Jean Gibson

Antrenament în Creștinism 0

CURS DE BAZĂ
Jean Gibson

Antrenament în Creștinism 0

CLV
Christliche Literatur-Verbreitung e.V.
Postfach 1803 · 4800 Bielefeld 1
Cuprins

Capitolul

Cuvânt înainte .................................................. 7
1. Cuvântul tău este adevărul ................................... 9
2. Persoana lui Dumnezeu ...................................... 16
3. Ființa lui Dumnezeu ......................................... 23
4. Ce este omul? ................................................. 30
5. Problema păcatului ........................................... 37
6. Despre veșnicie ................................................. 43
7. Isus, Mesia: Planul lui Dumnezeu de mintuire ........ 50
8. Crucea lui Isus .................................................. 57
9. Nașterea din nou .............................................. 63
10. Mintuire prin hră ............................................. 68
11. Despre credința în Isus Cristos ......................... 73
12. Siguranța mintuirii ........................................... 79
13. Viața cea nouă ............................................... 85

Terminologia mintuirii - cuvinte- cheie biblice ........ 93
Cuvint înainte


Această misiune este astăzi iarăși mai puternic con-știentizată, fapt dovedit de numărul mare de materiale biblice de învățătură și instruire apărute în prezent, ca și numărul crescând de seminare și cursuri de sfârșit de săptămână în cadrul bisericilor.

O lipsă mult resimțită de participanți și conducători este că multe din acestea se mărginesc cel mai adesea la teorie, din lipsă de timp și ocazii pentru exercițiiu practic și aplicație. De asemenea aproape toate cursurile biblice concepute pentru intervale de timp mai lungi se limitează la mijlocirea cunoștințelor teoretice în întrebări de doctrină și de viață.

Seria de cursuri biblice „Antrenament în creștinism“ în cinci părți încearcă să țină cont de acest lucru. Ele nu vor să fie înțelese doar ca niște „cursuri“, ci - cum spune și titlul - ca parte a unui „program de antrena-ment“ care vrea să ajute pe tânărul creștin să exersese și să-și folosească capacitățile practice și duhovnicești prin- tr-o combinare consecventă a doctrinei cu exercițiile practice.

Cursul de față - „numărul 0“ - după cum arată și nu-merotarea, ocupă o poziție specială. El nu este o parte a antrenamentului propriu-zis în credința creștină, ci e des- tinat pentru cei care ar vrea să facă cunoștință cu creștinismul ca atare, să mijlocească o privire de an-samblu temeinică și astfel să fie un prim-ajutor pentru o decizie clară și conștientă. Desigur că acest curs se potrivește excelent și ca o inițiere profundă pentru tinerii credincioși, care se află la începutul vieții lor creștine.

Materialul de față a fost dezvoltat și testat de zece ani
de la apariția lui în Fairhaven Bible Chapel, San Leandro, California (o biserică locală independentă după modelul nou-testamental, în care lucrează și W. MacDonald, autor binecunoscut a numeroase publicații pentru tineret și zidire duhovnicească). Între timp aceste cursuri au fost traduse în mai multe limbi și folosite deja cu o binecuvântare simțită clar.

Dar nu trebuie să se uite un lucru. Hotărîtor este caracterul și devotamentul duhovniceșc al persoanei care prezintă materialul, precum și motivația și dorința după învățătură a acelora care vor să lucreze cu el. În caz că acestea există, acest curs de antrenament poate fi un pas care să ajute marele obiectiv de pregătire a unor lucrători maturi și capabili pe târîm duhovniceșc.
Capitolul 1

Cuvântul Tău este adevărul

„Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu“, a spus Domnul Isus procuratorului roman. Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?“ (Io. 18:37,38). Văzut într-o perspectivă largă, are puțină valoare să studiem sau să ne ocupăm cu ceva dacă credem că 1) nu există așa ceva ca adevărul sau 2) adevărul se schimbă neîncetat sau 3) este cu neputință să-l cunoaștem cu siguranță. Adevărul a fost odată definit ca: corespunzând faptei sau realității; în acord cu ceea ce este, a fost sau trebuie să fie; opusul falsului, greșelii, erorii sau minciunii. Adevărul este restrins și invariabil, independent de istorie și cultură, este absolut și neinfluențabil. A crede atcea înseamnă să lipsesci și morală de orice suport.

Căutarea după adevăr


Sursa adevărului

Unde să căutăm adevărul? Unii îl caută în ei înșiși. Ei cred că propriile lor motive raționale, sentimente și doruri sint indicatoare suficiente. Alții iarăși îl caută în
mediul, în anturajul lor. Ei se orientează după sfatul, exp-
periențele și invățăturile altor persoane. Unii îl caută în
afara lor înșile. Ei cred că adevărul este mai mare decit
ar putea fi înțeles cu capacitățile omenești mărginite.
Este necesar ajutorul lui Dumnezeu sau al unei forțe su-
pranaturale. Faptul că Dumnezeu ne împărtășește lucruri
pe care altminteri nu le-am putea afla se numește des-
coperire sau revelație. Faptul că Dumnezeu îi conduce pe
oameni ca să așteară în scris înștiințările despre ade-
vărul pe care vrea El să ni-l descopere se numește
inspirație sau insuflare. Afirmația că Dumnezeu a făcut
exact aceasta ni se confirmă în cele 66 de cărți ale
Bibliei prin profeți, apostoli și prin Isus Cristos Însuși.
Biblia este numită și „Scriptura“ sau „Scripturile“ (Mc.12:10;
12:24), ceea ce înseamnă că este vorba de scrieri sfinte.
Această colecție de scrieri o numim „Biblia“, adică „Car-
tea“, ceea ce îi subliniază iarăși locul de deasupra celorlal-
te cărți. Aceste scrieri sint numite și „Cuvântul lui Dumne-
zeu“ (Mc.7:13; Rom.10:17; 2.Cor.2:17; 1.Tes.2:13; Evr.4:12).
Expresia ca „Dumnezeu a vorbit“, „Domnul a vorbit“ și
„Cuvântul Domnului a venit la mine“ se află de vreo 3000
de ori în Vechiul Testament. În multe ocazii Dumnezeu a
vorbit direct (Ex.24:12; Deut.10:1,2). Scriitorii Sfintei
Scripturi spus că Dumnezeu Și-a rostit prin ei Cuvântul.
Să dăm atenție următoarelor afirmații ale oamenilor lui
Dumnezeu:
Moise: „Dumnezeu a zis“; „Iahve (Domnul) a zis“ (Ex.3:
14,15; Deut.1:42)
Iosus: „Iahve a zis“ (Jos.1:1)
Ieremia: „Iahve a zis“, „așa zice Iahve“ (Jer.1:7,9)
Ezechieil: „El mi-a zis“ (Ez.3:4)
Maleahim: „zice Iahve“ (de 25 de ori)
Isus: „Înainte ca să se fi întîmplat (adică împlinit) toate
lucrurile“ (Mt.5:18, referitor la legea Vechiului Tes-
tament),
„Porunca lui Dumnezeu“ (Mc.7:8, referitor la Legea
Vechiului Testament)
„Este scris“ (Io.6:45, referitor la profeții Vechiului
Testament),
„au pe Moise și pe prooroci“ (Lc.16:29-31),
„tot ce este scris în Legea lui Moise, în Prooroci
și în Psalmi“ (Lc.24:44)
Apostoli: „...Scriptura spusă de Duhul Sfint mai înain-
te“ (Fap.1:16), „bine a spus Duhul Sfint“ (Fap.28:25).
Găsim afirmații cuprinzătoare ca: „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu“ (2.Tim.3:16), „...oamenii au vorbit
de la Dumnezeu, minați de Duhul Sfint“ (2.Pet.1:21),
„...nu cu vorbiri învățate de la înțelegciunea omenească,
ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfint“ (1.Cor.2:13).

Seminul adevărilui
Următoarele cugetări dovedesc adevărul afirmațiilor de
mai sus:
1. Cei care afirmă despre sine că sint inspirați, au fost
oameni cu morală cea mai înaltă și cu caracter duhovni-
cesc. Cine ar atribui lui Moise, Pavel, Isaia sau chiar
Domnului Isus un caracter îndoienic?
2. Biblia arată o profundă unitate a învățăturii, deși a
fost scrisă de peste 40 de bărbați deceseți într-un
interval de 1500 de ani. Cum s-ar putea explica altfel
această unitate?
3. Multimea mărturiiilor istorice despre Scriptură este
confirmată de arheologie prin numeroase cărți. Există
dovezi amănunțite pentru afirmații referitoare la întimplări
și persoane istorice.
4. Această carte, ca urmare a răspândirii și influenței ei
mondiale, s-a dovedit a fi cea mai importantă carte care
a fost scrisă vreodată. Totuși nici una nu a avut de
infruntat atita lupta dusa impotriva ei, supravietuind
unicerării de distrugere totală. Care altă carte a rezistat
unei asemenea critici intensive, răminind totuși an de an
„bestseller“-ul?
5. Ea are încă și azi puterea să schimbe vieți. Răucașă-
tori violenți ca și cetățeni normali blajini au fost atinși și
schimbați prin mesajul acestei Cărți. La milioane de
oameni li s-a dat nădejde, mingăiere și îmbărbătare în
ceasurile lor cele mai întunecate. Care altă carte a
schimbat aşa multe vieți spre mai bine?
6. Sute de profeții s-au împlinit pâna în amânunt. Unde
se mai află însemnări profetice cu o precizie de 100% în
oricare punct?
Marile întrebări despre viață și veșnicie au provocat
dintotdeauna gindirea marilor oameni. Ele au fost descri-
se în Sfânta Scriptură, dar s-a și răspuns în ea la ele.
Acesta lecții au fost gindite pentru cititor ca un ajutor,
ca să înțeleagă precis ce învață Biblia despre Dumnezeu,
om, păcat, mintuire, veșnicie și Isus Cristos.
Este foarte important să aflăm ce afirmă Biblia cu ade-
vărăt, înainte de a lua o hotărîre pro sau contra.
Isus a spus că rătăcirile, chiar a conducătorilor religioși
din vremea Sa, se explica prin aceea că ei nu cunoșteau
Scripturile (Mt.22:29). Daniel a spus că acestea sint „Car-
tea adevărului“ (Dan.10:21). Cunoști adevărul?
Întrebări la Capitolul 1

Cuvintul Tău este adevărul

Omul are o mare dorință după cunoaştere și adevăr. Multe din sursele accesibile lui totuși nu sunt demne de incredere. Biblia afirmă despre sine că e adevărul lui Dumnezeu revelat omului.

1. Care din următoarele afirmații descriu cel mai exact noțiunea biblică de adevăr?
   a) Nu există adevăr.
   b) Adevărul se schimbă neîncetat.
   c) Este cu neputință să cunoști cu siguranță adevărul.
   d) Adevărul este absolut și poate fi cunoscut.
   (Alege un răspuns.)

2. Cum a făcut Dumnezeu de cunoscut omului adevărul înainte de nașterea lui Isus Cristos (Evr.1:1)?
   Cu ce dovedește clar Dumnezeu că profeții au spus adevărul (Deut.18:22)?
   Ce mărturisesc profeții înșiși referitor la proveniența cuvintelor lor?

3. Ce ultim mijloc întrebuințează Dumnezeu ca să facă de cunoscut adevărul (Evr.1:2; Mt.17:5)?
   Ce a spus Isus despre adevăr (Io.14:6; 17:17)?

4. Cum a adevărat Isus autoritatea scriitorilor Vechiului Testament (Lc.24:44)?
   Ce poziție a luat El față de următoarele evenimente din Vechiul Testament?
   Crearea lui Adam și Eva (Mc.10:6)
   Iona și peștele (Mt.12:39-40)
   Noe și corabia (Mt.24:37-39)

5. De ce este inconsecvent să spunem că acceptăm învățăturile lui Isus, dar că respingem alte părți ale Bibliei, ca Geneza (Io.5:46,47)?


