**Preek over Mark 8: 27-38 en I Petrus 2: 19-25. - JFC, Palmzondag 2017**

Jaarthema 'Verbinding'. Deelthema: Met Jezus sterven en opstaan.

Petrus was een geboren leider, de gangmaker onder de discipelen.

Vaak, als Jezus iets vraagt, reageert hij impulsief als haantje de voorste.

In wat we gelezen hebben in Mark 8 zie je dat ook.

Jezus vraagt Zijn discipelen: En wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordt voordat de anderen iets kunnen zeggen: ‘U bent de Messias'. 'U bent de Christus Gods Gezalfde, de zoon van de levende God', lezen we in Matteüs.

En als Jezus dan uitlegt dat dit betekent dat Hij verworpen zal worden en zal moeten lijden, dan springt Petrus weer als eerste op en gaat Jezus corrigeren.

Maar dan zegt Jezus streng tot hem: ‘Ga weg, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil maar allen aan wat de mensen willen.'

Met zijn extroverte, impulsieve karakter ging Petrus vaak te ver.

Ook als er actie ondernomen moest worden, stond Petrus vaak vooraan.

Je ziet het bv. als Jezus zijn discipelen over het water tegemoet komt en uitgerekend Petrus het waagt Hem over het water tegemoet te gaan.

Ook bij de arrestatie van Jezus is hij het die z’n zwaard trekt en Jezus verdedigt, terwijl de anderen als verlamd staan toe te kijken of wegvluchten.

Ook tijdens de rechtszaak van Jezus, volgt Petrus tot het huis van de hogepriester

Petrus beschouwde zichzelf ook als de eerste en beste van de discipelen.

“Al zouden allen u verlaten, ik nooit” zei hij toen Jezus sprak over Zijn einde. Petrus werd in de kerkgeschiedenis vaak gezien als de leider van de vroege Kerk. In de Rooms-Katholieke kerk wordt de paus nog gezien als de plaatsvervanger van Jezus op aarde, de opvolger van de apostel Petrus.

“Op deze rots, op Petros, zal Ik mijn gemeente bouwen”,zei Jezus.

De katholieke paus ontleent z’n gezag aan die zg. sleutelmacht van Petrus.

Daarom wordt aan de paus een bijna goddelijk, heilig gezag toegekend.

De kerk van de reformatie heeft daar eeuwen geleden mee gebroken.

Men ging toen de bijbel weer preciezer lezen en zag dat het ging om Christus en Zijn volbrachte werk.

Als Jezus zegt: 'Op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen', in Matteüs 16, dan bedoelt Hij daarmee niet de apostel Petrus of diens opvolger.

Wat Jezus bedoelde was de belijdenis van Petrus.

Die belijdenis luidde: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”

Dat is het fundament van de Kerk: Jezus Christus en wat Hij deed aan het kruis.

Daar staan we de komende Stille Week uitvoerig bij stil.

Petrus werd nooit de grote leider die hij zelf vaak meende te zijn

Overzie je de vroegste kerkgeschiedenis dan is het niet Petrus die zich ontpopte als de belangrijkste leider maar eerder Matteüs of Johannes, die het eerste en het laatste evangelie schreven, of Jakobus, de broer van Jezus, en later Paulus. Petrus ontwikkelde zich anders dan gedacht: hij werd bescheidener,zachtmoedig

Dat zie je vaker in de bijbel en in de kerk als het gaat om hen die God gebruikt.

Het waren vaak niet de zelfbewuste, sterke en dominante figuren, mensen die wij waarschijnlijk het eerste zouden aanwijzen als de natuurlijke leiders.

Vaker kiest de Here de onaanzienlijke, de geringen, de zwakkeren: mensen die hebben geleerd om het niet van zichzelf en hun eigen kracht te verwachten.

We weten hoe het verder ging met Petrus na de opstanding van Jezus.

Het haantje de voorste werd zelf door een kraaiende haan ontmaskerd.

Toen het erop aankwam verloochende hij zijn Heer drie keer achter elkaar. Later wordt hij door Jezus zelf hersteld om van die schande af te komen.

“Heb je me werkelijk lief? Hou je van Mij?” vroeg Jezus tot drie maal toe.

“Gaat het je echt om Mij of ben je vooral uit op eigen eer, op je eigen gelijk?”

