# Les 2 Het Nieuwe Leven

**Blok 1 – I Petrus 1:3-2:10**

## 2.1 Inleiding

Het eerste blok van deze brief gaat over het nieuwe leven van de gelovige. We moeten hierbij voor ogen houden dat de gelovigen waar Petrus aan schreef gebukt gingen onder vervolging en lijden. Het moet erg zwaar zijn geweest om een nieuwe religie aan te hangen, om vervolgens vervolgd te worden. Dit speelt continu op de achtergrond mee en je leest het telkens tussen de regels door. Petrus legt uit dat lijden hoort bij het leven op deze aarde. We zijn daar immers als vreemdeling. Het leven op aarde is sowieso nog beïnvloed door een gebroken wereld, maar als volgelingen van Jezus hebben we extra te lijden. Jezus volgen ging totaal in tegen de cultuur van die tijd. Jezus volgen was opvallen en anders zijn. En dat kon je soms duur komen te staan. Maar Petrus blijft niet bij dat lijden. Ze zijn geen slachtoffers, maar het lijden als vreemdeling op aarde heeft een doel. We kunnen zielig als slachtoffer in een hoek gaan zitten, maar we kunnen ons ook richten op het lijden begrijpen en gebruiken voor Gods doel. We zullen zien dat lijden bij deze wereld hoort, maar dat God voor redding zorgt. Die redding zou tot gehoorzaamheid moeten leiden. De gehoorzaamheid tot onderlinge liefde, die vervolgens zichtbaar wordt en op die manier Gods liefde aan deze wereld laat zien. Petrus buigt het lijden magistraal om en geeft het betekenis en een doel. Dat is het nieuwe leven van de gelovige.

Maar dat nieuwe leven wordt niet bereikt door de gelovige zelf. Het leven en werk van Jezus Christus staat aan de basis hiervan. Petrus heeft in dit gedeelte dan ook twee lijnen die elkaar afwisselen. Enerzijds het nieuwe leven van de gelovige, anderzijds het werk en leven van Jezus Christus. Deze twee lijnen kunnen niet zonder elkaar. Petrus maakt hiermee een statement, dat we ook op andere plekken in het Nieuwe Testament tegenkomen; delen in Christus’ lijden is delen in Christus’ opstanding (I Petr. 2:21, 3:18, 4:1, 13, Rom. 6:5, Fil. 3:10-11).

Inhoud

[Les 2 Het Nieuwe Leven 1](#_Toc158547376)

[2.1 Inleiding 1](#_Toc158547377)

[2.2 Eer en vreugde voor de beloofde redding! (1:3-12) 2](#_Toc158547378)

[2.3 Onze reactie en de kosten van redding (1:13-21) 5](#_Toc158547379)

[2.4 Het gevolg is liefde (1:22-25) 6](#_Toc158547380)

[2.5 Groeien in liefde als Gods nieuwe volk (2:1-10) 7](#_Toc158547381)

## 2.2 Eer en vreugde voor de beloofde redding! (1:3-12)

In de eerste 2 verzen van de brief noemde Petrus de gelovigen uitverkorenen, vreemdelingen en geheiligd. Deze drie titels komen door de hele brief terug en vormen een raamwerk. We zijn uitverkoren, want God had zijn plan al voor de schepping klaarliggen. We zijn geheiligd en dat betekent dat we apart gezet zijn. En we zijn vreemdelingen. We leven wel op deze aarde, maar horen er ook niet echt thuis.

Petrus gaat terug naar de basis van het christelijk geloof om zo zijn brief van onderaf op te bouwen. Hij begint met een lofzang op wat God gedaan heeft en vertelt op deze manier wat het betekent om een gelovige te zijn.

1:3-12 – Eer en vreugde voor de beloofde redding!

*[3] Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. [4-5] Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. [6] Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. [7] Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. [8] U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, [9] omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. [10] Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. [11] Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. [12] Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.*

Het eerste wat Petrus doet is de ogen van de lezers richten op God (zie ook Openb. 4:1). Als we het moeilijk hebben in het leven, kunnen we een tunnelvisie krijgen die op onze omstandigheden is gericht. We kijken naar onszelf en vergeten naar God op te kijken. Bij Hem vinden we wat we zoeken. Als je vervolgd wordt, is redding het eerste wat je zoekt en die vinden we bij God. Maar niet per se van onze aardse omstandigheden… Petrus beschrijft hoe Gods redding ons eeuwig leven geeft. We worden opnieuw geboren en krijgen dus ook een nieuwe erfenis, eentje die niet vergaat.