7. Care a fost una din cele mai mari greșeli ale conducătorilor religioși din zilele lui Isus (Mt.22:29)?

   Care este unul din cele mai importante motive de a stu-
dia Biblia (Io.5:39)?  
9. Ce ai spune tu? Marchează cu o cruce literele din dreptul acelei afirmații care după părerea ta descrie cel mai bine poziția ta față de Biblie:  
a) Cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu către oameni. Deși a fost scrisă de mulți oameni într-o perioadă de mulți ani, este fără greșeală în textul ei originar, veridică și demnă de încredere referitor atât la fapte istorice cit și la declarațiile doctrinale.  
b) Cred că numai cuvintele lui Isus din Biblie sint inspirate.  
c) Cred că multe istorii din Biblie, ca de ex. Adam și Eva, Noe și corabia, nu trebuie luate literal, dar au totuși pentru învățătură o anumită însemnătate.  
d) Cred că Biblia conține foarte multe contradicții.  
e) Cred că Biblia conține tot ce trebuie să știu despre Dumnezeu, despre viață și despre ce va fi dincolo.  
f) Cred că Biblia conține foarte multe sfaturi și învățături morale, dar că nu este neapărat adevărul absolut.  
g) Adevărul Bibliei e valabil pentru orice generație, orice cultură și orice rasă.  
10. Ce spun alții despre aceasta?  
Ia contact săptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Poți să procedezi cam așa:  
Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...  
Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?  
1. Dacă ați fi Dumnezeu și ați avea ceva de comunicat oamenilor, cum ați procedat?  
2. Cum ați convins apoș oameni că această comunicare provine într-adevăr de la dvs (Dumnezeu)?  
3. Dacă v-ar dovedi cineva că Biblia este adevărată, ați vrea să vă orientați viața după învățăturile ei?  
Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimite un exemplar al rezultatului sondajului de opinie?  
Mulțumesc.  
Scrie numele și adresa celui întrebat pe niște cărți de vizită pe care le primești de la conducătorul cursului. Notează răspunsurile pe dos cu specificația dacă persoan-
na dorește răspuns. Dă cartonașele conducătorului care va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 2

Persoana lui Dumnezeu

„Eu sint Dumnezeu și nu este altul, Eu sint Dumnezeu și
nu este nici unul ca Mine“ (Is.46:9). Biblia vorbește cu gla-
sul celei mai înalte Ființe: „Cel Prea Înalt, a cărui locuință
este veșnică“ (Is.57:15). Din nesfârșirea tainică a Ființei
Sale absolute Se declară pe Sine ca „Dumnezeul cel
viu“ (Ps.42:2; 84:3; Dan.6:21; 1.Tim.4:10; Evr.9:14; 10:31).
„Mărimea Lui este nepătrunsă“ (Ps.145:3). Nemărginirea
Lui este atit de mare, incit „în El avem viața, mișcarea
și ființa“ (Fap.17:28). Mereu și mereu răsună strigătul
„Dumnezeule, cine este ca Tine?“ (Ps.71:19; 89:8; 113:5). Răspunsul trebuie să fie totdeauna: „Nimeni nu-i ca Tine“.

Concepții obișnuite despre Dumnezeu

Numele de „Dumnezeu“ a fost totdeauna în multe guri.
Unii sint ce-i neagă existența, altii îi folosesc Numele
ca să înjure iar alții îi prezintă Ființa deformat și dena-
turat. Ateii spun că nu există Dumnezeu și că pot dovedi
aceasta. Agnosticii spun că este imposibil să se ştie ceva
despre existența Lui și își dau toată osteneala să cștige
milioane de oameni de partea neștiinței. Panteiștii afirmă
ca Dumnezeu e natura care s-a creat pe sine și că ome-
nirea este o parte din ea. Politeiștii spun că nu există
numai un singur Dumnezeu, ci mulți dumnezei. Acestei ca-
tegorii îi aparțin o mulțime de concepții de la păgânsism
antic pină la mișcarea mormonilor moderni. Mai sint susți-
nute și ale puncte de vedere. Se afirmă astfel că totul e
Dumnezeu, inclusiv tu și cu mine, sau că Dumnezeu e un
principiu, o forță impersonală. Se afirmă deasemeni că
Dumnezeu e numai o idee în mintea cuiva, o cîrjă psiholo-
gică sau o neuroză (o închipuire ıratională provocată de
teamă). Oamenii și-au făcut icoane și idoli, care ar trebui
t să reprezinte pe Dumnezeu (Fap.19:23–28), deși aceasta
este interzisă în Biblie (Ex.20:4–5). Adesea oamenii s-au
dat drept zei și au cerut altora să li se închine. Astfel că
unii care refuză să recunoască o responsabilitate față de
o Ființă mai înaltă au devenit în final propriii lor zei.
Dumnezeu Se dovedește singur

Biblia nu încearcă să dovedească că există un Dumnezeu. Ea presupune că această cunoștință se află întreținută în conștiența oamenilor. Ea spune că numai un ne bun îl neagă existența (Ps. 14:1; 53:1). Ea observă că atei cauță să-L uite (Ps. 10:4). În arheologie, descoperirea unor indicii de închinare la Dumnezeu este considerată o dovadă pentru viața omenească. Nici o dictatură nu a reușit până acum să șteargă credința în Dumnezeu, în ciuda oricăror eforturi. În timpul aproape întregii lui istorii, omul a fost convins puternic în ființa lui înuntrică de existența lui Dumnezeu și de răspunderea lui față de El. Această cunoștință este și baza pentru răspunderea pe care o are față de El. „Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii, cind te uți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvănăți“ (Rom. 1:19, 20).

Convingerea puternică despre existența lui Dumnezeu a existat cu mult înainte ca oamenii să înceapă să stringă argumente pro sau contra acestei convingeri. Doar un atac sistematic, prin stat, procesul de educație sau instruire și mass-media poate să slabească credința în Dumnezeu. De asemenea este clar că la o mindrie crescindă, aroganță intelectuală, immoralitate și decadență socială progresivă, este pusă la îndoială existența lui Dumnezeu.

Unii întreabă: „De ce să credem în Dumnezeu? Pentru orice putem găsi o explicație naturală sau evoluționistă“. Cei care se cred mai inteligenți decit cei ce cred în Dumnezeu, ar trebui să mediteze la ceea ce urmează:

1. **Nimic nu ia ființă din sine însuși.** Nici o lucrare științifică n-a putut dovedi până acum lanțul de cauze care a venit din nimic. Fapt este că din nimic nu iese nimic. Biblia spune: „Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu“ (Evr. 3:4).

2. **Clădirile complicate cer un creator sau un proiectant.** Fiecare organ al omului, fie el creier sau ochi, este mai
complicat ca un computer sau un ceas, si totusi nu va crede nimeni ca acestea din urma ar fi putut apare la intimplare.

Fiinta lui Dumnezeu din perspectiva biblica

1. Exista un Dumnezeu. Vecheul ca si Noul Testament vestesc ca este un singur Dumnezeu (Deut.6:4; Is.45:5; 1.Tim.2:5). Iudaismul si islamismul sint de acord in aceasta cu crestinismul. Oamenii vorbesc adeasa despre alte zeci (1.Cor.8:5,6), iar Biblia foloseste aceasta expresie uneori intr-un sens secundar (Ex.7:1; Ps.82:6), dar exista un singur Dumnezeu adevarat.


b) Duhul este Dumnezeu ( Fap.5:3,4; 2. Cor.3:17).

c) Fiul este Dumnezeu (1.Jo.5:20; Tit 2:13; Io.1:1,14; 20:26-28; Fap.20:28; Rom.9:5; Col.2:9,10; 1.Tim.3:16; Ap.1:8,17,18).

Toate insusirile divine ca de ex. voința, sentimentul și rațiunea sint atribuite fiecărei Persoane în parte. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt Se deosebesc unul de altul și totusi

Deoarece nu cunoaștem nimic comparabil, nu găsim în limba noastră un cuvânt care să exprime corespunzător acest adevăr. De asemenea nici Biblia nu o explică. Trebuie să acceptăm afirmațiile directe din Bibli și să ne mulțumim cu asta.


4. Dumnezeu are personalitate. El nu este numai un principiu sau o idee. Îi sint atribuite însușiri personale ca cunoaștere (1.Io.3:20), simțire sau sentiment (Gen.6:6), ca și voință și capacitate de decizie (Inc.1:18). El manifestă atit dragostea cît și minie.

El poate să-și amintească sau să uite în mod conștient. El face planuri (Ef.1:9,11), ia hotăriri și descoperă viitorul. Dumnezeu nu este o mașină existență pentru ea însăși. Cea mai mare mingeaiere a credinciosului este știința că Dumnezeu e dragoste (1.Io.4:8,16). Nici un principiu, nici o forță impersonală n-ar justifica declarația din 1.Petru 5:7: „Aruncăți asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi“.

Cuvintul „Dumnezeu“ este înrudit în unele limbi cu cuvintul „bun“. El este într-adevăr bun. El este socotit și ca Domn, ca Cel Atotputernic, ca Creator, ca Mintuitor,
Întrebări la capitolul 2

Persoana lui Dumnezeu

Este foarte important să știm în cine credem. Cum este El? Ai concepții greșite despre El?
1. Dumnezeu este
a) o idee.
b) o forță.
c) un om.
d) Duh.
   (Alege un răspuns).
2. Care din următoarele noțiuni descrie cel mai bine concepția ta despre Dumnezeu?
a) politist
b) conducător
c) propriul tău tată pământesc
d) o mașină
e) nici una din acestea
3. Cum L-ai descrie pe Dumnezeu cuiva care încă n-a auzit niciodată despre El?
4. Încercă Biblia să dovedească existența lui Dumnezeu sau îl presupune existența ca fiind de la sine înțeleasă (Gen.1:1)?
   Cum poate cineva să știe că există un singur Dumnezeu, chiar dacă nu are Biblie (Ps.19:1,4; Rom.1:19,20)?
   De ce crezi că Dumnezeu există?
5. Biblia ne învață că
a) există un Dumnezeu
b) există trei Dumnezei
c) există mulți Dumnezei
d) noi toți ne închinăm aceluiași Dumnezeu.
6. Ce spune Biblia despre existența altor „dumnezei”, la care se închină oamenii (1.Cor.8:5,6)? Redă aceste versete cu cuvintele tale.
8. Dumnezeu este Duh. Astă înseamnă:
a) Nu-L putem cunoaște.
b) El este nevăzut.
c) El nu Se poate face vizibil.
d) El este impersonal.
9. Ce ai spune tu? Deoarece Dumnezeu este o Persoa-
nă, este cu putință să ai o relație personală cu El. Cum
ai descrie relația ta din prezent cu El?
10. Ce spun alții despre aceasta?
În contact în această săptămână cu cel puțin trei per-
soane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda
cam așa:
Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici
în...
Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei
chestiuni importante?
1. Cum L-ați defini pe Dumnezeu?
2. Care este după părerea dvs cea mai mare dovadă
pentru existența lui Dumnezeu (dacă cineva nu crede în
existența Sa, întreabă de ce?)
3. Dacă ați putea întreba ceva pe Dumnezeu, ce L-ați
întreba?
Vă mulțumesc mult pentru ajutor. Ați vrea să vă trimi-
o copie a rezultatului sondajului de opinie?
Mulțumesc.
Scrie numele și adresa celui întrebat pe niște cartonașe
pe care le primești de la conducătorul cursului. Notează
răspunsurile pe dos, cu indicația dacă persoana dorese
copia rezultatului. Înmâneați cartonașele conducătorului.
Rezultatul va fi multiplicat de el și trimis persoanelor in-
teresate.
Capitolul 3

Ființa lui Dumnezeu


Atribute exclusive (pe care le posedă numai Dumnezeu)

În Sfânta Scriptură sînt făcute anumite afirmații despre Ființa lui Dumnezeu, atîta cit a vrut Dumnezeu să ne descopere. Noi le numim „atribute”. Dumnezeu este:

1. Existent de la Sine Înșuși: El are viață în Sine Înșuși (Io.5:26). El nu are nici o origine. El a fost de la început (Gen.1:1; Io.1:1).

2. Veșnic: „Din veșnicie în veșnicie” este El Dumnezeu (Ps.90:2; Hab.1:12). „Cel ce este” Iși exprimă Numele cu „Eu sint” (Ex.3:14), Unul, care cuprinde trecut, prezent și viitor (Ap.4:8).


4. Atotputernic: Cel Atotputernic are putere și autoritate să facă totdeauna ce vrea (Iov 42:2; Mt.19:26). Aceasta se numește și „omnipotență“.
5. Atotştiutor: El are cunoştinţă nelimitată şi pricepere nemăsurată (Ps.147:4,5). Nimic nu poate fi adăugat la aceasta într-un anume fel, nimic nu-L poate surprinde sau rătăci (Evr.4:13; Io.3:20). Aceasta se numeşte şi „omniştiinţă“. El știe de la început sfârșitul (Is.46:10). Aceasta include şi o precunoaştere a tuturor lucrurilor (Fap.2:23).


7. De neschimbat: El Îşi poate schimba modul de a proceda, dar niciodată Fiinţa Sa veşnică şi planurile Sale veşnice (Mal.3:6; Iac.1:17). El nu este nici schimbător nici necredincios. Aceasta se numeşte „imuabil“.

8. Independent: El nu are nevoie de absolut nemic, deoarece nu are nici un fel de slăbiciune, de insuficienţă sau de lipsă (Fap.17:24,25).


Atribute relative (pe care le pot avea şi oamenii)

1. Dragoste: Ea este jertfitoare şi altruistă, care vrea pentru alţii ce este mai bine. Ea este practică şi binefăcătoare. Întrucît Dumnezeu ne iubeşte, L-a dat pe Fiul Său pentru noi (Io.3:16). Dragostea Lui nu depinde de faptul că obiectul iubirii Sale este demn de a fi iubit sau că Îi răspunde cu aceeaşi iubire. Dimpotrivă, Dumnezeu iubeşte pe oameni duşmânoşi, ostili, nemulţumitori şi păcătoşi, deşi El urăşeşte păcatul (1.Io.4:10; Ef.2:4,5; Rom.5:8; Ier.31:3).

Îndurarea este strins legată de dragoste. Ea cuprinde compătimire lăuntrică pentru alţii (Ps.86:15; Mt.9:36; 14:14).

2. Minie: Dezaprobara Sa sfântă faţă de tot ce este rău, în care rămân oamenii şi din care nu vor să se întoarcă (Col.3:5–7; Rom.2:4–6) nu este o contradicreţie cu dragostea Sa, ci este un alt aspect al Fiinţei Lui. Romani
1:18 ne arată obiectul miniei Lui „...împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiurii a oamenilor“.

