**Vijfde Bijbelstudie over 1 Petrus**

**Inleiding bij ‘Lijden en verblijden’ – bijbelstudies over 1 Petrus van ds. W.A. Zondag, hfst. 16**

1. Zingen: Psalm 34:4

2. Gebed

3. Lezen: 1 Petrus 2:1-10

4. Welkom en mededelingen: zie briefje secretaresse

**Inleiding**

1. Enkele inleidende woorden – br. Van Groningen

2. Als we nu aan hoofdstuk 2 van 1 Petrus beginnen, is het goed om ons te realiseren dat de verzen 1-3 van hfst. 2 eigenlijk nog bij hfst. 1 horen. In hfst. 1 begon bij vs. 13 een nieuw gedeelte, en dat loopt eigenlijk door tot hfst. 2:3. We zagen dat het vanaf 1.13 eerst ging over de verhouding tot God, en dat werd getypeerd door drie woorden: **hoop** (vs. 13), **heiligheid** (vs. 14-16), en **vreze** Gods (vs. 17-21). Dan begint vanaf vs. 22 de apostel te spreken over de verhouding tot de **medemensen** en de medechristenen. Petrus roept op tot ongeveinsde broederlijke liefde; zij moeten elkaar vurig liefhebben uit een rein hart. De verzen 23-25 zijn een soort **tussengedeelte** waarin Petrus spreekt over hun wedergeboorte uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Maar direct daarna, dus vanaf hoofdstuk 2 vers 1 pakt hij de draad van vs. 22 weer op, door te zeggen: **Zo** **dan** … Deze woorden wijzen dus **terug** naar de opdracht die Petrus zijn lezers in vs. **22** gaf. En dan gaat zijn **vermaning** gewoon door: Zo dan leg dan af … en dan volgen de dingen, die ze moeten **afleggen**: dat wil zeggen: er **afstand** van nemen, er niet meer mee te maken willen hebben, de **vuile** **boel** **opruimen**. Dat zijn vijf dingen:

a. **kwaadheid**, d.w.z. kwaadwillendheid, slechtheid met de bedoeling er anderen mee te kwetsen;

b. **bedrog**, d.w.z. onbetrouwbaarheid, anders voorstellen dan het is, een ander op een verkeerd spoor zetten;

c. **geveinsdheid**, d.w.z. huichelarij en toneelspel;

d. **nijdigheid**, d.w.z. nijd, afgunst en jaloezie – die zo erg kunnen worden dat het op moord en doodslag uitloopt;

e. **achterklappingen**, d.w.z. kwaadsprekerij, een ander naar beneden halen.

Laten we er goed op letten dat dit allemaal zonden zijn, die wij nogal eens tot de ‘lichte zonden’ rekenen. We doen er soms maar al te gemakkelijk aan mee en we worden er ook niet voor onder censuur gezet. Maar Petrus zegt tegen zijn lezers dat die zonden moeten worden **afgelegd**. Als ze dat niet doen, zullen ze namelijk niet veel nut hebben van het Woord, en dan zal er **geen** **geestelijke** **groei** zijn. Waarom zegt Petrus dit allemaal? Hij heeft in hfst. 1 toch heerlijke dingen van hen gezegd? Waarom nu deze toon? Wel, Petrus weet wat er in het **hart** leeft, ook in het hart van een wedergeboren christen. De lezers van zijn brief zijn oprechte kinderen van God, maar de **overgebleven** **zonden** kunnen **weer** **de** **kop** **opsteken**. Petrus zegt dat ook, omdat hij zichzelf heeft leren kennen als iemand die geneigd is tot alle kwaad, en daarom waarschuwt hij ervoor.

