**Eerste Bijbelstudie over 1 Petrus**

Inleiding bij ‘Lijden en verblijden’ – bijbelstudies over 1 Petrus van ds. W.A. Zondag, hfst. 5 en 6

1. Zingen: Psalm 119:8

2. Gebed

3. Lezen: 1 Petrus 1:1-12

4. Welkom – bijzondere omstandigheden – iets over zeggen – andere opzet etc. – boekje van ds. Zondag is ook wat anders opgezet dan we bij een strak bijbelstudieboekje als van ds. W. Visscher of br. Van Groningen gewend zijn. Ds. Zondag pakt het wat meer meditatief aan, en zoekt per bijbelstudie ook één bepaald thema. Daar moeten we rekening mee houden. Als br. Van Groningen en ik een inleiding hopen te houden, gaan we op de desbetreffende verzen wat nauwkeuriger in, ook om de samenhang van het gedeelte dat we bestuderen, in het oog te houden.

5. Mededelingen – zie briefje secretaresse

**Inleiding**

We willen nu met de eerste brief van Petrus gaan beginnen. We kennen Petrus, die eerst **Simon** heette en een broer van Andreas was. Maar de Heere Jezus heeft hem een nieuw naam gegeven, Petrus = **rotsman**. Zoals we wel weten uit de brieven van Paulus en ook die van Jakobus, begint men in die tijd en cultuur direct met de naam van de **afzender**. Vervolgens lezen we aan wie de brief verzonden wordt, de **geadresseerde**, en ten slotte wordt de eigenlijke **groet** genoemd. Daarvoor heeft Petrus hier de eerste twee verzen nodig.

1. **Afzender**

In **vers 1** wordt de afzender genoemd: Petrus – hij is immers ondanks alles tot **apostel** verkozen door zijn Heere en Meester – daarom geen Simon meer, maar Petrus. Ondanks alles is hij toch een rotsman. Als hij de diepe val van zijn **verloochening** niet had meegemaakt, zou hij misschien wel begonnen zijn met ‘Ik, Petrus…’, maar dat heeft hij afgeleerd door de verloochening van zijn Meester. Je zou je kunnen afvragen: Moet **hij** nu raad gaan geven? Ja, want hij weet hoe **smartelijk** de **zonde** is. Hij werd de minste van allen. Het is niet meer: Petrus, dé apostel, maar: **een** apostel. Hij is ootmoedig geworden en gebleven. Een apostel is **iemand** **die** **gezonden** **wordt**, en dat geldt ook voor Petrus. Hij mag niet zijn eigen woorden spreken, maar moet én mag het Woord van zijn Meester brengen. Hij mag de boodschap van verzoening doorgeven, en wil daarbij niet anders weten dan van zijn Zender.