Wat is die erfenis:

* Het eeuwige leven (Tit. 3:7),
* De glorie van Christus (Rom. 8:17),
* Onsterfelijkheid (I Kor. 15:50)
* Nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:2, 7)

Het eerste woord dat Petrus gebruikt om ons op God te richten is ‘geprezen’. Dit past bij de nadruk in dit gedeelte dat we die redding niet aan onszelf te danken hebben. Die verdienen we niet, maar hebben we toch gekregen. Genade (1:2, 5:12). Soms kunnen we gaan denken dat we iets verdienen in ons leven. Dat is ook voor christenen zo. We vergeten dat het genade is en gaan iets van God verwachten als beloning (welvaartsevangelie). Dat staat dan weer lijnrecht tegenover het omhoog kijken naar God. Als we een goed leven verwachten als beloning voor ons geloof, maar er is lijden, dan kunnen we teleurgesteld, bitter of cynisch raken. Maar het lijden in ons leven is geen gebrek aan beloning, maar een logisch gevolg van vreemdeling zijn in een gebroken wereld. Sterker nog, als christen kunnen we weerstand van het kwaad verwachten (5:8-9). Lijden zou juist onze verwachting moeten zijn. Hiermee zet Petrus het lijden in een ander perspectief. Dat is iets wat we allemaal wel eens nodig hebben om aan herinnerd te worden. Dit perspectief geeft ook hoop, omdat we niet meer op onszelf en het nu gericht zijn, maar op God en de toekomst. Dat geeft hoop… en zelfs vreugde…

Petrus doet er nog een schepje bovenop. Het lijden is niet alleen een te verwachten gevolg van ons geloof. We zouden het als iets positiefs kunnen zien. Niet het lijden zelf, maar het gevolg ervan. Hij gebruikt hiervoor het beeld van gelouterd goud (1:7). Dit beeld komt later ook nog terug en is belangrijk om te begrijpen (1:18-19, 1:22-23).

1:7

*Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.*

Het louteren van goud, is een proces om het goud zuiver te maken. Door hoge temperaturen, wordt het vuil van het goud gescheiden en kan het weggehaald worden. In het Oude Testament zien we meerdere keren dat het zuiveren van edelmetaal als beeld wordt gebruikt voor innerlijke reiniging (Ps. 66:10, Spr. 17:3, 27:21, Jes. 1:25, Jer. 9:6, Zach. 13:9, Mal. 3:2-3). Pure metalen waren ook een beeld voor rituele zuiverheid. In meerdere teksten wordt puur zilver en/of goud gebruikt als beeld voor het menselijke hart of voor Gods volk. Het beeld dat Petrus gebruikt past hier dus perfect bij. De omstandigheden in ons leven, zijn een toets om te kijken of ons hart wel op God vertrouwt. Als er dingen op ons af komen, komen onze eigenaardigheden naar boven. We worden boos of ongeduldig, worden egoïstisch, nemen een slachtofferrol aan of cijferen onszelf juist weg. Kijk naar je eigen gedrag als je onder druk staat. Dat gedrag is waarschijnlijk het vuil waar we ons van moeten ontdoen om een zuiver hart te krijgen. Er wordt dan zichtbaar waar we ons vertrouwen op stellen; geluk, gezondheid, controle, welvaart, aandacht, enz…

Petrus zet het vergankelijke goud tegenover het onvergankelijke goud. Het goud van deze wereld zal vergaan, maar het ‘goud’ van God is voor eeuwig. Daar vergelijkt Petrus ons geloof en hart mee. Hij sluit hiermee aan bij het andere onvergankelijke, namelijk onze ‘erfenis’. Ook die kun je tegenover een aardse, vergankelijke erfenis stellen. Zo zien we dat Petrus twee werelden of levens tegenover elkaar stelt. De vraag aan de lezers en aan ons is, waar wij voor willen gaan:

1. Vergankelijk erfenis en rijkdom, goud 🡪 minder lijden, tijdelijke beloning
2. Onvergankelijke erfenis van God en zuiver hart 🡪 meer lijden, eeuwige beloning

Enkele teksten over zilver en goud Ps. 12:7, 66:10, Spr. 17:3, 27:21, Jes. 1:22, 25, Jer. 6:27-30, 9:6, Ezech. 22:17-22, Zach. 13:9, Mal. 3:3, I Kor. 3:15. Denk aan het lied: Opw. 427 ‘Dwars door het vuur’.

Gek genoeg leidt dit tot vreugde. Iets wat moeilijk uit te leggen is. Vreugde ervaren door het lijden heen, omdat je het juiste perspectief voor ogen hebt. Je kijkt over je problemen heen, kijkt naar God, zijn redding en eeuwige erfenis. En die komt pas met de Wederkomst van Jezus. Het is dus lange-termijndenken en dat kan erg moeilijk zijn. Daarom roepen de schrijvers van de bijbel zo vaak op om te volharden.

