buitensporigheid of onmatigheid te vergunnen, en daardoor te trachten zich wat te versterken. Zij moeten in alle dingen maat houden, zowel met het oog op hun gezondheid en geschiktheid, als ten raad en voorbeeld voor de jongeren. Stemmig. Lichtzinnigheid is voor ieder ongepast, maar vooral voor bejaarden, zij moeten ingetogen en kalm zijn, stemmig in kleding, omgang, gedrag. Opzichtigheid in kleding, wuftheid en ijdelheid in gedrag zijn voor hen in de hoogste mate onbetamelijk. Voorzichtig. Kalm en voorzichtig, zij moeten hun hartstochten en genegenheden goed kunnen regeren, zodat zij niet weggesleept worden in enig ding, dat. kwaad of on-. gepast is. Gezond in het geloof, oprecht en standvastig, getrouw blijvende bij de waarheid des Evangelies, niet belust op nieuwigheden, niet gereed om in verkeerde denkbeelden en meningen deel te nemen, niet ingenomen met Joodse fabelen en overleveringen, of vertelsels van rabbijnen. Zij, die veel jaren hebben, moeten veel genade en goedheid bezitten, de inwendige mens moet vernieuwd worden van dag tot dag naarmate de uitwendige verbroken wordt. In de liefde, die bij het geloof behoort gevoegd te zijn, die daardoor

werkt, die daarin moet openbaar worden, liefde tot God en de mensen, en gezond daarin. Het moet oprechte liefde zijn, zonder geveinsdheid, liefde tot God om zijns zelfs wil, liefde tot de mensen om Gods wil. De plichten van de tweede tafel moeten vervuld worden door kracht van die der eerste, liefde tot de mensen als naasten en tot de heiligen als de heerlijken der aarde, in wie al onze lust is, en liefde ten allen tijde, in tegenspoed zowel als in voorspoed. Er moet ook in de liefde gezondheid zijn. En in de lijdzaamheid. Bejaarde mensen hebben neiging om knorrig, kribbig en hartstochtelijk te zijn, en moeten daaromop hun hoede zijn tegen zulke zwakheden en verzoekingen. Geloof, liefde en lijdzaamheid zijn de drie voornaamste Christelijke deugden, en gezondheid daarin is evangelische volmaaktheid. Er is verdraagzame lijdzaamheid en wachtende lijdzaamheid, beiden moeten betracht worden. Lijdzaamheid, die het kwade met geduld draagt, en lijdzaamheid, die het goede met geduld ontbeert, tot wij er voor geschikt zijn en het goed is voor ons. Weest navolgers van degenen, die door geloof en verdraagzaamheid de beloftenissen beërfd hebben. Dit over de oude mannen.

* 1. Aangaande de oude vrouwen. Deze moeten evenzo ingelicht en gewaarschuwd worden. Sommigen denken dat hier sprake is van de diaconessen, wier diensten grotendeels gevraagd werden voor het bezoeken der armen en het verzorgen der zieken, maar er is meer reden om het te nemen als gezegd over al de vrouwen, die den godsdienst belijden en bejaard zijn. Zij moeten in haar dracht zijn gelijk het den heiligen betaamt, beiden mannen en vrouwen moeten in hun kleding zijn gelijk het met hun godsdienst overeenkomt. De hiervoren vermelde deugden, nuchterheid, stemmigheid, voorzichtigheid, gezondheid in het geloof, in de liefde en in de lijdzaamheid, aanbevolen voor oude mannen, zijn niet alleen voor hen betamelijk, maar moeten door beide seksen betracht worden, door oude vrouwen zowel als door oude mannen. De vrouwen, zo goed als de mannen, moeten haar plicht horen en leren uit het Woord, daar is voor beide seksen slechts een weg ter zaligmaking, beiden moeten dezelfde dingen leren en betrachten als bejaarde lieden en Christenen, de deugden en plichten zijn dezelfde. De oude vrouwen insgelijks (dat is evenzeer als de mannen) dat zij in hare dracht zijn gelijk het den heiligen betaamt, zoals eigenaardig en betamelijk is voor heilige mensen, gelijk zij belijden te zijn en behoren te zijn, zij moeten een ernstig voorkomen in kleding en houding bewaren, in spreken en handelen, kortom in haar gehele gedrag, en dat wel uit een inwendig beginsel en uit gewoonte van heiligheid, dat te allen tijde het uitwendig gedrag moet beïnvloeden en regelen. Ofschoon er geen opzettelijk voorschrift bestaat en geen Schriftwoord kan aangevoerd worden, dat elk woord, elke blik, elke houding in het bijzonder regelt, toch zijn er algemene voorschriften, waarnaar alles behoort gedaan te worden, zoals: 1 Corinthiërs 10:31 :Doet het al ter ere Gods. En Filippenzen 4:8 :Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat. En hier wordt de regel en maatstaf voor het gedrag aangegeven door hetgeen al dan niet betamelijk is. Gene lasteressen, mê diaboloes, geen lasteressen of zaaisters van tweedracht, die haar naasten bekladden en achter den rug kwaad van hen spreken, een grote en zeer algemene zonde, niet alleen gaarne sprekende, maar gaarne kwaad sprekende van de mensen, en daardoor vrienden van elkaar scheidende. Een lasteraar is iemand, wiens tong ontstoken wordt door de hel, zozeer doen zij des duivels werk dat hun naam hem gegeven wordt, waar hij de aanklager der broederen wordt genoemd. Zich niet tot veel wijns begevende, dit woord duidt mensen aan, die er zo op gesteld zijn, dat zij geheel onder heerschappij van den wijn geraken. Dat is een groot kwaad in ieder, maar voornamelijk in bejaarde vrouwen, doch het werd niet zelden gevonden onder de Grieken van dien tijd en die plaats. Hoe onzedelijk en schaamteloos, beide lichaam en ziel bedervende en ontreinigende! Welk een slecht voorbeeld en hoe verkeerden invloed oefenen zulke vrouwen uit, geheel het tegenovergestelde van hetgeen van haar verlangd wordt in hetgeen volgt: leraressen van

het goede te zijn! Geen openbare predikers, dat is verboden, 1 Corinthiërs 14:34 :Ik sta de vrouwen niet toe in de gemeente te spreken. Maar op andere wijze kunnen en moeten zij onderwijzen, door haar voorbeeld en goeden wandel. Merk hier op: Zij, wier handelingen en gedrag met heiligheid overeenstemmen, zijn daardoor leraressen van goede dingen, en daarbij kunnen en moeten zij door bijzonder onderricht tehuis en in besloten kring onderwijzen: De woorden van den koning Lemuel, de last waarmee zijne moeder hem onderwees, Spreuken 31:1. Zulk een vrouw wordt geprezen.

Zij doet haren mond open met wijsheid, en op haar tong is leer der goeddadigheid, Spreuken 31:26. Leraressen van het goede zijn het tegenovergestelde van leraressen van het kwade, of van hetgeen beuzelachtig en ijdel is, hetgeen geen goede strekking heeft, van oudwijfse fabelen, bijgelovigheden en menselijke verzinsels. Haar werk is het tegenovergestelde daarvan en daarom mogen zij leraressen van het goede heten.

* 1. Hier zijn lessen voor de jonge vrouwen, welke de oude vrouwen haar moeten leren door haar te onderwijzen en raad te geven in, de plichten van den godsdienst, overeenkomstig haar leeftijd. Zulk onderricht wordt dikwijls van bejaarde vrouwen beter aangenomen dan van mannen, zelfs dan van dienaren, de bejaarde vrouwen moesten derhalve zich toeleggen op het onderrichten van de jonge vrouwen, voornamelijk van de getrouwde jonge vrouwen: want hij spreekt van haar plichten jegens echtgenoten en kinderen. De oude vrouwen moeten deze jonge vrouwen leren:
     1. Zich persoonlijk goed te gedragen: voorzichtig te zijn, het tegenovergestelde van de ijdelheid en losheid, die der jeugd eigen zijn, voorzichtig in haar oordeel en kalm in aandoeningen en gedrag. Voorzichtigheid en kuisheid behoren bij elkaar, menigeen stelt zich aan de zwaarste verzoekingen bloot, die hadden voorkomenkunnen worden indien men in den aanvang wat voorzichtiger geweest was. De bedachtzaamheid zal over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden, Spreuken 2:11.

Kuisheid en het huis bewaren zijn samengevoegd. Toen Dina uitging om de dochters des lands te bezien, verloor ze haar kuisheid. Het is te vrezen dat zij, die haar huis als een soort van gevangenis beschouwt, haar kuisheid als een keten voelt. Er zijn-en er mogen ook zijn- gelegenheden om buitenshuis te komen, maar de begeerte naar vermaak en veel gezelschap, met verwaarlozing van de huiselijke werkzaamheden, en een gevoel van onrust wanneer zij thuis is, wordt hier bedoeld als het kwaad, dat tegenover "het huis bewaren" staat, en dat gewoonlijk vergezeld gaat met, of gevolgd wordt door, andere slechte dingen. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen, en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt, 1 Timotheus 5:13. Haar werk is het huis te bewaren, en zij moeten den vijanden geen aanleiding geven om kwaad van haar te spreken. Goed te zijn, in het algemeen het tegenovergestelde van kwaad te zijn, en in het bijzonder, in haar kring, vriendelijk, hulpvaardig en liefderijk te zijn, als Dorkas, vol van goede werken en aalmoezen. Het kan ook, zoals sommigen menen, de meer bepaalde betekenis hebben van een zacht en teder gemoed te hebben, niet gemelijk en bitter, niet vitziek en kribbig en twistmakend en iedereen berispend, niet van prikkelbare geaardheid, zich zelve en ieder ander tot last, maar van goeden, aangenamen omgang, en hulpvaardig in raad en werk. Zij bouwt haar huis, en doet haar man goed en geen kwaad, al de dagen haars levens. In haar persoonlijk karakter moet zij dus zijn voorzichtig, matig, kuis, het huis bewarende en goed.

* + 1. Tegenover haar gezin: Hare mannen lief te hebben en haar eigen mannen onderdanig te zijn. Waar liefde is zal dit geen zwaar gebod zijn. God heeft in de natuur, en door Zijn wil, deze onderdanigheid geboden. Ik wil niet dat de vrouw over den man heerse, 1 Timotheus 2:12. En de reden is er bijgevoegd: Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest, vers 13, 14. Zij viel het eerst en was de oorzaak voor den val haars mans. Zij was gegeven tot een hulpe tegenover hem, en werd hem de grievendste aanstoot, het werktuig voor zijn val en ondergang, en daaromwerd de band van onderwerping vaster om haar gelegd, Genesis 3:16 :Tot uw man zal uwe begeerte zijn en hij zal over u heersen, hetgeen u moeilijker kan zijn dan vroeger. Het is daarom dubbel genoemd: eerst in den staat der onschuld, toen was er een natuurlijke ondergeschiktheid, want Adam was eerst gemaakt en daarna Eva, en de vrouw was uit den man genomen, en daarna na den val, want de vrouw was eerst in overtreding en verleidde den man. Toen begon een onderwerping, die niet zo gemakkelijk en weldoend was, maar een gevolg, een straf van haar zonde. Doch in Christus werd het een geheiligde toestand, Efeziërs 5:22, 23: Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig gelijk den Heere (als erkennende in hen het gezag van Christus, wiens beeld zij dragen), want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en Hij is de behouder des lichaams. God wilde dat het gezag over de gemeente een beeld zou hebben in het gezag van den man over zijne vrouw. Christus is het hoofd der gemeente, om haar te beschermen en zalig te maken, haar met alles goeds te verzorgen, en haar te beveiligen tegen en te verlossen van alle kwaad. En zo staat de man over zijne vrouw, die hij naar zijn vermogen vrijwaart van beledigingen en voorziet van al wat haar nuttig is. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, moeten de vrouwen haar eigen mannen onderdanig zijn, gelijk het betaamt in den Heere, Colossenzen 3:18, gelijk overeenkomt met de wet van Christus en strekt tot ere van Hem en den Vader. Het is dus geen onbeperkte, volstrekte, slaafse onderdanigheid, die geëist wordt, maar een onderwerping uit liefde, om wanorde en verwarring te voorkomen, en om het doel van de betrekking des te beter te bereiken. Daarom moet de huisvrouwen, in betrekking tot haar echtgenoten, geleerd worden hoe haar verplichting vordert, dat zij zich in liefde aan hem onderwerpen.