3. Har: Favoarea Sa ne meritată și dăruită altora nu este o îndatorare pentru fapte bune (Rom.4:4,5; 11:6). Harul oferă omenirii salvarea (Ef.2:8; Tit 2:11).

4. Îndurare: Compătimirea și mila Sa activă față de cei păcătoși sau aflați în nevoie, prin care este dăruită mingăiere și ajutor, este comparabilă cu harul (Ps.103:8). Dumnezeu este bogat în îndurare (Ef.2:4).


8. Răbdare: Reținerea Sa autoimpusă față de acțiuni la care ar fi indreptățit pe de-a-ntregul, este o însușire care corespunde numai unuia care posedă o mare putere. Răbdare îngăduitoare față de o comportare greșită este un aspect (Rom.9:22; Fap.13:18); perseverența în căutarea binelui este un altul (2. Pet.3:9).

9. Înțelepciune: Dumnezeu este atotștiut, dar aplicarea acestei științe arată o nesfîrșită înțelepciune -
cunoaștere profundă asociată cu discernămînt desăvîrșit (Rom.11:33; Ef.3:10). „Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă“ (Is.40:28).


Întrebări la Capitolul 3
Ființa lui Dumnezeu

Câile lui Dumnezeu sunt definite prin Ființa și prin atribuile Sale. Următoarele întrebări vor să ne ajute să-L înțelegem mai bine.

1. Pentru un om e greu să înțelegă cum este Dumnezeu, deoarece:
   a) omul crede că Dumnezeu e ca și el.
   b) câile lui Dumnezeu sint „mai înalte“ decit câile omului.
   c) nu există nimeni și nimic care s-ar putea asemăna cu Dumnezeu.
   d) este cu neputință să cunoști pe Dumnezeu.
   e) totul corespunde la a-d.
   f) a-c corespund.
   (Alege un răspuns).

2. Ce relație are Dumnezeu cu toate creaturile (Fap.17:24,25)?

   Ce însușiiri ale lui Dumnezeu sunt descrise în următoarele versete care accentuează în mod deosebit independența și autonomia Sa? (descrie-le cu propriile tale cuvinte.)

   Ioan 5:26; 1:1; Geneza 1:1
   Exod 3:14; Psalm 90:2; Apocalipsa 4:8
   1.Împărații 8:27

3. Citește Psalmul 139 și enumără trei însușiiri ale lui Dumnezeu, care sunt descrise în aceste versete.

   a)
   b)
   c)


   Ce măgingiere poate primi un creștin din acest verset?

5. Care din următoarele propoziții nu corespunde dragostei lui Dumnezeu?

   a) Dumnezeu iubește întreaga lume.
   b) Dumnezeu ne-a iubit înainte de a-L iubi noi.
   c) Dragostea lui Dumnezeu este veșnică.
   d) Dragostea lui Dumnezeu trece cu vederea păcatului.
   (Alege un răspuns.)

6. Minia lui Dumnezeu este la fel de reală ca și dragos-
tea Lui. Care este obiectul miniei lui Dumnezeu?
   a) orice nelegiure și nedreptate a oamenilor
   b) inima dură, nepocăită
   c) cei neascltători
   d) cei cărora le sint iertate păcatele
   (Alege trei răspunsuri.)
7. Leagă următoarele insușiri ale lui Dumnezeu cu definiții-le care se potrivesc:

- amabilitate nemeritată și binevoitoare față de alții
  a) Har (Ef.2:8; Tit 2:11)

- compătimire și îndurare activă față de cel păcătos și față de cel aflat în nevoie
  b) Sfințenie (Ps.99:9; Ap.15:4)

- lipsa completă a necura-ției și răului stare de despărtire față de toate celelalte ființe
  c) Îndurare (Ps.103:8; Ef.2:4)

- comportare nepărtinitoare și corectă față de alții
  d) Dreptate/Onestitate (Nee.9:33; Gen.18:25)

8. Dacă Biblia spune că Dumnezeu este sfânt, asta înseamnă:
   a) El este fără păcat.
   b) El urăște păcatul și iubește tot ce e bun.
   c) El este despărtit de păcătos.
   d) Totul corespunde la (a-c).
   (Alege un răspuns.)
9. Ce-ai spune tu? Meditează cu grija la insușirile lui Dumnezeu descrie mai sus. Care acționează deosebit de măgăietor asupra ta?
   Care sint cele care îți pricinuiesc probleme? De ce da sau de ce nu?
   Oamenii spun adesea: „Cred că Dumnezeu ar face asta“ sau: „Nu cred că Dumnezeu ar face asta“. De ce este important să înțelegem Ființa lui Dumnezeu, înainte
de a face presupuneri despre ceea ce El ar face sau nu?
10. Ce spun alții despre aceasta?
   În contact în săptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam așa:
   Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în...
   Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
   1. Ce însușiri are Dumnezeu, pe care omul nu le posedă?
   2. Ce înseamnă „Dumnezeu este sfânt“?
   3. Cum ați explica afirmația Bibliei că Dumnezeu este atât un Dumnezeu al dragostei cit și un Dumnezeu al miniei?
   Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimiți o copie a rezultatului sondajului de opinie?
   Mulțumesc.
   Scrie te rog numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Notează răspunsurile pe dos cu specificația dacă este dorită copia rezultatului. Înmâinează cartonașele conducătorului cursului. Rezultatul va fi multiplicat de el și trimis celor interesați.
Capitolul 4
Ce este omul?

„Ce este omul, ca să Te gîndești la el?“ întrebă psalmistul (Ps.8:4). Trupul nostru este ieșit din țărină și se va întoarce iarăși în țărină (Gen.3:19). Ce sintem noi? De ce sintem însemnați? Care este sensul vieții noastre? Răspunsul la aceste întrebări va influența hotărîtor întrea- șa noastră concepție despre lume și modul nostru de viață.

Originea omului
Mulți spun că omul este numai una din multele forme de viață care au luat ființă în univers din întimplare. Ei spun că omul este numai un „animal mai evoluat“, „încorona- rea evoluției“, că are o viață trecătoare fără sens. Iar oamenii au primit această teorie prin aceea că au trăit ca animalele, s-au dedat cu egoism la orice placere și au trăit în disperare, așteptînd întrarea în neant. Alții au părerea mistică că viața este un fel de roată cosmică, care se întoarce neîncetat. Ei spun că viața a existat într-o formă oarecare dintotdeauna. Omul se naște, moare, dispără într-un fel de „nimic“ și apoi se naște iarăși în vreo altă formă. Nu există nici o explicație asupra origi- nii, nici o inteligență stăpînitoare, nici un Dumnezeu per- sonal.

Compară cele două concepții despre lume. Care îți pare a fi cea mai rațională?

1. La început nu a fost nîmec. Materia sau ener- gia au luat ființă de la sine și apoi sisteme plane- tare întregi, totul la întimplare.

1. Dumnezeu a creat uni- versul, cuprinzînd pămîn- tul, omul, mamiferele, peș- tii, păsările și alte crea- turi. Geneza 1:1–2,25
Ioan 1:3
Coloseni 1:16
Evrei 11:3
2. Din diferitele sisteme planetare a luat ființă viața fără Creator. Viața s-a dezvoltat de la ființa cea mai simplă la formele cele mai complicate fără planificare. Ea a luat ființă fără Creator, fără o rațiune superioară în spatele ei.


3. Omul a evoluat dintr-un strămoș timpuriu asemănător cu maimuța. El este ființă animală fără natură duhovnică, un accident biologic în univers, fără viitor.

3. Toată omenirea se trage dintr-o pereche de oameni, creată de Dumnezeu - cum o putem citi în Geneză 1 și 2. Omul se deosebește esențial de animal prin capacitatea lui de a cunoaște și cinsi pe Dumnezeu, prin vorbire și prin capacitate de comunicare în scris, prin suflet și duh, care sînt ne-muritoare.

Biblia spune: „La început Dumnezeu a făcut cerurile și pămîntul...și Dumnezeu a făcut pe om“ (Gen.1:1,27). „El ne-a făcut, și nu noi înșine“ (Ps.100:3). Dumnezeu ne-a cunoscut înainte de a ne fi născut (Ps.139:13-16).

De ce ne-a creat? - Pentru buna Lui plăcere (Col.1:16; Ap.4:11). El a fost Olarul iar noi lutul (Rom.9:20,21).

Pentru care țintă am fost creati? - Ca să proslavim pe Dumnezeu (Rom.1:21; Ps.86:9). Totuși omul a refuzat să cîntească pe Dumnezeu și să-l slujească (Rom.1:25). În loc de asta a căutat să trăiască pentru el însuși.

Ființa omului

Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Gen.1:26; 5:1; 9:6). Aceasta înseamnă „umbră“ sau „asemănare“. Deoarece Dumnezeu este Duh, asemănarea nu este fizică, ci duhovnicească (Ef.4:24; Col.3:10). Acesta este aspectul

Libera alegere a omului
Necesitatea de a hotărî o chestiune, de a se fixa asupra uneia sau alteia, mai ales în domeniul moral și duhovnicesc, este cea mai importantă datorie a conștiinței. Asta poate și va hotărî soartă noastră veșnică. Dumnezeu a dat foarte clar omului dreptul de a alege și a făcut din această alegere bază pentru o judecată dreaptă (Deut.30:15,19; los.24:15; Ap.20:12,13). Omul ia bucurios decizii, dar apoi nu poartă bucurios urmăriile deciziilor lui
greșite. El dă vina pe Dumnezeu, pe părinții lui, pe societate, pe diferite instituții, pe împrejurări, ca să scape de răspundere. Unele religii învață că omul este un robot moral, creat de un Dumnezeu care hotărâște totul și care nu-i dă o șansă reală de a decide el însuși. Dar o asemenea învațătură nu are nici un punct de sprijin. Dumnezeu cheamă pe om să se decidă și spune că el nu are nici o scuză dacă se abate de la El (Rom.1:20).

Cândrea omului

Oamenii gânditori au recunoscut de mii de ani că cu omul s-a petrecut ceva rău. Cind te gindești că există chiar unele animale care trăiesc în armonie între ele – de ce trebuie atunci omul să omoare, să urască, să acționeze brutal, să lase pe alții să moară de foame? De ce observăm egoism și purtare rea la copiii mici, fără a fi învățați aceasta? De ce trebuie să îndemnăm pe copii să facă bine, în timp ce ei fac de la sine ce este rău? S-a încercat explicarea acestui fapt cu teorii despre mediu, casa părintească, conștineri psihologice, sisteme politice și sociale, și totuși pînă astăzi nu a reușit nimeni să-și dovedească teoria ca fiind adevarată resp. să schimbe prin ea natura omului.

Sfânta Scriptură ne spune unde stă greșeala. Primii oameni, care au trăit într-un mediu ideal, au luat hotărîrea greșită prin aceea că nu au ascultat de Dumnezeu (Gen.3). În acest punct a intrat păcatul în lume (Rom.5: 12–19) și prin el lanțul de urmări groaznice. Judecata a venit repede, căci omul a fost vinovat în mod clar (Gen.3: 16–24). Urmările căderii în păcat pentru om și pentru urmașii lui pînă în ziua de azi sint pierderea raiului, moarte, durere și greutăți. Noi numim asta căderea în păcat. Urmările căderii în păcat le citim în Gen.6:5; 8:21; Ps.12:2–4; Rom.3:10–23 și alte locuri. Efectele care încă mai persistă se văd și azi în natura omului. Păcatul a întunecat priceperea noastră duhovnicească (Ef.4:18; 1.Cor. 2:14), ne-a dat o inimă înșelătoare (Ier.17:9), iar carneia ca și duhul nostru s-a stricat (Ef.2:3). Biblia reduce orice conflict omenesc, orice necaz, orice rău la o cauză: păcatul, căci după Scriptură păcatul pătrunde întreaga

- 33 -
ființă a omului. Biblia spune și că păcatul a vătămat întreaga creație, începând de la spini în domeniul vegetal până la cruzimea din lumea animală.

Responsabilitatea omului

Întrebări la capitolul 4

Ce este omul?
E important să ne înțelegem natura noastră omenească: de unde venim, de ce simțem de fapt în această lume și care este cauză problemelor noastre.

1. Cum explic originea omului?
   a) Prin evoluția unor forme de viață inferioare.
   b) Omul este o taină pe care n-o putem înțelege.
   c) Omul vine din mina creatoare a lui Dumnezeu.
   d) El este o parte a unui ciclu existențial fără început.
(Alege un răspuns.)

2. Pentru ce am fost creați?
   a) ca să ne împlinim menirea noastră personală
   b) ca să ne dezvolțăm capacitățile
   c) ca să ne bucurăm cit mai deplin de viață
   d) numai și numai ca să proslăvim pe Dumnezeu
(Alege un răspuns.)

3. Ce funcție caracterizează în om:
   a) trupul:
   b) sufletul:
   c) duhul:

4. Ce înțeles are după părerea ta asemănarea descrisă în Geneza 1:26 și 5:1? În ce mod simțim noi asemenea lui Dumnezeu?

5. Ce indicații vedem în lume care sprijinesc învațatutura Biblii că omul este păciatos atit prin propria lui decizie cit și din natură?

