Ân Tứ Nói Tiếng Lạ. (Bài 2)

Trần Đình Tâm

**1. Nói tiếng lạ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô**.

Sứ đồ Phao-lô dùng rất nhiều câu trong I Cô-rinh-tô 14 để giải luận về ân tứ ***nói tiếng lạ***(bản dịch truyền thống). Theo nguyên ngữ Hy-lạp, “tiếng lạ” trong thư I Cô-rinh-tô và “tiếng ngoại quốc” trong Công Vụ Các Sứ Đồ đều có cùng một nguồn gốc là *Glossā.* Như vậy, câu hỏi cần được nêu lên: *Glossā* trong thư I Cô-rinh-tô có ý nhĩa khác với *Glossā* trong Công Vụ Các Sứ Đồ không?

Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng nói “tiếng lạ” trong thư Cô-rinh-tô là nói tiếng “ngoại quốc” vì có cùng nguyên ngữ, và vì nói tiếng *ngoại quốc* trong Công Vụ Các Sứ đồ đã được xác nhận (xem bài 1)

Tuy nhiên, có cùng một gốc tiếng Hy-lạp không có nghĩa là có cùng nghĩa, nếu suy gẫm cẩn thận sự giảng giải của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 14, sẽ thấy tín hữu ở Cô-rinh-tô nói một loại ngôn ngữ khác hẳn với ngôn ngữ mà các môn đồ đã nói trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúng ta hãy khảo sát ngôn ngữ đó sau đây.

**2. Những đặc điểm của ân tứ nói *Glossā* trong I Cô-rinh-tô 14**.

Chúng ta ghi nhận được 4 điều đặc biệt về ân tứ nầy:

a. Người đó nói với Đức Chúa Trời:

*“Vì người nào nói tiếng lạ (Glossā), thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa  
 Trời, bởi chẳng có ai hiểu.”* (câu 2a)

Có sự tương giao đặc biệt giữa người đó với Đức Chúa Trời, chỉ có Đức Chúa Trời hiểu được người đó. Người đó đang nói với Chúa chứ không phải cho người khác.

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nói tiếng ngoại quốc với mục đích cho người chung quanh nghe và người nghe hiểu được, còn tín hữu tại Cô-rinh-tô không với mục đích nói cho người khác nhưng chủ yếu với Đức Chúa Trời, nên người khác có nghe cũng không hiểu gì.

b. Người đó nói bằng tâm thần:

*“Ấy là trong tâm thần mà người kia nói…” (câu 2c)*

*“Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ (Glossā), thì tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí  
 khôn tôi lơ lửng” (câu 14)*

Người đó nói hoặc cầu nguyện bằng **tâm thần** hay tâm linh (spirit) của người đó.

Cụm từ *“tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí khôn tôi lơ lửng*” theo bản Anh ngữ là “my spirit prays, but my mind is unfruitful” (NIV) hoặc “my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful” (KJV). Vậy, chỉ có tâm linh người đó nói hay cầu nguyện, còn tâm trí của người đó không tham dự vào. Nói cách khác, tâm trí của người đó không “nói” hay “cầu nguyện”.

Như thế, những lời lẽ hay ngôn ngữ không phát xuất từ tâm trí người đó, tâm trí người đó không “sinh sản” (unfruitful) ra ngôn ngữ, mà ngôn ngữ xuất phát từ tâm linh của người đó.

Để giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn, Phao-lô đã so sánh việc cầu nguyện bằng tiếng lạ với việc cầu nguyện bằng ngôn ngữ thông thường như sau:

*“Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện  
 bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn”* (câu 15)

Một người cầu nguyện với ngôn ngữ thông thường (giả định người đó cầu nguyện với tấm lòng chân thật trước mặt Chúa) thì có sự phối hợp giữa tâm thần (spirit) và trí khôn hay còn gọi là tâm trí (mind). Chính ngôn ngữ thông thường mà chúng ta nói trong khi cầu nguyện phát xuất từ tâm trí (mind) của chúng ta.

Như vậy, một người cầu nguyện bằng tiếng lạ thì người đó cầu nguyện từ tâm linh của người đó chứ không từ tâm trí; còn người cầu nguyện bằng tiếng thông thường thì cầu nguyện bằng tâm linh mà cũng bằng tâm trí.

c. Người đó nói lời mầu nhiệm:

*“Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm”* (câu 2c)

Bản tiếng Anh của câu nầy là “he utters mysteries with his spirit” (NIV) hoặc “in the spirit he speaketh mysteries” (KJV). Có thể hiểu “lời mầu nhiệm” theo hai ý nghĩa sau đây:

1/ Chỉ về **ngôn ngữ**: Người đó không nói bằng loại ngôn ngữ thông thường của con người, hoặc tiếng bản xứ hay tiếng ngoại quốc nào đó; nhưng nói bằng một ***loại ngôn ngữ đặc biệt***, còn gọi là *“lời mầu nhiệm”,* nên Phao-lô nóikhông có ai hiểu được (câu 2b), chỉ có Đức Chúa Trời hiểu mà thôi. Chúng ta có gọi đó là *ngôn ngữ thuộc linh*

Vì không phải là ngôn ngữ của con người nên, nên bản dịch truyền thống Việt ngữ dịch là “tiếng lạ”, bản Anh ngữ dịch là “unknown tongue” (KJV), “speak in tongue” (NIV, NASB, NRSV, ESV). Dịch sang tiếng Việt “tiếng lạ” thật ra cũng không chính xác, vì *Glossā* không có liên quan gì hết đến “lạ”. Tuy nhiên, vì trong tiếng Việt không thể chọn được một từ ngữ nào khác diễn tả chính xác hơn nên chúng ta đành chấp nhận dùng từ ngữ “tiếng lạ” như vẫn thường dùng bao lâu nay.