Hare kinderen lief te hebben, niet alleen met de natuurlijke liefde, maar met geestelijke liefde, liefde die ontspringt uit een geheiligd hart en bestuurd wordt door het Woord, geen vertroetelende, dwaze liefde, die het kwade in hen duldt, de nodige terechtwijzing en bestraffing verzuimt, maar een geregelde Christelijke liefde, die zich openbaart in een godvruchtige opvoeding, waardoor hun leven en gedrag goed gevormd worden, die voor hun zielen evenzeer zorg draagt als voor hun lichamen, voor hun geestelijk welzijn zo goed als voor hun aardse belangen, en zelfs voor de eerste in de voornaamste plaats. De reden daarvoor wordt er bijgevoegd: Opdat het woord Gods niet gelasterd worde. Gebreken in de huiselijke betrekkingen dienen zeer tot lastering van het Christendom. "Wat zijn dezen door hun nieuwen godsdienst beter dan anderen?, zouden de ongelovigen al spoedig vragen. Het Woord van God en het Evangelie van Christus zijn zuiver, uitnemend, heerlijk in zich zelven, en hun uitnemendheid moet te voorschijn komen en getoond worden in leven en wandel van hun belijders, voornamelijk in hun huiselijke betrekkingen. Gebreken daarin brengen grote oneer, Romeinen 2:24 :Om uwentwil wordt de naam van God onder de heidenen gelasterd. Zij zijn gereed om te zeggen: "Welk een God dat is. kan men zien aan Zijn dienaren, en wat Zijn woord, Zijn leer en Zijn dienst zijn, tonen deze belijders!" Zo wordt Christus gewond in het huis Zijner liefhebbers. Zover over de plichten der jonge vrouwen.

* 1. De verplichting der jonge mannen. Die zijn geneigd om vurig en voortvarend te zijn, gedachteloos en roekeloos, daarom moeten zij ernstig vermaand worden om kalm te zijn, niet ras, naar raad te luisteren en zich te schikken, niet eigenwillig en koppig te zijn, nederig en zacht, niet hooghartig en trots, want er zijn meer jonge mannen door hoogmoed ten val gebracht dan door enige andere zonde. De jonge mannen moeten deftig en degelijk zijn in gedrag en manieren, zij moeten den ernst van rijper leeftijd voegen bij de levenskracht en den levensmoed der jeugd. Dat zal maken dat de jonge jaren goed besteed worden, en dat men er met gerustheid op kan terugzien wanneer de kwade dagen komen, het zal van veel zonde en leed terughouden, en den grond leggen om veel goeds te doen en te genieten. Men zal zich in het einde niet beklagen, maar vrede en troost in het sterven hebben en daarna de kroon der heerlijkheid beërven.
  2. Aan deze voorschriften hoe Titus anderen-oude mannen en vrouwen, jonge getrouwde vrouwen en mannen, moet onderwijzen, voegt Paulus voor hemzelf (waarschijnlijk was hij toen nog een jonge man) enig bestier. Hij kon niet verwachten, dat hij anderen met goed gevolg zou onderwijzen, indien hijzelf zich niet in wandel en prediking goed gedroeg.
     1. Voor zijn gedrag ontving hij deze aanwijzing: Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, vers 7. Zonder dat zou hij met de andere hand afbreken wat hij met de ene bouwde. De verkondigers van goede werken moeten ze zelf ook verrichten, goede leer en goed leven moeten samengaan. Gij, die een ander leert, leert gij uzelven niet? Een gebrek in dit opzicht geeft veel lastering en groten aanstoot. In alles, sommigen lezen: voor alles, of voor allen. Anderen in bijzonderheden op hun plicht wijzen, is nodig, maar boven alles gaat het voorbeeld, en vooral dat van den leraar is nodig, dan alleen gaan voorlichting en invloed samen. Laat hen in uw leven een duidelijk voorbeeld zien van de deugden, die zij moeten tonen. Het voorbeeld onderwijst niet alleen de geleerde dingen, maar prent ze in het geheugen, indien zij reinheid en stemmigheid, matigheid en goedheid in u zien, zullen zij daarvoor des te gemakkelijker zelf gewonnen worden, zij moeten godvrezend en heilig, matig en rechtvaardig kunnen worden zoals gij zelf zijt. Dienaren moeten voorbeelden der kudde zijn, en de gemeente hun navolgers, gelijk zij van Christus. En nu volgt het voorschrift:
     2. Voor zijn leer en onderwijs zowel als voor zijn leven. In de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, vers 7, 8. Het moet duidelijk worden dat het doel van zijne prediking alleen de ere Gods was, en het belang van Christus en diens koninkrijk, en het welzijn en geluk der zielen, dat hij deze bediening niet had aanvaard of gebruikt om geldelijk voordeel, niet uit eerzucht of gierigheid, maar met het zuivere doel van bevordering van deze geestelijke instelling. In zijne prediking moest hij dus niet door fraaie woorden of schone zinnen trachten indruk te maken, ook niet door menselijke geleerdheid of welsprekendheid, maar gezonde taal moest gebruikt worden, die onverwerpelijk was, schriftuurlijke taal voor de mededeling van schriftuurlijke waarheden. Dat is gezonde, onverwerpelijke leer. Wij hebben meer dan eens deze plichten van den dienaar uiteengezet, 1 Timotheus 4:16 :Heb acht op uzelven en op de leer, en vers 12 van hetzelfde hoofdstuk: Niemand verachte uwe jonkheid, maar wees een voorbeeld der gelovigen in leer, enz., in uw woord, als een Christen, wees stemmig, ernstig en opbouwend, laat uw prediking het zuivere Woord Gods zijn en wat daarmee in overeenstemming is, en er op gegrond is. Wees dus een voorbeeld in woord en in gedrag, laat uw leven met uwe leer overeenkomen. Zodoende zult gij èn uzelven behouden èn die u horen. In 2 Timotheus 3:3 :Gij hebt achtervolgd mijne leer en wijze van doen (zegt dezelfde apostel), gij weet hoe aannemelijk die zijn. En zo moet

het met anderen ook zijn, hun leer moet overeenkomen met hun leven, en hun leven met hun leer. Dan zijn zij goede en getrouwe dienaren. Nacht en dag arbeidende, opdat wij u niet lastig zouden zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt. Gij zijt getuigen en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn, 1 Thessalonicenzen 2:9, 10. Daar moeten de dienaren naar streven, zoals de volgende woorden aantonen, die bevatten:

* + 1. De reden, zowel voor de onberispelijkheid van het leven van den dienaar als voor den ernst en de gezondheid van zijn prediking.

Opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde en niets kwaads van ulieden hebbe te zeggen, vers 8. Tegenstanders zullen misschien gelegenheid zoeken om aanmerking te maken, en zullen het zeker doen wanneer zij iets verkeerds in leven of leer bemerken, maar indien beide recht en goed zijn, kunnen zulke dienaren den laster beschamen. Er zal niets met reden aan te merken zijn, en dus zal de laster beschaamd worden over zijn tegenstand. Getrouwe dienaren zullen ondervinden dat vijanden op hun gedrag letten, die zullen trachtenfoutente vinden in hun leer of wandel, des te meer reden hebben zij om op zich zelven toe te zien, opdat geen wettige oorzaak tegen hen gevonden worde. Aan tegenstand en laster kan men niet altijd ontkomen, mensen met bedorven zinnen zullen de waarheid tegenstaan, en dikwijls de verkondigers en belijders van de waarheid verwijtingen doen. Maar dezen moeten door weldoen de onwetendheid der dwaze mensen tot zwijgen brengen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking, 1 Petrus 2:12. Dit is de regel voor Titus zelf, en de plicht van alle vrijen onder hen, mannen en vrouwen, ouden en jongen. Nu volgen:

* 1. De besturingen voor de dienstbaren. Dienstbaren mogen niet menen, dat hun lage en geringe staat hen plaatst beneden Gods waarneming of de onderhouding van Zijn wetten, dat zij, omdat ze dienstknechten van mensen zijn, ontslagen zijn van het dienen van God. Neen, de dienstknechten moeten hun plichten jegens hun aardse meesters weten en doen, maar met het oog op hun hemelsen Meester. En Titus had hen niet alleen te onderrichten en te waarschuwen in de openbare prediking, maar ook in afzonderlijke gesprekken. Hij moest niet alleen den aardsen meesters hun roeping voorhouden, maar ook de dienstknechten hun plicht leren. Dienstknechten moeten, niet minder dan hun meesters, tot hun eigen vorming en vertroosting Gods verordeningen naleven. In deze bestiering van Titus zijn de plichten zelf opgenoemd, waartoe hij de dienstknechten moet vermanen, maar ook de gewichtige beweegreden, waarmee hij er bij hen op moest aandringen.
     1. De plichten zelf zijn deze:
        1. Zij moeten hun eigenen heren onderdanig zijn, vers 9. Dat is de voornaamste plicht, die al de andere kenmerkt. Gij zijt dienstknechten desgenen, dien gij gehoorzaamt, Romeinen 6:16. Er moet zijn inwendige onderwerping en verschuldigde achting en eerbied in de gedachten.

Ben ik een heere, waar is mijn vreze? de verschuldigde achting voor mij, gepaard aan de betamelijke uitwendige tekenen en openbaring daarvan, in het doen van hetgeen ik u beveel? Die moet in de dienstknechten zijn, hun wil moet onderworpen zijn aan den wil huns meesters, hun tijd en arbeidskracht moeten ter beschikking van huns meesters bevel staan. Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden, 1 Petrus 2:18. Die plicht vindt zijn oorsprong in den wil van God en in de betrekking, waarin Zijne

voorzienigheid hen geplaatst heeft, niet in de hoedanigheid van den persoon. Indien hij een meester is, dan zijn hem als zodanig de plichten van een dienstknecht verschuldigd. Dienstknechten moeten daarom vermaand worden tot gehoorzaamheid aan hun meesters.