3. Petrus wil hiermee ook aangeven dat er **anders** **geen** **geestelijke** **groei** kan zijn; en daar gaat het hem om in vers 2. Daarom moeten ze als **nieuwgeboren** **kinderkens** zeer begerig zijn naar de **redelijke** **onvervalste** **melk**. Bedoelt Petrus hiermee dat zijn lezers in die Klein-Aziatische gemeenten nog maar als kinderen in het geloof beschouwt? Nee, Petrus gebruikt dit **alleen** **als** **beeld**: zo begerig als een baby de moedermelk inzuigt, zo moeten zij ook heel begerig zijn, hartelijk verlangen, als het ware smachten naar de melk van het Woord. Zo hoort het ook bij jullie te zijn, wil Petrus zeggen. Ze moeten begerig zijn naar de **redelijke** **melk**. Wat is dat? Eigenlijk staat er: begerig naar de **woordelijke** **melk**, de **melk** **van** **het** **Woord**. En die melk moet **onvervalst** zijn, echte pure melk. Dus niet het Woord vermengd met allerlei menselijke inzichten. Alleen als ze dat pure onvervalste Woord horen, kunnen ze **geestelijk** **opwassen**, **groeien** in de kennis van de Heere Jezus Christus.

4. In vs. 3 lijkt Petrus wat terug te nemen, als hij zegt: **Indien** **gij** **althans**… Het lijkt alsof hij bedoelt te zeggen: **Voor** **zover** jullie dat gesmaakt hebben. Dat zou erop wijzen dat de apostel er toch nog aan **twijfelt**, maar zo bedoelt hij het niet. Uit de hele brief blijkt dat Petrus zijn lezers ziet als **echte**, wedergeboren christenen, al moeten ze nog veel leren en ook opwassen in het geloof. ‘Indien althans…’ mogen we dan ook niet verkeerd opvatten. Het betekent juist zoiets als ‘**aangezien’**. Petrus wil dus zeggen: **jullie** **weten** **het** **toch** hoe de Heere in jullie leven gewerkt heeft, jullie weten toch dat de Heere goedertieren is! Je hebt het toch **gesmaakt**, geproefd. Smaken is hier: **weten** **bij** **ondervinding**. Jullie weten uit ondervinding dat de Heere goed voor jullie is geweest.

5. In vers 4 begint een nieuw gedeelte, en het eerste wat opvalt is dat er t/m vers 10 heel veel **verwijzingen** **naar** **het** **Oude** **Testament** staan. Dat is eigenlijk heel opvallend, want de gelovigen in Klein-Azië aan wie Petrus schrijft, werden niet voor niets door hem ‘**vreemdelingen’** genoemd. Ze waren **heidenen**, vreemdelingen, die nooit een geschiedenis uit het Oude Testament hadden gehoord, Maar Petrus **past** nu **ook** **op** **hen** **toe** wat de Heere oorspronkelijk voor Israël had laten opschrijven. Het begint al in vers 4: Tot Welke komende als tot een **levende** **Steen**. Tot Welke – dat slaat dus terug op de **Heere** in vers 3. Zij hebben Hem leren kennen als een goedertieren Heere, en nu komen zij tot Hem. **Komen** is eigenlijk hetzelfde als **geloven**. Tot Hem komen is in Hem geloven; dat zien we op veel plaatsen in de Schrift. Tot Hem komende – dat wil zeggen: ze komen steeds weer opnieuw tot Hem; dat is de praktijk van hun leven. Ze leven in Zijn gemeenschap en doen steeds weer een beroep op Zijn barmhartigheid. Ze komen dus steeds tot Christus – en Die wordt hier een **levende** **Steen** genoemd. Hoe komt Petrus aan dat beeld? Dat haalt hij uit het **Oude** **Testament**, en wel Jes. 28, Psalm 118 en Jes. 8 – daar wordt Christus als een Steen aangeduid. Dat wijst op **onveranderlijkheid**, vastheid, stelligheid. De Heere is een vaste Rots waarin een kind van God mag schuilen. Maar waarom spreekt Petrus dan over een **levende** Steen? Wel, dat woord ‘levend’ is voor Petrus een heel **belangrijk** woord; hij gebruikt het vaak in zijn brieven. Het is voor Petrus zo groot geworden dat hij, die Zijn Meester had verloochend, na Zijn kruisdood weer is opgestaan en Zich ook als de **Levende** aan Petrus apart heeft geopenbaard. Christus is voor hem de Levende. Daar spreekt hij over de levende Steen. Petrus was een rotsman, want dat betekent zijn naam, maar in zichzelf is hij zwak. Hij heeft de levende Steen Christus nodig gekregen.