2. **Het** **adres**

Het adres wordt gevormd door de **vreemdelingen**, de **verstrooiden** in … en dan volgen de namen van gebieden in het huidige noordwesten van Turkije: Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië (=Asia) en Bittynië. Die mensen waren tot in deze verre streken al zo’n ruim 30 jaar na de opstanding van Christus christen geworden. We weten dat **Paulus** in deze streken het Evangelie heeft verkondigd, en ongetwijfeld is het woord van de opgestane Christus ook door andere predikers gebracht. Er waren bovendien ook uit deze streken Joden aanwezig toen Petrus op de **Pinksterdag** het Woord van de opgestane Christus predikte. We weten niet precies langs welke wegen al de mensen in deze gebieden tot het christelijk geloof gekomen waren, maar het Woord ís er. Het zaad van het Woord werd alle kanten opgeblazen, en zo is het ook in deze streken gekomen. De christenen daar hebben het **moeilijk**, en moeten **vertroost** en **ondersteund** worden. Daarom schrijft Petrus zijn **eerste** **zendbrief** – een brief bedoeld om in de verschillende gemeenten te worden voorgelezen. Deze christenen werden **vreemdelingen** genoemd, want ze voelden zich buitengesloten uit het gewone maatschappelijke leven, al probeerden ze wel getrouw hun maatschappelijke taken te vervullen. In zo’n klimaat is het niet vreemd als er langzamerhand verzet komt, tegenstand, lasterpraat en discriminatie. Ze voelden zich **niet** **meer** **thuis** en waren in eigen land een vreemdeling. Ze werden vaak met een blik van verachting aangezien, en er viel weleens een klap. Zo ontstond er een **voedingsbodem** voor de vervolgingen, waaraan de christenen vanaf de eerste eeuw al onderworpen waren. Petrus schrijft daarom geen brief aan de heiligen, aan de broeders, maar aan de **vreemdelingen**. Ze voelden zich hier niet thuis, al waren ze **niet** **wereldvreemd**. Ze waren **onderweg** op de smalle weg, op weg naar het **Vaderland**, naar **Sion** – onderweg **getuigend** als **priesters** en **strijdend** als **koningen**. Petrus gebruikt voor ‘vreemdelingen’ hier een Grieks woord dat niet neutraal klinkt, maar echt **negatief**. Wij zouden zeggen: hij richt zich tot **asielzoekers**. Geestelijke vreemdelingen, mensen die het niet meer vol kunnen houden onder de heerschappij van de satan. Mensen die de wijk hebben genomen naar de enige asielplaats, het bloed van Jezus Christus. Die **vreemdelingschap** kwam openbaar in hun leven, dus in heel hun levenswandel. Ze waren anders qua kleding, qua taal, qua houding. Hun optreden straalde liefde uit en in heel hun leven kwam het uit dat ze een andere Koning dienden. Ds. Zondag heeft op blz. 51/52 een mooi citaat gegeven van een beschrijving van **Diognetus** over wie de christenen waren – het is de moeite waard die nog eens goed te lezen. De vraag komt op ons af hoe **wij** deze vreemdelingschap herkennen – of zijn we in verre mate **wereldgelijkvormig** geworden?

3. **Nader** **getypeerd**

In **vers 2** worden de geadresseerden **nader** **getypeerd**. Allereerst worden zij **uitverkorenen** genoemd. Dat is een woord met grote impact. Het geeft verschillende reacties. Sommigen worden **geïrriteerd** als je de verkiezing noemt. Anderen overvalt een gevoel van **gelatenheid** als de verkiezing ter sprake wordt gebracht. Maar zo bedoelt Petrus het niet. Hij wil ermee zeggen: jullie zijn asielzoekers, verdrukt en verschopt, maar God heeft je **eruit** **gehaald**! Hij is bij je, God heeft je **apart** **gesteld**, uitverkoren! Ze zijn geen zielenpieten, nee, de Vader heeft hen gekend, de Geest heeft hen geheiligd en de Zoon heeft hen gekocht met Zijn bloed. Petrus wil hen juist vertroosten, en zeggen: door de mensen zijn jullie **wel** **verworpen**, maar **God** heeft jullie **uitverkoren**. Het is een **eretitel**, want ze zijn niet verkoren op basis van hun eigen kwaliteiten, maar uit **pure** **genade**, om het eeuwig **welbehagen** uitverkorenen.

Onze Dordtse Leerregels zeggen dat we de uitverkiezing niet curieuselijk moeten onderzoeken, we moeten als het ware niet in Gods boek willen meelezen. Als we willen weten of we uitverkoren zijn, dienen we allereerst te letten op de **vruchten** van de uitverkiezing. Die weg gaat Petrus ook, en van daaruit wijst hij op de **bron**.

