Paper Efeze 4: 7 – 16

In de eerste drie hoofdstukken van Efeze, heeft Paulus het werk van de Drieenige Heere laten zien. Vanaf hoofdstuk 4 komen er allerlei aanwijzingen hoe de gemeente moet leven. Hoofdstuk 4 begint met de oproep om in eenheid te leven. Vervolgens gaat het in Efeze 4: 7 – 16 over het toegroeien naar Christus.

Vers 7 – 16 vormen een eenheid. Dit is duidelijk te zien omdat aan het begin in vers 7 en het einde van vers 16 het woord ‘aan ieder’ genoemd wordt. Paulus verlangt dat iedereen naar Christus toegroeit.

**Vers 7** In het Oude Testament kregen enkelen de Geest van God, zoals een profeet of koning. Nu Jezus is gekomen, geeft Hij de gave van de Geest aan iedereen die in Hem gelooft. De gave in vers 7 is meer dan de vergeving van zonde die gegeven wordt, het is de gave van de Heilige Geest. De Heere geeft deze gave persoonlijk, zoveel als iemand nodig heeft. Het is dus niet iets wat wij pakken of kunnen, maar we krijgen wat Hij passend vindt. Het is niet zo dat iemand heeft alles en een ander niets, iedereen krijgt iets zodat we elkaar nodig hebben en aanvullen (zo Calvijn).

**Vers 8** We krijgen ook te zien waar de gaven vandaan komen. Paulus haalt Psalm 68 aan. In die Psalm gaat het over God die opstijgt om op de troon te gaan zitten. Terwijl Hij op de troon zit, deelt Hij gave uit aan Zijn volk. In de Joodse uitleg is de Psalm ook wel op Mozes toegepast die de berg Sinaï opgegaan is en de wet krijgt en uitdeelt. Paulus leest de Psalm zo dat het gaat over Jezus die naar de hemel gegaan is en elke gevangenis gevangen neemt. Jezus heeft de duivel die ons gevangen hield gevangen genomen en laat dat aan God zien.

**Vers 9** Paulus legt in vers 9 uit dat Jezus die naar de hemel is gegaan, dezelfde is als die Jezus die op aarde was. De Heere Jezus die nu in de hemel regeert, was eerst op of in de aarde. Enkele mogelijke uitleggen hier zijn: 1. Jezus was in de aarde, toen Hij in het graf was (letterlijk). 2. Hij was in de aarde en zo in het dodenrijk (het benedenste deel) waar Hij de overwinning toonde (zo ook II Petrus 3: 19). 3. Het is Zijn afdaling vanuit de hemel, dus Zijn hele leven. Omdat Paulus in Efeze slechts spreekt van boven (hemel) en beneden (aarde) en niet van het dodenrijk, lijkt het hier te gaan over Jezus leven van Kerst tot Hemelvaart.

**Vers 10** Hier zien we het grote verschil: Jezus die hier was, is nu bij God. Ook in Efeze 1: 21 zien we dat Jezus ver boven alle machten is om zo Zijn macht te tonen. Maar Hij is niet ver weg en onbereikbaar ver, Hij is er juist om mensen te vervullen! In Kolossenzen en Efeze is Jezus duidelijk het Hoofd van de kerk. Het Hoofd is in de kerk en vervult met Zijn Geest het lichaam. Hij is daar om ons hier vol van Zichzelf te maken!

**Vers 11** Jezus maakt mensen vol en zorgt dat ze staande blijven. Dat doet Hij door middel van geroepen ambtsdragers. Paulus noemt: 1. Apostelen, gezonden door God en ze spreken namens Hem. 2. Profeten die de woorden van de Heere uitleggen. 3. Evangelisten die de Goede Boodschap aan anderen doorgeven om mensen erbij te roepen. 4. Herders en leraars (een groep), de ouderlingen die de gemeente voorgaan in onderwijs uit de Schriften.

