# De stemgaven

*Handout 4 bij de prekenserie over de Geestesgaven/charismata*

**Zondag 2 juli, 19.00 uur – Hervormde kerk Noordhorn**

Ps. 116:1,11 De stemgaven

Ps. 9:1,2 1. Allerlei talen

Ps. 9:10 2. Profetie

Ps. 45:1

Gz. 242:1,2,3 (WK)

Gz. 240:1,2,4 (WK)

Schriftlezingen: 1 Korinthe 12:8-10; 1 Korinthe 14

**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 stemgaven**

God onze Schepper gaf ons een stem, dat is een zegen. Je stem en tong kun je op twee manieren gebruiken: tot eer van God en tot zegen van je naaste, óf tot oneer van God en schade van je naaste (zie Jak. 3:1-12). Paulus noemt in 1 Kor. 12:10 specifieke Geestesgaven die te maken hebben met je tong. In 1 Kor. 14 gaat hij hier op door, en behandelt de gaven van tongentaal (en de uitleg daarbij) en profetie.

1. Allerlei talen

Het woord *glossa* betekent in het Grieks zowel ‘tong’ als ‘taal’. In veel andere talen is dit ook één woord met een dubbele betekenis: Engels (*tongue*), Frans (*langue*) en Italiaans (*lingua*). Het woord tongentaal is een beetje verwarrend en zegt niets meer dan: ‘talentaal’. Omdat het begrip echter is ingeburgerd gebruik ik het hier toch.

Er zijn verschillende meningen over wat tongentaal inhoudt. Is het een bestaande taal, die de spreker niet kent maar (sommige van) de hoorders wel? Zo was het met Pinksteren (Hand. 2:1-11). Anderen menen dat Paulus het over iets anders heeft dan het Pinksterwonder. Tongentaal is volgens hen een onbegrijpelijke, niet-menselijke maar hemelse taal. Het gaat dan om klanken die alleen God begrijpt. Ik doe geen uitspraak over wat waar is, Paulus schrijft in 1 Kor. 13:1 over beide: ‘Al zou ik de talen van de *mensen* en van de *engelen* spreken…’

In Korinthe vond men de tongentaal de mooiste en belangrijkste gave. Die gedachte komt in sommige extreem-charismatische kringen nog steeds voor. Pas als je in tongen spreekt ben je een christen! Paulus rekent ermee af door aan te geven dat de profetie veel belangrijker is. Profetie kun je begrijpen, tongentaal is alleen voor jezelf tot zegen, niet voor anderen. ‘Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.’ (vs. 2) Het is tot zegen voor de geest niet voor het verstand (vs. 14). Denk aan het voorbeeld van een baby dat brabbelt: het is tevreden en het ‘maakt de moeder groot’, maar beseft tegelijk niet wat het doet.

Tongentaal is alleen opbouwend als het wordt uitgelegd. Dat kan dus gebeuren, dat de één de gave van ‘allerlei talen’ krijgt, en de ander de gave van ‘uitleg van talen’ (1 Kor. 12:10). Het kan ook zijn dat je het zélf uitlegt (1 Kor. 14:13). Boven alles moet het *begrijpelijk* zijn voor de hoorders. Het gaat om het begrip van de gemeente, niet om de geestelijke ervaring van de enkeling. Dat is een leerpunt voor sommige charismatische gemeenten en leiders.

2. Profetie

‘Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.’ (1 Kor. 14:4) Dáár gaat het volgens de apostel om, dat de gemeente wordt opgebouwd (vgl. 1 Kor. 12:7). Deze profetie is anders dan die in het Oude Testament. Deze profeten (Jesaja, Jeremia) zeiden: ‘Zo zegt de HEERE’. De nieuwtestamentische profetie echter is minder direct geïnspireerd, en ze moet dus beoordeeld worden (1 Kor. 14:29) naar het Woord van God.

Paulus zou kunnen doelen op specifieke profetie, zoals we die in Handelingen hier en daar ook tegenkomen (zie Hand. 21:10-11). Daar zijn ook voorbeelden van in de (recente) kerkgeschiedenis. Maar Paulus specificeert het niet zo, hij geeft een meer algemene definitie van profetie: ‘Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.’ (1 Kor. 14:3) Profetie houdt dus in:

1. woorden van opbouw: zoals een gebouw wordt opgebouwd tot het is zoals de architect heeft uitgedacht, zo moet aan de gemeente van God gebouwd worden. Het is bouwen aan het lichaam van Christus – *bodybuilding*;
2. woorden van vermaning: dit woord betekent *aanmoedigen*, *een appél doen* op iemand. Dat is hard nodig, dat steeds weer het appèl klinkt je te bekeren, de wereld te verzaken en de Heiland in alles te volgen, niet af te haken maar bij de gemeente te blijven, enzovoort;
3. woorden van troost: dan gaat het om het verkondigen van Gods grote daden. Daarin ligt de troost, het houvast van heel de kerk van Christus (vgl. HC zondag 1, vr. & antw. 1).

Bij deze omschrijving van profetie kunnen we denken aan de prediking. Daarin heeft profetie zeker een plaats. Echter, het is ook breder. Ook onderling kunnen mensen woorden van opbouw, vermaning en troost tot elkaar spreken. We mogen daarin vrijmoediger zijn: een-op-een, maar ook op een kring of bijeenkomst. In Korinthe gebeurde het in de samenkomsten. Dat mag van Paulus, maar dan moet het met orde zijn en beperkt (1 Kor. 14:26-33).

De samenvatting luidt (vs. 39-40): ‘Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren.’ Laat het bovenal tot opbouw zijn van de gemeente, het lichaam van Christus, totdat het gebouw van God verrijst zoals de grote Architect het heeft uitgedacht. Laten alle gaven daaraan dienstbaar mogen zijn, dán is het tot eer van de Drie-enige. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

**Om over door te denken/praten**

1. Hoe stond u vóór deze preek tegenover de gave van tongentaal? Is dat veranderd na het horen van de preek? Waarom wel/niet?
2. Mag je bidden om specifiek één van de gaven waarnaar je verlangt, of moet je in het algemeen bidden om de gaven en aan de Heilige Geest overlaten wat Hij je geven wil?
3. Op welke manier zou u ‘woorden van opbouw en vermaning en troost’ (1 Kor. 14:3) kunnen doorgeven aan anderen?
4. Aan welke van de gaven hebben wij als gemeente op dit moment het meeste behoefte?

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

1. Kun jij een beetje Engels, of misschien een andere taal naast het Nederlands? Vind je talen moeilijk of leuk?
2. Waarom vindt Paulus profetie voor de gemeente belangrijker en zegenrijker dan het spreken van allerlei talen?

**Boekentips**

De hersteld hervormde predikant dr. W. van Vlastuin schreef een boekje over de stemgaven met de titel: *Profetie en tongentaal. De gaven van de Geest in de gereformeerde traditie*.

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