6. Voința liberă a omului resp. capacitatea lui de a se hotări liber,
   a) este o iluzie, căci la urma urmei se întâmplă totuși voia lui Dumnezeu.
   b) este așa de mărginită, încit omul nu poate fi cu adevarat responsabil.
   c) ne dă dreptul să hotărîm liber, dacă vrem să iubim și să ascultăm de Dumnezeu.
   d) este făcută imposibilă prin dificultatea împrejurărilor.


8. Cum indică următoarele versete spre faptul că Dumnezeu a dat omului posibilitate spre alegere liberă și că aceasta este baza unei judecăți drepte (Deut.30:15,19;
Ios.24:15; Ap.20:12-13)?
9. Ce ai spune tu? Rezumă cu cuvinte proprii cum îți vezi responsabilitatea față de Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să aibă bucurie și cinste prin viața ta?
10. Ce spun alții despre acesta?
   Ia în săptămâna aceasta contact cu cel puțin trei persoane și pune-le întrebările următoare. Ai putea proceda cam așa:
   Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în...
   Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
   1. De unde se trage omul?
   2. Pentru ce trăiește?
   3. Care credeți că e scopul principal al vieții lui?
   Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimitem o copie a rezultatului sondajului de opinie?
   Mulțumesc.
   Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Notează răspunsurile pe dos, cu specificația dacă dorește copia rezultatului. Înmâinează cartonașele conducătorului cursului. El va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 5

Problema păcatului

De ce există răutate, necaz, război și ură în această lume? De ce domnește lăcomia, invidia, mindria și cruzea? De ce sînt copiile de mici egoiști, de ce mint, sînt neascultători și fac părinților necazuri, fără ca cineva să-i fi învățat dinainte toate aceste lucruri în mod direct? Oare numai anturajul râu e de vină? Biblia ne spune că această comportare se află deja în om, înainte de a fi expus influențelor exterioare (Ps.51:5; 58:3). Problemele omului nu pot fi niciodată înțelese corect, dacă nu ne ocupăm cu problema păcatului.

Părerii răspîndite despre păcat

Ce este păcatul? Un dicționar ne va răspunde că păcatul este o încălcare a unei legi morale sau a unei legi a lui Dumnezeu. E destul de limpede. Omul s-a abătut totuși de la această definiție simplă și a format propria lui părerile. De exemplu:

1. Nu există păcat. Corect sau greșit este numai o chestiune de forme sociale care se schimbă.
2. Ce dăunează altora este păcat, dar ce faci tu personal te privește numai pe tine.
4. Păcatul e gindire greșită sau judecată rea.
5. Păcatul displace lui Dumnezeu; dar aceasta nu e grav, nu are importanță. Fiecare păcătuiește, așa e omenește.

Perspectiva biblică a păcatului

Compară aceste păreri omenești cu ceea ce învăță Biblia despre păcat:

1. A merge pe propria cale (Is.53:6).
2. A călca legile lui Dumnezeu (1Io.3:4).
3. A se revolta împotriva lui Dumnezeu sau a trăi nelegiuit, fără legă (1Io.3:4).
4. A putea face bine și a omite cu bună știință să-o facă (Lac.4:17).
5. A face ceva fără incredințare (Rom.14:23).
6. A nu crede în Domnul Isus (Io.16:9).
7. Orice nedreptate și acțiuni greșite (1.Io.5:17).
8. Tot ce contrazice caracterul lui Dumnezeu (Rom.3:23).
Mai multe lucruri rele, care ies din lănuntrul inimii omeniști, sint citate în Marcu 7:21-23: gânduri rele, imoralitate, hoții, crimă, adulter, lâncie, răutate, fațănicie, violență, desfriu, invidie, hulire, trufie, nebunie. Nici un păcat nu rămâne ascuns înaintea lui Dumnezeu (Ps.90:8). Păcatele izvorăsc dintr-o natură păcătoasă (Rom.7:18). Păcatele noastră sint o jignire a lui Dumnezeu, căci El e absolut sfint (Is.6:3-5; Hab.1:13). Dacă nu ar exista Dumnezeu, atunci nu ar exista nici păcat, pentru că atunci n-am mai avea o Ființă desăvârșită ca măsură pentru ceea ce este bine.

Originea și urmăriile păcatului

Dumnezeu iubește pe păcătos și-l primește
Este uimitor, dar adevărat, că un Dumnezeu sfânt, care urăște așa de mult păcatul, totuși iubește pe păcătos. "Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe cind eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi" (Rom.5:8). "...Nu că noi am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi" (1.IO.4:10). El ne-a arătat dragostea Sa prin faptul că L-a trimis pe singurul Său Fiu, ca să ne salveze (IO.3:16). Prin moartea Fiului Său poate Dumnezeu să ne ofere iertare (Fap.13:38; Ef.1:7).
Mărturisirea păcatului trebuie să preceadă o linie după iertare. Așa a strigat psalmistul: "Căci îmi cunosc bine fărădelegile, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea" (Ps.51:3). El a împlorat după curățire și nu a negat nimic din vina lui față de Dumnezeu. Fiul risipitor a spus: "Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, și-i voi zice: "Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta" (Lc.15:18). Mintuitorul nostru a povestit o istorie despre doi bărbați care s-au rugat: Unul nu voia să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea: "Doamne, ai milă de mine, păcătosul!" Isus l-a declarat pe acest om ca neprihănit, îndreptățit (Lc.18:13,14). Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în noi ca să ne aducă păcatele înaintea ochilor (IO.16:8-11).
Dumnezeu cheamă pe păcătos la pocăință
"N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți ci pe cei păcătoși" (Lc.5:32). Singurul înțeles al acestui cuvint este "schimbarea minții". În Scriptură el exprimă o schimbare a minții cu intenția de a se întoarce de la păcat, ca să se îndrepte spre Dumnezeu. Strigătul din Vechiul Testament a fost "Întoarceți-vă la Mine" (Zah.1:3). Numai bunătatea lui Dumnezeu e cea care ne duce la pocăință (Rom.2:4). Păcatul nu trebuie luat cu ușurință, ci trebuie să aducă întristare (2.Cor.7:9-11). Pocăința nu se arată în cuvinte goale, ci într-o schimbare reală (Mt.3:8; Lc.13:3,5; Fap.26:20). Predicile din perioada de început a creștinismului le porunceau oamenilor să se pocăiască (Fap.2:38; 3:19; 17:30). Prin asta nu ne ciștigăm întrarea la Dumnezeu, ci renunțăm la atitudinea noastră deznădăjduită. Pocăința și credința în Isus Cristos alcătuiesc împre-

Necesitatea de a ne proba pe noi înșine
Cine vrea să se întîlnească vreodată cu Mîntuitorul lui, trebuie să fi înțeles mai înainte că e pierdut (Lc.19:10). Cauza pierzării noastre este păcatul, de la care trebuie să ne întoarcem ca să ne putem îndrepta spre Dumnezeu.

Listă de probe
1. Ai fost totdeauna altruist, dezinteresat?
2. N-a fost niciodată poftă și invidie în inima ta?
3. Ai făcut totdeauna numai bine, cind ai avut ocazie?
4. Ai fost totdeauna bun cu aproapele tău și te-a îngrîjit de el?
5. Ai iubit totdeauna pe Dumnezeu din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta?
6. Ai iubit totdeauna pe aproapele tău ca pe tine însuți?
7. Ai fost totdeauna așa de desăvîrșit ca Domnul Isus Cristos?

Dacă răspunsul tău la vreuna din aceste întrebări sună „nu“, atunci Biblia spune că ești un păcătos. Cine ține toate poruncile, dar calcă totuși una dintre ele, este vinovat de toate (Iac.2:10). O încălcare față de absoluta sfințenie a lui Dumnezeu ne face păcătoși.

Domnul Isus Cristos a venit ca să mîntuiască pe poporul Său de păcătele lui (Mt.1:21). Pedeapsa și puterea păcatului este îngrozitoare. Și că nu a două moarte este înspăimîntător. Psalmistul scrie: „Ferice de cel cu fărădeleaga iertată și de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiurea, și în duhul căruia nu este viclenie“ (Ps.32:1,2). E bine ca cineva, care se socotește creștin, dar trăiește în păcat, să-și pună această întrebare: „Dacă cineva nu este salvat de păcătele lui, atunci de ce anume este salvat?“
Întrebări la capitolul 5  
Problema păcatului
Următoarele întrebări sint menite să ajute la clarificarea celei mai mari probleme a oamenilor.
   Redă cu cuvinte proprii Isaia 53:6.
2. După Isaia 14:12-14 și Ezechiel 28:15-17 păcatul și-a avut obirșia în cer. Motiv pentru aceasta a fost
   a) trufia.
   b) lipsă de discernămînt.
   c) lipsă de înțelegere, confuzie.
   (Alege un răspuns.)
3. După Geneza 2:17; 3:1-6 primul păcat care ni s-a transmis și care a avut loc pe pămînt, a avut drept cauză
   a) necredința și neascultarea.
   b) desfriul și imoralitatea.
   c) minia și frustrarea.
   d) o lipsă de înțelegere.
   (Alege un răspuns.)
4. Ce atitudine are Dumnezeu față de păcat (Hab.1:13)?
   Ce plată a cerut Dumnezeu pentru păcat în Vechiul Testament (Ez.18:20)?
   În Noul Testament (Rom.6:23)?
5. În Sfânta Scriptură „moartea“ este folosită în trei înțelesuri diferite: a) moartea fizică (despărțirea sufletului de trup); b) moartea spirituală (despărțirea duhului omului de Duhul lui Dumnezeu); c) moartea a doua (despărțirea veșnică a duhului omului de Duhul lui Dumnezeu - cînd omul, care încă e mort spiritual, moare fizic).
   Aranjează următoarele versete biblice după cum se potrivesc celor trei înțelesuri diferite ale „morții“:
   - moarte fizică a) Efeseni 2:1-3
   - moarte spirituală b) Evrei 9:27
   - moartea a doua c) Apocalipsa 20:11-15
6. Pentru cine a murit Cristos după Romani 5:8? Existe două feluri de păcătoși, după cum sint zugrăviți în Luca 18:10-14: cei ce recunosc că sunt păcătoși, și cei ce nu-și recunosc păcetele. De ce este atît de important
să recunoști că ești un păcătos?
7. Pocânta înseamnă
   a) un ritual religios, care poate fi observat în anumite zile.
   b) o schimbare a minții, care are ca efect o schimbare în acțiune.
   c) să spunem lui Dumnezeu că ne pare rau.
   d) să fim fericii de sfârșitul prost al lucrurilor.
(Alege un răspuns.)
8. Ca să primim iertarea lui Dumnezeu, trebuie
   a) să ne mărturisim păcatele.
   b) să mărturisim că simt răspunzători pentru păcat.
   c) să cerem lui Dumnezeu să ne curățească.
   d) să vrem să lăsăm păcatul.
   e) să facem tot ce este amintit mai sus.
(Alege un răspuns.)
9. Ce ai spune tu? Cum și cind te-ai convins că ești un păcătos și că ai nevoie de un Salvator?
10. Ce spun alții despre aceasta?
    la în această săptămână contact cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam așa:
    Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în...
    Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
    1. Ce este păcatul după părerea dvs?
    2. La citirea ziarului sau privind la televizor găsiți ceva care ne arată că omul este un păcătos?
    3. Ce credeți că ar face un Dumnezeu drept față de problema păcatului?
    Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimit o copie cu rezultatul sondajului de opinie?
    Mulțumesc.
    Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Notează răspunsurile pe spate cu specificarea dacă este dorită copia cu rezultatul și înmânea apoi cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și îl va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 6

Despre veșnice

„Dar omul cind moare, rămâne întins; omul, cind își dă sufletul, unde mai este?“ (Iov 14:10). Oamenii cugetători, care sint conștienți de scurgerea permanentă a înmormântărilor și a anunțurilor de deces, observă că timpul lor pe pământ e limitat. De aceea își și iau timp să cugete dacă există vreo speranță să se poată continua mai departe această scurtă viață pământescă. Alții încercă să ignoreze moartea și să trăiască ca și cum n-ar trebui niciodată să moară. Desigur că realitatea rămâne, chiar dacă o ignorăm - eu evit numai durerea de a trebui să mă gîndesc la ea. Cindva poate că fiecare și-a pus deja întrebarea: „Ce se întimplă după moarte?“ și a încercat să afle un răspuns. Îată citeva teorii, pe care și le-au pregătit oamenii:


2. Reincarnare: Omul se reîntoarce iarăși pe pămînt într-o altă formă de viață sau în trupul unei alte persoane. Aceasta presupune în mod vădit vreo putere supra-naturală.

3. Legătură cu duhuri: Morții trăiesc într-o lume tainică a duhurilor și caută să ia contact cu cei vii de pe pămînt.


- 43 -
Învierea dintre cei morți


„Mulți dintre cei ce dorm în țărina pământului se vor scula: unii pentru viată veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică“ (Dan.12:2).

„...Toți cei din morminte ... vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viată; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată“ (Io.5:28–29). „Va fi o învieri a celor drepti și a celor nedrepti“ (Fap.24:15b).

Dacă ne gindim la judecata lui Dumnezeu, omul se află în fața a două posibilități: osânda veșnică este posibilitatea groaznică (Evr.6:2; 9:27). Cealaltă este viața veșnică (Io.3:16) și prin ea eliberare de acea judecată spre osină (Rom.8:1; Io.5:24).