Deze Steen is op een heel **verschillende** **manier** **getaxeerd**. In vs. 4 lezen we dat deze Steen door de **mensen** wel **verworpen** werd, maar door **God** is **uitverkoren**. Die Steen is God **dierbaar**, dwz. kostbaar. Hij is namelijk Zijn enige, geliefde Zoon, de Zoon van Zijn welbehagen. De tempelbouwers van Psalm 118 hebben Hem wel verworpen, en dat doen alle mensen van nature ook, zoals Petrus in dit vers 4 zegt. Maar de lezers van Petrus’ brief zijn gekomen, en steeds weer opnieuw – tot Welke komende.

6. Wat is het **gevolg** van hun komen tot Christus? Dat lezen we in vs. 5. Daar staat dat ze nu **zelf** **ook** **levende** **stenen** worden; voor hen is waar geworden: ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij – Christus Die mijn leven is. Wat gebeurt er dan? Dan worden ze gebouwd tot een **geestelijk** **huis**, tot een **tempel** **Gods**. God is bezig op de levende Steen Christus een gebouw op te trekken. En dat geestelijk huis, die geestelijke tempel wordt steeds groter en completer – tot het straks in de voleinding compleet is. En in deze tempel zijn ook **priesters** nodig. Zo komt Petrus tot weer een **nieuw** **beeld**: de **gelovigen** zijn een **heilig** **priesterdom**. Het werk van een priester is o.a. om **offers** te brengen. Zo mogen ook deze gelovigen, deze priesters offers brengen – **geestelijke** **offeranden**, die **Gode** **aangenaam** zijn. Hoe kan dat? Het staat er direct achter: **door** **Jezus** **Christus**. Hij **heiligt** die offers, want Hij is de **Middelaar**, en zo verschijnen die offers **gereinigd** voor God. Wat zijn die geestelijke offeranden? Het antwoord is: ze mogen **zichzelf** **opofferen** – ze mogen met een verbroken hart onder het besef van hún schuld en Góds goedertierenheid tot Hem komen. Die offers wijst God niet af. Daar horen ook de offers van hun **lichaam** bij, de offers van het **verstand**, de offers van de **lippen** om God te prijzen, en ook de offers van de **goede** **werken**.

7. De verzen 6-8 zijn een regelrechte **aansluiting** bij vs. 4-5. Daar werd gesproken over de levende Steen, en dat gebeurt ook hier. We hebben hier een regelrechte verwijzing naar Jes. 28:16. Als je de omgeving van deze tekst leest, zie je dat het rond en in de tempel te Jeruzalem een vreselijke toestand is. De manier waarop de **tempel** door de goddeloze koning Achaz **ontheiligd** werd, is verschrikkelijk. En dan komt plots vers 16, waar God zegt: Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde Steen. Midden in het **oordeel** is er een **heilsboodschap**, eigenlijk een **adventsboodschap**. Hier geeft God aan dat Hij een andere, een **geestelijke** **tempel** gaat bouwen, bestaande uit al Gods kinderen van het begin der wereld tot aan de voleinding toe. En daarmee gaat Hij beginnen door een **fundament** te leggen. De **grondslag** van deze nieuwe geestelijke tempel is de **Hoeksteen**, de **uiterste** **Hoeksteen** Jezus Christus. Een hoeksteen was bouw de bouw in het Midden-Oosten nodig. Dat was het **belangrijkste** **deel** van het **fundament** waar twee haaks op elkaar staande muren op moeten rusten. Die hoekstenen waren bijzonder groot – ze hadden soms afmetingen van vele meters lang en breed. De hoeksteen is voor de bouw beslist **onmisbaar**. En dat geldt nu ook voor de **Hoeksteen** **Christus**. En opnieuw zegt Petrus dat deze Hoeksteen door God is **uitverkoren** en voor God **dierbaar**/kostbaar is. Maar deze Hoeksteen betekent ook alles voor Gods kinderen, die op deze Hoeksteen gegrond zijn. Dat zegt Petrus in het slot van vs. 6: Die **in** **Hem** **gelooft**, **zal** **niet** **beschaamd** **worden**. Ook dat stond al in Jes. 28:126, maar daar stond het iets anders: Wie gelooft, zal **niet** **haasten**. Dat is nogal verschillend. Het verschil is te verklaren doordat Petrus dit vers citeerde uit de **Griekse** **vertaling** van het Oude Testament, de zgn. **Septuagint**. Toch lijkt het verschil groter dan het is. De vertalers van de Sept. zullen gedacht hebben: zij die echt geloven, zullen niet bang hoeven te zijn dat ze op een verkeerd fundament zijn gebouwd. Ze zullen zich **niet** **hoeven** **te** **schamen** , ze zullen zich **niet** **hoeven** **te** **haasten** om naar een ander en beter fundament te vluchten. Wie gelooft, zal niet haasten, want hij wordt nooit meer beschaamd! Deze Steen wordt nooit meer weggespoeld; wie op Hem bouwt, heeft een vaste grond.