**Vers 12** Het doel van deze geroepen ambtsdragers die de Heere geeft is de gelovigen toe te rusten. De gemeenteleden worden als heiligen aangesproken (zie ook Efeze 1: 1). Heilig is niet een bijzondere status, ze moeten immers toegerust worden. Door de gave die de Heere Jezus door de ambtsdragers geeft, zullen de gelovigen zich nog meer toeleggen op het dienen van elkaar en tot opbouw van de gemeente. Geloof en geloofsgroei en het werk van de Heilige Geest leidt er nooit toe dat een enkel mens in het middelpunt staat, maar dat er verlangen komt om de ander te dienen (letterlijk ‘diaken’) en er komt altijd een gerichtheid op de gemeente .

**Vers 13** In vers 13 wordt duidelijk wat het einddoel is van de gave die de Heere Jezus vanuit de hemel geeft. Er worden 3 doelen genoemd:

* *Eenheid van geloof en kennis*. De Heere schenkt de Geest zodat er in de gemeente eenheid is in geloof en het persoonlijk kennen van Jezus. Dit is iets wat gaat over de gemeente maar natuurlijk ook heel persoonlijk is. De Geest die Jezus geeft trekt ons zodat we meer vertrouwen en Hem beter kennen.
* *Een volwassen man worden*. We moeten bij dit vers niet denken aan de woorden van Jezus die zegt dat we als een kind moeten worden. Hier gaat het over het geestelijk volwassen worden. Het is een kwalijke zaak als we bij het begin van het geloof blijven, de Geest wil ons volwassen maken in het geloof. Dat het wel nodig is, zien we vanaf vers 14. Zie ook: Hebr. 5 en I Kor. 3.
* Passend bij Jezus’ volheid. De groei in geloof is nooit een zelfstandig proces, maar altijd verbonden aan Hem. Onze toename zal altijd passend zijn bij Jezus. We zullen dus ook altijd op Hem lijken als we groeien. We worden er zelfs niet mee.

**Vers 14** De toename in het geloof is niet alleen heel Bijbels, maar ook noodzakelijk. Het is niet goed als we een als een kind blijven en alle kanten opgeblazen worden. Allerlei dwaalleer kunnen ons zomaar bij Jezus vandaan blazen. Hier speelt ook mee dat we oog moeten krijgen voor allerlei verleidende krachten. Iemand zei: ‘Wie nalaat te groeien in Christus, wordt een speelbal van dwaling’.

**Vers 15** Tegen allerlei verleidingen en sluwheid, staat de waarheid van vers 15. Waarheid duidt op de betrouwbaarheid van de Heere, Die is en was en zal zijn. We moeten groeien en toenemen in die waarheid. Dan zal ook de liefde van de Heere steeds meer invloed in ons leven hebben. Hier zien we wat geloofsgroei is: het voortdurend groeien en verlangen naar de Heere Jezus, de volkomen Borg en Zaligmaker.

**Vers 16** De Heere Jezus is het Hoofd van de gemeente. Met een beeld van het lichaam wordt dit duidelijk. Zoals een hoofd aan het lichaam verbonden is, er zijn allerlei pezen voor kracht en voedsel (zoals men dat toen zag), zo is Jezus onlosmakelijk aan de gemeente verbonden. In Efeze 2: 21 wordt de gemeente vergeleken met een gebouw, hier met een lichaam.

Gespreksvragen:

1. Wat doet het u dat Jezus in de hemel is om gaven uit te delen. Hoe kijkt u in dit verband aan tegen de ambtsdragers? Wat voor gave verlangt u van Hem?
2. Wat is de grote dwaling en verleiding in deze tijd? Met welke verleiding heeft u persoonlijk het meest mee te strijden?
3. Kennen we het verlangen om niet als een kind heen en weer geslingerd te worden, maar als een volwassen man vast te staan? Wat doen we eraan om staande te blijven?
4. Hoe komt het zover dat we niet zelf groeien en beter worden, maar dat de geloofsgroei passend is bij de maat van Christus (vs. 13)>
5. Paulus spreekt van dat ene lichaam, de gemeente. Kent u dat verlangen naar eenheid en hoe zorgen we ervoor dat die eenheid niet een activiteit van ons is, maar een geschenk van God?