Durata veșniciei

Este curios că cuvintele din Biblie ca „veșnic“, „în vecii vecilor“, „pe veci“ au fost interpretate de unii ca limitate temporale. Dar unii s-au referit la limbile originare ale Scripturii și au încercat să dovedească că aceste expresii au fost în vedere numai un interval de timp prelungit sau nedefinit. Totuși folosirea acestor cuvinte în Scriptură arată clar că nu există o limitare a duratei veșniciei, chiar dacă uneori sint traduse cu „pînă în vecii vecilor“.

1. **Referitor la Dumnezeu:** Dumnezeul veșnic (Rom.16:26), Duhul veșnic (Evr.9:14), slava Sa veșnică (1.Pet.5:10), putere veșnică (1.Tim.6:16), împărăție veșnică (2.Pet.1:11).

2. **Referitor la viitorul credinciosului:** Răscumpărare veșnică (Evr.9:12), mintuire veșnică (Evr.5:9), viață veșnică
(Io.3:15,16,36; Lc.18:30).
3. Referitor la viitorul necredinciosului: Foc veșnic (Mt.18:8), chin veșnic (Mt.25:46), pierzare veșnică (2.Tes.1:9), foc veșnic (Luda 7).
Starea celor pierduți
1. Cum о descrie Domnul: Domnul Isus a povestit o istorie despre omul bogat și sâracul Lazăr (Lc.16:19-31). Unii iau această istorie drept pildă, deși ea nu este de numită așa în Biblie. Totuși, chiar dacă ar fi o pildă, vorbirea simbolică nu ar slăbi adevărul învățat în această istorie. Domnul Isus a vrut prin ea să ne învețe ceva important, și am face bine să medităm la ea.
   a) Nu a existat sfirșit al existenței după moarte.
   b) Nu a existat o inconștiință sau un somn sufletesc.
   c) Nu a existat o mântuire a tuturor oamenilor.
   d) Nu a fost oferită o a doua șansă.
   e) Nu a existat o reincarnare sau o revenire înapoi pe pământ.
   f) Nu a existat un sfirșit al chinului și nici o speranță de schimbare a stării lui pentru cel nemintuit.
   g) Nu a fost un loc de purificare – ci de pedeapsă veșnică.
2. Domnul Isus învață mai departe despre aceasta: Ur- mãtoarele descrieri groaznice provin de la Cel care ne-a
iubit cu cea mai mare dragoste posibilă, care S-a dat pe sine pentru noi. El descrie pur și simplu adevarul despre cea ce-și așteaptă pe cei care părăsesc această lume și L-au neglijat sau L-au refuzat:
   a) foc nestins (Mt.3:12; 18:8; Mc.9:48).
   c) întuneric (Mt.22:13; 25:30).
   d) plins și scrișnire a dinților (Mt.13:42,50; 24:51; Lc.13:28).

Obiecții împotriva învățăturii despre osînda veșnică
Există citeva obiecții împotriva acestei învățături nepopulare:


Starea celor mintuiți

Starea definitivă a celor drepti stă în contrast puternic cu cea a celor pierduți. „Înaintea feței Tale sint bucurii nespuse, și desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps. 16:11). „Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul” (Ap.14:13). Pe credincioși îi așteaptă „cetatea care are temeli tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evr.11:10). Acest loc este mai bun și mai frumos decât tot ce-și poate închipui omul. Starea veșnică și casa veșnică a credinciosului este descrisă după cum urmează:

1. **Ea este la Cristos.** „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc... ca acolo unde sint Eu să fiți și voi” (Io.14:2,3; comp.17:24). A fi „strâin“ de trup înseamnă „a fi acasă la Domnul” (2.Cor.5:8).

2. **Ea este într-un trup schimbat.** El va fi ca trupul Său (Fil.3:21) și de aceea nesupus putrezirii (1.Cor.15:35–44). Noi vom fi recunoscuți, după cum și Domnul a fost recunoscut (Mt.28:9,17; Lc.24:31,39,40). Învierea trupului pentru cei care sînt în Cristos va avea loc la a doua venire a lui Cristos (1.Tes.4:15–17).


Întrebări la capitolul 6
Despre veșnicie

„Dacă moare cineva, va mai trăi?“ Întrebarea aceasta, pusă încă din antichitate, este și astăzi de mare însemnătate. Ce se întimplă după moarte?
1. Biblia arată că cei ce au murit se află într-unul din cele două locuri diferite. Care sint acestea (2.Cor.5:8; Ap.20:10,15)?
2. Biblia mai spune că toți cei care mor înviază dintre cei morți. Descrie cele două destine posibile ale omului (Dan.12:2; Io.5:28-29; Fap.24:15b).
4. Cit durează veșnicia? Poți să născocesti o ilustrare pentru o mai bună înțelegere?
5. Domnul Isus a povestit despre un om care a ajuns în iad (Lc.16:19-31). Care din următoarele constatări este prin urmare corectă?
   a) Omul încetează pur și simplu să existe, cînd moare.
   b) Cel mort are parte de o stare de incoștințe sau de un fel de „somn spiritual“.
   c) Iadul este un loc de chin coștient, nesfîrșit.
   d) Toți oamenii vor fi mintuiți.
   e) Omului care este în iad i se va da o a doua posibilitate de a se hotări.
   (Alege un răspuns.)
6. Pe care din următoarele constatări nu le-a folosit Domnul Isus ca să descrie iadul?
   a) Foc nestins
   b) Chin veșnic
   c) Întuneric
   d) Plins și scrișnire de dinți
   e) Un loc de purificare limitată temporal
   f) Iad de foc
   (Alege un răspuns.)
7. Cum ai răspundute următoarelor obiecții?
   a) Învățătura despre iad este incompatibilă cu dragostea lui Dumnezeu.
   b) Această invățătură face apel la teama oamenilor.
   c) Este nedrept din partea lui Dumnezeu să fie așa de
sever.
8. Biblija descrie viitorul credincioșilor în cer după cum urmează:
   a) A fi pe veci lingă Cristos
   b) A trăi într-un trup schimbat
   c) A fi eliberat de griji și suferință
   d) A trăi într-un loc unde nu întră nimeni nesfârșit
   e) Toate constatațiile de mai sus sint corecte
   f) a și c sint corecte
   (Alege un răspuns.)
10. Ce spune altii despre aceasta?
    În contact în sâptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam așa:
    Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în...
    Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
    1. Ce se întimplă după părerea dvs cu cineva cind moare?
    2. Ce înseamnă expresiile „cer“ și „iad“ pentru dvs?
    3. Dacă ați putea pune o întrebare despre viața de după moarte și ați primi un răspuns absolut de încredere - ce ați întreba?
    Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimiteți o copie a rezultatului sondajului de opinie?
    Mulțumesc.
    Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul de curs. Notează răspunsurile pe spate cu specificația dacă este dorită copia rezultatului. Înmînează cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 7

Isus, Mesia: Planul lui Dumnezeu de mântuire


1. Împăratul făgăduit și Izbăvitor al poporului evreu (2.Sam.7:12,13).
2. Cel trimis de Dumnezeu, ca să fie Mintuitorul lumii (Lc.2:11; Io.4:42).
3. „Dumnezeu cu noi“ (Emanuel), un Salvator divin (Mt.1:23; Is.7:14).

Profeții despre Isus Cristos

Însemnătatea lui Isus Cristos (Isus, Mesia), în ce privește viața și influența Lui asupra istoriei umane, nu poate fi contestată. El este fără asemănare. Însemnătatea lui Isus Cristos este confirmată prin multe pasaje din Vechei sfânturi, scris re mult înainte de nașterea Lui. Că ele se referă într-adevăr la Domnul Isus, vedem cind luăm fiecare profeție în parte și le comparăm cu amănuntele vieții Lui. Există peste 200 de profeții din care iată doar cîteva:

1. Sămnita femeii (Gen.3:15; Gal.4:4).
2. Nașterea în Betleem (Mt.5:2; Mt.2:1,4-6).
3. Nașterea Lui din fecioară (Is.7:14; Mt.1:18, 23-25).
4. Precursorii Lui (Is.40:3; Mt.3:1-3).
5. Intrarea Lui în Ierusalim (Zah.9:9; Lc.19:35-38).
6. Lepădarea Lui (Is.53:3; Ps.69:8; Io.7:5; 19:15).
7. Trădarea Lui (Zah.11:12; Mt.10:4; 26:14-15).
8. Bătut, scuipat (Is.50:6; Mt.26:67).
10. Pironit pe cruce (Ps.22:15-17; Zah.12:10; Io.19:34,37).
11. Rugăciunea Lui pentru dușmani (Is.53:9,12; Lc.23:34).
12. Răstignit cu tilhari (Is.53:9,12; Mt.27:38).
13. Îngropat în mormintul unui om bogat (Is.53:9; Mt.27: 57-60).

Aceeași Scriptură profețește și revenirea Sa (Ps.50:3-6; Dan.7:13; Zah.12:10; 14:4 și multe pasaje nou-testamentale). Ea prezice domnia Lui asupra întregii lumi (1.Cron.17:11-14; Is.9:6-7; Dan.7:14; Ps.2:6-9; 45:6-7; 72:8; 110:1 -3).

Slujbele lui Isus Cristos
Domnul Isus Cristos unește în Sine în mod unic cele trei mari slujbe pe care le dă Dumnezeu.
1. *El este un Profet.* El este Cel mai mare dintre toți (Mc.6:4; Fap.3:22). El a fost Cel despre care a vorbit Moise (Deut.18:15-19).

Identitatea divină a lui Isus Cristos


- 51 -
Dumnezeul ei. Există multe pasaje biblice care arată că Domnul Isus e Dumnezeu.
1. *El este numit direct Dumnezeu* (Io.1:1,14; 20:28; Rom.9:5; 2.Pet.1:1; 1.Io.5:20). Tatăl vorbește Fiului ca lui Dumnezeu (Evr.1:8).


5. *Oamenii se închină Lui ca lui Dumnezeu* (Mt.14:33; Io.20:28; Fil.2:10; Evr.1:6; Is.45:23). Închinarea I se cuvine numai lui Dumnezeu (Mt.4:10; Ap.22:8-9).


7. *El are slujbele divine.* El este Creatorul (Col.1:16,17; Evr.1:2,10). El este Judecătorul tuturor oamenilor (Io.5:22). El iartă păcatele (Mt.9:2-6), ceea ce poate numai Dumnezeu (Is.43:11,25).


9. *El are toate însușirile divine.* El este neschimbat (Evr.13:8). El este atotputernic (Ap.1:8). El este atotpăzent (Mt.28:20), atotștiut (Io.21:17), veșnic (Mi.5:1; Is.9:6) și are toate celelalte însușiri divine.

Identitatea omenească a lui Isus Cristos
Deși El era Dumnezeu în întregime, a fost și „Omul Isus Cristos“ (1.Tim.2:5). Domnul Isus Cristos S-a numit adesea pe Sine însuși ca Fiu al omului. El a luat chip omensc, ca să Se facă asemenea cu noi în toate lucrurile, în afară de păcat. El a avut sentimente ca și noi, a flăminzit, a însetat. A suferit, a plins și a fost obosit. El a experimentat ispitirea prin diavolul (Mt.4:1-11). El a suferit, a singeștit, a murit, a fost îngropat și a înviat iarăși din morți. El a fost altfel ca oamenii obișnuși și totuși Om desăvîrșit.
1. El a avut părinți omenești, care se trăgeau din seminția lui David, și noi Îi putem urmări spita neamului pină la Adam (Lc.3:23-38), dar El S-a născut dintr-o fecioară prin concepție de la Duhul Sfânt (Mt.1:18-23).
2. El a avut un trup normal, care în exterior se asemană cu cel al altui om (Rom.8:3; Io.4:9). El a crescut și a devenit un bărbat ca oricare altul (Lc.2:40,52), dar viața Lui a fost nepătată de păcat (Evr.4:15).
3. Ființa Lui a constat ca și cea a tuturor oamenilor dintr-o trinitate de trup (Evr.10:5), suflet (Mt.26:38) și Duh (Lc.23:46), dar El a arătat o conștiință de Dumnezeu unică și a avut o părtășie intimă cu Tatăl ca nici un alt om. Multe din semnele lui exterioare pot fi înțelese numai prin starea Lui de Om: Strigătul Său pe cruce (Mt.27:46) și însâși moartea Sa.
Cea mai importantă întrebare pe care a adresat-o Isus oamenilor, a fost: „Dar voi cine ziceți că sint Eu?“ (Mt.15:15). El a mai spus că ei o să moară în păcatele lor, dacă nu o să creadă așa cum trebuie în El (Io.8:24). Ce spui tu, cine este Domnul?
Întrebări la capitolul 7
Isus, Mesia: Planul lui Dumnezeu de mințuire


1. Pe cine aștepta Samariteanca ca să-i descopere adevarul despre Dumnezeu (Io.4:25)?
Cum a răspuns Domnul Isus la declarația ei (Io.4:26)?