Dan spreekt hij allereerst over de **voorkennis** van **God** **de** **Vader**. God heeft besloten hen burger te maken van het Koninkrijk der hemelen. Dat zijn ze niet geworden door eigen keus, maar door Gods keus. Zo steekt Petrus hun een hart onder de riem. Vervolgens noemt hij de **heiligmaking** **des** **Geestes**. Ze zijn in de greep van de Geest gekomen, aan God toegewijd en van de zonden **vrij** gemaakt. Dat gebeurt niet in één keer. De heiligmaking is een proces dat het hele leven duurt en pas na dit leven tot volkomenheid komt. De Geest bearbeidt hen, om hen meer en meer te **heiligen** en hen zo tot een **burger** van het Gods Koninkrijk te maken, zoals God het wil. Later komt de apostel vanaf vers 13 in dit hoofdstuk erop terug en vult hij de heiliging concreter in. Daarop hopen we een andere keer terug te komen. Na het werk van de Vader en de Geest komt in vers 2 ook het **werk** **van** **de** **Zoon** ter sprake: **tot** **gehoorzaamheid** **en** **besprenging** **met** **het** **bloed** **van** **Jezus** **Christus**. Daarvoor zijn ze bestemd.

Wat is Gods **bedoeling** met de verkiezing van zondaren? Ons antwoord is al gauw: om ons zalig te maken, maar de Bijbel antwoordt genuanceerder: allereerst wordt men uitverkoren opdat men zou **heilig** zijn en tegelijkertijd ook zou komen tot de **gehoorzaamheid** aan **Christus**. Gehoorzaamheid is: luisteren, ons **gewillig** **onderwerpen**. We hebben oren gekregen om de **stem** van de Herder te **herkennen**. Dat horen krijgt een vervolg in: **volgen** – die gehoorzaamheid doet hen niet terugschrikken, maar: Mijn volk zal **zeer** **gewillig** zijn. De apostel spreekt erover in één vloeiende zin: **gehoorzaamheid** **én** **besprenging** **door** **het** **bloed**. De gehoorzaamheid is immers nog maar ten dele; onze beste werken zijn nog met zonde bevlekt. Daarom is het een troost dat die gehoorzaamheid verbonden is met de besprenging met het bloed van Christus. Petrus kende zijn Oudtestamentische Bijbel heel goed. Het **bloed** werd **gesprengd**, en zo werd de **gemeenschap** **met** **God** **hersteld**. Het bloed werd ook wel gesprengd op personen. Denk aan de priesters die bij hun inwijding gesprengd werden. Ook de melaatsen werden bij genezing met bloed besprengd. Maar Petrus zal hier vooral aan **Exodus** **24** gedacht hebben. Mozes staat daar aan de voet van de berg. Hij heeft **Gods** **wet** voorgelezen, en het volk heeft beloofd te zullen gehoorzamen. En dan besprengt Mozes hen met bloed: dus de volgorde is hier: **beloven** **gehoorzaam** **te** **zijn**, en dan **besprengen** **met** **bloed**. Je zult immers nooit zonder dat bloed kunnen. Je gehoorzaamheid schiet altijd te kort, je zult ontdekken dat je het bloed nodig zult hebben.

Zo geeft Petrus aan de geadresseerden in vers 2 **drie** **bijzondere** **voorrechten** mee – voorrechten voor de vreemdelingen die door God gekend zijn.

4. **De** **groet**

Ten slotte de groet aan het eind van vers 2: **genade** en **vrede** zij u **vermenigvuldigd**. **Genade** – dat woord was steeds meer bij de eerste christengemeenten ingeburgerd als zij elkaar begroetten. De Grieken gebruikten een ander woord: **chairein** = **gegroet**! Zie Jacobus – in het begin van zijn spreekt hij over: zaligheid. Maar eigenlijk staat er gewoon: groetenis, gegroet. Dat was bij de Grieken een heel gewoon woord onder elkaar. Maar de christenen gaan steeds meer het woord **charis** = **genade** gebruiken.

a. Wat is genade eigenlijk? *Genade is het geheel van wat God gedaan heeft en doet in Christus voor zondaren*. Uit genade zijt gij zalig geworden; het is de onverdiende gunst van God. Die gunst was eerst in het hart van **God** aanwezig; die gunst werd in het werk van **Christus** zichtbaar, en die gunst wordt door de **Heilige** **Geest** toegepast in het hart van mensen. Genade is van Gods kant altijd soeverein en onvoorwaardelijk, aan de kant van mensen onverdiend en ongezocht. Steeds klinkt het wonder door van Gods onverdiende zaligheid.