* + - 1. Dat zij in alles welbehaaglijk zijn, in alle geoorloofde dingen, en zulke als waarin de meesters hun bevelen mogen, in elk geval zulke als niet strijdende tegen den wil van hun groten en oppersten Heere. Wij moeten hier niet uit opmaken, dat zij hen onvoorwaardelijk moeten gehoorzamen en behagen, zonder enige beperking, maar altijd onder voorbehoud van Gods rechten, waarop in geen geval inbreuk mag gemaakt worden. Indien Zijn gebod en dat van den aardsen meester met elkaar in botsing komen, wordt ons geleerd dat wij Gode meer moeten gehoorzamen dan den mensen, maar dan moeten dienstknechten dat doen op goede gronden, zodat er geen twijfel mogelijk is, anders zijn zij niet te verontschuldigen. En de wil van God moet niet alleen de maatstaf van de gehoorzaamheid der dienstknechten zijn, maar hij is er ook de reden voor. Alles moet gedaan worden uit eerbied voor Hem, krachtens Zijn gezag, en in de eerste plaats en in hoofdzaak om Hem te behagen, Colossenzen 3:22-24. Door het dienen van den aardsen meester om Christus’ wil wordt Hij gediend, en bijgevolg zal dat door Hem ook beloond worden. Doch hoe kunnen dienstknechten hun meesters in alles behagen, en toch geen mensen behagers zijn? Mensen behagers in den slechten zin van het woord zijn zij, die alleen, of voornamelijk, mensen naar de ogen zien in al wat zij doen, en er God buiten laten of Hem aan den mens onderschikken. Zij, die den wil van den mens volbrengen, ofschoon die tegen Gods wil ingaat, die meer er op letten om den mens dan om God te behagen, die, als dit door den aardsen meester geëist wordt, hem behagen ofschoon het God mishaagt, en die er meer voor zorgen dat de aardse meester, dan dat God tevreden is. Tegen zulk zondig mensen behagen moeten allen op hun hoede zijn. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uwen heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid des harten, gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensen behagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte, dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen, Efeziërs 6:5-7. Dient niet als zij, die alleen letten op de gunst of de ongenade van mensen, of die daar in de eerste plaats op letten. Bewijst de diensten niet voornamelijk aan de mensen, maar aan Christus, die ze van u eist, en die ieder het goede, dat hij gedaan heeft, zal belonen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. Merk hier dus op: De Christelijke vrijheid gaat zeer wel samen met maatschappelijke dienstbaarheid en onderwerping. Men kan mensen dienen en toch dienstknechten van Christus zijn, dat staat er niet tegenover, maar is er aan ondergeschikt, in zoverre als het dienen van mensen overeenkomstig den wil van Christus is en om Zijnentwil geschiedt. Christus kwam niet om de maatschappelijke orde en standsverschillen te vernietigen ofte benadelen. Zijt gij, een dienstknecht zijnde, geroepen, laat u dat niet bekommeren, 1 Corinthiërs 7:21. Laat dat u niet verontrusten, alsof dat een stand ware een Christen onwaardig, en ook niet alsof een zo geroepen persoon Gode minder aangenaam zou zijn, die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren, niet vrij van dien dienst, maar vrij daarin, geestelijk vrij, ofschoon niet maatschappelijk. Desgelijks ook die, vrij zijnde, geroepen is, die is een dienstknecht van Christus, hij is aan Hem verbonden, al is hij maatschappelijk aan niemand onderworpen. Zodat gebondenen en vrijen allen een zijn in Christus. Dienstknechten moesten daarom niet bedroefd of bezorgd zijn over hun toestand, maar getrouw en gewillig in den stand, waarin God hen geplaatst had, en er naar trachten om hun meesters in alles welbehaaglijk te zijn. Het zou zwaar zijn onder een of anderen bozen Nabal te dienen, maar het moest zo goed mogelijk geschieden.
      2. Niet tegensprekende, hun meesters niet tegensprekende, of met hen redetwistende, of hun enig oneerbiedig en prikkelend antwoord gevende. Job beklaagde zich over zijn dienstknechten, dat hij hen riep en zij hem niet antwoordden, maar dat was op andere wijze zondig. Zulk zwijgen geeft verachting te kennen, maar hier bedoelt Paulus eerbiedig zwijgen, liever met nederig stilzwijgen een verwijt of een bestraffing aanhoren, dan bedaard of brutaal tegenwerpingen maken. Die zich van een overtreding bewust is, en haar dan nog vergoelijkt of rechtvaardigt, maakt haar dubbel zwaar. Toch sluit dit niet tegenspreken niet uit, dat men met een zacht antwoord den toorn zou kunnen afwenden, wanneer plaats en omstandigheden daartoe gunstig zijn. Goede en wijze meesters zullen bereid zijn daarnaar te luisteren en recht te doen. Maar een ontijdig antwoord, of een woord op ongepaste wijze, of aanmatigend en brutaal zijn wanneer de zaak geen verontschuldiging toelaat, toont een gebrek aan die nederigheid en zachtheid, welke door den stand van den dienstknecht geëist worden.
      3. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende. Dat is een ander groot vereiste in goede dienstknechten: eerlijk zijn, nooit tot eigen gebruik nemen wat hun meester toebehoort, niet verspillen wat aan hun zorgen is toevertrouwd. Dat is onttrekken. Zij moeten rechtvaardig en trouw zijn, en voor huns meesters goed doen alsof het hun eigen ware. -Wie zijn vader of zijne moeder berooft en zegt: Het is gene overtreding, die is des verdervenden mans gezel, Spreuken 28:24, die is instaat om met dien man mede te doen. Die er zo gemakkelijk over denkt om meer te nemen dan recht is, al is het ook van zijne ouders of van zijn meester, zal waarschijnlijk zijn geweten wel verharden en verder gaan, het is slecht op zichzelf en het voert tot erger. Het kan zijn dat de meester hard en karig is en nauwelijks voldoende in den nooddruft zijner dienstknechten voorziet, toch mogen zij hun eigen rechters niet zijn en niet door diefstal zich zelven voorzien, zij moeten hun lot dragen en aan God overlaten hun zaak te rechten en hen te verzorgen. Ik heb hier niet het oog op uiterste gevallen, om in het leven te blijven, want de dienstknecht heeft een recht op hetgeen daarvoor nodig is. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, hij moet niet alleen niet stelen en niet verkwisten, maar hij moet het goed zijns meesters verbeteren en zijn best doen om diens voorspoed te behartigen. Hij, die het talent zijns meesters niet gebruikt om er winst mede te doen, is schuldig aan ontrouw, al heeft hij het ook begraven om het niet te verliezen. De getrouwheid van een dienstknecht bestaat in de spoedige, stipte en goede uitvoering van de bevelen zijns meesters, het bewaren van zijn geheimen, het behartigen van zijn zaken en het uitvoeren met bekwaamheid, en het voordeel aanbrengen zoveel in zijn vermogen is. Hij moet voor het hem toevertrouwde zorgvuldig waken en zoveel hij kan alle verwaarlozing, verlies en schade voorkomen. Op die wijze brengt hij een zegen over zich zelven, door het tegenovergestelde berokkent hij dikwijls zich zelven nadeel. Zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Lukas 16:12. Dit zijn de plichten, waartoe de dienstknechten moesten aangespoord worden. Daarop volgt:
    1. De overweging, waarmee Titus op de vervulling daarvan moest aandringen. Opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren, dat is, dat zij het Evangelie en den heiligen godsdienst van Christus aanbevelen mogen in de goede mening van hen, die buitenstaan, door hun zacht, nederig, gehoorzaam en getrouw gedrag in alle dingen. Zelfs dienstknechten, ofschoon zij wellicht denken dat zij in hun nederen en ondergeschikten stand weinig kunnen bijdragen tot de eer van het Christendom of de leer van Christus kunnen versieren en de uitnemendheid van Zijn waarheid en wegen bekend maken, kunnen wanneer zij getrouw hun plicht vervullen, de heerlijkheid Gods en de eer van den godsdienst bevorderen. De ongelovige meesters zullen beter gaan denken over dien verachten weg, die overal tegengesproken wordt, wanneer zij zien dat hun Christelijke

dienstknechten beter zijn dan de andere, gehoorzamer, onderworpener, getrouwer, eerlijker en ijveriger. De ware godsdienst is een eer voor zijn belijders, en die moeten zorgen dat zij hem geen oneer aandoen, maar veeleer zoveel in hen is, versieren. Ons licht moet schijnen voor de mensen, opdat zij onze goede werken mogen zien en onzen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En daarom gaf Paulus aan Titus deze verschillende bevelen aan de onderscheidene personen, die hij te bedienen had.

Titus 2:11-14

Hier hebben wij de gronden of redenen, waarom al de vorige vermaningen gegeven zijn-ontleend aan den aard en de bedoeling van het Evangelie en aan het doel van den dood van Christus.

1. Aan den aard en de bedoeling van het Evangelie. Jong en oud, mannen en vrouwen, meesters en dienstknechten, en Titus zelf, moeten ieder hun eigen plichten vervullen, want dat is het doel en het werk van het Christendom, om mensen te onderrichten, te helpen, te vormen tot een recht en behoorlijk gedrag, ieder in zijn eigenaardige roeping. Daarom:
   1. Zij zijn onder de bedeling der genade Gods, zoals het Evangelie genoemd wordt, Efeziërs 3:2. Het is genade in zijn oorsprong: de vrije gunst en goedertierenheid Gods, geen verdienste in het schepsel. Het is genade door op uitnemende en duidelijke wijze deze goedertierenheid te verklaren en te openbaren, en het is het middel om genade te brengen en te werken in de harten der gelovigen. Genade nu verplicht en dringt tot goedheid. Dat dan de zonde niet heerse, maar stelt uzelven Gode ten dienste, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, Romeinen 6:12 14. De liefde van Christus dringt ons om niet ons zelven te leven, maar voor Hem, 2 Corinthiërs 5:14, 15. Zonder dit gevolg, is de genade vergeefs ontvangen.
   2. Dit Evangelie brengt zaligmaking (ontdekt die aan zondaren en biedt ze hun aan) en verzekert ze aan de gelovigen-verlossing van zonde en toorn, van dood en hel. Daarom wordt het genoemd het woord des levens, het brengt tot geloof en zo tot het leven, het leven van heiligheid hier en van gelukzaligheid hiernamaals. De wet is de bediening des doods, maar het Evangelie is de bediening van leven en vrede. Daarom moet het als redding ontvangen worden, zijn voorschriften moeten betracht, zijn geboden gehoorzaamd worden, opdat het einddoel moge bereikt worden, de zaligheid der zielen. En de verwerpers van deze genade Gods zullen des te minder te verontschuldigen zijn, sinds:
   3. Zij is verschenen, of helderder en duidelijker dan vroeger schijnt. De oude bedeling was vergelijkenderwijze duister en vol schaduwen, maar dit is een helder en stralend licht, en gelijk het zoveel helderder is zo is het ook veel meer verspreid, want:
   4. Zij is verschenen aan alle mensen, niet alleen aan de Joden, zoal de heerlijkheid Gods op den berg Sinaï aan dat afgezonderde volk alleen, buiten gezicht van alle anderen, verscheen, maar de Evangelische genade is bereikbaar voor allen, en allen worden uitgenodigd om te komen en deel te nemen aan zijne zegeningen, heidenen zowel als Joden. De mededeling er van is vrij en algemeen. Onderwijst alle volken. Predikt het Evangelie aan alle creaturen. De afscheiding is verbroken, er is niet meer de uitsluiting van vroeger. De prediking van Jezus Christus is verzwegen geweest van de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder alle heidenen bekendgemaakt, Romeinen 16:25, 26. De leer van genade en verlossing door het Evangelie is voor mensen van alle rangen en in alle omstandigheden, slaven en dienstknechten zowel als meesters, en nodigt daarom allen uit en moedigt allen aan om haar te ontvangen en te geloven en dienovereenkomstig te wandelen en haar door ons gedrag te versieren.
   5. De goddelijke openbaring onderwijst, niet alleen door middel van inlichting en onderrichting zoals een leraar zijn leerlingen doet, maar door voorschrift en gebod, zoals een vorst de wet geeft aan zijn onderdanen. Zij onderwijst ons wat wij te mijden hebben. en wat te volgen, wat te laten en wat te doen. Het Evangelie is niet alleen of niet voornamelijk voor overdenking, maar voor naleving en als levensregel gegeven, want het onderwijst ons:
      1. De zonden te verlaten: de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken, er afstand van te doen en er niet mede te doen te hebben. Aangaande uw vorige wandeling, legt af den ouden mens, die verdorven wordt, dat is: dat gehele lichaam der zonde, hier goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden genoemd. "Doe weg alle ongoddelijkheid en ongodsdienstigheid, alle ongeloof, verachting of verzuim van het goddelijk Wezen, alle liefdeloosheid, wantrouwen en gebrek aan vreze voor Hem, alle verachting van Zijn instellingen, alle nalatigheid in verering van Hem, alle ontheiliging van Zijn naam of Zijn dag. Verzaak dus alle goddeloosheid, haat die en doe er afstand van, en alle wereldse begeerlijkheden, alle verkeerde en ondeugende begeerten en genegenheden, die in wereldse mensen heerschappij voeren. Doe ook afstand van de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, van alle zinnelijkheid en onzedelijkheid, gierigheid en eerzucht, van alle zoeken van de eer van mensen boven de eer die uit God is, doe dat alles van u. Zij, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd en zijne begeerlijkheden en lusten. Zij hebben dat gedaan door het sluiten van het verbond en door belofte, en zijn nu verplicht het daadwerkelijk en voor alles te doen, zij moeten aan het werk gaan en zich zelven meer en meer reinigen van alle onreinheid des vlezes en des geestes. Zo leert het Evangelie ons in de eerste plaats wat wij niet moeten doen en dat wij de zonde moeten verzaken. Daarna:
      2. Wat wij wel doen moeten. Matig, rechtvaardig en godzalig leven. De godsdienst bestaat niet alleen uit ietste laten, er moet goed gedaan worden zowel als kwaad gelaten, in deze samenvoeging wordt de oprechtheid getoond en het Evangelie versierd. Wij moeten matig leven ten opzichte van ons zelven, behoorlijk onze begeerten en hartstochten beheersen, de grenzen van bezadigdheid en matigheid niet overschrijden, alle buitensporigheid vermijden, rechtvaardig handelen jegens alle mensen, ieder het zijne gevende en niemand onrecht doende, maar veel meer anderen goed doende, naarmate van ons vermogen en hun behoeften, dat is een deel van de rechtvaardigheid, want wij zijn in aanraking met anderen en mogen daarom niet alleen voor ons zelven zorgen. Wij zijn elkanders leden en moeten voor elkaar het goede zoeken, 1 Corinthiërs 10:24, 12:25. Het algemeen, dat de belangen van allen omvat, moet de zorgen van allen genieten. Zelfzucht is een soort van onrechtvaardigheid, zij ontrooft aan anderen hetgeen, waar zij recht op hebben. Hoe beminnelijk is dus een rechtvaardig gedrag! Het bevordert alle belangen, niet slechts van enkelen, maar ook van het algemeen, en draagt daardoor bij tot den vrede en het geluk van de wereld. Laat ons dus zowel rechtvaardig als matig leven. En daarbij godzalig, in onze plichten jegens God en Zijn dienst en verering. Alles moet met het oog op Hem gedaan worden.