De zelfbewuste en eigengereide Petrus ging toen door de knieën en leerde dat het volgen van Jezus betekent jezelf buigen en knielen voor Hem.

Jezus zegt dan in Joh. 21: 'Waarachtig, ik verzeker je: toen je jonger was, deed je zelf je gordel om en je ging, waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen en je brengen waar je niet naar toe wilt.'

Johannes voegt daar aan toe dat Jezus sprak over de manier waarop Petrus zou sterven. Volgens de traditie is Petrus, net als Jezus gekruisigd.

Hij leerde gaandeweg om te gaan in de voetstappen van zijn Heer.

Jezus had het al gezegd: 'Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen - zichzelf wegcijferen - zijn kruis op zich nemen en achter Mij aan komen.'

Petrus leerde, net als wij, die les slechts met vallen en opstaan.

Later aan het einde van zijn leven, toen hij de Petrus-brieven schreef, was hij er zo door gevormd dat hij het zelf ook weer doorgaf aan anderen.

Petrus, de eigengereide, driftige visser was een zachtmoedig man geworden.

Hij moedigt ons in zijn brief aan om de minste te durven zijn, om af te zien van onze eigen rechten en van het eigen gelijk, om knechten te zijn van Jezus.

'Lijden om je goede daden - Dat is jullie roeping', schrijft hij,' want ook Christus heeft zo voor jullie geleden, en ons daarmee een voorbeeld gegeven. Treedt dus in de voetstappen van Hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam; die als hij gescholden werd niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan God, die rechtvaardig oordeelt'

Wij gedenken deze week de kruisdood van onze Heer en Heiland.

Hij is het Hoofd van de kerk en Hij is ons voorgegaan op de weg van het kruis.

Dat is het hart van ons geloof. Daarin is het Christelijk geloof uniek.

Het kruis wijst ons op de centrale boodschap van het evangelie.

Maar het is niet genoeg dat we dankbaar zingen over het volbrachte werk van Jezus als we het niet laten doorwerken in ons eigen leven.

O, natuurlijk, duizend, duizend maal, willen we danken en zingen over wat Christus voor ons deed. Maar de Heer verdient en verlangt meer dan dat!

Wie Hem waarachtig wil volgen, moet ook zelf in Zijn voetstappen treden.

Wie echt groot wil zijn in Zijn rijk, die zal zelf getekend moeten zijn door het kruis. Dat betekent “minder van jezelf ”en “elke dag je kruis op je nemen”.

Het betekent concreet doen wat Jezus wil. Hem gehoorzamen en volgen.

Dat is een boodschap die in heel het NT klinkt.

Ik noem slechts een paar andere bijbelgedeelten want er zijn er veel meer.

Denk aan 2 Kor. 5 waar het gaat over de verzoening die Jezus bewerkte.

Daar staat in vs 15: “ *En voor allen is Christus gestorven; opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen is gestorven en opgestaan….”* Het sterven van Jezus wordt er doorgetrokken naar ons leven.

Dat is de rode lijn van de verkondiging in heel het NT:

Met Christus zijn wij die geloven gekruisigd, gestorven en mede opgewekt. Romeinen 6 spreekt daar ook over. Dat betekent niet slechts dat de verlossing die Jezus verdiende, voor ons geldt.

Ja, dat natuurlijk ook, maar het gaat verder. Het betekent ook dat de zichzelf gevende en wegcijferende levensstijl van Jezus in ons leven kan doorgaan. Dat we instrumenten zijn in Zijn hand.

Als we de dood en de opstanding van Jezus weer overdenken dan gaat het dus niet alleen over wat er met Jezus gebeurde toen, maar ook over onszelf nu.

Kruis en opstanding hebben pas echt betekenis als ze doorwerken in je leven.

U moet als voorbereiding op Goede vrijdag eens overdenken wat er staat in Kolossenzen 3:1 -17.

Daar wordt in detail uitgewerkt hoe die nieuwe levensstijl eruit moet zien.

De basis ervan altijd het werk van Jezus 2000 jaar geleden. Hij maakt het mogelijk. Daarom staat er in de eerste verzen van Kol 3,

“U bent gestorven mét Christus en u bent mét Hem opgestaan.”

Door God de Vader wordt je als gelovige samengevoegd met wat Jezus deed.

Dat betekent dan ook:

“Streef naar wat boven is; bedenk wat boven is, waar Christus zit als Koning..”