2. Mesia care urma să vină (pe grecește talmăcit „Cristos“) a fost prezis cu sute de ani înainte în Vechiul Testament. Coordonază versetele biblice cu profetiile:

- Nașterea în Betleem
- Născut dintr-o fecioară
- Precursorii Lui
- Intrarea Lui în Ierusalim
- Trădarea Lui
- Suferința pentru păcatele altora
- Strâpuns pe cruce
- Răstignit cu tilhari
- Îngropat în mormîntul unui om bogat
- Înviat din morți

a) Isaia 7:14;
b) Isaia 40:3;
c) Isaia 53:5;
d) Isaia 53:9,12;
e) Isaia 53:9;
f) Mica 5:1;
g) Psalm 16:9-11; Luca 24:46; Fapte 13:33-35
h) Psalm 22:16; Zaharia 12:10; Ioan 19:35-38
i) Zaharia 9:9;
Luca 19:35-38
j) Zaharia 11:12;
Matei 10:4; 26:14,15

3. Care sint cele trei mari sluji ale lui Mesia (Cristos)?
a) Deuteronom 18:15-19; Marcu 6:4
b) 1.Samuel 2:35; Evrei 4:14-16; 7:26
c) Apocalipsa 19:16; Ioan 19:19; Filipeni 2:9-10

4. În care privință a fost Isus, în timpul vieții de pe pămînt, ca oricare alt om?
Cum te ajută acest fapt să înțelegi că Isus avea
sentimente omenești obișnuite?
În ce privință a fost Isus, în timpul vieții Lui pămintesi, altfel ca ceilalți oameni (cum este descris în următoarele versete)?
Matei 1:23
Ioan 8:46
Ioan 7:46
Marcu 4:37-41
 Luca 7:22
5. Care însușiri divine sînt atribuite lui Isus Cristos în următoarele versete:
Matei 28:20
Marcu 2:5-7
Isaia 9:6
Evrei 13:8
Apocalipsa 1:8
6. a) Dumnezeu Tatâl Se adresează Domnului Isus ca lui Dumnezeu (Evr.1:8).
(corect/greșit)
b) Isus nu a îngăduit oamenilor să îl se închine (Mt.14:33; Io.20:28,29).
(corect/greșit)
c) Domnul Isus n-a pretins niciodată că e Dumnezeu (Io.8:58; 10:30).
(corect/greșit)
7. Cind Domnul Isus S-a născut pe pămînt
a) a încetat să fie Dumnezeu.
b) a unit în Persoana Lui atît divinitatea cit și umanitatea.
c) tatâl Lui adevărat a fost Iosif, după cum și mama Lui adevărată a fost Maria.
(Alege un răspuns.)
9. Ce ai spune tu? În Filipeni 2:9-11 citim că va veni timpul cind toți genunchii se vor pleca înaintea lui Isus Cristos. Cum și cind o vei face în viața ta?
10. Ce spun alții despre aceasta?
Ia contact în săptămîna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam așa:
Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...
Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
1. Cine este Isus Cristos?
2. Biblia învață că Dumnezeu a devenit Om. Dacă ați avea ocazia să-L cunoașteți, cum vi L-ați închipui? Ce-ați așteptat de la El?
Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimit o copie cu rezultatul sondajului de opinie?
Mulțumesc.
Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Notează pe dos răspunsurile cu specificația dacă este dorită copia rezultatului. Înmâinează cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și-l va trimit persoanelor interesate.
Capitolul 8
Crucia lui Isus


Necesitatea crucii

De ce a fost necesară moartea lui Cristos pe crucie? Cugetă la următoarele:

2. Păcatul trebuie să fie judecat (Rom.2:3,12). El nu poa-
te ierta în nici un caz pe cel vinovat (Ex.34:7; Iov 10:14). Întreaga omenire este vinovată înaintea lui Dum-
nezeu (Rom.3:19). Păcatul cere pedeapsa cu moartea (Rom.6:23).

Pedeapsa trebuie să fie plătită. Pentru Dumnezeu a fost problema cum să fie desăvîrșit drept și totuși să poată îndreptați pe păcătos (Rom.3:26). Cum s-ar putea armo-

niza dreptatea și adevărul lui Dumnezeu cu îndurarea Lui?

Principiul substituirii

Dacă o persoană sau un lucru ia locul altui persoane sau lucru, se numește substituire. Jertfa suplinitoare de animale pentru păcătos a fost caracteristică pentru apropierea de Dumnezeu în Vechiul Testament. Mielul pascal a fost jertfit ca ocrotire de judecata lui Dumnezeu (Ex.12:3-17). Milioane de asemenea jertfe au fost aduse lui Dumnezeu, potrivit porunci Lui. Asemenea jertfe adu-
se au produs ceea ce s-a numit „ispășire“ (Lev.5:10).

Astă înseamnă că păcatul a fost „acoperit“ prin moartea unui animal de jertfă nevinovat. E important de menționat că Ioan Botezătorul a salutat public pe Domnul Isus ca „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii“ (Io.1:29).

El a văzut în Isus adevărată jertfă, spre care au indicat

Desăvârșirea jertfei

Jertfă este un cuvânt folosit de repetate ori în Biblie și ține de miezul vestirii creștine. Moartea ca jertfă a Domnului Isus poate fi privită în felurile moduri; ca

1. *Jertfă de singe* (Evr.9:22). Fără vârsare de singe nu se poate face iertarea păcatelor.
6. *Jertfă suficientă* (1.Io.2:2; Evr.10:14). El a satisfăcut
complet și definitiv orice pretenție la dreptate desăvârșită. 
Lecția isprăvită
Domnul Isus a spus Tatâlui: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac“ (Io.17:4). Ultimul Lui strigăt triumfător de pe cruce a fost: „S-a isprăvit!“ (Io.19:30).
Care este această mare lucrare pe care a venit El s-o isprăvească? „Căci Fiul Omului a venit să caute și să mintuiască ce era pierdut“ (Lc.19:10). „...Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Ministrul lumii“ (1.Io.4:14). Misiunea Lui a fost să „mintuiască pe poporul Lui de păcatele sale“ (Mt.1:21). Ia în seamă cit de desăvârșit a făcut El lucrarea:
1. El a împlinit cerințele Legii față de noi (Rom.8:3–4).
2. El ne-a iertat de toate lucrurile de care n-am fi putut fi iertați după Legea lui Moisê (Fap. 13:38,39).
3. El ne-a izbăvit de orice osinsă (Rom.8:1).
4. Propria Lui dreptate și sfințenie a fost satisfăcută (Ps.85:11).
5. Lucrarea Lui e dejuns ca să salveze pe păcătos (Io.1:29; 12:32; 1.Io.2:2). Dar El nu-i poate salva decit dacă vin la El (Mt.23:37).
Dovada primirii
Vestirea la unison a Bisericii primare a fost că Dumnezeu L-a inviat pe Isus dintre cei morți. Pe această bază au fost chemați oamenii la credința în El (Fap.2:24,32; 3:15,26; 10:40).
1. El a inviat după Scripturi (1.Cor.15:4). Prin aceasta a împlinit o profecie veche de 1000 de ani (Ps.16:10; Fap.13:35–37).
2. El a inviat după propriile Lui cuvinte (Mt.12:39,40; 16:21; Lc.18:31–33). El a prezis ziuă exactă a învierii Sale (Mt.27:63).
3. El a inviat în ciuda păzirii mormintului Său de către o gardă romană. A fost luată orice măsură de împiedicare
a unei eventuale învieri similate (Mt.27:63-66). El a fost văzut de mulți martori (1.Cor.15:5-8).

4. El a înviat prin puterea lui Dumnezeu și a dovedit convingător că ce a spus și a făcut El a fost primit în chip desăvîrșit de Dumnezeu (Rom.1:3,4; Ef.1:19,20).

Întrebări la capitolul 8

Crucea lui Isus

Milioane de oameni cred că Isus a murit pe cruce pentru păcatele omenirii, dar nu o înțeleg. Cugetă în rugăciune la felul cum înțelegi tu această mare lucrare și răspunde la următoarele întrebări:

1. Domnul Isus a murit pe cruce deoarece
   a) a fost o jertfă a împrejurărilor
   b) a fost jertfă unei tragice greșeli
   c) păcatul trebuie să fie judecat, cind urmează să fim aduși la Dumnezeu.
   d) nu a putut scăpa nici de conducătorii romani nici de cei evrei.
   (Alege un răspuns.)

2. Dumnezeu este în stare să elibereze pe păcătoși de pedeapsa cu moartea prin aceea că
   a) le dă posibilitatea să facă mătânii
   b) le trece cu vederea păcatele din pricina dragostei Lui
   c) Se îngrijește de o jertfă desăvârșită pentru păcate
   d) face totdeauna ce vrea pentru că e Dumnezeu.
   (Alege un răspuns.)

3. Dacă Domnul Isus nu ar fi murit pe cruce, am fi
   a) fără nădejde și pierduți pentru totdeauna
   b) am fi fost învățați că există o cale spre Dumnezeu acceptabilă de aceeași valoare
   c) siliți să lucrăm mai din greu ca să plăcем lui Dumnezeu
   d) acceptați pe baza dragostei Sale.
   (Alege un răspuns.)


5. Dacă Dumnezeu Și-a iubit Fiul, de ce L-a lăsat să suferă și să moară pe cruce (Rom.4:25; 5:6,8)?

6. Pentru cine a murit Domnul Isus (Io.3:16; 1.Io.2:2)?

7. Ce a vrut Isus să spună cind a strigat: „S-a isprăvit“ (Io.19:30)?

8. Numește o dovadă convingătoare a învierii lui Isus Cristos.

9. Ce ai spune tu? Explică cu cuvintele tale de ce a murit Isus pe cruce.
10. Ce spun alţii despre aceasta?
În săptămâna aceasta contact cu cel puţin trei persoane şi pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam aşa:
Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...
Aţi vrea să mă ajutaţi şi să-mi spuneţi părerea în trei chestiuni importante?
1. Care a fost după părerea dvs motivul că Isus Cristos a murit pe cruce?
2. Credeti că Isus Cristos a învăţat din mormint şi că azi e viu?
3. Ce trebuie să producă credinţa în învierea lui Isus Cristos în viaţa cuiva?
Vă mulţumesc pentru ajutor. Aţi vrea să vă trimiţ o copie a rezultatului sondajului de opinie?
Mulţumesc.
Scris numele şi adresa celui întrebat pe unul din cartonaşele pe care le primeşti de la conducătorul cursului. Notează pe dos răspunsurile cu specificaţia dacă se doreşte copia rezultatului. Înmisează cartonaşele conducătorului cursului care va multiplica rezultatele şi le va trimite celor interesaţi.
Capitolul 9

Nașterea din nou

„Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu“ (Io.3:3). A fost un om temător de Dumnezeu, un vizitator evlavios și religios al sinagogii, un om de cea mai înaltă morală cel care a venit la Isus ca să-l arate cînte și căruia Isus Cristos i-a spus aceste cuvinte serioase. Tot ce avea Nicodim nu era deajuns pentru a-i pregăti o întâlnire cu Dumnezeul cel veșnic. Tu ești gata să te întîlnești cu Dumnezeu?

Ce înseamnă „să fi născut din nou“?

A fi născut din nou e sinonim cu a fi înnoit (se primește o viață nouă). Cînd Domnul Isus i-a spus lui Nicodim că trebuie să se nască din nou, nu a vorbit de o naștere fizică, ci de una spirituală (Io.3:4-6). Domnul Isus l-a întrebat de ce în calitate de învățător al neamului lui, nu pricepe acest lucru (Io.3:10). Nașterea din nou sau înnoirea poporului Israel a fost propovăduită în Vechiul Testament (Ez.36:26; 37:1-10). Izbăvirea creaturii din existența ei întipărită de păcat printr-o naștere din nou în viitor era de asemenea o învățătură binecunoscută (Mt.19:28). Nicodim nu înțelegese că nașterea din nou se referă la oameni, care devin mădulare ale familiei divine. A fi născut din nou este o experiență personală. Ea înseamnă viață nouă, o nouă relație familială, o nouă putere din lăuntru. Biblia spune că noi intrăm în Împărăția lui Dumnezeu ca cineva care a trecut din moarte la viață (Io.5:24). Noi trecem de la umblarea în întuneric la umblarea în lumină (Io.8:12). Noi trecem din împărăția Satanei în Împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu (Col.1:13). Noi devenim o nouă creație (2.Cor.5:17). Această nouă făptură constă din neprihănire, sfîntenie și adevăr (Ef.4:24).

De ce trebuie să fie născut din nou omul natural? „Omul natural“ desemnează omul care e născut și trăiește în carne (fire), înainte de a primi viață nouă din Dumnezeu.

1. *El este râu din tinerețea lui* (Gen.8:21). El are o inimă înșelătoare (Ier.17:9). În carnea lui nu locuiește nimic bun
2. *El este mort în păcate* (Ef.2:1). După măsura lui Dumnezeu nu există în el viață duhovnicească.


Fiecare copil al lui Dumnezeu a fost odată în această stare.