2/ Chỉ về **nội dung**: “lời mầu nhiệm” có thể bao gồm những điều thuộc linh, cao đẹp mà ngôn ngữ con người không thể diển tả được. Do đó, để cho người khác có thể hiểu được để cùng được gây dựng, cần phải có sự thông giải. Tuy nhiên, sự thông giải tiếng lạ lại là một khả năng đặc biệt mà con người không thể học được, chỉ do Đức Thánh Linh ban cho mà thôi.

d. Người đó tự gây dựng cho mình:

*“Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình”* (câu 4a)

Đây là một tác dụng rất hữu ích của ân tứ nói tiếng lạ, là chính người đó được gây dựng, đức tin được mạnh mẽ, có lòng sốt sắng hầu việc Chúa v.v… Phao-lô nhấn mạnh là người đó chỉ gây dựng cho bản thân họ mà thôi chứ không gây dựng cho người khác hay gây dựng cho Hội Thánh của Chúa như ân tứ nói tiên tri, vì lý do đơn giản là không ai hiểu gì.

Từ 4 đặc điểm nêu trên, chúng ta phải đi đến kết luận rằng ngôn ngữ mà các môn đồ nói trong ngày lễ Ngũ Tuần khác hẳn với ngôn ngữ mà tín đồ Hội Thánh Cô-rinh-tô nói.

**2. Những ảnh hưởng của ân tứ nói tiếng lạ:**

Ân tứ nói tiếng lạ thường gây ra một số ảnh hưởng đối với sự sinh hoạt trong Hội Thánh. Nếu chúng ta quan sát sinh hoạt trong các Hội Thánh ngày nay, nhất là ở những buổi nhóm họp có những người nói tiếng lạ, chúng ta sẽ thấy những gì Thánh Kinh dạy trong I Cô-rinh-tô 14 rất đúng với thực tế.

a. Nói tiếng lạ không gây dựng Hội Thánh:

*“Hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em, mà lời nói tôi chẳng tỏ ra sự kín nhiệm,  
 chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy thì có ích gì cho  
 anh em?”* *(câu 6)*

Ân tứ Nói tiếng lạ chỉ có ích lợi cho chính bản thân người nói nhưng không có ích lợi cho người khác trong buổi nhóm thờ phượng Chúa. Người nghe không nhận được bất cứ một sự dạy dỗ nào từ Lời Chúa nên Hội Thánh không bao giờ được gây dựng và lớn mạnh nhờ vào ân tứ nói tiếng lạ. Hội Thánh được gây dựng bởi ân tứ nói tiên tri, là khi lời Chúa được rao giảng ra bởi ngôn ngữ thông thường ai cũng có thể hiểu được. Dù vậy, Phao-lô tỏ ra trân trọng ân tứ tiếng lạ nhưng ông cho biết ân tứ nói tiên tri là trọng hơn:

*“Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em  
 nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa   
 để cho Hội Thánh được gây dựng”* *(Câu 5)*

Từ câu 7 và câu 8, Phao-lô đưa ra một ví dụ về các loại nhạc cụ để so sánh ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri: Mỗi loại nhạc cụ phát ra những âm thanh khác nhau, nhờ nghe âm thanh phát ra mà chúng ta biết được đó là loại nhạc cụ nào, nếu chúng không có âm thanh riêng biệt thì người nghe không phân biệt được, rồi Phao-lô giải thích tiếp:

*“Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm  
 sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói lông bông” (câu 9)*

Từ câu 10 và 11, Phao-lô lại đưa ra một ví dụ khác giúp cho chúng ta càng hiểu rõ hơn:

*“Trong thế gian nầy có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết  
 nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi (nên dịch là “người ngoại  
 quốc”, tiếng Anh là “foreigner”) và tôi cũng coi họ là mọi (foreigner) nữa” (câu 10,11)*

Ông muốn nói rằng người nói tiếng lạ nói một thứ ngôn ngữ không ai hiểu nên họ chẳng khác gì là người ngoại quốc.

b. Nói tiếng lạ không đem đến sự hiệp nhất trong sự thờ phượng:

*“Nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe, chẳng hiểu  
 người nói gì, thể nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng “a-men” được? Thật vậy,  
 lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng” (câu  
 16,17)*

Vẻ đẹp trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là mọi người cùng đáp “A-men”, có nghĩa là “thật như vậy”, cho thấy mọi người cùng đồng một lòng hiệp một ý về một sự dạy dỗ nào đó được bày tỏ ra, nhưng người khác không thể nói “A-men” được đối với người đang nói tiếng lạ.

