**Preek over PETRUS**. Lezen: Johannes 21: 1-23.

15 mei 2022: JFC Doopdienst. Jaarthema: In de voetstappen van Petrus.

Geliefde vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Wanneer ik rondkijk in onze gemeente valt me altijd de enorme **diversiteit** van onze mensen op, qua achtergrond, leeftijd, geloofsbeleving en karakter. En dat is mooi. Er zijn vele kerken met leden zijn van eenzelfde leeftijd en overtuiging – allemaal jongeren of allemaal ouderen. Wij zijn gezegend met een mooie mix. Maar dat levert natuurlijk ook wel problemen op die je minder hebt in een meer homogene, gelijkgestemde club. Met de brede verscheidenheid die onze gemeente kenmerkt moet je verdraagzaam zijn als het anders gaat dan jij graag wilt.

Die verscheidenheid van mensen zie je ook als je kijkt naar de discipelen van Jezus.

De pessimistische, kritische Thomas stond er naast de bedachtzame, milde Johannes. De stille Judas was er naast de ex-tollenaar Levi of Matteüs en er was ook plek voor de impulsieve Petrus.

Vandaag zoomen we in op die laatste, Simon bar Jona, die de bijnaam Kefas of Petrus kreeg, wat betekent Rots. In de voetstappen van Petrus ontdekken we veel over Jezus en over onszelf.

Eerst iets over **zijn achtergrond**: Petrus wordt van de leerlingen van Jezus vaak als eerste genoemd, ook in onze lezing uit Joh 21, en was dan ook vaak de spreekbuis van alle discipelen. Petrus was een spontane kerel, impulsief en hartelijk, extravert, dominant onbesuisd. Zo iemand die eerst dingen doet en er daarna pas over nadenkt. Je ziet hem in onze lezing direct uit de boot springen om bij Jezus te komen, zoals hij dat ook al eens deed in een nacht toen Jezus liep op het water. Je hoort Petrus impulsief roepen dat hij Jezus nooit zal verlaten en bij de arrestatie van Jezus is hij het die een zwaard trekt en een soldaat pardoes een oor afslaat.

Simon Petrus was, net als zijn broer Andreas die hem bij Jezus bracht, visser van beroep aan het Meer van Galilea. Hij ontmoet Jezus eerst in Kapernaüm waar ook zijn familie woonde. Met Johannes en Jakobus vormt Petrus de kern van de discipelgroep. Zij zijn er met z’n drieën bij tijdens de verheerlijking op de berg en ook bij zijn doodsstrijd in Getsemané.

Tijdens een retraite in het afgelegen Ceasarea belijdt Petrus dat Jezus de Messias, de langverwachte Koning-Priester en de Zoon van God is. In antwoord daarop zegt Jezus: ‘Jij bent Petrus en op die steenrots zal ik mijn gemeente bouwen. Ik vertrouw jou de sleutels van het hemelrijk toe..’ Dat is de reden dat in de Rooms-Katholieke kerk Petrus wordt gezien als de opvolger van Jezus op aarde, de voorloper van alle pausen. Jezus’ woorden uit Matt 16 over Petrus als Rots en over de sleutels van het hemelrijk staat met koeienletters rondom op het plafond van de St. Pieterskathedraal in Rome geschreven. Wij geloven echter dat Jezus toen niet de persoon van Petrus bedoelde maar zijn geloofsbelijdenis dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Op die belijdenis van Jezus als Heer is de Kerk als Zijn Lichaam gefundeerd.

Petrus neemt ook na de hemelvaart van Jezus het voortouw. In het Bijbelboek Handelingen zie je dat hij het initiatief neemt om een vervanger voor Judas te kiezen en op de Pinksterdag is hij het die een lange preek houdt over de betekenis van wat er toen gebeurde. In de eerste hoofdstukken van Handelingen lijkt het haast alsof Petrus de plek van Jezus overnam.

Later ontvangt hij een wonderlijk visioen waardoor hij gaat inziet dat er ook voor heidense gelovigen, zoals de Romeinse Cornelius, plek is in de gemeente van Christus. Bij de eerste kerkvergadering in Jeruzalem speelt hij daarom een belangrijke rol. En nadat de broer van Jezus, Jakobus, is vermoord wordt Petrus wonderlijk door een engel uit de gevangenis bevrijd.