b. En aan het woord ‘**genade’** koppelt de apostel het woord ‘**vrede’**. Dat woord is aan het Hebreeuws ontleend: **shalom**, **heelheid**. De gebrokenheid wordt door de shalom opgeheven. Daarom: genade en vrede. Vrede is de vrucht die genade met zich meebrengt. Vrede wordt altijd verbonden met Hem Die de vrede heeft bewerkt. **Christus** in onze **Vrede**; door Hem is er vrede met God. De vijandschap bestaat niet meer tussen God en mens. Dat is de herstelde relatie met God. Zo komt de mens ook **innerlijk** **tot** **rust** – de **vrede** **des** **harten**.

c. De apostel wenst het hun toe als **vermenigvuldigde** genade en vrede. In de gewone bijbelse groet van de apostelen wordt meestal geen werkwoord gebruikt. Dan klinkt het: genade en vrede voor u! Maar hier zegt Petrus nadrukkelijk: de genade worde **vermenigvuldigd**! Dus een **overvloed** van genade en vrede, een buitengewone toename, een grote hoeveelheid van genade en vrede zij u!

De apostel weet in welke **omstandigheden** zij verkeren en nog zullen gaan verkeren. Daarom wenst hij hun toe dat de Heere hen **veel**, **heel** **veel** **genade** **en** **vrede** zal schenken. Daarbij moeten we wel letten op deze **volgorde**: genade en vrede. Genade staat altijd voorop; alleen in een weg van genade is er vrede. In de wereld is het net andersom: de wereld hunkert naar vrede, maar weet niet van genade. Laten we dat goed beseffen, en als christen van genade leren leven!

d. **Aan** **wie** wenst Petrus de genade en vrede toe? We zagen het: aan de verstrooide vreemdelingen – zij **allemáál** maar ook zij **alléén**. Aan het eind van de brief staan dezelfde woorden: genade en vrede zij **u allen die in Christus Jezus zijn**. Voor hen is de genade en vrede bestemd. We mogen die wel aan alle mensen toewensen. Maar dit zijn wel de **weldaden** **van** **het** **verbond**. Er zijn maar twee mogelijkheden: we zijn in Christus Jezus en dan delen we ook in die genade en vrede; of we zijn niet in Christus, en dan delen we niet in de genade en vrede. Als we nog buiten die genade leven, zullen we ons dan haasten om ons te bekeren en met onze schuld tot Christus te vluchten? Zullen we dan geweld doen op het Koninkrijk der hemelen? De prediking maakt altijd scheiding, het is in of buiten Christus. Dat maakt ons leven altijd ontzaglijk ernstig. Laten we het mogen leren, voor het eerst en steeds opnieuw: Mijn genade is u genoeg – dan zal de vrede volgen!

5. **Het** **begin** **van** **de** **brief**

Vanaf **vers 3** komt de inhoud van de **eigenlijke** **brief**. Petrus heeft zich geïntroduceerd, en zijn geadresseerden aangesproken, en nu komt hij aan de eigenlijke brief. De verzen 3-5 vormen daarvan het begin. En in deze enkele zinnen is een **veelheid** **van** **gedachten** te vinden.

Petrus richt de ogen van zijn hoorders op de Heere, op wat Hij hun al heeft geschonken. Vanaf vs. 13 wordt de toon anders; dan komen er allerlei adviezen en voorschriften.