Có thể nói rằng sứ đồ Phao-lô là người hiểu rõ hơn ai hết về giá trị của ân tứ nói tiếng lạ, vì ông cho biết chính bản thân ông cũng được Chúa ban cho ân tứ nói tiếng lạ và thậm chí còn được ban cho cách dồi dào hơn những người khác nữa:

*“Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em” (câu  
 18)*

Nhưng Phao-lô đã nhận định giá trị của ân tứ nầy như thế nào?

*“Nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong Hội Thánh, để được  
 dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ” (câu 19)*

Chúng ta thấy Phao-lô là người từng trãi đặc biệt về việc nói tiếng lạ hơn những người khác, nhưng ông không hề khoe khoang về ân tứ nầy, ông không tìm cách để làm nổi bật giá trị của ân tứ nầy trong Hội Thánh. Thái độ của Phao-lô khác hẳn với thái độ của một số người ngày hôm nay khi họ được Chúa ban cho ân tứ nói tiếng lạ.

c. Nói tiếng lạ làm người khác đánh giá sai về mình:

*“Vậy khi cả Hội Thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm  
 thường (unlearned) hoặc người chẳng tin (unbeliever) vào nghe, họ há chẳng nói anh  
 em là điên cuồng sao?” (câu 23)*

Thật vậy, trong một buổi nhóm có cả người tin Chúa và người không tin Chúa, thì cả hai nhóm người nầy đều cho rằng những người nói tiếng lạ là điên cuồng! “điên cuồng” theo bản dịch Anh ngữ là “out of your mind” (NIV) hoặc “mad” (KJV).

Tóm lại, vì ân tứ nói tiếng lạ dễ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn nên Phao-lô nêu lên một lời khuyên trong câu 20 như sau:

*“Hỡi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian ác, thật hãy nên  
 như trẻ con vậy”*

Phao-lô muốn nói rằng, so với ân tứ nói tiên tri thì ân tứ nói tiếng lạ thấp kém hơn rất nhiều, nên hãy tỏ ra khôn sáng trong sự ao ước các ân tứ thuộc linh. Hình ảnh trẻ con ở đây nói lên bản chất của đứa trẻ là chúng chưa biết phân biệt những gì có giá trị và những gì không có giá trị và chúng thường lựa chọn điều không có giá trị, có thể Phao-lô ám chỉ một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô tỏ ra trẻ con khi họ chạy theo ân tứ nói tiếng lạ và khoe khoang về ân tứ nầy thay vì tìm kiếm những ân tứ có giá trị hơn.

**3. Nguyên tắc sử dụng ân tứ nói tiếng lạ trong Hội Thánh.**

Nói tiếng lạ là một ân tứ Đức Thánh Linh ban cho tín đồ, đây là ân tứ gây ra vài ảnh hưởng ngoài mong muốn như đã trình bày ở trên, nhưng không phải vì thế mà chúng ta được phép xem thường. Xem thường ân tứ nầy hoặc quá coi trọng ân tứ nầy đều là hai thái độ không phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Người tín đồ được ban cho ân tứ nói tiếng lạ không nên tùy ý sử dụng theo ý muốn của mình mà phải vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, có như vậy Danh Chúa mới được tôn cao và Hội Thánh mới được gây dựng. Như đã nói ở trên, người nói tiếng lạ nói bằng một ngôn ngữ thuộc linh không ai hiểu được và có tác dụng tự gây dựng cho chính mình nên người đó được tự do cầu nguyện bằng tiếng lạ trong phòng riêng tại nhà của mình. Còn khi nhóm lại nhiều người với nhau mà người đó muốn lên tiếng bày tỏ sự mầu nhiệm cho người khác biết thì phải tuân theo 3 nguyên tắc đơn giản sau đây:

*1.* Chỉ nên có tối đa là 3 người được phép nói trong một buổi nhóm:

*“Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng”* (câu 27a)

*2*. Mỗi người phải nói theo lượt của mình:

*“Mỗi người phải nói theo lượt của mình”* (câu 27b)

Không được phép nói chung một lần vì sẽ gây xáo trộn, không ai nghe gì được, nhưng phải biết chờ đợi đến lượt của mình.

*3*. Phải có người thông giải mới được nói:

*“Và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm  
 thinh ở trong Hội Thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời” (câu 27c, 28)*

Người thông giải là người được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ thông giải (I Cô-rinh-tô 12:10), chính người nầy biết rõ mình được ban cho ân tứ thông giải và Hội Thánh cũng công nhận điều nầy. Nếu không có người thông giải thì người nói tiếng lạ không được lên tiếng, dù vậy chính họ vẫn giữ sự cầu nguyện bằng tiếng lạ giữa họ với Đức Chúa Trời.

Chúng ta hãy kết luận bằng lời kết luận của Phao-lô về ân tứ nói tiếng lạ:

*“Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trong mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về ơn nói  
 tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (câu 39,40)*

Tháng 4, năm 2011