Het zij dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doe het al ter ere Gods. 1 Corinthiërs 10:31. Persoonlijke en familieplichten moeten vervuld worden uit gehoorzaamheid aan Zijn geboden, met het verschuldigde doel om Hem te behagen uit beginselen van heilige liefde en vreze voor Hem. Er is echter ook een bepaalde en rechtstreekse plicht, dien wij Hem verschuldigd zijn, namelijk, het geloof aan en de erkenning van Zijn wezen en volmaaktheden, door Hem inwendig en uitwendig eer en aanbidding te brengen, door Hem lief te hebben, te vrezen en te vertrouwen, op Hem te steunen en ons aan Hem te wijden, en alle godsdienstige plichten en

instellingen, die Hij verordend heeft, waar te nemen, door Hem te aanbidden en te verheerlijken, ook door het overdenken van Zijn woord en werken. Dat is godzaligheid, opziende en komende tot God, in onzen tegenwoordigen toestand, niet onmiddellijk, maar zoals Hij zich in Christus geopenbaard heeft, zo beveelt en vereist het Evangelie het. Langs anderen weg tot God naderen, bijvoorbeeld door engelen of heiligen, is vruchteloos, en tegen den regel en de belofte van het Evangelie. Alle gemeenschap van God met ons is door Zijn Zoon, en wederkerig moet het evenzo zijn. Wij moeten in God door Christus het voorwerp van onze hoop en verering zien. Zo moeten wij ons oefenen in de godzaligheid, zonder welke er geen versiering van het Evangelie is, dat ons zulk een houding voorschrijft en onderwijst. Een evangelisch gedrag is noodzakelijkerwijze een godzalig gedrag, de uitdrukking van onze liefde en vreze voor God, van onze hoop en ons geloof en ons vertrouwen in Hem, zoals Hij in Zijn Zoon zich aan ons geopenbaard heeft. Wij zijn de besnijdenis (wij hebben in waarheid hetgeen door dat sacrament werd voorgebeeld), die God in den Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. Ziehier in hoe klein bestek onze gehele verplichting is saamgevat, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken, en matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Het Evangelie leert ons niet alleen hoe wij goed zullen geloven en hopen, maar ook hoe wij goed zullen leven, zoals behoort voor hen, die geloven en hopen in deze tegenwoordige wereld en die een betere verwachten. Er is een tegenwoordige en een toekomende wereld, de tegenwoordige is de tijd en de plaats van onze beproeving, en het Evangelie leert ons hier goed te leven, evenwel niet als ons einddoel, maar vooral met het oog op de toekomende wereld, want het onderwijst ons:

* + 1. In alles uit te zien naar de heerlijke toekomende wereld, waarvoor een matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze wereld de voorbereiding is. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onzen groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus. vers 13. De hoop is hier naamsverwisseling voor de zaak, waarop gehoopt wordt, namelijk, de hemel en zijn gelukzaligheid, die hier de hoop genoemd wordt, omdat dat de grote zaak is waar wij naar verlangen en op wachten, en een gezegende hoop, omdat, wanneer ze vervuld is, wij voor eeuwig volmaakt gelukkig zullen zijn. En de verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus. Dit toont aan zowel het tijdstip van de vervulling onzer hoop, als haar zekerheid en grootheid. Het zal zijn bij de wederkomst van Christus, wanneer Hij komen zal in zijne heerlijkheid, en die des Vaders en der heilige engelen, Lukas 9:26. Zijn eigen heerlijkheid, die hij had voor de wereld was, en die Zijns Vaders, want Hij is het uitgedrukte beeld van diens zelfstandigheid, en als Godmens, diens gemachtigde Regeerder en Rechter, en van de heilige engelen, als Zijn heerlijke dienaren en lijfwacht. Zijn eerste komst was in geringheid, om aan de gerechtigheid te voldoen en de zaligheid te verwerven, Zijn tweede komst zal zijn met majesteit, om Zijn volk daarmee te begiftigen en er van in het bezit te stellen.

Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen maal zonder zonden gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid, Hebreeën 9:28. De grote God en onze Zaligmaker (of Hij is onze Zaligmaker (Jezus Christus, want zij zijn niet twee, maar slechts een, zoals blijkt uit het gebruik van slechts een lidwoord toe megaloe theoe kai sootêros, niet kai toe sooteros, wat eveneens het geval is in 1 Corinthiërs 15:24 :Wanneer Hij het koninkrijk zal overgegeven hebben aan God, dat is den Vader, tooi theooi kai patri. Christus is dus de grote God, niet zinnebeeldig, zoals ook overheden en anderen soms goden genoemd worden, of omdat Hij verschijnt en handelt in den naam van God, maar eigenlijk en werkelijk, de waarachtige God, 1 Johannes 5:20, de sterke God, Jesaja 9:6, die in de gestaltenis Gods zijnde, het geen roof achtte

Hem gelijk te zijn, Filippenzen 2:6. Bij Zijn wederkomst zal Hij Zijn dienstknechten belonen en hen met zich in heerlijkheid brengen. Merk op:

* + - 1. Dit is de algemene en zalige hoop van alle ware Christenen op de toekomende wereld. Indien zij alleenlijk in dit leven op Christus hopende waren, dan waren zij de ellendigste van alle mensen, 1 Corinthiërs 15:19. Door hoop wordt bedoeld het voorwerp van de hoop, dat is Christus zelf, die onze hoop genoemd wordt, 1 Timotheus 1:1, en in Hem hebben wij zegeningen, rijkdommen en heerlijkheid, Efeziërs 1:18, daarom wordt Hij onze zalige hoop genoemd.
      2. Het doel van het Evangelie is ons door deze zalige hoop allen op te wekken tot een goed leven. Opschortende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, 1 Petrus 1:13. Hetzelfde vindt men hier: Verwacht de zalige hoop, en doet daarom afstand van alle godloosheid en wereldse begeerlijkheden, matig, rechtvaardig en godzalig levende, niet uit baatzucht, maar als dankbare Christenen. Hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, 2 Petrus 3:11, 12. Verwachtende en haastende, dat is, er naar uit. ziende en er zich toe voorbereidende
      3. Door en in de heerlijke wederkomst van Christus zal de zalige hoop der Christenen worden bereikt, want hun zaligheid zal zijn: Hem gelijk wezen en Zijne heerlijkheid zien, Johannes 17:24. De heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker zal dan stralen als de zon. Ofschoon Hij in de uitoefening van Zijn rechterlijke macht zal verschijnen als de Zoon des mensen, zal Hij krachtelijk bewezen worden ook de Zoon Gods te zijn. Zijne goddelijkheid, die op aarde omsluierd was, zal dan stralen als de zon in hare kracht. De werking en het doel van het Evangelie is daarom de harten der Christenen te verwakkeren om die wederkomst van Christus te verwachten. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop daarvan, 1 Petrus 1:3, om den levenden God te dienen en Zijn Zoon van den hemelte verwachten, 1 Thessalonicenzen 1:9, 10. Dat is het kenmerk der Christenen, dat zij de komst huns Meesters verwachten, Lukas 12:36, en Zijne verschijning liefhebben, 2 Timotheus 4:8. Laat ons dan naar deze hoop uitzien, laat onze lenden gegord zijn, onze lampen brandende, en wij zelven gelijken op mensen, die hun heer wachten. Dag en uur weten wij niet, maar Hij zal komen en niet vertoeven, Hebreeën 10:37.
      4. De troost en de blijdschap der Christenen is, dat hun Zaligmaker is de grote God, en zich als zodanig bij Zijn wederkomst heerlijk zal openbaren. Macht en liefde, majesteit en barmhartigheid, zullen dan alle in den hoogsten luister verschijnen, tot schrik en verwarring der godlozen, maar tot eeuwigdurende vreugde en blijdschap der godzaligen. Indien Hij niet op deze wijze de grote God, en tevens mens, ware, Hij kon onze Zaligmaker en onze hoop niet zijn. Deze overwegingen dienen om de voorschriften te steunen, welke voor allen gegeven werden, ieder naar zijn bijzondere roeping, naar den aard en bedoeling van het Evangelie. En hieraan is een andere beweegreden vastgeknoopt, namelijk:

1. Het doel van den dood van Christus.

Die zich zelven voor ons overgegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en zich zelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, vers 14. Het doel van den dood

van Christus, zowel als de inhoud van Zijn leer, was ons tot heiligheid en gelukzaligheid te brengen. Hier handelen wij over:

* 1. Den verwerver der redding. -Jezus Christus, de grote God en onze Zaligmaker, die ons zalig maakt niet enkel als God, nog minder enkel als mens, de Godmens, twee naturen in een persoon, mens, opdat Hij zou kunnen gehoorzamen, lijden en sterven, voor mensen, en God, opdat Hij Zijne mensheid kon steunen, waarde en kracht aan haar ondernemen geven, en een juist begrip hebben van de eer aan de Godheid verschuldigd, zowel als van het welzijn van het schepsel, en het laatste brengen tot de heerlijkheid van de eerste. Zulk een betaamde ons, en dat was:
  2. De prijs van onze verzoening. Hij gaf zich zelven. De Vader gaf Hem, maar Hij gaf ook zich zelven, en in de vrijwilligheid en gewilligheid, zowel als in de grootte van het offer, lag Zijn aannemelijkheid en verdienste.

Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mij zelven af, Johannes 10:17, 18. En Ik heilig Mij zelven voor hen. Johannes 17:19, Ik zonder Mij af en wijd Mij voor dit werk, om beiden te zijn: de priester en het offer voor God, voor de zonden der mensen. De menselijke natuur was de offerande, de goddelijke natuur het altaar, dat de gave heiligde, en het geheel was de daad van den persoon. Hij gaf zich zelven tot een rantsoen voor velen, 1 Timotheus 2:6. In de volheid der tijden is Hij verschenen om door Zijns zelfs offerande de zonden weg te nemen. Hij was priester en offer beide. Wij zijn verlost niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus, 1 Petrus 1:18, 19, dat het bloed Gods genoemd wordt in Handelingen 20:28, dat is het bloed van Hem, die God is.

* 1. De personen voor wie. Voor ons, ons, arme, verloren zondaren, van God afgedwaald en in opstandelingen tegen Hem verkeerd. Hij gaf zich zelven voor ons, niet alleen tot ons welzijn, maar in onze plaats. De Messias werd afgesneden niet voor zich zelven, maar voor ons.

Hij heeft geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen, 1 Petrus 3:18. Hij is zonde gemaakt voor ons (een offer voor de zonde) opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem, 2 Corinthiërs 5, 21.. Wonderbare afdaling en genade! Hij heeft ons liefgehad en zich zelven voor ons overgegeven, wat kunnen wij dan minder doen dan Hem liefhebben en ons zelven aan Hem geven? Vooral wanneer wij in aanmerking nemen:

* 1. Het doel waarmee Hij zich zelven voor ons overgaf.
     1. Opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dit behoort bij de vermaning, verzaken de godloosheid en de wereldse begeerlijkheden. Christus gaf zich zelven om ons daarvan te verlossen, die van ons weg te nemen. De zonde lief te hebben en in haar te leven is het bloed der verzoening met voeten treden, een van Zijn grootste zegeningen verachten en verwerpen, en in tegenspraak met Zijn bedoeling handelen. Maar hoe kon het kortstondig lijden van Christus ons verlossen van alle ongerechtigheid? Door de oneindige waarde van Zijn persoon. Hij was God, lijdende, maar niet als God. De daden en eigenschappen van elke natuur behoren bij den persoon. God heeft Zijne gemeente gekocht met Zijn eigen bloed, Handelingen 20:28. Indien de betaling ineens geschieden kon, was geen voortdurend lijden nodig. Een bloot schepsel kon dat niet doen, door de eindigheid

zijner natuur, maar de Godmens kon het. De grote God en onze Zaligmaker gaf zich zelven voor ons, dat is de reden.

Door ene offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden, Hebreeën 9:25, 26, 10:14. Hij behoefde zich zelven niet dikwijls op te offeren, ook kon Hij door den dood niet gehouden worden toen Hij dien eens ondergaan had. Heerlijk doel en gevolg van den dood van Christus, verlossing van alle ongerechtigheid. Daarvoor stierf Christus, en:

* + 1. Om zich zelven een eigen volk te reinigen. Dat sterkt de tweede vermaning: Matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Christus stierf om te verlossen zowel als om vergeving te verwerven, om genade te verkrijgen, om onze natuur te herstellen, zowel als om ons te bevrijden van schuld en verdoemenis. Hij gaf zich zelven voor Zijne gemeente, om haar te reinigen. Zo heeft Hij zich zelven een eigen volk verworven, door hen te reinigen. Daardoor zijn zij onderscheiden van de wereld, die in het boze ligt, zij zijn uit God geboren, met Hem verenigd, dragen Zijn beeld, zijn heilig gelijk hun hemelse Vader heilig is. Merk op: Verlossing van zonden en heiliging van de natuur gaan samen, en die samen maken een eigen volk voor God, vrijmaking van schuld en verdoemenis en van de macht der lusten, en heiligmaking van de ziel door den Geest. Zij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk.
    2. IJverig in goede werken. Dit verkregen volk, dat door de genade gereinigd is, moet tonen dat te zijn door het doen van goede werken, en daarin ijverig zijn. Het Evangelie is geen leer van lediggang, maar van heiligheid en godzalig leven. Wij zijn verlost van onze ijdele wandeling, om God te dienen in heiligheid en gerechtigheid al de dagen onzes levens. Laat ons toezien dat wij goed doen en daarin ijverig zijn, maar ook dat onze ijver geleid worde door kennis en bezield door liefde, gericht tot heerlijkheid Gods, en altijd bezig met goed werk. Dat is de beweegreden voor de vervulling van de voorgeschreven plichten, ontleend aan den dood van Christus.

Titus 2:15

De apostel besluit dit hoofdstuk, gelijk hij het begon, met een samenvatting voor Titus van al het gezegde, waarin wij vinden het onderwerp en de wijze van het onderwijs des dienaars, en een bijzondere vermaning aan Titus voor hem zelven.