Petrus was dus zowel tijdens het leven van Jezus alsook in de vroege kerk dominant aanwezig.

**De verloochening door Petrus.** Alle vier evangeliën berichten uitvoerig over de verloochening van Jezus in het paleis van de hogepriester Kajafas. Petrus volgt na de arrestatie van Jezus de soldaten maar in de tuin wordt hij herkent als een Galilese volgeling van Jezus. Maar tot drie keer toe ontkent hij dat stellig: ‘Nee, hoor, ik ken die man niet’, zegt hij. Na de derde keer hoort hij een haan kraaien en herinnert zich dat Jezus zei: ‘Nog voordat de haan kraait, zul je mij driemaal verloochenen’. Op schilderijen met Bijbelse portretten herken je Petrus als er een haan of een sleutel bij hem afgebeeld staat. Lukas schrijft na de verloochening van Petrus: ‘Hij ging naar buiten en huilde bitter.’ Zijn zelfbewuste trots is gebroken. Hij voelt zich bang, onzeker, schuldig. Voor alle discipelen was het zwaar, die dagen toen Jezus werd gearresteerd, berecht, gekruisigd en begraven, maar vooral Petrus voelde zich een mislukkeling.

Je vraagt je af waarom alle vier de evangeliën dit zo uitgebreid vermelden. Was er onder de leerlingen van Jezus soms leedvermaak dat de zelfbewuste Petrus zo onderuit ging?

Of heeft de Geest van God hen hiertoe geleid omdat het voor ons allemaal zo herkenbaar is?

In de Bijbel worden de misstappen en zwaktes van God kinderen zelden verzwegen. De woede en drift van Mozes, het overspel van David, de verraad van Judas en de onenigheid in de vroegste kerken: je leest er uitvoerig over. Het maakt de Bijbel tot een menselijk boek waarmee we ons kunnen vereenzelvigen. Wij hebben allen de neiging om vooral met onze successen te koop te lopen. Op facebook tonen we mooie plaatjes van fijne momenten maar zelden iets over wat pijn doet en al helemaal niet dat waarvoor we ons schamen. Maar voelt jij, voet u zich nooit zoals Petrus zich voelde nadat hij Jezus in de steek liet. Trouwens, hij was niet de enige, ook van de andere discipelen was geen spoor te bekennen rond de lijdensweg die Jezus moest gaan.

Er komen in ons aller leven momenten die we liever zouden overdoen: dingen die we doen of juist nalaten; woorden die we zeiden en schreven; ongelukkige momenten; dingen waarvoor je je schaamt en die je doen denken: wat ben ik eigenlijk een mislukkeling, ik hoor er niet bij.

Dat gebeurt in de samenleving, op je werk, op schaal, bij de sport, in je buurt en ook in de kerk.

Hoeveel mensen zijn daardoor niet ergens verlamd, gebonden, machteloos, verstard? Irritaties, spanningen, kritiek en vooroordelen veroorzaken ook in de kerk verstarring en verbittering waardoor velen gefrustreerd afhaken? Of slechts passief randlid blijven op veilige afstand.

Voor verbinding en gemeenschap is vertrouwen nodig en een milde, genadige vriendelijkheid.

Dit verslag over Petrus is zo belangrijk dat het viermaal vermeld wordt omdat Jezus ons daarin de weg wijst: de weg van vergeving en acceptatie, van herstel en genezing.

En dat maakt ineens deze geschiedenis uiterst relevant en belangrijk voor ons allemaal!

**Het herstel van Petrus**: Wat gebeurde er toen de opgestane Jezus voor de derde keer zijn leerlingen ontmoette, ditmaal op hun thuisbasis bij het meer van Galilea? Zeven van hen gingen vissen, waarschijnlijk met de boot van Petrus en Andreas. Er moest tenslotte ook brood op de plank komen voor henzelf en hun families. De beste tijd om te vissen is ’s nachts weten de vissers, maar de hele nacht hebben ze niets gevangen. En dan in de vroege ochtend is daar plotseling iemand op de oever die hen aanraadt het net aan de andere kant van de boot uit te gooien. Wanneer ze het doen, zit het net direct zo vol van ze het niet kunnen binnenhalen, in vers 11 staat dat het wel 153 vissen waren. Dat was na een lange nacht vergeefs vissen een wonder.