In het Jodendom sprak men van extatische vreugde bij het ritueel op het Loofhuttenfeest, als men het water van de tempeltrappen afgoot. Deze ceremonie koppelde men aan de verwachte uitstorting van de heilige Geest.

Ik moet ook denken aan Ps. 118:24

*24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,*

*laten wij juichen en ons verheugen.*

Een lastig vers in dit gedeelte is 1:12. Voor de lijn van onze studie is dit vers niet essentieel, maar ik wil er toch kort iets over zeggen.

1:12

*Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.*

We lezen hier dat zelfs engelen niet alle details van Gods plan kennen. Hoewel ze boodschappers van God zijn en dingen aan mensen openbaren (Ezech. 40:3, Zach. 1:9, Luc. 1:13, 26, Openb. 21:9, 15). Maar net als de profeten wilden de engelen graag meer weten. Engelen weten echter niet alles (Marc. 13:32, Ef. 3:10) en zijn niet superieur aan gelovigen (I Kor. 6:3, Heb. 1:14, 2:16). Net zoals engelen niet alles weten en te horen krijgen en ook de profeten niet, moeten wij daar ook voorzichtig mee zijn. Dit vers moeten we daarnaast waarschijnlijk lezen in de context van bepaalde gedachten die de mensen toen over engelen hadden. Bijvoorbeeld dat engelen speciale kennis hebben of aanbeden werden in sommige groepen. Het roept in ieder geval op tot nederigheid. De profeten en de engelen zijn daarin ons voorbeeld.

## 2.3 Onze reactie en de kosten van redding (1:13-21)

We zijn dus begonnen aan een nieuw leven als vreemdeling en dat hebben we te danken aan het werk van Jezus Christus (1:3-5). Gods plan lag al vast en Hij beloofde onze redding al lang van tevoren. Hoe reageren wij daar dan op? Wat is gepast gedrag om God daarvoor te bedanken? De prijs voor deze redding is namelijk enorm.

1:13-21 Onze reactie en de kosten van redding

*[13] Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. [14] Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. [15] Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. [16] Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ [17] En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als vreemdeling. [18] U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, [19] maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. [20] Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u. [21] Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.*

Hoe reageren wij dan op die geweldige redding die we hebben ontvangen, door het werk van Jezus Christus?

Vers 13-15 geven daar antwoord op:

1. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn – letterlijk je mantel omhoog doen, om je gordel zodat je op het veld kunt werken. Denk hierbij aan de paraatheid van het volk Israël bij de Exodus (Ex. 12:11).
2. Wees waakzaam – Niet alleen rationeel, maar ook zelfcontrole, discipline, ‘wees nuchter’ (4:7, 5:8).
3. Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart – verwijst terug naar 1:3, 7. Hoop die in de toekomst ligt. Over je problemen uitkijken.
4. Wees als gehoorzame kinderen – hier komen we weer gehoorzaamheid tegen (1:2, 14, 22, vs. 2:8, 3:1, 20, 4:17).
5. Geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst – in tegenstelling tot ons handelen voor we geloofden. Eerst op onszelf gericht, maar nu op God. Dit is nodig omdat we kunnen terugvallen, zoals ook het volk Israël deed.
6. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is – Dit nieuwe leven begon toen we opnieuw geboren werden. We zijn nu vreemdelingen op aarde, apart gezet voor God. Wat we doen, doen we voor God. Zijn karakter zichtbaar maken, door het lijden heen (2:21, 4:1). De praktijk hiervan zien we later in de brief.

Deze opsomming is een hele hoop en daarom herinnert Petrus ons er nog eens aan dat dit van God zelf komt (1:16-17). Hij heeft ons zijn zoon gegeven (1:18-19). Dat plan was er al voor de schepping en is dus helemaal van God. Daar zouden we enorm veel ontzag voor moeten hebben. Zoals een kind ontzag heeft voor zijn vader. Dat beeld van vader is in onze tijd niet meer zo op gezag gericht, maar toen wel. Dat ontzag zou zichtbaar moeten worden in ons dagelijks leven. Petrus geeft dus een oorzaak-gevolg in deze twee gedeelten (1:13-15 en 1:16-21).

## 2.4 Het gevolg is liefde (1:22-25)

Onze reactie is gehoorzaamheid, want wat God voor ons heeft gedaan is enorm. Gehoorzaamheid is echter niet het doel, maar een volgende stap. Gehoorzaamheid om het gehoorzaam zijn leidt tot regels en wetticisme, zoals we dat ook in het Oude Testament vaak zagen gebeuren.

1:22-25 Het gevolg is liefde

*[22] Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, [23] als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt.*

*[24] ‘De mens is als gras*

*en zijn schoonheid als een bloem in het veld:*

*het gras verdort en de bloem valt af,*

*[25] maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’*

*Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.*

Eerder had Petrus het al over het louteren of zuiveren van ons hart (1:7) en hier komt dat terug. Hij maakt nu de volgende stap, want pure gehoorzaamheid is niet Gods doel. Als we gehoorzaam zijn aan God, dan wordt dat zichtbaar in ons dagelijks leven en tastbaar in onze relaties. Petrus grijpt hiermee terug op de woorden van Jezus in Mat. 22:38-39.