1. Het onderwerp van des dienaars onderwijs.

Deze dingen, namelijk die hier genoemd zijn, geen Joodse fabelen of overleveringen, maar de waarheden en plichten van het Evangelie, van zonden te vermijden, en matig, rechtvaardig en godzalig te leven in de tegenwoordige wereld. Dienaren moeten in hun prediking zich dicht aan het Woord van God houden. Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods, 1 Petrus 4:11, en niet de verzinselen en uitvindingen van zijn eigen brein.

1. De wijze waarop: Spreek dit, en vermaan en bestraf met allen ernst. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, 2 Timotheus 3:16, dat is: om de gezonde leer te onderwijzen, te overtuigen van zonden, terug te brengen van dwaling, te verbeteren van leven, voort te helpen in hetgeen recht en goed is, opdat de mens Gods (de Christen en de dienaar) volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust, opdat die door hem zelven verricht of aan anderen onderricht worden. Hier vinden wij wat tot al die plichten zal bekwamen, opdat ze recht beoefend worden mogen.

Spreek deze dingen, of leer ze, vermijd niet te verkondigen den gansen raad Gods. De grote en noodzakelijke waarheden en plichten van het Evangelie voornamelijk, spreek die en vermaan, parakalei, dring daar met den meesten ernst op aan. Dienaren mogen niet koud en levenloos zijn in het overgeven van de hemelse leer en voorschriften, alsof die onverschillige en onbeduidende dingen waren, maar zij moeten ze aandringen met den ernst, die bij hun inhoud en belangrijkheid past, zij moeten de mensen oproepen om er op te letten en ze te bedenken, en niet alleen hoorders te zijn, die zich zelven bedriegen, maar daders des Woords, opdat ze daarin zalig mogen zijn. En bestraf, overtuig en bestraf de tegensprekers en hen, die de waarheid verwaarlozen of niet naar hun plicht ontvangen, hen die haar niet aanhoren met zulk een gelovig en gehoorzaam hart als zij behoorden te doen, maar in plaats daarvan misschien in verkeerde praktijken leven, zich koppig en ongehoorzaam aanstellen en alle goede werken afkeuren.

Bestraf met allen ernst, als komende in den naam van God en gewapend met Zijn bedreigingen en tucht, waardoor hun doen openbaar worde tot overtuiging. Dienaren zijn getuigen in de poort.

1. Hier is een bepaalde aanwijzing voor Titus, met betrekking tot hem zelven. Dat niemand u verachte. Geef daartoe geen aanleiding, en verdraag het niet zonder bestraffing, overwegende dat hij, die veracht, veracht geen mens maar God. Het kan ook bedoelen: Spreek en vermaan deze dingen, dring er bij hen allen op aan, opdat zij gevoelen dat ze hun aangaan, en bestraf de zonde met moed en getrouwheid, zie daarbij nauwkeurig toe op uzelven en uw eigen gedrag, dan zal niemand u verachten. De beste wijze voor dienaren om zich voor verachting te vrijwaren is zich dicht bij de leer van Christus te houden en Zijn voorbeeld te volgen, goed te prediken en te leven, en met voorzichtigheid en moed hun plicht te doen, dat zal het best hun goeden naam en hun rust bewaren. Wellicht wordt hier een waarschuwing voor de gemeente bedoeld, dat Titus, ofschoon jong en

slechts een plaatsvervanger van den apostel, niet door hen veracht mocht worden, maar beschouwd en geëerbiedigd moest worden als een getrouw dienaar van Christus, en aangemoedigd en geholpen in zijn werk. Erkent degenen, die onder u arbeiden en uwe voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen, en acht hen zeer veel om huns werks wil, 1 Thessalonicenzen 5:12, 13. Let op hun onderricht, eerbiedig hun personen, ondersteun hen in hun bediening, en bevorder zoveel in u is, hun pogingen voor de ere Gods en de zaligheid der zielen.

HOOFDSTUK 3

1. Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;
2. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.
3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.
4. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
5. Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
6. Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.
7. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.
8. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.
9. Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;
10. Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.
11. Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.
12. Geleid Zenas, den wetgeleerde, en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreke.
13. En dat ook de onzen leren, goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.
14. Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen.

Over de plichten, die de Christenen meer in het algemeen betreffen en de redenen daarvoor, vers 1-

1. Wat Titus in zijn onderricht moest vermijden, hoe hij met ketters moest handelen, en enige andere aanwijzingen, vers 9 -14 , groeten en besluit van den brief, vers 15.

Titus 3:1-8

Hier is het vierde onderdeel van den inhoud van den brief. De apostel had Titus besturing gegeven ten aanzien van de bijzondere en eigenaardige plichten van verschillende soorten van personen, maar nu draagt hij hem op hen te vermanen omtrent hetgeen in het algemeen te doen is, namelijk stilheid en onderwerping aan de regering, bereidheid om het goede te doen, gelijkmoedig en vriendelijk gedrag jegens alle mensen, -allen dingen, die bij den godsdienst behoren en dien versieren, daarom moet hij hun zulke dingen in gedachtenis brengen. De dienaren moeten de gemeente haar plichten herinneren. Zij zijn wachters voor de gemeente in het gebed tot God, Jesaja 62:6, en van Gods wege in de prediking. Ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, 2 Petrus 1:12. Vergeetachtigheid is een zeer algemene zwakheid, er bestaat dus behoefte aan gedurige herinnering en opwekking. Hier volgen de plichten en de redenen daartoe.

* 1. De plichten zelf, waaraan zij herinnerd moeten worden:
     1. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, vers 1. De overheid is Gods instelling ten nutte van allen, en daarom moeten allen haar erkennen en zich aan haar onderwerpen, niet alleen door kracht en mach t, maar gewillig en om des gewetens wil. Overheden en machten, alle burgerlijke overheden, zowel de hoogstgeplaatsten als die lager in rang zijn, van welken vorm de regering ook zij, dat zij hun onderdanig zijn en hun gehoorzamen in alle geoorloofde en eerlijke dingen, en welke het tot hun werk behoort om ze te eisen. De Christelijke godsdienst werd door zijn tegenstanders valselijk voorgesteld als afbreuk doende aan de rechten van vorsten en overheden, en leidende tot scheuring en opstand tegen de wettige overheid, en daarom moet aan de onwetendheid der boze mensen de mond gestopt worden, evenals aan de lasteraars en vijanden. De Christenen worden daarom vermaand veelmeer voorbeelden te zijn van alle verschuldigde onderwerping en gehoorzaamheid aan hun regering. Natuurlijke begeerte naar vrijheid behoort geleid en gebonden te zijn door de rede en de Schrift. Geestelijke voorrechten mogen ons niet verslappen of verzwakken, maar bevestigen en versterken in het behartigen van onze plichten jegens de overheid. Vermaan hen daarom dat zij de overheden en machten onderdanig zijn en gehoorzamen.
     2. Dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Sommigen menen dat hier bedoeld wordt alle goed werk, dat door de overheid binnen haar bevoegdheid geëist wordt. Wat door de goede orde vereist wordt en de algemene rust en vrede kan bevorderen en verzekeren, doe dat gaarne en houd u daarvan niet af. Maar ofschoon dit ingesloten is, misschien in de eerste plaats bedoeld, toch is daarmee de inhoud van de vermaning niet uitgeput. Zij bedoelt goed werk in alle opzichten, en bij alle gelegenheid die zich voordoet, hetzij betrekkelijk God, onze naasten of ons zelven, al wat den godsdienst in het oog der wereld verheffen kan.

Al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat zelve, Filippenzen 4:8, bedenkt dat en doet het. Enkel lieftalligheid, alleen goede woorden en gedachten, zijn niet genoeg zonder goede werken. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zich zelven onbesmet bewaren van de wereld, Jakobus 1:27. Niet alleen gebruiken, maar ook opzoeken, de gelegenheid om goed te doen, geschiktheid en bereidwilligheid er voor

verkrijgen, het niet aan anderen overlaten, maar gaarne voor zich zelven behouden, er zich in te verheugen en te verlustigen, er zijn gehele hart aan geven.

* + 1. Dat zij niemand lasteren, mêdena blasphêmein, niemand beschimpen, vervloeken of lasteren, of zoals de vertaling meer algemeen heeft: van niemand kwaad spreken, onrechtvaardig, vals of onnodig, zonder roeping daartoe, en terwijl het alleen kwaad en geen goed doet aan den besproken persoon of aan iemand anders. Indien er niets goeds kan gezegd worden, zeg dan liever niets dan dat ge onnodig kwaad spreekt. Wij moeten er nooit genoegen in hebben om van anderen het kwade te spreken, ook nooit het zo erg mogelijk maken, maar liever zoveel wij kunnen goed maken. Wij moeten nooit rond lopen als nieuwsboden, om onaangename geschiedenissen te vertellen, die den goeden naam van onzen naaste bederven en de broederlijke liefde verwoesten. Verkeerde voorstellingen of vermoedens van slechte bedoelingen of van huichelarij in hetgeen een ander deed, dingen buiten ons bereik of verantwoording, vallen alle onder dit verbod. Dit kwaad is zeer algemeen en van grote nadelige strekking. Indien iemand zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, diens godsdienst is ijdel, Jakobus 1:26. Zulk lichtzinnig liefdeloos gebabbel is Gode onbehagelijk en den mensen nadelig. Die de overtreding toedekt, zoekt liefde, Spreuken 17:9, dat is, door die tederheid en welwillendheid verwerft hij zich zelven liefde, en geeft den overtreder liefde, maar die de zaak weer ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend, die de fouten van anderen telkens van voren af aan rondbazuint, verwekt onenigheid en vijandschap tegen zich zelven, en waarschijnlijk ook tussen anderen. Dit behoort onder de zonden, die afgelegd moeten worden, Efeziërs 4:31, want indien zij wordt toegelaten, maakt zij ons ongeschikt voor de gemeenschap der heiligen hier en in den hemel, 1 Corinthiërs 6:10. Vermaan hen dus dat te vermijden.
    2. Dat zij geen vechters zijn, amachoes einai, zomin met hand als met tong, geen ontevreden, twistzieke personen, altijd bereid om slechte en heftige woorden terug te geven. Een heilige verdraagzaamheid is voor de zaken goed en belangrijk, en daarom prijzenswaard en betamelijk, geen toorn of onrechtvaardig geweld. De Christenen moeten de dingen zoeken, die tot vrede leiden, en dat op vredelievende wijze, niet ruw en onbeschoft, maar zoals past voor dienstknechten van den God des vredes en der liefde. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats, Romeinen 12:19, dat is Christelijke wijsheid en plicht. Het is de eer des mans de overtreding voorbij te gaan, het is de plicht van een verstandig man en daarom zeker van een Christen, wiens rede verbeterd en verlicht is door den godsdienst. Die mag en zal niet degenen, die hem beledigd heeft, met kwaad vergelden, maar, gelijk God, traag tot toorn en gereed tot vergeving zijn. Twist en strijd komen voort uit des mensen begeerlijkheden en uit zijn buitensporige en onbetoomde hartstochten, die onderdrukt en beheerst, maar niet ingewilligd moeten worden. En Christenen moeten daartoe vermaand worden, opdat zij niet door een toornige, twistgierige gemoedsgesteldheid en handeling God mishagen en onteren en den godsdienst in slechten reuk brengen, door onenigheid te brengen in de plaatsen waar zij verkeren. Die traag is tot toorn is beter dan de machtige, en die zijn geest beheerst sterker dan die een stad inneemt. En daarom volgt hier:
    3. Maar bescheiden, epieikeis, zijn, gelijkmoedig en rechtvaardig, of gul en open in de beoordeling der dingen, niet alle woorden en daden in den slechtsten zin opvattend, en uit vredesgezindheid soms van streng recht afstand doende.
    4. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Wij moeten van een zachte gemoedsgesteldheid zijn, en niet alleen in onze harten zachtheid hebben, maar ook in ons spreken en

in ons gedrag. Alle zachtmoedigheid, zachtmoedigheid in alle omstandigheden en voorvallen, -niet alleen jegens vrienden, maar jegens alle mensen, maar steeds met wijsheid, zoals Jakobus ons vermaant, Jakobus 3:12. Maak onderscheid tussen den zondaar en de zonde, acht niet alle zondaren gelijk, er zijn splinters en balken. Maak dus onderscheid tussen zondaar en zondaar. Ontfermt u eniger, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vreze en grijpt ze uit het vuur, Judas 22,

23. Vermaan deze dingen. De wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk. Zachtmoedigheid van geest en gedrag maakt den godsdienst aangenaam, zij wordt ons bevolen als navolging van Christus, het grote. voorbeeld, en brengt haar eigen beloning met zich, in het gemak en den troost, die zij verschaft, en in de zegeningen, die haar vergezellen. Dezen zullen vrolijk en verblijd zijn, met wijsheid en goed geleid hun weg gaan, verzadigd worden met brood en verheerlijkt door hun redding. Dat zijn de plichten zelf, waartoe Titus de mensen moest vermanen, en daaraan: II Voegt hij de redenen daarvoor toe. Deze spruiten voort:

1. Uit hun eigen vroegeren toestand. De rechte beschouwing van des mensen natuurlijken toestand is een groot middelom tot alle gelijkmoedigheid, vriendelijkheid en zachtmoedigheid te komen jegens hen, die nu nog in dien toestand verkeren. Dat heeft de strekking om hoogmoed terneer te slaan en medelijden en hoop te wekken ten aanzien van hen, die nog onbekeerd zijn. Wij zelven waren zo en zo, verdorven en vol zonden, daarom mogen wij niet ongeduldig, bitter, hard en gestreng zijn jegens hen, die nu zijn zoals wij eens waren. Zouden wij toen gewillig geweest zijn om op ons te laten toornen, en om uit de hoogte en ruw behandeld te worden? Neen, maar wij zouden vriendelijke en menslievende behandeling verdragen hebben, en daarom moeten wij nu zo omgaan met hen, die onbekeerd zijn, naar den gulden regel: Wat gij niet wilt dat u gedaan worde, doe dat ook een ander niet. Hun voormalige natuurlijke toestand wordt nu in de onderdelen opgenoemd. Want ook wij zelven waren eertijds zo:
   1. Onwijs. Zonder waarachtig geestelijk verstand en geestelijke kennis, onwetend omtrent hemelse dingen. Zij zijn het meest geschikt met de dwaasheden van anderen geduld te hebben, die zich goed hun eigen dwaasheden herinneren, zij behoren zacht, vriendelijk en geduldig jegens anderen te zijn, die eens hetzelfde behoefden en toen zonder twijfel verwachtten.