Johannes beseft dan als eerste dat het Jezus is die hen aansprak: ‘Het is de Heer!’zegt hij tegen Petrus en die springt onmiddellijk in het water om zo snel mogelijk bij Jezus te komen.

De anderen komen met de zware boot en het volle net ook aan land en zien dan dat Jezus op een vuurtje met het ontbijt al voor hen klaar heeft staan – vis en brood. Hij bedient hen maar ze zitten er bedremmeld bij en durven niks te vragen, uit schaamte misschien omdat ze hem in de steek hebben gelaten, uit ontzag voor wat er net weer gebeurde.

Er spelen hier ook allerlei herinneringen mee. Ze hebben vaker met Jezus in een boot gezeten, hadden al eerder zo’n wonderbaarlijke visvangst meegemaakt en weten ze ook hoe hij hen voor het eerst riep met de woorden ‘Volg Mij’ en beloofde dat hij ze vissers van mensen zou maken. Petrus herinnert zich dat hij eerder in het water sprong om naar Jezus toe te lopen.

Maar nu zit hij er natuurlijk bij met een flinke dosis schuldgevoel over zijn laffe houding: wel tot drie keer toe heeft hij publiekelijk ontkend dat Hij bij Jezus hoorde toen die bedriegd werd.

Zou Jezus hem ooit weer vertrouwen, hij met z’n grote mond en z’n kleine hartje?

De beklemming die ze voelen wordt doorbroken door Jezus zelf nadat ze hebben gegeten.

Hij richt zich heel direct en speciaal tot Petrus, die in feite hen allemaal vertegenwoordigt.

Publiekelijk heeft Petrus Hem verloochend en publiekelijk is daarom ook deze confrontatie.

Jezus speekt hem aan met zijn eigennaam ‘Simon’ en niet met de erenaam ‘Petrus’.

‘Simon, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’

Dat is een vertrouwensvraag: **Heb je Mij lief?**

Dit is geen vraag om uitleg, om argumenten, het is een vraag van het hart.

‘Heb je Mij lief? Hou je van Mij?’ Jezus vraagt het tot wel driemaal toe.

Er wordt vaak gezegd dat in de herhaalde vraag van Jezus een opklimming zit, van een vraag naar vriendschap, weergeven met het Griekse *fileo*, naar opofferende liefde, *apapé*.

Maar Jezus begint zijn vragen juist met agape en stelt asl laatste de vraag met fileo.

En Petrus antwoordt iedere keer met *fileo*, ‘U weet toch al dat ik van U houdt.’

Wat Petrus verdrietig maakt is dat Jezus het tot driemaal vraagt, lezen we in vers 17.

Driemaal want zo vaak heeft Petrus immers ook ontkend dat hij Jezus kende.

Daarmee breekt Jezus het trotse zelfbewustzijn van Petrus als haantje de voorste.

Petrus ervaart de grenzen van zijn kunnen en beseft dat hij het moet hebben van Gods genade.

In vs 18 verzekert Jezus hem dat hij niet kan langer kan doen wat hij zelf wil, maar dat hij geleid zal worden naar wat hij zelf niet wil. Johannes legt in vers 19 uit dat Jezus daarmee al wees op de marteldood van Petrus, die tijdens de vervolging van Nero in Rome is gekruisigd.

De traditie zegt hij daarbij ondersteboven hing nadat hij aangaf dat het een eer was te sterven op dezelfde manier als Jezus. Maar dat laatste wordt niet bevestigd in de Bijbel.

Wat hier wel opvalt is dat Jezus steeds na de antwoorden van Petrus hem **nieuwe taken** geeft: ‘Weid mijn lammeren’; ‘Hoed mijn schapen’; ‘Weid mijn schapen’.

Daar zit een opklimmende, pastorale verantwoordelijkheid in die Petrus ontvangt.

Dat is weer iets dat ook voor ons allemaal van belang is.

De conclusie is dit: Dat Jezus je ook nadat je gefaald hebt, toch nog kan en wil gebruiken.

Wie zijn eigen beperkingen beseft, wordt niet minder maar juist meer geschikt!

En naarmate je meer houdt van Jezus, krijg je vaak meer verantwoording in zijn kudde.

Niet vanuit je eigen kracht maar door Christus en door Zijn Geest die je bezielt.