**Cum poate cineva să fie născut din nou?**

1. *Două ilustrații ale nașterii din nou*: Un studiu atent al lui Ioan 3 nu va confirma părerea celor mai mulți oameni referitoare la „intrarea în Împărăția lui Dumnezeu”. Domnul Isus nu a amintit nici fapte bune, nici aderarea la organiza-ții religioase nici practicarea unor ceremonii religioase. El ne-a dat două ilustrații pentru nașterea din nou:

   a) Vintul (Io.3:8). El este invizibil, împreună și totuși de recunoscut în efectul lui. Originea lui este Dumnezeu și nu omul. Nașterea din nou își are obirșia în Dumnezeu (Io.1:13). Ea este trimisă de Dumnezeu, ca să schimbe viața în chip nevăzut și plin de putere.

   b) Șarpele de aramă (Io.3:14,15; Num.21:6-9). Cind a păcătuit poporul, Moise a fost însârcinat să facă un șarpe de aramă și să-l înalțe pe o prăjini. Toți care au crezut vorbele lui Moise și s-au uitat la șarpele de aramă, au fost salvați. Domnul Isus a spus că El, Fiul Omului, trebuie „să fie înălțat” ca acest șarpe pe un stîlp ca să mintuiască pe cel care s-ar uita la El în credință. Prin acest „să fie înălțat” se face aluzie clară la cruce (Io.12:32,33). Această naștere din nou se face prin aceea că noi ne uităm la Domnul Isus ca la Cel răstignit pentru păcatele noastre.

2. *Doi factori principali la nașterea din nou.*


   b) Duhul Sfint (Tit 3:5; Io.3:5,6-8). El convinge pe oameni de păcat (Io.16:8-11) și îi conduce la Cristos. Nașterea din nou este o lucrare a Duhului Sfint. Ea începe
cu convingerea de păcat și conduce pe om la o viață curățită, prin „spălarea nașterii din nou“.
Vom fi observat poate că nimic din ce s-a amintit mai sus nu are ceva de a face cu botezul cu apă. Botezul nu este amintit. În Biblie apa este întrebuițată ca simbol pentru Duhul Sfânt (Io.7:38,39) și Cuvînt (Ef.5:26). Botezul nu are nimic comun cu exemplele vîntului și șarpeului de aramă, pe care le-a folosit Domnul Isus. Botezul este un simbol pentru mintuire. El este foarte important și urmează după nașterea din nou, dar nu o cauzează (Fap.8:12,13,37,38).

Care sint efectele nașterii din nou?
1. Avem o inimă nouă și un duh nou (Ez.11:19).
3. Duhul lui Dumnezeu locuieste în noi (Rom.8:9).
4. Sîntem copii în familia lui Dumnezeu (1.Io.3:1).
5. Avem viață veșnică (1.Io.5:11,12).
6. Îl iubim pe Domnul Isus Cristos (1.Io.5:1).
7. Iubim pe ceilalți, mai ales pe creștini (1.Io.3:14; 4:7).
8. Avem voința de a asculta de Domnul Isus (1.Io.2:3).
9. Nu mai practicăm păcatul (1.Io.3:9).
10. Practicăm neprihănirea (1.Io.2:29).
Ai fost vreodată convinse de păcat și te-ai întors la Domnul Isus ca să fii salvat? Ai crezut deja Evanghelia mintuirii și te-ai încrezut în Cristos?
Întrebări la capitolul 9
Nașterea din nou
Domnul Isus a spus că omul nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu e născut din nou. Aceasta are o importanță hotărîtoare. Te rog răspunde cu atenție la următoarele întrebări.
1. Răspunde încercuind corect sau greșit.
   a) Omul este născut din nou prin botezul cu apă.
      (corect/fals)
   b) Cele două exemple ale nașterii din nou, pe care le-a amintit Domnul Isus, sint marea și șarpele de aramă.
      (corect/fals)
   c) „A fi născut din nou“ este un cuvînt la modă, cu care se descrie o schimbare în convingerea noastră religioasă.
      (corect/fals)
2. Nicodim a venit în primul rînd la Isus ca
   a) unul care crede în Dumnezeu.
   b) o persoană fără reproș din punct de vedere moral.
   c) un membru al Sinagogii.
   d) cineva care era interesat de El.
   e) tot ce e amîntit mai sus.
      (Alege un răspuns.)
3. „A fi născut din nou“ înseamnă
   a) a intra într-o biserică.
   b) a schimba o religie.
   c) viață nouă din Dumnezeu.
   d) o tranziție spirituală treptată.
   e) a crede în Dumnezeu.
      (Alege un răspuns.)
4. Omul natural trebuie să fie născut din nou deoarece
   a) e râu de cînd e mic.
   b) e mort în păcate.
   c) e condus de Satana.
   d) e un dușman al lui Dumnezeu.
   e) e tot ceea ce este amîntit mai sus.
5. Redă în cuvintele tale Ioan 1:12,13.
6. Ce rol joacă Cuvîntul lui Dumnezeu la nașterea din nou (Mt.13:3-9,18-23; Rom.10:17; Ef.1:13; 1.Pet.1:23)?
7. Ce rol joacă Duhul Sfînt la nașterea din nou (Io.3:6-8;
16:7-11; Tit 3:5; Fap.2:37)?  
8. Numese cîteva efecte ale nastierii din nou.  
10. Ce spun alții despre aceasta?  
   Ia contact în săptămîna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam așa:  
      Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...  
      Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?  
         1. Mulți oameni întrebuițează expresia „a te naște din nou”. Ce înseamnă această expresie pentru dvs?  
         2. Cum devine cineva după părerea dvs un membru al familiei divine?  
         3. De ce credeți că a folosit Domnul Isus această expresie cînd a explicat ce înseamnă să fii un creștin?  
     Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați dori să vă trimit o copie a rezultatului sondajului de opinie?  
    Mulțumesc.  
     Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Pe dosul lui notează răspunsurile, precum și specificația dacă este dorită copia rezultatului. Înțelege cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 10

Mintuire prin har

„Câci prin har ați fost mintuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni“ (Ef.2:8,9). Mintuirea se face prin har, ceea ce înseamnă că e favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. Ea este un dar care înseamnă iarăși că nu se poate nici cumpăra nici ciștiga. Aceasta este o învățătură adesea foarte greu de acceptat pentru oameni cu o atitudine religioasă. Adeseori e primită numai partial sau într-un mod care îi neagă adevărul. În Vechiul Testament cuvântul înseamnă „a se cobori cu bunătate spre un subordonat“. Și aceasta este o descriere exactă pentru ceea ce face Dumnezeu față de noi. În Noul Testament cuvântul har înseamnă „bunăvoință, generozitate, bunătate sau dar“. Aceasta arată că harul nu e moștenit, ciștigat, nici nu poate fi cumpărat, nici chiar partial. Mintuire în Isus Cristos este „darul lui Dumnezeu“ și nu îngăduie nici o plată către Dătător.

Concepții greșite despre har

Rațiunea omului ar vrea să-l convingă că el își poate ciștiga mintuirea prin anumite lucrări. La în seamă declarațiile Cuvântului lui Dumnezeu despre asemenea idei:


2. Ținerea celor zece porunci. „Căci nimeni nu va fi socotit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului“ (Rom.3:20). „Căci păcatul nu va mai stăpini asupra voastră, pentru că nu sinteți sub lege, ci sub har“ (Rom.6:14). „Voi, care voți să fiți socotii neprihăniți prin Lege, v-ati despărțit de Cristos; ați căzut din har“ (Gal.5:4). Contrastul se vede
clar în Ioan 1:17: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos“. Nu există nici un motiv ca cineva să se laude cu privilegiul de a putea avea părțașie cu Dumnezeu (Rom.3:27). Nu există „nici o scară la Dumnezeu“ care să fie bazată pe neprihănire omenească sau pe practici religioase. Oamenii nu sint mintuiți prin faptul că renunță la ceva, că se tîrguiesc cu Dumnezeu sau întregesc cu eforturile lor lucrăre pe care a isprăvit-o El. Cineva nu e mintuit pe baza propriilor lui lucrări, nici prin faptul că nu ține Legea și nici prin faptul că încearcă să facă din Dumnezeu datornicul lui. Mintuirea se face prin har și numai prin har.

De ce este necesar harul?

1. Starea morală a omului. El nu are putere să se poată apropia moral de Dumnezeu (Rom.5:6). El este un păcătos (Rom.3:9), un dușman al lui Dumnezeu (Col.1:21) și mort în păcate (Ef.2:1). Cum și-ar putea croi o cale către Dumnezeu?

2. Sfîntenia desăvîrșită a lui Dumnezeu. Omul n-ar putea niciodată ajunge la Dumnezeu prin propriile lui eforturi. Sfîntenia lui Dumnezeu e mult deasupra omului, oricât ar fi el de bun (Is.6:3–5). Dumnezeu Se apleacă milostiv spre om.

Care sint efectele harului?


3. Noi stăm în har (Rom.5:2; I Pet.5:12). Dumnezeu Se ocupă cu noi pe această bază.

4. Noi trăim prin har (Evr.13:21; Fil.2:13). Dumnezeu e Cel care lucrează în noi ca să ne facă aști pentru o viață creștină.

Avertizare de abuz al harului

Nici una din aceste afirmații nu conține un „pașaport“ pentru păcătuit sau o reducere a menirii noastre pentru o viață în umblare demnă de Dumnezeu.

1. Noi nu păcătuim ca să se reverse harul (Rom.6:1).
2. Noi nu folosim harul lui Dumnezeu ca pretext pentru o viață imorală (Iuda 4). Libertatea nu este un motiv pentru fapte rele, ci pentru devotament plin de dragoste (Gal.5:13).

3. Noi sintem mintuiți pentru fapte bune (Ef.2:10; Tit 3:8). Noi nu practicăm păcatul (1. Io.3:9). Noi păzim Cuvântul lui Dumnezeu (1.Io.2:3–5). Dar acestea sint roadele mintuirii, și nu mijlocul de a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu. Noi trăim pentru Dumnezeu, pentru că Îl iubim pe Domnul Isus (Io.14:15,21).

Intrebări la capitolul 10

Mintuirea prin har

Credința creștină este unică prin accentul pe care îl pune pe faptul mintuirii prin har. Alte sisteme, care vor să stabilească o legătură cu Dumnezeu, refuză acest adevăr în parte sau complet. Încearcă să ajungi la o înțelegere sigură răspunzând la următoarele întrebări.

1. Ținerea celor zece porunci
   a) este necesară pentru mintuirea creștinilor.
   b) trebuie să se adauge lucrării lui Cristos la cruce.
   c) poate acum să fie complet trecută cu vederea.
   d) este standardul desăvârșit care e necesar pentru dobândirea neprihanirii lui Dumnezeu.
   e) nu este nici unul din lucrurile amintite mai sus.
      (Alege un răspuns.)

2. Harul este că Dumnezeu
   a) Își intinde mina celor care nu-I merită harul.
   b) Își întinde mina celor care îi merită harul.
   c) Își întinde mina celor care merită pedeapsa Sa divină.
      (Alege un răspuns.)

3. După Sfânta Scriptură toți oamenii sint
   a) principal buni.
   b) principal în căutare după Dumnezeu.
   c) principal stricați.
   d) principal voitori, dar slabi.
      (Alege un răspuns.)

4. Dumnezeu poate să mintuiască pe păcătoși prin har și totuși să fie sfânt deoarece
   a) Cristos a luat locul păcătosului și a suferit pentru noi.
   b) Dumnezeu poate face ce-I place, chiar dacă este contradictoriu.
   c) păcatul nu este așa de serios.
   d) aceasta este datoria Lui față de creaturile Sale.
      (Alege un răspuns.)

5. Redă cu cuvintele tale Efeseni 2:8,9.

6. Formează o pereche de constraste în următoarele versele:
   1.Petru 5:5
   Iuda 4
   Galateni 5:4

- 71 -
Romani 11:6
Romani 4:4
7. Care din următoarele declarații biblice vorbesc despre har?
   a) „Fă aceasta și vei trăi“.
   b) „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău“.
   c) „Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi“.
   d) „Sufletul care păcătuieste, acela va muri“.
8. Ce concepție greșită despre har este corectată în Iuda 4 și 1.Petru 2:16?
10. Ce spun alții despre aceasta?
    În contact în săptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele trei întrebări. Ai putea proceda cam așa:
    Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...
    Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
    1. Care a fost scopul celor zece porunci?
    2. Folosiți în limbajul uzual expresia „har“?
    3. Ce credeți că înțelege Biblia cu afirmația „noi sintem salvați prin har“?
    Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimiți o copie a rezultatului sondajului de opinie?
    Mulțumesc.
    Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Notață pe dosul lui răspunsurile împreună cu specificația dacă este dorită copia rezultatului. Înmâneați cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 11
Despre credința în Isus Cristos

Ternicerul din Filipi a întrebat: „Ce să fac ca să fiu mintuit?“ Apostolul Pavel a răspuns: „Crede în Domnul Isus și vei fi mintuit“ (Fap.16:30,31). Dar ce înseamnă acum să crezi în Domnul Isus Cristos? Multi oameni au concepții ciudate despre această chestiune hotărătoare. Iată citeva exemple tipice, nebibile pentru ceea ce leagă oamenii cu noțiunea „eu cred“:

Oamenii sint de părere că cred în Domnul Isus
1. deoarece recunosc că Domnul Isus a trăit și a murit aici pe pământ.
2. deoarece admiră morala Lui înaltă.
3. deoarece au aderat la o grupare religioasă.
4. deoarece se roagă la Dumnezeu.
5. deoarece au repetat după cineva o rugăciune, o mân- turisire de credință sau o altă formulă religioasă.