Want ook wij zelven waren eertijds onwijs.

* 1. Ongehoorzaam, koppig en onvatbaar voor overtuiging, het Woord tegenstaande, en in opstand zelfs tegen de natuurlijke wetten van God en van de menselijke samenleving. Die twee zijn met recht naast elkaar geplaatst, dwaas en ongehoorzaam. Want hoe onwijs is het God en Zijn natuurlijke en geopenbaarde wetten ongehoorzaamte zijn! Dit is het tegenovergestelde van gezond oordeel en van de mensen beste en grootste belangen, en wat is dwazer dan het verkrachten en tegenstaan van deze?
  2. Dwalende, of dolende, namelijk buiten den weg van waarheid en heiligheid. De mens in zijn natuurlijken staat is tegenstrevend van nature en wordt daarom vergeleken bij een verloren schaap, dat moet gezocht en teruggebracht worden, en in den rechten weg geleid, Psalm 119:176. Hij is zwak en gemakkelijk te begoochelen door de listen en streken van Satan en van hen, die gaarne misleiden en doen dwalen.
  3. Menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, als hun vazallen en slaven. Dwalende mensen worden gemakkelijk verstrikt en omslingerd, zij zouden niet menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienen, gelijk zij doen, wanneer zij niet daardoor verblind en betoverd werden. Ziehier ook welk een verschillende beschrijving dit woord geeft van een zinnelijk en vleselijk leven bij wat de wereld het ge- woonlijk noemt. Vleselijk-gezinde mensen denken dat zij allerlei vermaken genieten, maar Gods Woord noemt het dienstbaarheid en slavernij, zij zijn de bedrogenen en de gebonden slaven, zij zijn ver van vrijheid en geluk, maar gevangenen van hun wellusten, die zij als hun meesters en dwingelanden dienen. Merk verder op: Het is de ellende van de dienaren der zonde, dat zij verschillende meesters hebben, de ene wellust jaagt hen dien weg op en de andere drijft hen dezen kant uit, de hoogmoed gebiedt hun het een, maar de gierigheid beveelt hun het tegenovergestelde. Welke ellendige slaven zijn de zondaren, die nog wel menen geheel vrij te zijn. De wellusten, die hen beheersen, beloven hun vrijheid, maar door hun onderwerping worden zij slaven der verdorvenheid, want van wie iemand overwonnen is, dien is hij tot een dienstknecht gemaakt.
  4. In boosheid en nijdigheid levende. De boosheid is een van hun meesteressen. De boosheid zoekt anderen te benadelen en verheugt zich daarin.
  5. In nijdigheid, die eens anders goed hem benijdt en misgunt, aan den voorspoed en het geluk van den naasten knaagt. Beide zijn wortels van bitterheid, waaruit allerlei beroerte opwaarts schiet, slechte gedachten en gesprekken, tongen door de hel ontstoken, die afdingen en inbreuk maken op den welverdienden lof van anderen. Hun woorden zijn zwaarden, waarmee zij inhouwen op den goeden naam en de eer van hun naasten, dat was de zonde van Satan en van Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg, en waarom sloeg hij hem dood? Hoe anders dan uit boosheid en nijdigheid, omdat zijne werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig? Deze waren sommige van de zonden, waarin wij in onzen natuurlijken toestand leefden.
  6. Hatelijk, afschuwelijk en verdienende gehaat te worden, en:
  7. Elkaar hatende. Zij, die zondig zijn, en alleen leven in allerlei zonden, die zij zich zelven veroorloven, zijn hatelijk voor God en alle goede mensen. Hun gedrag en wegen zijn zo, ofschoon niet hun personen alleen. Het is de ellende van alle zondaren, dat zij elkaar haten, en het is de plicht en het geluk van alle heiligen, dat zij elkaar liefhebben. Hoeveel ontevredenheid en twist komt voort uit de verdorvenheden der mensen, zoals zij in hun natuur hadden, die nu door de bekering goed geworden zijn, maar die in hun onwedergeboren staat gereed waren om elk ogenblik als wilde beesten op elkaar aan te vallen. De overweging, dat wij ook eens zo geweest zijn, moet ons bedaard houden en geschikt maken om gelijkmoedig, vriendelijk, zacht en teerhartig te zijn jegens hen, die nu nog in dien staat verkeren. Dit is de beweegreden, ontleend aan hun eigen vroegeren toestand.

1. Aan hun tegenwoordigen toestand. Wij zijn verlost uit dezen onzen ellendigen toestand niet door onze eigen verdienste of kracht, maar alleen door de barmhartigheid en vrije genade Gods, door de verdienste van Jezus Christus en de werking van Zijn Geest. Daarom hebben wij geen reden, ten opzichte van ons zelven, om te toveren tegen hen, die nog onbekeerd zijn, maar veel meer om medelijden met hen te hebben, en ten hunnen opzichte om hoop te koesteren, dat zij, ofschoon in zich zelven even onwaardig en onbekwaam als wij waren, barmhartigheid mogen verkrijgen, gelijk wij. En naar aanleiding hiervan bespreekt de apostel opnieuw de oorzaken van onze verlossing, vers

4-7. A. Er is sprake van de eerste oorzaak en bewerker van onze zaligheid: God den Vader, daaromhier genoemd: "God onze Zaligmaker". Al deze dingen zijn uit God, die ons met zich zelven verzoend heeft in Christus Jezus, 2 Corinthiërs 5:18. Alle dingen betrekkelijk de nieuwe schepping en de herstelling van den gevallen mens tot leven en gelukzaligheid, waarvan de apostel hier spreekt, zijn uit God den Vader, den beginner evenals den ontwerper van dit werk. Er is volgorde in handeling, evenals in het bestaan. De Vader begint, de Zoon voert uit, de Heilige Geest werkt en volmaakt allen. God (namelijk de Vader) is een Zaligmaker in Christus, door den Heiligen Geest, Johannes 3:16.

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Hij is de Vader van Christus, en door Hem de Vader der barmhartigheid, alle geestelijke zegeningen komen door Christus van Hem, Efeziërs 1:3. Wij roemen in God door Jezus Christus, Romeinen 5:11. Verheerlijkt eendrachtiglijk met een mond den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Romeinen 15:6.

1. De oorsprong daarvan, de goddelijke liefde en vriendelijkheid voor de mensen. Door genade worden wij zalig van begin tot eind. Dat is de grond en de beweegreden. Gods medelijden en barmhartigheid met den in ellende verzonken mens was het eerste rad, of liever, was de Geest in de raderen, die alle in beweging zette en hield. God wordt niet en kan niet worden bewogen door iets buiten Hem zelven. De aanleiding is in den mens, namelijk zijn ellende en jammerlijkheid. De zonde, die de oorzaak van deze ellende was, zou veeleer toorn dan medelijden verwekt hebben, maar God, die wist hoe Hij alles aan Zijne eer en volmaaktheid kon doen beantwoorden, wilde liever medelijden tonen en zalig maken dan verderven. Hij verheugt zich in barmhartigheid.

Waar de zonde overvloedig was, is de genade veel meer overvloedig geworden. Wij lezen van Gods rijkdomin goedheid en barmhartigheid, Romeinen 2:4, Efeziërs 2:7. Laat ons die erkennen en Hem er de heerlijkheid van geven, het brenge ons niet tot lichtzinnigheid, maar tot dankbaarheid en gehoorzaamheid.

1. Hier is het middel, de uitstraling van deze liefde en genade Gods in het Evangelie, dat verschenen is, namelijk in zijn Woord. De verschijning van liefde en genade heeft, door den Geest, grote kracht om te verzachten, te veranderen en tot God te brengen, en is daardoor de kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft. Zo is dus toegestemd dat God is de bewerker, Zijn vrije genade de bron, en de openbaring daarvan in het Evangelie het middel van redding, opdat des te meer Hem alle eer daarvan gegeven worde.
2. Nu worden valse gronden en beweegredenen weggenomen. Niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar Zijne barmhartigheid heeft Hij ons zalig gemaakt, niet ter wille van in ons vooruitgeziene werken, maar alleen uit Zijn eigen vrije genade en barmhartigheid. Werken moeten geschieden door de verlosten, want er is plaatsvoor gelaten, maar zij behoren niet onder de oorzaken van hun verlossing, zij zijn de weg naar het koninkrijk en niet de verdiende prijs er van, alles komt van het begin tot het einde neer op het beginsel van onverdiende gunst en barmhartigheid. De verkiezing is uit genade, wij zijn verkoren om heilig te zijn, niet omdat vooruitgezien werd dat wij het zouden zijn, Efeziërs 1:4. Het is de vrucht, niet de wortel der verkiezing. God heeft ons van den beginne verkoren tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes en

geloof der waarheid, 2 Thessalonicenzen 2:13. Zo. is ook de daadwerkelijke roeping, waarin de verkiezing naar buiten treedt en het eerst gezien wordt. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, 2 Timotheus 1:9. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit genade, Romeinen 3:24, en geheiligd en verlost uit genade. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, Efeziërs 2:8. Het geloof en al de zaligmakende genade zijn de vrije gave Gods en alle Zijn werk, het begin, de voortzetting en de voleinding in heerlijkheid, zijn alle van Hem. Bij het opbouwen van mensen tot een heiligen tempel Gods, van het fondament tot den hoeksteen, moeten wij zeggen. Genade, enkel genade! Niet uit de werken, opdat niemand roeme, maar uit genade, opdat hij die roemt, roeme in den Heere. Zo zien wij de ware oorzaak, en worden de valselijk zogenoemde besproken en weggenomen.