Verbrokenheid, besef van je eigen zwakte, maakt ons opener voor Gods kracht.

Maar trots zelfbewustzijn en hoogmoed maakt je nu juist ongeschikt in Zijn dienst.

Zo wordt Petrus hier gevormd, zoals dat ook gebeurde met Mozes, met David, met Paulus.

Die weg van zelfvertrouwen naar verbrokenheid naar dienstbaarheid geldt voor elke Christen.

Alleen Jezus is onze goede Herder, die zijn eigen leven volledig opgaf voor zijn schapen.

Hij is de hoogste herder, schrijft Petrus later, in I Petrus 5, en wij zijn altijd zijn onderherders, geroepen om Gods kudde te dienen met belangeloze toewijding.

Voor elke volgeling van Jezus, die net als Petrus belijdt van Jezus te houden, geldt een roeping om die liefde gestalte te geven. Dus of je nu hier op het podium staat of oppast in de crèche of koffie schenkt of altijd stilletjes achter in de kerk zit: voor ons allemaal geldt dat Jezus zijn eigen missie, zijn werk met ons wil delen, dat Hij ons daarbij graag wil inschakelen.

Er is niemand in de gemeente die geen talenten of gaven heeft die kunnen worden gebruikt. Je liefde voor Jezus blijkt eruit dat je dat doet, al bid je maar eenvoudig thuis en leef je zo mee.

‘Zoals de Vader Mij zond, zo zend ik jullie’, zei Jezus gelijk na zijn opstanding tegen zijn verblufte leerlingen volgens Joh. 20:21. En dat geldt vandaag nog voor iedere gelovige.

We zijn allemaal geroepen om Zijn getuige te zijn, op ons eigen unieke plekje en met de gaven die Hij ons gaf. Laat je dus niet ontmoedigen door mislukkingen of frustraties uit het verleden.

De vraag van Jezus aan Petrus is dus gelijk een vraag aan ons allemaal. Vul je eigen naam maar in: ‘Jan, Truus, Esther, Arie…: Houd je van Mij? Heb je Mij lief?’, vraagt Jezus vandaag.

Als we aarzelend antwoorden: ‘Heer, U kent mijn hart, u weet alles, U weet toch dat ik van U houd’, dan antwoordt Jezus: ‘Toon dan ook mijn liefde en pas goed op mijn schapen, de kleine en de grote, bescherm ze en voed ze.’ Want als je dat doet, zul je zelf ook groeien naar Mij toe!

Wanneer je houdt van Jezus, dan wordt Zijn missie, jouw missie. Dan wil je hem ook dienen in de Kerk die Zijn Lichaam is en waar je zelf een levend deel van bent.

In de geschiedenis zitten veel **waardevolle lessen** voor ons. Ik noem er tenslotte een aantal en je kunt dan zelf kiezen welke ervan voor jou zelf van toepassing zijn:

1. Onder de regering van Jezus, in Zijn kerk mag je struikelen en vallen, zoals Petrus deed en Thomas en al de discipelen. Genade, vergeving en nieuwe kansen zijn kernkwaliteiten van een gemeente die dicht bij Jezus blijft.
2. Jezus wil niet dat wij verstard blijven door mislukkingen of ongeloof in onze eigen mogelijkheden. Hij ziet in ieder mens ongedacht potentieel en wil dat wakker maken.
3. Dus pas op voor trotste zelfoverschatting en hoogmoed, als of het zonder jou niks is. Maar pas ook op voor zelfveroordeling en depressie alsof jij niks te bieden hebt.
4. Jezus kijkt niet alleen naar de buitenkant, naar woorden, daden of prestaties.

Hij let vooral op jouw en mijn hart en vraagt: ‘Heb je Mij lief? Houd je echt van Mij?’

Steeds weer daagt Hij je uit, voor het eerst of opnieuw met de kortste preek: ‘Volg Mij!’

1. Jezus kiest als zijn volgelingen heel verschillende mensen. Die verscheidenheid, diversiteit is geen bedreiging maar een verrijking. We vullen elkaar aan. Dus pas op dat je naast je eigen mening en werkwijze ruimte laat voor wie het heel anders zien/doen.
2. Jezus gaat met ieder mens een eigen weg. Petrus, Johannes, Thomas, Paulus, Timoteüs: Jezus kon hen allemaal gebruiken. Dus ga jezelf niet vergelijken met anderen maar wees jezelf. Dien de Heer met de unieke gaven en persoonlijkheid die hij je geeft.
3. Wij worden door de Heer gered om te redden.

