**Introductie op de eerste brief van Petrus.**

1Petr.1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië.

**Introductie op de beide brieven van Petrus.**

Petrus schreef zijn beide brieven aan gelovigen die in het noorden en westen van het huidige Turkije woonden (1Petr.1:1), maar in tegenstelling tot Jakobus, die alleen aan gelovige Joden schreef (Jak.1:1), schreef Petrus aan alle gelovigen met de bedoeling hen voor te bereiden op vervolging en lijden. Hij heeft beide brieven in Rome geschreven (1Petr.5:13), de eerste in 64 na Chr. en de tweede in 67 na Chr. Hij schreef zijn eerste brief naar aanleiding van de grote brand in Rome, waarvan keizer Nero de christenen de schuld gaf, waarna er een hevige vervolging ontstond. Petrus wilde de gelovigen voorbereiden op vervolging en lijden door te onderwijzen over de diepe genade van God, die een hoofdrol speelt bij het volharden in geloof, zie 1Petr.1:13, 2:19-20, 5:10+12, 2Petr.1:2, 3:18. In zijn beide brieven waarschuwt hij de gelovigen, in de eerste brief tegen woeste wolven van buitenaf, in de tweede brief tegen valse leraren van binnenuit, Hand.20:29-30. De eerste brief is door Silvanus ofwel Silas op schrift gezet (1Petr.5:12), en de tweede brief waarschijnlijk ook. Het doel van zijn beide brieven is het volgende.

2Petr.2:1-2 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinne-ring uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

**Overzicht van de eerste brief van Petrus.**

A: Je redding koesteren (1:2-2:10).

* Individueel door het woord van God (1:23).
  + Een levende hoop.
  + Een beproefd geloof.
  + Een vreugdevolle liefde.
* Collectief door het volk van God (2:5).
  + Een geestelijk huis.
  + Een koninklijk priesterschap.
  + Een heilige natie.

B: Het lijden aanvaarden (2:11-25).

* Niet verdiend.
* Niet gewroken.
* Niet geslaagd.

C: Onderwerping aan gezag (3:1-12).

* Als onderdanen aan lokale en nationale leiders.
* Als slaven aan goede, maar vooral aan slechte meesters.
* Als vrouwen aan gelovige en ongelovige mannen.
* Als jongeren aan de oudsten in de gemeente (5:5).

D: Het lijden op de weg naar heerlijkheid (4:1-19).

* De definitieve breuk met de zonde (4:1-6).
* Dienstbaarheid als voorbereiding op heerlijkheid (4:7-11).
* De vuurgloed van beproeving als deur naar de eeuwigheid (4:12-19).

E: Dienstbaarheid, nederigheid, weerbaarheid en de ware genade (5:1-14).

* Goed geestelijk leiderschap in dienstbaarheid (5:1-4).
* Goed geestelijk lidmaatschap in nederigheid (5:5-6).
* Geestelijke weerbaarheid in afhankelijkheid (5:7-9).
* Weerloos leven vanuit de ware genade van God (5:10-14).