# De krachtgaven

*Handout 3 bij de prekenserie over de Geestesgaven/charismata*

**Zondag 25 juni, 19.00 uur – Hervormde kerk Noordhorn**

Ps. 103:1,2 De krachtgaven

Ps. 147:3,6 1. geloof

Ps. 68:13 WK 2. genadegaven van genezingen

Gz. 198:2 WK 3. werkingen van krachten

Gz. 244:3,4

Ps. 133:1,2,3

Schriftlezingen:

1 Korinthe 12:8-10; Markus 9:17-27; Handelingen 13:4-12

**Prekenserie over de Geestesgaven**

1. De Geestesgaven: belang, beoordeling, bron, bedoeling
2. De inzichtsgaven
3. De krachtgaven
4. De stemgaven

**De meest gebruikte indeling van de charismata uit 1 Korinthe 12**

1. Inzichtsgaven
	1. woord van wijsheid (vs. 8a)
	2. woord van kennis (vs. 8b)
	3. onderscheiding van geesten (vs. 10c)
2. Krachtgaven
	1. geloof (vs. 9a)
	2. genadegaven van genezingen (vs. 9b)
	3. werkingen van krachten (vs. 10a)
3. Stemgaven
	1. profetie (vs. 10b)
	2. allerlei talen/tongentaal (vs. 10d)
	3. uitlegging van talen (vs. 10e)

**Samenvatting van de preek: De krachtgaven**

Elk van de drie gaven van vanavond heeft te maken met *een krachtig werk*. Van Jezus staat in de evangeliën dat Hij ‘krachten deed’, dat zijn wonderen of tekenen. Door welke kracht deed Hij die krachten? Onze eerste reactie is: door Zijn Goddelijke natuur, en dat is waar. Maar dat betekent dat het voor ons niet weggelegd is, wij hebben immers alleen een menselijke natuur.

 Als we echter daarnaast bedenken dat Jezus deze krachten deed *door de Heilige Geest*, wordt het anders. Want de Geest Die op Hem was, Die stort Hij ook uit op Zijn gemeente! En dus zijn de krachten die Jezus deed, ook beschikbaar voor degenen die Hem volgen. Natuurlijk blijft staan: wij zijn Jezus niet. Maar we mogen wel meer beseffen dat het de Geest van Christus is die in elk van Gods kinderen woont.

1. Geloof

Hier wordt niet het zaligmakend geloof bedoelt: de band met Jezus Christus tot verlossing. Dat geloof hebben immers álle gelovigen ontvangen, terwijl hier staat dat God de één die gave geeft, de ander deze (geloof). Het gaat hier om een ander geloof: een vast geloof in en vertrouwen op God. Kinderen en verstandelijk beperkte mensen zijn ons hierin tot een voorbeeld.

 Maar we moeten specifieker kijken. Paulus bedoelt hier waarschijnlijk een specifiek geloof op een specifiek moment voor een specifieke zaak. Een overtuiging over een bepaalde zaak, denk aan Elia op de Karmel, die van de HEERE de overtuiging gekregen heeft dat God zijn altaar aan zou steken. Zelfs Elia kon zoiets nooit op eigen initiatief doen en God dwingen om zijn gebed te verhoren! Denk aan Jezus die dankt dat God Hem verhoord heeft, nog vóór de verhoring van het gebed duidelijk is (Joh. 11:41b). Zo zijn er vandaag voorbeelden te geven van mensen die een specifiek geloof kregen van God. Dat sluit het gebed niet uit maar in: blijf Hem erom vragen, houd Hem Zijn eigen belofte voor! *Nooit kan ’t geloof teveel verwachten…*

2. Genadegaven van genezingen

God geneest, dat zal niemand betwijfelen. Er zijn genoeg verhalen van. Maar waarom geneest God niet altijd? En waarom eigenlijk (bijna) nooit bij ons, in de gevestigde kerk? Er zijn meerdere antwoorden te geven.

