Efeze 2: 1 – 10

**Vers 1** In hoofdstuk 1 lezen we over Paulus’ dankbaarheid dat de Heere ook in Efeze een gemeente heeft gesticht. Hoofdstuk 2 begint met de geestelijke achtergrond van de gelovigen. Die is niet best! In een woord samengevat: Dood. Hoewel wij letterlijk leven, zijn we geestelijk dood. Zoals we geboren worden, gaan we door zonde en misdaden tegen God in en leven we niet tot Zijn eer. De zondeval en onze zelfhandhaving brengt ons nergens.

**Vers 2** Onze levenswandel (dat is zoals we graag leefden) was de verkeerde kant op. We volgden het tijdperk (letterlijk ‘de eeuw’) van de kosmos. Paulus gebruikt in vs. 2 het woord ‘eeuw’ niet in de letterlijke zin van 100 jaar, maar om aan te duiden hoe de tijd (geestelijk) is. Paulus bedoelt dat het denken van onze tijd verkeerd is en dat we daarin meegegaan zijn. Ook volgden we door een verkeerd denken de duivel.

**Vers 3** Vers 3 laat zien dat onze eigen begeerte en wil tegen God in gingen. Het is geen noodlot dat ons overkomt, waardoor we tegen God ingaan, maar ons verlangen gaat sinds onze geboorte tegen hem in. Paulus spreekt van het **begeren** van het vlees, dat is niet het lichaam, maar ons hele menszijn begeert en verlangt die dingen die God niet wil. Ook spreekt hij van de **wil** van vlees en gedachten. Ons totale menszijn en zelfs onze wil is fout. Zolang dat zo is, rust de toorn van God op ons en is Hij tegen ons.

**Vers 4** Tegenover het dood-zijn, onze wil die tegen God is, komt de Heere met Zijn erbarmen. De liefde van God die overvloeiend groot is, brengt erbarmen en barmhartigheid voort. Ook in hoofdstuk 1: 7 en 18 gaat het over de rijkdom van genade en heerlijkheid. Duidelijk is dat de Heere niet karig is in genade en rijkdom en barmhartigheid!

**Vers 5** Pas in vers 5 komt het hoofdwerkwoord van deze lange zin: De liefde van de Heere is te zien als Hij dode mensen levend maakt. ‘Levendmaken’ is dus de kern. God maakt ons met Christus mede levend. Samen met Jezus mogen we leven. Het werkwoord laat zien dat het een eenmalig gebeuren is in het leven van de mens. In dit 5e vers denkt Paulus terug aan het werk van Jezus aan het kruis waar Hij de straf en toorn draagt en het leven bewerkt. Maar Paulus denkt ook aan hoe dit in ons leven plaatsvindt (wedergeboorte). Alleen in de geloofsverbinding met Jezus delen we in het leven dat Jezus geeft.

**Vers 6** Dat levendmaken in vers 5 wordt uitgewerkt in vers 6. Paulus zegt dat de Heere ons opwekte en in de hemel zette. We zien de heilsfeiten van Pasen en Hemelvaart op de achtergrond. In de verbondenheid met Christus, mag de gelovige weten dat hij of zij niet meer dood is tegen God maar leeft. En zelfs mag hij of zij weten dat we zo verbonden zijn met Jezus dat Hij in de hemel is en dat ons diepste zijn ook daar bij Hem is. Ons Hoofd is boven en Hij bewaart de Zijnen (zie ook Kol. 3: 2).

**Vers 7** Waarom maakt God dode mensen levend? Omdat Hij het verlangen heeft om de genade te laten zien. Vers 7 zegt namelijk dat de Heere in de komende eeuwen (de eeuwigheid) de genade, die als een bron is die overvloeit, laat zien. In vers 7 komt weer het woord eeuw naar voren. In vers 2 is het vertaald met ‘het tijdperk van deze wereld’ hier de ‘komende eeuwen’. Ons tijdperk met ons denken nu, staat in schril contrast met de eeuwigheid en het denken dan.

**Vers 8, 9** De genade van de Heere is zo groot. Dat is het fundament van de redding en de manier waarop dode mensen levend worden. De eeuwige redding is dus niet omdat wij iets goeds doen, maar omdat Hij alles goed doet. We kunnen dus nooit roemen of trots zijn op onze prestatie als we zalig worden.

**Vers 10** Nu zou men kunnen afvragen waarom Paulus zo uitgebreid schrijft over dood en leven en genade en roemen. Vers 10 geeft het antwoord. Dit alles wordt geschreven zodat we inzien dat we Zijn maaksel zijn. Het woord ‘maaksel’ mag ook uitgelegd worden als ‘vakmanschap’, ‘handwerk’ of ‘meesterwerk’. Zoals de schepping in Genesis 1 en 2 een geweldig wonder is, zo is de herschepping als iemand tot geloof komt een nog groter wonder: Een werkelijk kunstwerk van God.

De Heere heeft wel een doel met die nieuwe schepping. Hij heeft namelijk goede werken gereed liggen. Die heeft Hij voor ons gereed gemaakt. We kunnen denken aan de waarheid spreken, toorn en woede wegdoen, vergeven (zie Efeze 4: 17 – 32). Dit heeft alles met onze levenswandel te maken. Zonder de genade wandelen we in de dood (vs 2). Als Christus ons levend maakt, wandelen we net als Henoch met Hem.

Deze nieuwe levenswandel is een leven waarin we in de hartelijke geloofsverbondenheid met Christus door het leven gaan terwijl de Heilige Geest ons leven leidt. Dit doen we vanuit onszelf niet, dat kan alleen als de Heere ons herschept, opnieuw maakt. En als Hij dat doet, dan zien we ineens dat Adam en Eva geschapen zijn naar het beeld van God (Gen. 1: 27) om Hem te dienen. En als we tot leven komen door de Heere Jezus, worden wij ook opnieuw geschapen en ook weer naar het beeld van God (Ef. 4: 24) gevormd om heilig en oprecht te leven.

Gespreksvragen

1. Welk gedeelte van Efeze 2: 1 – 10 raakt u en welk gedeelte staat nog op een afstand?
2. Wat merken we van het tijdperk waarin we leven (vs. 2). Noem eens concreet voorbeelden van het denken in onze tijd. Hoe wapent u zich om niet meegezogen te worden in en met het denken van onze tijd?
3. Als u Fil. 3: 20 leest en dat legt naast Efeze 2: 6, wat moet er dan veranderen in uw leven?
4. Wat doet het u dat Paulus ons aanspreekt als het maaksel, het vakmanschap van de Heere (vs 10)?
5. Wat is uw gebed voor uzelf, voor de gemeente en voor deze wereld als u vers 10 leest?