Kol. 3 toont hoe dit niet inhoudt dat je op een overgeestelijke manier de hele dag in de hallelujah-wolken zit, maar dat het te maken heeft met je gewone, alle daagse leven, met je denken, spreken, handelen, met relaties en karaktertrekken.

Beste mensen, het gaat hier over waarachtig Christen-zijn.

Jezus wil in heel uw, jouw en mijn leven de Koning en Heer zijn.

Dat betekent aan de ene kant ruimte maken voor Hem: dingen wegdoen, eigenzinnige trekken en verkeerde gewoontes afleren, slechte relaties verbreken

Anderzijds betekent het een nieuwe levensstijl ontplooien: je wordt een ander mens met trekken van Jezus zelf, er komen andere relaties en betere gewoontes.

Die ontplooiing is een levenslang groeiproces, een worsteling en wedloop.

Het is een geestelijke strijd, die we slechts met vallen en opstaan gaan.

De diepste dank die we kunnen brengen voor wat Christus voor ons heeft gedaan is niet ons lied, ons gebed of onze gesproken belijdenis van het geloof.

Wat de Heer zoekt is dat we heel ons leven als dankoffer wijden aan Hem.

De Heer verlangt dat Jezus gestalte krijgt in ons, dat Zijn karakter herkenbaar wordt in een levensstijl vol liefde en trouw zachtmoedigheid en vriendelijkheid.

De milde, dienende, vergevende houding van Jezus, Zijn bewogenheid met zwakken en zondaren, zijn vermogen te geven en te vergeven: dat is de geest van Jezus. Wat hebben we dat hard nodig: persoonlijk en gezamenlijk.

Hoe is dat nu bij u, bij jou en mij? Tekent het kruis van Christus je levensstijl? Verlang je dat?

Klinkt dit als een onbereikbaar ideaal, een utopie, een vrome fantasie?

Of is het iets waar je je vol verwachting naar uitstrekt en om bidt in deze week?

Petrus leerde om af te zien van z’n eigendunk en trots.

Hij leerde te treden in de voetstappen van Jezus.

Dat is voor ons allen de weg, waartoe Christus ons uitdaagt in deze Stille week.

Amen.

**Gespreksvragen** naar aanleiding van de preek op 9 april over Markus 8: 27-38.

(*Niet alle vragen hoeven te worden besproken. Kies die vragen die voor jullie groep het meest relevant zijn. Probeer het ook toe te passen op je eigen leven en bid daarna ook voor elkaar.)*

1. Lees samen hardop Markus 8: 27-38. Overdenk het daarna in stilte een paar minuten en kies wat je het meeste aanspreekt in dit gedeelte. Is er ook iets dat je niet begrijpt?

2. Wat vind je van de felle houding van Petrus in vers 32?

Waarom zou Jezus hem fel streng terechtwijzen?

3. Hoe reageerde Jezus toen Petrus hem met geweld wilde verdedigen in Matt. 26: 51-54?

Kun je deze woorden van Jezus doortrekken naar onze tijd?

4. Hoe reageer je zelf wanneer je hoort over gelovigen die onschuldig lijden, bv. de christenen die op Palmzondag in Egypte werden gedood door aanslagen? Wat hebben deze mensen het meest nodig?

5. Veel later in zijn leven schreef Petrus de brieven die we vinden aan het einde van het NT.

Lees samen I Petrus 2: 18-23. Wat valt je op in dit advies dat Petrus aan vervolgde gelovigen gaf?

6. De preek over dit onderwerp werd gehouden op Palmpasen, de zondag voor de Stille Week. Hoofdzaak eruit is dat wij samen met Christus zijn gekruisigd, begraven en opgewekt?

Lees daarover Romeinen 6: 6-13. Wat betekent het dat je al bent gekruisigd met Jezus?

7. Ook in Kolossenzen 3: 1-17 gaat het over sterven en opstaan met Christus.

In Kol. 3: 9-10 wordt dat vergeleken met het uittrekken en aandoen van kleren.

Wat is het wat we moeten afleren als we waarachtig met Jezus willen leven?

En wat moeten we volgens Kol 3: 12-14 juist aanleren?

Welke van deze dingen wil je zelf de komende maand nog meer in praktijk gaan brengen?

8. Waarom vieren wij eigenlijk elk jaar opnieuw de dood en opstanding van onze Heer?

Hoe heeft dat te maken met ons jaarthema "Verbinding"?