Petrus gebruikt ook weer de tegenstelling van vergankelijk tegenover onvergankelijk en sluit dit af met een citaat uit Jes. 40:6-8 (uit de LXX). Maar hij maakt een aanpassing en spreekt over het ‘woord van de Heer’ en verwijst daarmee naar Jezus en zijn evangelie. Dat is de basis van redding; gehoorzaamheid en liefde.

## 2.5 Groeien in liefde als Gods nieuwe volk (2:1-10)

Gehoorzaamheid hoort dus te leiden tot onderlinge liefde. Zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan. Die liefde raakt niet op, maar gehoorzaamheid wel. Maar ook liefde kan slechts een abstract begrip zijn. Liefde moet zichtbaar worden in concrete daden. En is de liefde dan wel het einddoel?

2:1-10 Groeien in liefde als Gods nieuwe volk

*[1] Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, [2] en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. [3] U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? [4] Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, [5] en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. [6] In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ [7] Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ [8] En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. [9] Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. [10] Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.*

Hoe wordt die liefde dan zichtbaar? Dat zien we in 2:1-5:

1. Ontdoe u dus van alles wat slecht is;
	1. van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij

Een aantal hele praktische voorbeelden van wat we vooral niet moeten doen. Maar daarna ook een paar positieve voorbeelden:

1. verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
	1. opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?
2. Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid
3. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
4. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

We moeten bepaald gedrag dus achter ons laten.

Maar vooral wel:

* De bijbel lezen en bestuderen
* Jezus’ voorbeeld nadoen
* Bij een gemeenschap invoegen en Gods Geest door je heen laten werken
* Gods karakter zichtbaar maken door lief te hebben en je eigen ego op te offeren

Dit kunnen we alleen doen als we God echt vertrouwen. Anders lijkt dit allemaal zinloos in deze wereld. We worden in dit aardse leven niet beloond voor wat we voor God doen. Het kan soms zo hopeloos lijken en al helemaal als je zoals de eerste lezers van de brief vervolgd wordt. Daarom komt Petrus met nog een tegenstelling: de mensen die God wel vertrouwen en die God niet vertrouwen. Hij grijpt terug op het volk Israël en hoe God hen had bedoeld als een koningschap van priesters die Hem zichtbaar mochten maken in deze wereld (Ex. 19:5-6). Maar een deel van het volk vertrouwde God niet en die worden daarom verworpen. Dat zijn de mensen die Jezus niet als Messias zien. Maar wij en de eerste lezers van de brief horen daar niet bij. Iedereen die Jezus vertrouwt, God gehoorzaamt en Gods liefde in het dagelijks leven zichtbaar probeert te maken hoort bij Gods volk.

Liefhebben kunnen we niet op onszelf; daar hebben we anderen voor nodig. Om liefde aan elkaar te geven en om te ontvangen. Dit kunnen we in de gemeente doen. Maar we hebben ook elkaar en Jezus nodig om hierin te leren. Iedereen kan hieraan meedoen en op die manier vormen we met elkaar een gemeenschap van mensen, zoals God dat vroeger ooit bedoeld had. Niet op basis van menselijke daden, maar door Jezus Christus. Op die manier kunnen we met elkaar de liefde en het karakter van God in deze wereld zichtbaar maken.

En daarmee komen we weer terug bij het begin van deze les. Daar begon het met ons oog op God richten en onze hoop bouwen op de erfenis die nooit vergaat. Als we dat doen, mogen we vertrouwen op die eeuwige hoop en kunnen we over het lijden van deze wereld heen kijken.

De twee lijnen die door dit gedeelte lopen vormen die stelling van Petrus. Het is enerzijds wat God doet en anderzijds hoe wij daar mee omgaan. Door Jezus zijn we opnieuw geboren (1:3) en ontvangen we kracht van de heilige Geest om te getuigen (Hand. 1:8) en heilig te leven (1:2). In deze gebroken wereld, beschermt God ons (1:4) en mogen we uitkijken naar de erfenis (1:5) en beloning (1:7). We mogen op God vertrouwen, want zijn plan ligt al klaar (1:2, 10-21, 20). Hoewel we in een gebroken wereld leven, zijn we geen slaaf meer van de zonde, want Jezus heeft ons met zijn dood en opstanding vrijgekocht (1:19). Dit geeft ons hoop op het eeuwige leven (1:21). Jezus ging ons voor in het lijden (2:7-8), maar ook in de opstanding. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding (Rom. 6:5).