1. Hier is de zekere oorzaak der zaligheid, dat waarin zij ligt, het begin en het einde: wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, zoals het hier genoemd wordt. Het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden, in zedelijken en geestelijken, niet in stoffelijken en natuurlijken zin. Het is dezelfde mens, maar met andere bedoelingen en gewoonten, de slechte zijn weggedaan, voor zoveel de hun gegevene voorkeur betreft, en al wat er van overbleef zal eens geheel verdwijnen, wanneer het werk in den hemel voltooid worden zal. Een nieuw overheersend beginsel van genade en heiligheid is gewrocht, dat bezielt, en regeert, en maakt den mens een nieuw schepsel, een nieuwen mens, met nieuwe gedachten, begeerten en genegenheden, met een nieuwe en heilige wending van leven en handelingen, het leven van God in den mens, niet enkel van God op bijzondere wijze, maar aan Hem gelijkmakende en naar Hem uitgaande. Hier is de zaligmaking begonnen en zij zal groeien en toenemen tot volmaaktheid, daarom wordt er gezegd: Hij heeft ons zalig gemaakt. Wat zo is begonnen, zal zeker op zijn tijd volmaakt worden, en daaromwordt het genoemd alsofhet alrede volmaakt was. Laat ons daaromzonder uitstel daarnaar uitzien, wij moeten nu werkelijk zalig gemaakt worden, door wedergeboorte, wanneer wij op goede gronden volmaakte zaligheid in den hemel verwachten willen. De verandering zal slechts in trap, niet in soort, bestaan. Genade is aangevangen heerlijkheid, gelijk de heerlijkheid volmaakte genade is. Hoe weinigen nemen dat ten harte! De meesten handelen alsof zij bevreesd zijn gelukkig te zullen zijn voor den tijd, zij zouden den hemel willen hebben, dat beweren zij ten minste, maar zij bekreunen zich thans niet om heiligheid, dat is: zij zouden het eind willen hebben zonder het begin. Zo dwaas zijn zondaren! Maar zonder wedergeboorte, dat is zonder de eerste opstanding, wordt de tweede, heerlijke, de opstanding der rechtvaardigen, niet bereikt. Hier dus is de werkelijke zaligmaking, in het nieuwe goddelijke leven, gewrocht door het Evangelie.
2. Het uitwendig teken en zegel daarvan is de doop, die daarom het bad der wedergeboorte genoemd wordt. Het werk zelf is inwendig en geestelijk, maar het wordt uitwendig betekend en verzegeld door deze instelling. Water is reinigend en vuil-wegnemend, het neemt de onreinheid des vlezes weg, en was dus geschikt om het beeld te zijn van het wegnemen der schuld en onreinheid van de zonde, door het bloed en den Geest van Christus, hoewel die geschiktheid, zonder de instelling van Christus, daarvoor niet voldoende zou geweest zijn. Door die instelling verkreeg het die betekenis van Gods zijde, een zegel van de rechtvaardigmaking door het geloof, gelijk de besnijdenis was, in de plaats waarvan de doop gekomen is, en aan onze zijde is die het teken van onze verbintenis met den Heere, om de Zijnen te zijn. De doop redt dus figuurlijk en sacramenteel, wanneer hij recht wordt toegepast. Sta op, en laat u dopen, en uwe zonden afwassen, aanroepende den naam des Heeren, Handelingen 22:16. En :Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende

met het bad des waters door het woord, Efeziërs 5:26. Acht dit uitwendig teken en zegel niet gering, waar het toegediend is overeenkomstig de instelling van Christus, maar berust toch niet in de uitwendige wassing, doch let op de vraag van een goed geweten, zonder welke de uitwendige wassing niets baten zal. Het verbond, door den doop verzegeld, verbindt tot plichten, zowel als het zegeningen en voorrechten voorhoudt en meedeelt, indien de eerste niet worden nageleefd, wordt tevergeefs naar de laatste uitgezien. Scheid nooit wat God samengevoegd heeft, in die beide delen, het uitwendige en het inwendige, is de doop een geheel. Gelijk hij, die besneden werd, doordoor een schuldenaar was geworden om de gehele wet te doen, Galaten 5:3, zo is hij, die gedoopt werd, verbonden om al de geboden en instellingen van het Evangelie, door Christus gegeven, na te komen. Onderwijst alle volken, hen dopende in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb, Mattheus 28:19, 20 Dit is het uitwendig teken en zegel der verlossing, de doop hier genoemd het bad der wedergeboorte.

1. Hier volgt het voornaamste uitwerksel, namelijk: de Geest van God, de vernieuwing des Heiligen Geestes. Dat sluit den Vader en den Zoon niet uit, in alle werk zijn ook dezen betrokken, evenmin het gebruik der middelen, het Woord en de sacramenten, waardoor de Geest werkt, door Zijne werking is hetgeen de middelen doen zaligmakend. In geheel onze zaligmaking is het toepassend en werkend deel bepaald toegeschreven aan den Heiligen Geest. Er wordt gezegd dat wij geboren zijn uit den Geest, levend gemaakt en geheiligd worden door den Geest, geleid, bekrachtigd en geholpen wordendoor den Geest. Door Hem doden wij de zonde, vervullen onze plichten, wandelen in Gods wegen, al het werk van goddelijk leven in ons, de werken en vruchten der gerechtigheid, zijn alle door den Heiligen Geest, die daardoor genoemd wordt de Geest des levens en der genade en der heiligheid, alle genade komt door Hem. Daarom moet Hij ernstig gezocht worden, zorgvuldig hebben wij er tegen te waken dat wij Zijne werkingen niet doden, of Hem tegenstaan en uitblussen. De Geest is teder. Zoals wij jegens Hem handelen, zo kunnen wij verwachten dat Hij jegens ons doen zal, zo wij Hem verwaarlozen, tegenstaan en Zijne werkingen tegenwerken, zal Hij die verminderen, zo wij voortgaan Hem te beledigen, zal Hij zich terugtrekken. Bedroef den Heiligen Geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing, Efeziërs 4:30. De Geest verzegelt ons door Zijn vernieuwend en heiligend, getuigend en verzekerend werk, Hij onderscheidt en werkt ter zaligmaking en maakt er ons geschikt voor, het is alles Zijn werk. Wij zouden ons niet tot God kunnen keren door enige kracht, die in ons is, niet meer dan wij gerechtvaardigd kunnen worden door enige rechtvaardigheid, die in ons is.
2. Hier wordt de wijze beschreven, waarop God dezen Geest mededeelt in de gaven en genaden, niet met karige en bekrompen hand, maar zeer vrij en overvloedig: Dewelke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Meer van den Geest in Zijn gaven en genaden is uitgestort onder het Evangelie dan onder de wet, daarom wordt deze bedeling voortreffelijk genoemd de bedeling des Geestes, 2 Corinthiërs 3:8. Een deel van den Geest heeft de kerk van alle eeuwen gehad, maar nu, in den tijd van het Evangelie, sinds de komst van Christus, meer dan vroeger. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden, dat is: een meer overvloedige uitstorting van genade, die al de oude profetieën vervulde. Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge, Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uwe nakomelingen, Jesaja 44:3. Dat is de grootste en beste van alle zegeningen, een uitstorting van genade en van de heiligende gaven des Geestes. Ik zal Mijnen Geest uitgieten op alle vlees, Joël 2:28, niet alleen op de Joden, maar ook op de heidenen. Dit zou gebeuren onder de bedeling des Evangelies, en dientengevolge viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden, Joden en Heidenen beiden,

Handelingen 10:44, 45. Petrus, toen hij sprak van Christus’ opwekking en hemelvaart, zei: Hij dan, van den Vader de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort, Handelingen 2:17, 18, 33. Dit was inderdaad in grote mate de wonderdadige gave des Heiligen Geestes, maar nooit zonder Zijn heiligende genade, die altijd Zijn bijzondere gaven vergezelde. Er was toen grote overvloed van gewone gaven van verlichting, uitwendige roeping en belijdenis, algemeen geloof en van meer bijzondere gaven van heiliging tevens, zoals geloof, hoop, liefde en andere genaden des Geestes. Laat ons trachten daar een deel van te ontvangen! Wat zou het zijn indien velen begiftigd werden en wij droog bleven! Onze verdoemenis zou er door verzwaard worden, indien wij onder zulke uitstorting van genade ontbloot van genade bleven. Wordt vervuld met den Geest, zegt de apostel, dat is een plicht zowel als een voorrecht, want God is gereed om door middel van het Evangelie te zegenen en dien zegen werkelijk te maken. Dat is Gods wijze van uitdelen van genade en van alle geestelijke zegeningen: overvloedig, Hij is niet karig jegens ons, maar wij zijn het jegens Hem en jegens ons zelven.

1. Hier wordt de verdienende oorzaak van dit alles genoemd: Christus. Door Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Hij is het, die ons den Geest en Zijn verlossende gaven en genaden verwierf. Alles komt door Hem, en door Hem als Zaligmaker, wiens werk het is ons tot genade en heerlijkheid te brengen, Hij is onze gerechtigheid en onze vrede, ons hoofd, van wie wij alle geestelijk leven en invloed hebben. Hij is ons van God geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing. Laat ons God om Hem bovenal verheerlijken, laat ons door Hem tot den Vader gaan, en van Hem alle heiligende en zaligende invloeden ontvangen. Hebben wij genade? Laat ons daarvoor Hem danken met den Vader en den Geest, en alle dingen schade en drek achten bij de uitnemendheid der kennis van Hem, en daarin meer en meer wassen en toenemen.
2. Hier is het deel, waartoe wij in dezen nieuwen geestelijken toestand gebracht zijn, namelijk rechtvaardigmaking, het recht van erfgenamen en de hope des eeuwigen levens.

Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijne genade, erfgenamen zoudenworden naar de hope des eeuwigen levens, vers 7. Rechtvaardigmaking in den zin des Evangelies is de vrijspraak van den zondaar en zijne aanneming als een rechtvaardige door de gerechtigheid van Christus, die hij door het geloof ontvangen heeft. Daarin is de wegneming van de schuld, die aan straf onderwierp, en de herinnering en behandeling van den zondaar als iemand, die nu voor Gods ogen rechtvaardig is. Dat doet God ons vrijmachtig, maar door de tussenkomst der zelfofferande en rechtvaardigheid van Christus, waarop wij door het geloof de hand leggen, Romeinen 3:20 enz. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem, maar door de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen, die geloven. En daarom wordt, vers 24, gezegd, dat wij worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijne genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is, welken God voorgesteld heeft tot ene verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot ene betoning van Zijne rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degenen, die uit het geloof van Jezus is. God, door den zondaar te rechtvaardigen in den weg des Evangelies, is hem genadig, en toch rechtvaardig jegens zich zelven en Zijne wet, aangezien de vergeving tot stand kwam door een volmaakte rechtvaardigheid, en aan de gerechtigheid voldaan werd door Christus, die de verzoening voor de zonden is, en niet verdiend door den zondaar zelf. Daarom staat hier: Niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijne barmhartigheid heeft Hij ons zalig gemaakt, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door Zijne genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwigen levens. Het is

door genade, als de bron, (gelijk gezegd is) maar door de verzoening, die in Christus Jezus is, die den weg baande, omdat door Hem Gods wet en rechtvaardigheid voldaan werden, -en door het geloof dat deze verzoening aanneemt. Van alles, waarvan gij niet kondt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, wordt door dezen een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd, Handelingen 13:39. Daarom begeert de apostel in Hem gevonden te worden, niet hebbende zijn eigen rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die is door het geloof van Jezus Christus, de rechtvaardigheid Gods door het geloof. Laat ons daarom niet vertrouwen op onze eigen rechtvaardigheid of op de verdiensten van onze goede werken, maar alleen op Christus, gerechtigheid, aangenomen door het geloof ter rechtvaardigmaking en aanneming door God. Wij moeten inwonende gerechtigheid hebben, en de vruchten daarvan moeten zich tonen in werken van gehoorzaamheid, maar niet als onze rechtvaardigende gerechtigheid voor God, doch als vruchten van onze rechtvaardigmaking, en als bewijzen van ons deelgenootschap aan Christus en als teken van leven en gelukzaligheid en den aanvang van die beide. Doch dit alles werd verworven door Christus, opdat wij, zijnde gerechtvaardigd door Zijne genade, erfgenamen zouden worden. Onze rechtvaardigmaking is door de genade van God, en onze rechtvaardigmaking door die genade is nodig om ons erfgenamen des eeuwigen levens te maken, zonder deze rechtvaardigmaking zou er geen aanneming tot kinderen, geen zoonschap en dus geen recht op erfenis zijn. Zo velen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk degenen, die in Zijnen naam geloven, Johannes 1:12. Het eeuwige leven is ons in de belofte geschonken, de Geest werkt in ons het geloof en de hoop op dat leven, en zo zijn wij erfgenamen gemaakt en hebben nu reeds in zekeren zin het bezit ervan, geloof en hoop brengen het ons nader en vervullen ons met blijdschap in de wel gegronde verwachting ervan. De geringste gelovige is een groot erfgenaam. Ofschoon hij zijn aandeel nog niet in handen heeft, toch heeft hij goede hoop door genade en dat houdt hem staande onder alle moeilijkheden. Er is een betere toestand in zicht. Hij verwacht de onverderflijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen voor hem bewaard wordt. Hoezeer mogen wij ons door deze woorden vertroost gevoelen! En dit alles is een goede reden, waarom wij alle zachtmoedigheid bewijzen zullen aan alle mensen, omdat wij zoveel zegeningen verkregen hebben door de vriendelijkheid en de liefde van God voor ons, en wij mogen hopen dat zij, op Gods tijd, deelgenoten mogen worden aan dezelfde genade. Dat zijn dus de redenen om gelijkmoedig, vriendelijk, zachtmoedig en beleefd jegens alle mensen te zijn, ontleend aan onzen eigen slechten toestand in vroegeren tijd en een beteren toestand, waarin wij nu overgeplaatst zijn, zonder enige verdienste of recht aan onze zij, en waartoe anderen door dezelfde genade ook kunnen gebracht worden.