Hij verlangt ernaar ons allemaal in te schakelen bij zijn missie.

Iedere Christen is een getuige en een zendeling op zijn of haar unieke plekje.

1. ‘Volg Mij’ – de kortste preek van Jezus – blijft levenslang voor ons allen de uitdaging.

Volg Hem als Heer op wegen van genade, liefde en trouw, wegen van nieuwe toewijding

Die opdracht klinkt vandaag voor ieder die Jezus liefheeft. Amen.

**Groeigroepmateriaal Jaarthema 2021-2022 - ‘In de voetstappen van PETRUS’.**

**Dit is gemaakt naar aanleiding van de verkondiging op 15 mei 2022 in het JFC.**

*Met dit jaarthema verdiepen we ons in verschillende bijbelse personen. Dit keer gaat het over Simon Petrus, een leider van de discipelen en van de vroege kerk.*

Gespreks- en bezinningsvragen bij de preek op 15 mei over Johannes 21: 1-23.

1. Met wie van de discipelen van Jezus voel jij je het meest verwant en waarom? Bij welk type van de leden van onze gemeente voel jij je het meest thuis? Wie spreek je aan tijdens of na de dienst en waarover praat je?
2. Wij bevinden ons allemaal ergens op de lijn tussen zelfoverschatting en zelfonderschatting. Naar welke pool neig je het meeste? Wat zijn de gevolgen van die beide uitersten? Hoe vinden we het goede evenwicht?
3. In Matteüs 16: 13-25 zien we twee verschillende kanten van Petrus. Hij was een man van uitersten die impulsief reageerde. Hoe komt dat hier tot uiting? Gebeurde dat vaker met Petrus?
4. In Johannes 21 horen we over de derde ontmoeting van de opgestane Jezus met zijn discipelen, ditmaal in Galilea. Lees vers 1-14. Hoe zal Petrus zich gevoeld hebben? Voel jij je ook wel es zo tegenover de Heer?
5. Lees Johannes 21: 15-19 over het herstel van Petrus? Waarom vraagt Jezus tot driemaal toe hetzelfde? Waarom wordt Petrus daar verdrietig van? Wat was de bedoeling van Jezus? Zie Psalm 51: 9-14.
6. ‘Heb je Mij lief? Houd je van Mij?’ vraagt Jezus. Is ons antwoord daarop hetzelfde als belijdenis afleggen van je geloof? We zijn als Gereformeerden vaak erg bezig geweest met de juist leer, met kennis en met ons hoofd. Gaat het Jezus meer om ons hart? Hoe kunnen we daar meer van beleven in onze ontmoetingen?
7. Wat zijn de opdrachten die Petrus tot drie keer toe van Jezus ontvangt na zijn antwoorden? Wat betekenen deze opdrachten? Wat zeggen ze over wat Jezus van ons allen als zijn volgelingen verlangt?
8. Wat maakt het vandaag voor ons lastig om taken op ons te nemen die inzet, tijd en energie kosten? Wat maakt ons vaak terughoudend daarin? Hoe motiveren we elkaar wel of juist niet? Vind je dat je zelf de Heer voldoende dient met de talenten die Hij je gaf binnen Zijn gemeente?
9. Lees uit Lukas 5: 1-11 over de eerste roeping van de discipelen bij het Meer van Galilea. In Johannes 21 zit een soort van herhaling in vers 19? Hebben ook wij het nodig steeds weer door Jezus geroepen te worden? Hoe houden we onze toewijding aan Hem fris en levend?
10. Petrus schreef later in zijn leven over de navolging van Jezus in I Petrus 2: 21-23? Was hij, net als Mozes, door het werk van Gods Geest geduldiger geworden en doelde Jezus daarop in Johannes 21: 18-19?

Komt dat ook tot uiting in de adviezen van Petrus in I Petrus 5: 1-11? Wat vind je daarin het mooiste?

Besluit je bezinning of gesprek met anderen met een gezamenlijk gebed om de vorming van Gods Geest in je persoonlijk leven. Bid dat die vorming tot zegen mag zijn voor heel onze gemeente en het Koninkrijk van God.