8. Daarom zegt vs. 7: U dan die gelooft, is Hij dierbaar. Christus is dierbaar/kostbaar voor Zijn kinderen en ze houden ontzaglijk veel van Hem. Dat is de **strekking** van dit vers in onze vertrouwde vertaling. En dat is een **heerlijke** **waarheid**. U moet er **preek 4** in de **Eigenschappen** van **Comrie** nog eens op nalezen; in die preek worden de schatten van Christus in Zijn dierbaarheid als het ware uitgestald. Maar er **staat** **eigenlijk** **iets** **anders**; er staat: U dan die gelooft, **geldt** **die** **eer**. Als u gelooft, **deelt u** **in** **de** **eer** van Christus. Gods kinderen krijgen **deel** aan de **heerlijkheid** **van** **Christus**! En dat zegt Petrus hier tegen die verachte mensjes in Klein-Azië, die tot het geloof gekomen zijn, maar van alle kanten worden uitgelachen en tegengewerkt. Wat een heerlijk woord is dit voor hen!

Maar er is ook een **andere** **kant**. Want deze uiterste Hoeksteen die door God is uitverkoren en dierbaar/kostbaar voor Hem is, **wordt** **verworpen** door de **ongehoorzamen**. Zo noemt Petrus de mensen die aan deze Steen voorbijlopen en zich aan Hem ergeren. En dan haalt Petrus opnieuw een woord uit Jesaja aan, Jes. 8:14. Ze willen **niet** **horen** naar het Woord, het Evangelie van vrije genade, de levende Steen, de **uiterste** **Hoeksteen** is voor hen een steen des **aanstoots** en een rots der **ergernis**. Maar daar zullen ze wel **tegen** **te** **pletter** slaan!

9. Vers 8 zegt dan ook dat ze in hun ongehoorzaamheid aan het Woord stoten. Ze **ergeren** zich letterlijk **dood**, want ze willen niet door genade zalig worden. Maar als je deze levende Steen voorbijloopt en over Hem struikelt, loop je de dood tegemoet. En dan klinkt er aan het eind van vers 8 een bijzonder ernstig woord: **waartoe** **zij** **ook** **gezet** **zijn**. Het is duidelijk dat Petrus hier naar de **verkiezing** en **verwerping** verwijst. Maar we mogen dit woord niet zó lezen alsof het een soort **noodlot** is, alsof ze als het ware door God **gedwongen** werden om ongehoorzaam te blijven. Nee, dat was hun **eigen** **keuze** en hun **eigen** **verantwoordelijkheid**. De Schrift zegt: Gijlieden hebt **niet** **gewild**… Een ongelovige is er **zelf** de **oorzaak** van als hij omkomt. Zó heeft God het **ingezet**, dat is Gods **verordening**: wie Hem voorbijgaat en over Hem struikelt in ergernis, gaat onder! Maar wie de Zoon heeft, heeft het leven. Daarom mogen we elkaar wel toeroepen: **Verhard u** **niet**, maar laat u leiden!