Maar vóór hij daarmee begint, maakt hij eerst zijn lezers duidelijk **in** **welke** **positie** zij zijn gesteld. Hij gaat hun eerst vertellen wat er allemaal al in hun leven is gebeurd. Daarbij past de **lofzang**, en daar begint hij dan ook mee. Geloofd zij de God en Vader … Petrus spreekt goed van God. Hij is het waard om geprezen te worden, want het gaat hier om de grote zaligheid die God heeft geschonken.

a. Alle **zegeningen** schrijft Petrus toe aan de **God** **en** **Vader** van onze Heere Jezus Christus. God en Vader – dat wijst op de relatie tussen de eerste en tweede Persoon van de goddelijke Drie-eenheid. Die is er van eeuwigheid, maar in de tijd heeft de Zoon de plaats van mensen ingenomen; Hij is mens geworden. Daarom is deze God nu **ook** **Zijn** **Vader** – en deze Vader kunnen we alleen kennen door Jezus Christus, Zijn Zoon. Anders is Hij alleen een verterend Vuur. Maar in Christus wil deze God nu ook de Vader zijn van Zijn kinderen. De gelovigen zijn Gods kinderen geworden in de weg van het geloof in Zijn Zoon.

b. De lezers van de brief staat nog veel te wachten, maar laten ze van meet af bedenken dat deze God hun God is, de Auteur van hun zaligheid. En de **Bron** van die zaligheid is de grote barmhartigheid van deze God en Vader. Er staat immers: **naar** **Zijn** **grote** **barmhartigheid**, overeenkomstig Zijn barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? Niet zozeer medelijden, maar het is meer en gaat verder. Barmhartigheid begint met mee-lijden, maar is in staat dat medelijden om te zetten in daden. Daardoor wordt hun ellendigheid weggenomen. Die ellende is veroorzaakt door allerlei oorzaken in hun heidense, van God vervreemde leven. Maar Gods wet is hun samen met het Evangelie van de genade in Christus voorgehouden. Zo hebben ze hun verlorenheid voor God leren kennen, maar zijn ze door God ook met Zijn barmhartigheid begiftigd. Daarmee werden ze opgezocht en het **onmiddellijke** **gevolg** daarvan is dat ze **wedergeboren** zijn. Opnieuw geboren, nieuwe schepselen geworden, binnengetreden in het Koninkrijk van God. Daar komen alleen nieuw geboren schepselen!

c. Deze **wedergeboorte** komt niet uit de mens voort, en is geen vrucht van geloofsopvoeding of welke eigen inspanning van de mens ook, al wil God wel middelen gebruiken om een mens tot wedergeboorte te brengen. Maar de wedergeboorte zelf is iets wat met de mens gebeurt, waarbij hij **absoluut** **passief** is. Het is als met de natuurlijke geboorte – daar kunnen we ook niets zelf aan toe of af doen. Deze wedergeboorte heeft **twee** **kenmerken**, schrijft Petrus: een **levende** **hoop** en een **onverderfelijke**, en **onbevlekkelijke**, en **onverwelkelijke** erfenis die bewaard is voor u. Die hoop hebben de christenen nu al, de erfenis zullen ze straks hebben.

d. **Hoop** is in de Bijbel iets anders dan wij het opvatten. Wij zeggen: ik hoop het … maar eigenlijk geloof ik het niet. Of: ik hoop het echt – dan is het een sterke wens, maar het is nog niet zeker. In de Bijbel is **hoop** een **vertrouwend** en **geduldig** **wachten** op het verkrijgen van **Gods** **zekere** **zegen**. Ten gevolge van de wedergeboorte bezitten ze nu een levende hoop. Daar komen ze nooit bedrogen mee uit. Die hoop is overeenkomstig de belofte van God, ze zullen het nieuwe leven nooit meer verliezen, ze zullen zeker zalig worden. God is een God van ja en amen.

e. En deze hoop ligt gefundeerd in de opstanding van de Heere Jezus. Laten we bedenken wat de opstanding van Jezus voor Petrus betekende. Wat zal de tijd tussen zijn **verloochening** en zijn **ontmoeting** **met** **Christus** moeilijk geweest zijn voor hem. Hij kon bij niemand terecht, zo schuldig voelde hij zich. En toen kwam het gerucht dat het graf open was; Petrus en Johannes gingen er samen heen. Petrus liep eerst voorop, maar ging aarzelend verder. Zijn geweten klaagde hem nog aan, en in het graf zag hij dingen die hij niet begrijpen kon. Toen kwam het moment dat hij onder vier ogen Jezus heeft mogen ontmoeten. **De** **Heere** **is** **van** **Simon** **gezien**. Dat was voor Petrus een ervaring waardoor hij vanuit de diepte van ellende weer in een leven met God kwam. Hij kreeg weer levende hoop. Hij heeft dus in zijn **eigen** **leven** **gevoeld** hoe **nodig** een **bemoediging** is. Daarom wilde hij herinneren aan deze **levende** **hoop**. Er was voor Petrus weer hoop, en zo mag hij bemoedigen dat er voor zijn lezers ook wat te hopen is.