III. De apostel, na de plichten van de Christenen in het algemeen, met de redenen die ervoor bestaan, beschreven te hebben, voegt er een andere reden aan toe, ontleend aan hun nuttigheid voor de mensen. Nadat hij de genade Gods jegens ons besproken heeft, legt hij onmiddellijk den nadruk op de noodzakelijkheid van goede werken, want wij moeten de zegeningen van Gods barmhartigheid niet verwachten tenzij wij ernst maken met de vervulling onzer plichten. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, vers 8, (dit is een ware Christelijke leer van het hoogste belang, welke de dienaren dus met den meesten ernst en aanhoudend moeten leren en aandringen), opdat degenen, die aan God geloven, niet denken zullen dat alleen het geloof, zonder werkzaamheid, hen zal zalig maken, maar het moet een werkzaam geloof zijn, dat vruchten der gerechtigheid voortbrengt. Zij moeten dus zorgvuldig zijn om goede werken voor te staan, die niet alleen zo nu en dan verrichten als de gelegenheid zich daartoe voordoet, maar de gelegenheden zoekenom ze te doen. Deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen, deze goede werken,

zoals sommigen lezen, of dit onderwijzen van deze dingen, beter dan de dwaze vragen, waarover verder gesprokenwordt. Deze dingen zijn goed in zich zelven, en het onderricht daarin is goed voor iedereen, het maakt de mensen van algemeen nut voor hun omgeving. Dienaren, die leren, moeten toezien dat zij verkondigen hetgeen gezond en goed in zichzelf is, en hetgeen voor allen nuttig is om te horen, alles moet strekken tot opbouwing van enkele personen en van gemeenten.

Titus 3:9-15

Hier is het vijfde en laatste gedeelte van het onderwerp van den brief, wat Titus in zijn onderwijs had te vermijden, hoe hij met een ketter moest handelen, en enige andere aanwijzingen. Merk op:

1. Opdat de bedoeling van den apostel helder en ten volle zou blijken en vooral geschikt zijn voor den tijd en den toestand van zaken in Creta, en met het oog op de vele Judeese leraren onder hen, zegt hij Titus wat deze in zijn onderwijs heeft te vermijden, vers 9. Er zijn noodzakelijke vragen, die behandeld en tot helderheid gebracht moeten worden, opdat daardoor de nuttige kennis vermeerderd worde, maar ijdele en dwaze vragen, die evenmin tot Gods verheerlijking als tot stichting van de mensen dienen, moeten vermeden worden. Sommige mensen hebben een vertoning van wijsheid, maar zij zijn ledig, zo stond het met velen, van de Joodse geleerden, zowel als van de latere geleerden, die overvloedig zijn in allerlei vraagstukken, welke voor geloofof wandel niet het minste nut hebben, die moeten verworpen worden. Evenzo de geslachtsrekeningen (sommigen menen van de goden, waarvan de heidenen zoveel ophef maakten, misschien ook wel die, waarin de Joden zich zo gaarne verdiepten). Er kunnen van dien aard enkele nuttige en geoorloofde onderzoekingen ingesteld worden, om in sommige gevallen de vervulling van de Schrift aan te tonen, vooral wat betreft de afstamming van Christus als Messias, maar al wat diende alleen om vertoning te maken, de ijdelheid te strelen, op oude afkomst te roemen, en meer dergelijke, waarin de Joodse leraren zatente pluizen en waarmee zij hun hoorders verontrustten zelfs nu, nadat Christus gekomen was en het onderscheid van geslachten en stammen weggenomen had, zodat zij opnieuw gingen opbouwen wat Christus vernietigd had-dat alles moest Titus weerstaan als dwaas, onnut en ijdel.

En twistingen en strijdingen over de wet. Er waren onder hen, die de Mozaïsche regelen en ceremoniën voorstonden, en deze door de gemeenten wilden onderhouden zien, ofschoon ze door het Evangelie en de komst van Christus waren vervuld en afgeschaft. -Titus mocht hun geen voet geven, maar moest hen vermijden en tegenstaan, want zijn onnut en ijdel. Dat slaat zowel op de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, als op de twistingen en strijdingen over de wet. Wel verre dat ze dienstig zijn om te onderwijzen en op te bouwen in de godzaligheid, zijn zij er veel meer hinderpalen voor, de Christelijke godsdienst en de goede werken, die gehandhaafd moeten worden, zullen er door verzwakt en benadeeld worden, de vrede der gemeente wordt er door verstoord en de voortgang van het Evangelie gestremd. Dienaren moeten niet alleen onderwijzen dingen, die nuttig en goed zijn, maar het tegendeel vermijden en weerstaan, omdat dit het geloof zou bederven, de godzaligheid en de goede werken verhinderen, ook moet de gemeente niet het oor gestreeld worden, maar zij moet gezonde leer liefhebben en omhelzen, die het meest tot nut en opbouwing dient.

1. Maar omdat er, niettegenstaande dit alles toch ketterijen en ketters in de gemeente zullen zijn, geeft de apostelen aan Titus aanwijzing hoe hij in zulke gevallen handelen moet, vers 10. Hij die de waarheid, zoals zij in Christus Jezus is, verzaakt, die valse leringen bedenkt en die verbreidt tot verderf van het geloof op gewichtige en belangrijke punten, en daardoor den vrede der gemeente verwoest, moet, nadat behoorlijke middelen om hem tot inkeer te brengen vergeefs aangewend werden, verworpen worden. Verwerp hem na de eerste en tweede vermaning, vermaan hem eerst opdat hij zo mogelijk terug gebracht worde, en gij uw broeder moogt gewinnen, maar indien dat niet helpt, verwerp hem uit de gemeenschap, opdat anderen niet benadeeld worden, en waarschuw alle Christenen hem te mijden.

Wetende dat de zodanige verkeerd is (afgekeerd van den grondslag), en zondigt op ergerlijke wijze, zijnde bij zich zelven veroordeeld. Zij, die zich door vermaningen niet laten gezeggen, maar in hun zonden en dwalingen blijven volharden, zijn verkeerd en bij zich zelven veroordeeld. Zij brengen over zich zelven de straf, welke de regeerders der kerk op hen moeten toepassen, zij onttrekken zich zelven aan de gemeente en daardoor aan hare gemeenschap en veroordelen dus zich zelven. Merk op:

* 1. Hoe groot een kwaad werkelijke ketterij is, daarom moet niemand er lichtvaardig van beschuldigd worden, ofschoon bij allen er streng tegen gewaakt moet worden. Zulk een is verkeerd of afgekeerd, een woord ontleend aan een gebouw, dat zo vervallen is, dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is het te herstellen of te herbouwen. Werkelijke ketters zijn zelden tot het ware geloof gebracht, omdat niet zozeer een onjuist oordeel als tegenstreven van den wil in het spel is, en wel door hoogmoed, eerzucht, eigenzinnigheid, gierigheid of dergelijke zonde, waartegen dus moet gewaakt worden. Wees nederig, heb de waarheid lief en breng haar in beoefening, en gij zult geen prooi worden van vervloekte ketterij.
  2. Er moet moeite en geduld besteed worden ook aan hen, die het ergerlijkst dwalen. Zij moeten niet gemakkelijk opgegeven en uitgeworpen worden, maar behoorlijk tijd en middelen moeten aangewend worden om hem terug te brengen.
  3. De middelen der gemeente, zelfs tegenover ketters, zijn overredend en zedelijk. Zij moeten worden vermaand, onderwezen en gewaarschuwd, dat bedoelt noethesia.
  4. Bij voortgezetten tegenstand en onbekeerlijkheid heeft de gemeente de macht, en is zij verplicht, haar eigen zuiverheid te bewaren, door zulk een bedorven lid af te scheiden. Deze tucht kan door Gods zegen dienstbaar worden tot bekering van den zondaar, en zo niet, dan zal zij hem des te minder te verontschuldigen maken in zijn veroordeling.

1. De apostel voegt hier enige andere aanwijzingen aan toe, vers 12, 13. Hier volgen twee persoonlijke zaken.
2. Titus moest zich gereed houden om te Nicopolis bij Paulus te komen (waarschijnlijk een stad in Thracië op de grenzen van Macedonië) zodra Artemas of Tychicus naar Creta zullen gezonden zijn, om zijne plaats te vervangen en de zorg voor de gemeenten op zich te nemen, die hij dan verlaten zal. De apostel wilde die gemeenten, jong en zwak als zij waren, niet zonder voldoend opzicht laten om haar te helpen en te leiden. Naar het schijnt was Titus niet haar gevestigde opziener en herder, maar een evangelist, anders zou Paulus hem niet van dat werk afgeroepen hebben. Omtrent Artemas lezen wij weinig, maar Tychicus wordt bij verschillende gelegenheden met achting genoemd. Paulus noemt hem een geliefde broeder, een getrouw dienaar, een mededienstknecht in den Heere, dus iemand, die voor den dienst recht geschikt geacht wordt. Omdat Paulus aan Titus schrijft: Benaarstig u tot mij te komen te Nicopolis, want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren, is het duidelijk dat de brief niet te Nicopolis geschreven is, zoals een onderschrift vermeldt, want dan zou hij gezet hebben, alhier en niet aldaar, heb ik voorgenomen te overwinteren.
3. De andere persoonlijke opdracht aan Titus is, dat hij twee van zijne vrienden op hun reis zal geleiden, zorgen dat zij behoorlijk toegerust worden en dat hun niets zou ontbreken. Dit moest

gedaan worden niet als een bewijs van burgerlijke beleefdheid, maar uit Christelijke waardering, omdat zij beiden uitgezonden waren, en dus zij zowel als hun werk achting verdienden. Zij waren waarschijnlijk gezonden om het Evangelie te prediken ofop andere wijze voor de gemeenten nuttig te zijn. Zenas wordt de wetgeleerde genoemd, dit kan zijn met betrekking tot de Romeinse en ook tot de Mozaïsche wet, wat zijn beroep geweest is, is twijfelachtig. Apollos was een voortreffelijk en getrouw dienaar. Het begeleiden van zulke mannen op een deel van hun weg en het vergemakkelijken van hun werk en hun reis was een nodige en Gode gevallige dienst. Daaraan te helpen en daarin bezig te zijn, behoorde tot hetgeen de apostel aan Titus opgedragen had te onderwijzen, en hij herhaalt het hier: Dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn, vers 14. Laat de Christenen, die in God geloofd hebben, leren goede werken voor te staan, vooral het ondersteunen van dienaren in hun prediking van het Evangelie, en daardoor medearbeiders der waarheid worden, 3 Johannes 5-8. Opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Het Christendom is geen onvruchtbare belijdenis, zijn belijders moeten vervuld zijn met vruchten der gerechtigheid, welke zijn door Jezus Christus tot heerlijkheid en roem van God. Het is niet genoeg dat zij schadeloos zijn, zij moeten voordelig wezen, het goede doen zowel als het kwade nalaten. Laat de onzen enige goede broodwinning, een behoorlijk beroep zoeken, om zich zelven en hun gezinnen te onderhouden en geen nutteloze last op aarde te zijn. Zo lezen sommigen deze woorden. Laat hen niet denken, dat het Christendom een vrijbrief geeft voor gemakzucht, neen, het legt de verplichting op om enig nuttig werk te verrichten en daarin Gods zegen te verwachten. Dat geeft een goed gerucht en doet den godsdienst door ieder eren, zij mogen geen nutteloze leden van de maatschappij zijn en anderen niet tot last verstrekken, maar instaat zijn om anderen in hun behoeften te helpen. Goede werken voor te staan tot nuttig gebruik, niet leven van den arbeid van anderen, maar zelf bijdragen tot het algemeen welzijn.

1. De apostel besluit met groeten en zegenbeden, vers 15. Ofschoon zij waarschijnlijk Paulus niet persoonlijk bekend waren (tenminste niet allen), betuigt hij hun zijn liefde en doet hun door Titus zijn beste wensen overbrengen, daardoor erkent hij hem in zijn werk en wijst hem aan om daarin voort te gaan. Het strekt tot grote vertroosting en aanmoediging te weten, dat het hart en de gebeden van andere Christenen voor en met ons zijn.

Groet hen, die ons liefhebben in het geloof, of om des geloofs wille, die onze liefhebbende mede- Christenen zijn. Heiligheid, of het beeld Gods in den mens, is de grote aantrekkelijkheid, die kracht geeft aan alle andere banden, en zij zelf is de beste. De genade zij met u allen. Amen. Dat is de laatste zegenbede, niet voor Titus alleen, maar voor al de gelovigen met hem, hetgeen toont dat, ofschoon de brief in het opschrift alleen den naam van Titus bevat, hij geschreven was ten nutte van de gemeenten aldaar, en dat zij waren voor het oog en in het hart van den apostel toen hij schreef: "De genade zij met u allen", de liefde en de gunst van God, met de vruchten en de gevolgen daarvan, overeenkomstig ieders geestelijke behoeften in het bijzonder, en de aanwas daarvan en het gevoel meer en meer in uwe zielen. Dat is des apostels wens en gebed, tonende zijne genegenheid voor hen, zijne begeerte naar hun welzijn en een middel om de begeerde zaak voor hen te verkrijgen en aan hen mede te delen. Genade is de voornaamste zaak, waarnaar wij hebben te verlangen en waarom wij moeten bidden, zowelvoor ons zelven als voor anderen, zij is de samenvatting van alle goeds.

Amen! besluit het gebed, uitdrukkende de begeerte en de hoop dat het zo wezen moge en zo zijn zal.