 Ten eerste: God is vrij en soeverein, Hij beslist of Hij geneest of niet. Het is een dwaalleer om te beweren dat God altijd geneest, zoals onlangs nog in een nieuw uitgebracht boek (van Frontrunners, *God geneest altijd*). God vervult niet al onze wensen, wel al Zijn beloften. En nergens staat een belofte in de Bijbel dat iedereen die erom vraagt zal genezen. Zelfs de apostel Paulus werd niet verlost van zijn doorn in het vlees, maar moest genoeg leren hebben aan Gods genade (2 Kor. 12)!

 Ten tweede: zou het ook aan ons geloof kunnen liggen? In de evangeliën is er steeds een verband tussen geloof en genezing. Jezus ziet het geloof van degene die tot Hem komt. Het verschil is dat *wij* niet in iemands hart kunnen kijken, en dus nooit moeten zeggen: jij geneest niet omdat jij niet genoeg gelooft. Zo beschadigen we mensen. Maar dat er helemaal geen verband is, is ook onbijbels, zie de woorden van de vader van de maanzieke jongen in Mark. 9:22 en Jezus’ antwoord in vs. 23.

3. Werkingen van krachten

In het Nieuwe Testament komen naast genezingen nog andere tekenen voor: opwekking van doden, uitdrijving van demonen, maar ook straffen voor ongelovigen (zie Matt. 10:8; Hand. 5:1-11; Hand. 13:4-12).

 Hoe zit dat bij ons? God is toch niet veranderd? Of zijn we beïnvloed door het moderne, wetenschappelijke wereldbeeld, waar alle wonderen – en God Zelf! – worden weggeredeneerd? Oftewel: is er wel gelóóf onder ons? Dat wij deze dingen niet meer ervaren, mag geen reden zijn om het te ontkennen!

 Iemand zegt: maar het moet blijven gaan om het Woord, en niet om de bijzondere gaven. Dat is waar. Ten diepste gaat het om het kennen van de Heere Jezus Christus. Een wondergeloof, onder de indruk van Jezus’ krachten, maar zonder de liefde tot Hem, is niet zaligmakend. Jezus wijst dat af. Aan de andere kant: steeds opnieuw zien we dat wonderen, genezingen en krachten wél een middel kunnen zijn om mensen van de waarheid van het Evangelie te overtuigen. Dat zien we in de evangeliën, in de eerste christengemeente in Handelingen, en tot op de dag van vandaag wereldwijd.

 We moeten dus bidden om meer geloof en meer omgang met God. Want zoals iemand schreef: het begint met Gods aangezicht te kennen, en pas daarna Zijn arm. Zo was het voor Mozes (Deut. 34:10-12) en Jezus’ discipelen (Mark. 3:14-15). Zo is het ook voor ons.

**Om over door te denken/praten**

1. Reageer eens op de stelling: omdat de Geest Die op Christus was, nu op alle christenen rust, kunnen zij net zulke krachten doen als Hij gedaan heeft.
2. Waarom komen genezingen en werkingen van krachten onder ons zo weinig voor? Kunnen wij hier iets aan doen?
3. Zijn wij teveel beïnvloed door het moderne, wetenschappelijke denken waarin wonderen worden weggeredeneerd en alles moet worden verklaard? Kunnen we ons hieraan ontworstelen?
4. De kerk in NL krimpt en trekt weinig mensen van buiten aan. Komt dit doordat er geen krachten gebeuren en we Gods macht niet zien?

**Om met de kinderen over door te praten**

1. Weet jij voorbeelden uit de Bijbel van mensen die genezen werden?
2. In de preek werd gezegd dat kinderen soms een voorbeeld zijn in geloof en vertrouwen. Weet jij wat daarmee werd bedoeld?

**Boekentips**

De hervormde predikant dr. M.J. Paul is n.a.v. een genezingswonder in de gemeente die hij diende gaan studeren op het thema gebedsgenezing. Zie het zeer lezenswaardige boekje: M.J. Paul, *Vergeving en genezing*. Ook schreef hij een boekje waar het o.a. gaat over uitdrijving van demonen: M.J. Paul, *Occulte machten en bevrijding*.

*Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de preek? Schroom niet: predikantnoordhorn@gmail.com.*