**Open bijeenkomst over het toetsen van profetie op**

**1 oktober 2015**

Martien Timmer opent de bijeenkomst met het lezen van 1 Thessalonicenzen 5: 1-24

Hij deelt vier gedachten:

* Wij zijn kinderen van het licht en mogen leven in het licht;
* We worden aangespoord om te streven naar het goede;
* Er wordt gesproken over eenheid die we als gelovigen hebben met Jezus en vanuit die verbondenheid kunnen we ons ook verenigen met andere gelovigen;
* We worden aangespoord alles te onderzoeken alles te schiften en het goede te behouden.

Hij gaat voor in gebed

**Voorstelrondje**

De vijftien aanwezigen (waaronder 6 mensen van de bezinningsgroep, t.w. Jacques Straetemans, Arie Hobé, Bert Dorenbos, Martien Timmer, Thijs Geuze, Bert de Ruiter) stellen zich voor en lichten hun belangstelling voor/betrokkenheid bij profetie toe. Het is een gemengd gezelschap van mensen uit verschillende kerken en gemeenten, waarvan de meesten in eigen kring of landelijk zich bezighouden met het thema profetie. Onder de overige deelnemers bevinden zich:

* Ron Becker, van Crossroads Rotterdam; onderdeel van landelijk team van Nederland Zoekt;
* Teus van Vliet, PKN (Hervormd) Harmelen, lid van de “werkgroep Gebed, Genezing en Bevrijding” van het Evangelisch Werkverband.
* Jenö Sebök, PKN Putten, o.a. schrijver van het boek “hemelse gewesten” en lid van de “werkgroep Gebed, Genezing en Bevrijding” van het Evangelisch Werkverband.
* Jan Wessels – directeur MissieNederland

**Inleiding Thijs Geuze**

Thijs Geuze introduceert het document *"Bijbelse principes rondom de ethiek en het protocol van de NT profetische bediening",* geschreven door John Paul Jackson en Marc Dupont. Hij geeft vervolgens een samenvatting van dit document:

Blijkbaar was er in de USA behoefte aan richtlijnen in het licht van ontsporingen. Thijs mist wel een paragraaf over het toetsen van profetie.

Daarna vat hij zijn eigen artikel “toetsen van profetie” samen. De belangrijkste toetsing van de profetie in de gemeente gebeurt door de leiding van de gemeente. De stroom van de profetie is wel mooi, maar kan ontsporen wanneer het ontbreekt aan een bepaalde bedding.

**Inleiding Jacques Straetemans**

Vervolgens krijgt Jacques Straetemans van de Apostolische Zendingkerk het woord. Hij introduceert de wijze van toetsen in de Apostolische Zendingkerk. De Apostolische Zendingkerk legt al enkele eeuwen nadruk op de profetische bediening. Jacques leest een lering voor van apostel F. Schwartz (1863-1895) voor. Hieruit komen o.m. de volgende zaken naar voren: Iemand die de gave van profetie heeft wordt na gemeentelijke erkenning een profeterend vat genoemd. Wanneer Paulus spreekt over de gaven van de Geest spreekt hij ook uit dat God een God van orde is. De levenswandel van een profeterend vat is belangrijk. Een profeterend vat moet leeg zijn, zodat God het kan vullen. Een profeterend vat mag niet een profetie uitspreken over de mensen die dichtbij hem/haar staan, of met mensen met wie hij/zij ruzie heeft. Er moet voor gewaakt worden dat bij het uitspreken van een profetie eigen gedachten komen; zo iets maakt een profetie onrein.

Vervolgens legt Jacques uit hoe in hun gemeente de profetie wordt getoetst. In overeenstemming met Jeremia 23:9 ervaart een persoon die een profetie ontvangt, een drijving van God.

Deze toetsing vindt plaats door profeten en apostelen. Profetie gebeurt tijdens de samenkomst. Momenteel ontvangt de Apostolische Zendingkerk (9 gemeenten, met in totaal 300 leden) zo’n 100 profetieën per jaar.

**Discussie naar aanleiding van de inleidingen**

Naar aanleiding van de inleidingen ontstaat er een geanimeerd gesprek rondom profetie en de toetsing ervan. Hieronder een beknopte weergave van de hoofdpunten hiervan.

* In het protocol van de Apostolische Zendingkerk wordt gezegd dat een profeterend vat zuiver moet zijn. Hoe kan dat, aangezien ons in de Schrift wordt voorgehouden dat we allemaal zondaars zijn.
* We moeten trachten zo zuiver mogelijk te zijn, maar we blijven onvolmaakte mensen; en daarom is ook ons profeteren ‘ten dele’. In de Bijbel zien we voorbeelden van mensen die niet zuiver zijn en toch profeteren (b.v. Kajafas en Jona). Dus het kan voorkomen.
* God kan ook door mensen heen tot ons spreken, zonder dat we daar het label profetie opplakken.
* Er is behoefte aan richtlijnen inzake profeteren, omdat er ontsporingen hebben plaatsgevonden.
* Moeten we niet onderscheid maken tussen ‘doorgevingen’ en profetie? De definitie van wat onder profetie hoort is onduidelijk.
* De stroom van de Geest (gaven) dient plaats te vinden binnen de beddingen van de bedieningen.
* In de gevestigde kerken wordt in de opleiding vooral aandacht besteedt aan herders en leraars en soms komen daar mensen bij apostelen.
* We constateren dat er hier en daar in de gemeentes meer aandacht is voor de gave van profetie.
* Wel vragen we ons af of wanneer er profetieën worden gegeven die bestemd zijn voor het hele lichaam van Christus, welke instantie deze profetieën vervolgens toetst.
* De volgorde is: openbaring, interpretatie en toepassing.
* Het zou kunnen dat in het tijdperk waarin we leven, de HEER van de kerk op nieuwe manieren tot haar wil spreken. We weten vanuit Gods Woord wat God van ons vraagt, maar we hebben nodig om in het uitvoeren van deze opdrachten, naar God te luisteren.

**Enkele conclusies m.b.t. toeten van profetieën**

1. De eerste toetsing dient te gebeuren door de persoon die de profetie ontvangt;
2. Ook de ontvanger dient te toetsen
3. Toetsing door apostelen, profeten, oudsten blijft belangrijk, hetzij vooraf of nadien;
4. Het is belangrijk dat profetieën worden opgeschreven of opgenomen;
5. Afhankelijk voor wie de profetie bestemd is, kunnen we niveaus van toetsing onderscheiden: lokaal, nationaal, internationaal;
6. Bij toetsen is het belangrijk om de balans te bewaren tussen ruimte voor experimenteren en zuiverheid;
7. Het is ook belangrijk dat de morele zuiverheid van de profeet getoetst wordt en de vraag wordt gesteld: is hij of zij accountable aan iemand?