*1. Úvodní charakteristika*

Druhý list Petrův si dělá nárok být závětí apoštola Šimona Petra (1,1.13-15). Odvolání na událost proměnění na hoře (1,16-18), zmínka o prvním dopise 1 Petr (srov. 3,1) a vykreslený obraz apoštola Pavla (3,15n) mají ještě zesílit tento dojem. Nicméně nejen jazykové  
a obsahové odlišnosti mezi 1 Petr a 2 Petr, avšak rovněž odkaz na zemřelé otce v 2 Petr 3,4, ke kterým náleží též apoštol Petr, dávají najevo, že apoštol Petr nemohl být autorem tohoto listu. Druhý list Petrův byl sepsán někým, kdo v Petrově autoritě adresoval tento list křesťanům.

*2. Okolnosti vzniku*

Na základě literární závislosti 2 Petr na Listu apoštola Judy (srov. 2 Petr 2,1-22 s Jud 5-16) je možné se domnívat, že 2 Petr vznikl krátce po Jud kolem roku 110-120. Jedná se patrně  
o nejmladší knihu Nového zákona. Autor mohl být helénisticky vzdělaný židokřesťan.   
O místě vzniku (možná Malá Asie) nelze nic s jistotou říci.

*3. Struktura a obsah*

1. Preskript (1,1-2)
2. Život v přijaté tradici (1,3-21)
   1. Boží milost a ctnostný život (1,3-11)
   2. Apoštolské svědectví – Petrova závěť (1,12-15)
   3. Proměnění Páně a jeho paruzie (1,16-18)
   4. Výroky proroků (1,19)
   5. Správný výklad inspirovaného Písma (1,20-21)
3. Varování před mylnými učiteli (2,1-22)
   1. Zvrhlost učitelů bludů (2,1-3)
   2. Boží tresty v minulosti (2,4-10)
   3. Zkaženost falešných učitelů a jejich zkáza (2,11-22)
4. Vytrvalost v očekávání druhého Kristova příchodu (3,1-16)
   1. Svědectví apoštolů (3,1-2)
   2. Posměvači, kteří popírají druhý Kristův příchod (3,3-10)
   3. Eschatologie a výzva ke svatosti (3,11-14)
   4. Správná interpretace Pavlových listů (3,15-16)
5. Závěrečné povzbuzení a doxologie (3,17-18)

*4. Teologický význam*

Druhý list Petrům je důležitý svědek pro význam apoštolské tradice v poapoštolské církvi. Církev je vyzvána, aby se pevně držela toho, co ji svěřili apoštolové jako rozhodující svědkové události s Kristem a jako zplnomocnění nositelé poselství spásy. 2 Petr kromě toho je důležitým svědkem pro dějiny novozákonního kánonu a pro ranou křesťanskou úvahu   
o Písmu svatém a jeho správném výkladu. 2 Petr rozděluje Písmo na „slova svatých proroků“ a „slova apoštolů“ (3,2). Blíže pak zahrnuje jak Petra a Dvanáct, tak rovněž Pavla mezi základní apoštolské svědky události s Kristem (viz 3,2-4,16). Předpokládá evangelní tradici (srov. proměnění v 2 Petr 1,16-18; Mt 17,5), která je zaručena svědectvím apoštolů. Mimoto zná již sbírku Pavlových listů, které staví na stejnou úroveň se spisy SZ (3,15-16).