10. We komen bij de laatste twee verzen. Petrus komt in vs. 9 nog een keer terug op de gelovigen. Hij bemoedigt hen na de ernstige mogelijkheid van vs. 8. Zo zijn jullie niet, **maar** **gij** **zijt**… Petrus heeft **vertrouwen** in zijn lezers. In deze verzen geeft Petrus als het ware kort aan wat de **identiteit** is van Gods kinderen. Hij geeft dan **vier** aanduidingen: **uitverkoren** **geslacht**, **koninklijk** **priesterdom**, **heilig** **volk**, **verkregen** **volk**. Ook dit zijn weer woorden die alle aan het Oude Testament zijn ontleend. De Heilige Geest wil door middel van Petrus’ brief duidelijk maken dat Hij datgene wat Hij aan Israël beloofd had, ook wilde **toepassen** op het **volk** van de **nieuwe** **dag**, op het **volk** **van** **Christus** uit **Israël** **en** de **heidenen** **samen**. Dat is heel belangrijk om ook vandaag aan de dag te zeggen. Er is namelijk een tijd geweest dat Gods beloften in het Oude Testament als het ware automatisch op de Kerk werden toegepast, waarbij het volk Israël helemaal had afgedaan. Dat is de zogenaamde **vervangingsgedachte**. Maar Petrus had de Israël en de heidenen **samen**, want de heidenen zijn **mede**-**erfgenamen** geworden van dezelfde belofte.

a. De lezers van zijn brief worden door Petrus een **uitverkoren** **geslacht** genoemd. In Deut. 7:6 staat: ‘Want gij zijt de HEERE, uw God een heilig volk; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk ten eigendom zoudt zijn uit alle volken, die op de aardbodem zijn’. God had Zijn oude bondsvolk uitverkoren, omdat Hij hen liefhad. Waarom? Vanuit Zijn **welbehagen**! En dat mag nu ook van deze heidenen in Klein-Azië gezegd worden!

b. Ze zijn ook een **koninklijk** **priesterdom**; ze zijn dus zowel **priester** als **koning**. Ze zijn onderdanen van de Koning geworden, de Vader van de Heere Jezus Christus; en dat betekent dat ze zelf ook **iets** **koninklijks** gekregen hebben. Ik moet denken aan **Zondag** **12** van de Heid. Cat. waar gevraagd waarom gij een **christen** wordt genoemd. Het antwoord luidt: ‘Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam **belijde**, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem **offere**, en meet een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel **strijde’** – daar hebt u de **drie** **ambten** van **profeet**, **priester** en **koning** samen.

c. Ze zijn ook een **heilig** **volk**, en een **verkregen** **volk**. In Jesaja 43:21 lezen we: ‘Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen’. Aan deze tekst zal Petrus gedacht hebben, toen hij dit aan zijn lezers schreef. Opnieuw zien we dat een oudtestamentische belofte haar toepassing mag worden toegepast op het nieuwtestamentische volk van God. Dat mag ook tegen deze verstrooide en verachte gelovigen in Klein-Azië gezegd worden. Wat een wonder – eerst waren ze ‘**geen** **volk’**, ze telden niet mee, maar nu zijn ze **Gods** **volk**. En dan denkt Petrus aan die wonderlijke tekst in **Hosea**, waar God Zijn oordeel uitspreekt over het ontrouwe Israël. Hosea moet zijn dochter **Lo**-**ruchama** noemen = **niet** **ontfermd**. En later moet hij zijn zoontje **Lo**-**ammi** noemen – **niet** **Mijn** **volk**. Maar God kán de beloften aan Zijn volk niet vergeten, en daarom klinkt het: Lo-ruchama wordt **Ruchama**= **ontfermd**! En Lo-ammi wordt **Ammi**=**Mijn** **volk**. En dat mag nu ook gelden voor de lezers van Petrus’ brief.

Zingen: Psalm 95:4