f. De tweede trek van de zaligheid zal straks in de toekomst beleefd worden. Er komt namelijk een erfenis, dat is het wettig bezit van een erfgenaam; zie **vers 4**. Als je de erfenis krijgt, mag je weten dat het je **wettelijk** **bezit** is. Voor Joden was de erfenis altijd heel belangrijk. Het land Kanaän hadden zij geërfd, maar die erfenis was maar voor een tijd. Deze erfenis is echter ***onverderfelijk***, onvergankelijk. Er kan niets meer mis gaan, niets waardoor die erfenis kan worden aangetast, zelfs niet door de dood. Ook de zonde en de duivel kunnen de erfenis niet aantasten, want ze is ook een ***onbevlekkelijke*** erfenis, onbevlekt. De tijd en de dood hebben evenmin vat op de erfenis, want ze is ook een ***onverwelkelijke*** erfenis, onbereikbaar en onaantastbaar voor vernietigende krachten. Laten de gelovigen dit altijd bedenken; er ligt een **schat** voor hen klaar. God bewaart die voor hen, totdat ze er straks deel aan zullen krijgen.

g. De **erfenis** ligt klaar, maar je kunt de vraag stellen wat er met de **erfgenamen** zal gebeuren. Die leven hier en nu, en ze hebben het niet gemakkelijk. Komt het goed? Petrus kan duidelijk antwoord geven: zoals de erfenis veilig in de hemelen wordt bewaard, zo worden de gelovigen, de erfgenamen bewaard op aarde in de kracht van God. Het werkwoord betekent ‘veilig bewaken’, ‘beschermen’. De werkwoordsvorm geeft aan dat dit bewaard worden **nog** **steeds** **doorgaat**. Die bewaring is ook **nodig** vanwege de vele gevaren die de gelovigen bedreigen. Deze goddelijke bewaring gaat echter niet buiten de gelovigen om; daarom staat er achter in **vers 5**: **door** **het** **geloof**. God vraagt geloof van hen die Jezus Christus volgen, Hij vraagt **vertrouwen**, want de zaligheid ligt gereed in de hemel. Ze hebben er **nu** **al** **deel** aan, maar het wachten is op **de** **openbaring** **in** **de** **laatste** **tijd**. Ze zullen worden verlost van het grootste kwaad tot het hoogste goed – dat ligt allemaal klaar. Er is nu nog veel dat **niet** **onthuld** is, maar de dag van de **openbaring**, de **onthulling** komt. Dan zullen ze ten volle in de erfenis mogen delen; en daarom worden ze bewaard. Dat doet God met Zijn almachtige kracht. Hij gebruikt Zijn macht voor Zijn zwakke volk. **Bewaard** is een **militaire** **term**, die aangeeft dat het werkelijk veilig is. Er wordt als het ware een heel garnizoen gelegd om de erfgenamen. Dan is zelfs het meeste zwakke kind nog veilig, want zijn veiligheid hangt af van de Beschermer Die als een vurige Muur om hen is. Hun redding wordt ten volle werkelijkheid in **de laatste tijd** – dat is nu nog toekomst. In die redding gaat het bovendien niet alleen om de redding van de individuele gelovigen, maar om de **voltooiing** **van** **Gods** **heilsplan**, wanneer alle dingen nieuw zullen zijn. Daarom is het nu nog **wachten** op Jezus’ wederkomst op de wolken des hemels. Maranatha. Kom, ja kom, Heere Jezus!