Este aceasta credința în Cristos pe care o învață Bibli? Schimbă acest fel de credință viața oamenilor? Dă acest fel de credință siguranța puternică de ajungere în cer?

Ce este credința?

Ce înseamnă să crezi în Isus? Credința biblică conține ideea de incredere, de siguranță, de convingere, de a te putea bizi pe cineva. Noi spunem: Cred în acest om. Credița este contrariul indoielii. Dar ea nu înseamnă a fi naiv sau ușor de ispitit. Credința are următoarele elemente:

1. Credința are un obiect

„Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El“ (Io.6:29).

Domnul Isus l-a întrebat pe orb: „Crezi tu în Fiul lui Dum- nezeu?“ (Io.9:35). Tilharul de pe cruce a trebuit, ca să între în rai, să creadă numai în Domnul Isus (Lc.23:42,43). Această credință este inima Evangheliei (Fap.8:35–37; 1.Io.5:13). Nu are importanță cit de puternic credem, ci în cine credem. Credința îl primește pe El (Io.1:12).
2. Credința trebuie să aibă un conținut

Trebuie să auzim Cuvântul Evangetei și să credem în el (Fap.18:8). Corintenii au fost mintuiți cind Pavel le-a predicat Evangetia. Această Evangetie este explicată cu grijă în I.Corinteni 15:1-4: Cristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, și a înviat din morți după Scripturi.

Noi ne putem încredere de abia atunci cind am auzit Evangetia care în Efeseni 1:13 este numită Cuvântul adevărului. Această Evangetie este așa de prețioasă și de vitală încit orice om sau inger care o schimbă stă sub un blestem (Gal.1:6-9).

3. Credința are o temelie

Această temelie tare este Cuvântul lui Dumnezeu (1.Tes.2:13; Rom.10:17). Obiectul credinței creștine este „mârturia lui Dumnezeu”, cum este numită în Scriptură (1.Io.5:9). Credința acceptă adevărul lui Dumnezeu (1.Tes.2:13) și crede că Dumnezeu este adevărat, chiar dacă toți oamenii ar fi mincinoși (Rom.3:3,4). Noi nu „sărîm în întuneric” crezînd orbește și bizindu-ne pe simțăminte noastre, noi credem și ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu!

4. Credința acționează

Credința nu înseamnă numai să aprobăm mintal o anumită afirmație. Credința e mai mult - credința acționează! Ia în seamă în ceea ce urmează cuvintele care exprimă o acțiune: Oamenii au venit la Domnul Isus, s-au aruncat cu fața la pămînt înaintea Lui și au ascultat de Cuvântul Său; El a poruncit unui om să-și întindă mîna (Mt.12:13); altuia i-a poruncit să-și ia patul (Mt.9:6); un al treilea iarăși a trebuit să se spele în scăldătoarea Siloamului (Io.9:7). De repetate ori Domnul Isus a îndemnat la acțiune. Avraam este modelul de om care a crezut pe Dumnezeu. Dacă comparăm Geneza 12:1-4, Fapte 7:2-4 și Evrei 11:8, vedem că Avraam a auzit Cuvântul lui Dumnezeu și a acționat ca atare, părăsindu-și patria, fără să știe încontro îl va duce Dumnezeu. Această acțiune ne dovedește credința lui. Credința care mintuiște este o credință transpusă în faptă. Credința mintuitoare nu a fost niciodată numai o confirmare pasivă a unor fapte istorice. Fiecare așa-zisă „credință“ care nu are ca urma-
re fapte, este o credință „moartă”. Cind cineva crede cu adevărat în Isus Cristos, viața lui va fi plină de fapte bune (vezi lac. 2:14–26, unde credința mintuitoare și credința „moartă” sint puse față în față). Credința mintuitoare e mai mult decit a crede că realitățile istorice despre Isus Cristos și moartea Lui sint adevărate.

Noi credem în Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi ne-am încret și ne-am predat în mod personal Lui.

**Exempele de adevărată credință**

Scriptura este plină de exemple de credință adevărată. Capitolul 11 din Evrei a fost numit „lista eroilor credinței”, căci aici se relatează despre cei mai deosebiți bărbați și femei care au avut credință. Privește la acești eroi ai credinței și urmează le pașii credinței!


**Cum vin eu la Cristos?**

Cind venim la Isus Cristos, se întimplă următoarele lucruri:

1. **Duhul ne-a convins de păcat** (Io.16:8–11). Noi ne mărturisim păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu (Lc.15:18; 18:13,14).

2. **Ne pocașim de păcatele noastre** (Lc.13:3; Fap.3:19; 17:30; 20:21).

Noi ne schimbăm prin aceea că ne întocmim de la păcat și ne îndreptăm spre Cristos.

3. **Noi cunoaștem Evanghelia.**

Trebuie s-o credem ca să fim mintuiți (Fap.15:7–9; 1.Cor.15:1–4). Miezul acestui mesaj este Domnul Isus Cristos.

4. **Noi credem Cuvintul lui Dumnezeu** (Mc.4:20; Io.5:24).

5. **Noi primim pe Fiul lui Dumnezeu prin credință** (Io.1:12; 1.Io.5:12,13) și devenim ucenicii Lui (Io.10:4,5,27).

6. **Ca urmare îl mărturisim înaintea altora** (Mt.10:32; Lc.12:8; Rom.10:9).
Credința mintuitoare își pune întreaga greutate pe Domnul Isus Cristos și pe lucrarea Lui isprăvită.

Credința este mijlocul, canalul, prin care curge harul lui Dumnezeu. Credința nu e izvorul mintuirii, nu e un merit și nici o distincție morală, care îl face valoros pe cineva. Credința e mina goală care ia ceea ce oferă Dumnezeu.

Cei ce nu ascultă de Evanghelie vor fi pedepsiți (2.Tes.1:8). Credința dă cinste numai lui Dumnezeu.


Adevărata credință lucrează o schimbare a vieții (Evr.6:9, 10). Adevărații credincioși ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu (1.Io.2:4,5), iubesc pe frații în credință (1.Io.3:14), fac fapte bune (Ef.2:10), practică neprihănirea (1.Io.3:7,10; Ef.4:22–24), evită păcatul (1.Io.3:9,10; Gal.5:19–21).

Ai devenit deja credincios în Domnul Isus Cristos?
Întrebări la capitolul 11

Despre credința în Isus Cristos

Cea mai importantă întrebare pentru fiecare om acum și-n veșnicie este dacă va fi totdeauna lingă Dumnezeu sau va fi despărțit pe veci de El.

Meditație la următoarele întrebări:
1. Pot să fiu sigur de mintuirea mea deoarece
   a) L-am rugat pe Domnul Isus să intre în inima mea.
   b) Dumnezeu a răspuns la multe din rugăciunile mele.
   c) am renunțat la viața mea de dinainte.
   d) acum citesc Biblia și merg la o biserică.
   e) nici unul din argumentele de mai sus nu e valabil.
      (Alege un răspuns.)

2. Credința mintuitoare este
   a) încuițiare a ceea ce spune Biblia.
   b) să cred în Dumnezeu cu toată inima mea.
   c) să cred că sunt necesare lucruri duhovnicești resp. religioase.
   d) să cred că Domnul Isus a trăit, a murit și a fost cea mai mare personalitate din istorie.
   e) nici una din declarațiile amintite nu este corectă.

3. Descrie credința mintuitoare cu propriile cuvinte:

4. Ce a crezut „tiiharul cel bun“ (Lc. 23:39-43)?

   a)
   b)
   c)

   Primești această mărturie pe deplin? Explică.

7. Care a fost dovada credinței adevărate la femeia cananeancă (Mt.15:22-28)? Ai lua aceeași atitudine față de Domnul Isus?

8. Cum ai experimentat resp. acționat personal după următoarele versete? Luca 13:3
   Luca 18:13,14
   Ioan 16:7-9
   Romani 10:9,10
   Efeseni 1:13
Apocalipsa 3:20
9. Ce-ai spune tu? În care domenii ai încă întrebări referitoare la credința în Isus Cristos?

Presupunând că ai muri astăzi, că ai sta înaintea lui Dumnezeu și El ar întreba: „De ce să te las în cerul Meu?“, ce-ai răspunde?
10. Ce spun alții despre aceasta?

în contact în săptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pun-le următoarele trei întrebări. Ai putea proceda cam așa:

Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...

Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?

1. Se aude adesea expresia „să crezi în Isus“. – Sinteții de părere că a crede în Isus înseamnă mai mult ca o simplă aprobare mintală a unor realități istorice despre El și viața Lui?

2. Care credeți că este adevarata credință?

3. Credeți că e posibil ca oamenii să se încredă în Dumnezeu referitor la problemele lor zilnice, nu însă și referitor la veșnicie?

Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimite o copie a rezultatului sondajului de opinie?

Mulțumesc.

Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Pe spatele lui notează răspunsurile, cu specificația dacă se doresc copia rezultatului. Înmâneați cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și îl va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 12

Siguranța mintuirii


Posibilitatea siguranței mintuirii

„V-am scris aceste lucruri ca să știi că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică“ (1 Io.5:13). Obervă că aici nu scrie, „ca eventual, poate, să puteți oarecum spera...“. Aici se spune: „Ca să știi că aveți viață veșnică“.

În această primă Epistolă a Apostolului Ioan survine de vreo 30 de ori cuvântul „a ști“ într-o formă oarecare. Ia în seamă următoarele declarații: „și prin aceasta știm că ți cunoaștem“ (1 Io.2:3). „Noi știm că am trecut din moarte la viață“ (1 Io.3:14). „Și cunoaștem (știm) că El rămâine în noi“ (1 Io.3:24). „Prin aceasta vom cunoaște că sintem din adevăr“ (1 Io.3:19). „Cunoaștem (știm) că rămînem în El“ (1 Io.4:13).

De asemenea este adevărat că „nu oricicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne' va intra în Împărăția cerurilor“ (Mt. 7:21). Da, unii care acum se dau drept creștini și obişnuiesc să aibă părăsire cu ceilalţi creştini, vor fi respinşi de Domnul (Lc.13:25-27). „După roadele lor îi veţi cunoaşte“ a spus Mintuitorul nostru (Mt.7:20). Totuși, dacă cineva a trăit o adevărată naștere din nou duhovnicească și a fost pecetluit cu Duhul Sfânt (Ef.1:13), și dacă se recunoaște această realitate în viața lui (1 Io.2:6), acest credincios poate avea încrederea plină de bucurie că posedă de pe acum viața veșnică (2 Tim.1:12; Rom.8:38,39).

Siguranța poate fi socotită ca încredere sau ca stare de certitudine. Siguranța mintuirii este încrederea sau certitudinea pe care o are un creștin cu privire la propria lui mintuire (viață veșnică). Scriptura spune clar că Dumnezeu ar vrea ca omul să știe că ajunge în cer. Siguranța
ța minuirii nu este numai un optimism omenesc sau doar o presupunere. Ea este o realitate care se bazează pe mărturia sigură (divină) că ne aflăm în relația corectă cu Dumnezeu.

Trei martori pentru siguranța credinciosului

Dumnezeu a dat creștinului trei martori care adere așezația lui cu Dumnezeu și pe care ar trebui să se intermeieze siguranța lui.

1. *Cuvântul lui Dumnezeu*: Aceasta este cea mai puternică mărturie. Exact cum minuirarea noastră este bazată pe credința în Cuvântul lui Dumnezeu (Gen.15:6; Rom.10:9,10), așa se întemeiază siguranța minuirii noastre pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Fiiul, are viață veșnică (Io.3:16, 36;5:24). Minuirarea noastră se bazează pe faptul că noi avem pe Fiul lui Dumnezeu, și nu pe un anumit sentiment (1.Io.5:12). Scriptura nu vorbește nicăieri de un „sentiment“ de a fi minuit. Când venim la Domnul Isus, avem Cuvântul Său că El ne va izgoni (Io.6:37).

2. *Teste obiective de schimbare exterioară*: Un alt martor important este realitatea unei vieți schimbate. Tilharul de pe cruce avea o posibilitate foarte mărginită de a se declara de partea lui Isus Cristos; totuși el și-a mărturisit public credința și a mustrat pe celălalt tilhar (Lc.23: 40-43). Totuși există credincioșii care duc o viață firească (1.Cor.3:1-4), pentru care Lot este un exemplu (2.Pet.2: 7,8); dar asta nu înseamnă că ei nu arată nici un semn de viață duhovnicească. Pentru eșecul omenesc s-a îngrijit Scriptura (1.Io.1:9; 2:1,2), dar asta nu dă cale liberă păcăturii! Următoarele pasaje biblice sint un test pentru prezența vieții divine într-un om:

a) să mărturisești pe Cristos (Rom.10:9-10)
b) fapte bune (Lac.2:14-26; Ef.2:10)
c) asculțare față de Cuvânt (1.Io.2:4,5; 5:2,3)
d) să nu iubești lumea aceasta (1.Io.2:15)
e) să practici neprihănirea (1.Io.3:7,10)
f) să nu practici păcatul (1.Io.3:9,10; Gal.5:21)
g) dragostea frățească (1.Io.3:14)
h) să recunoști divinitatea lui Cristos (2.Io.9)
i) să fii gata și ca credincios să-ți recunoștiși să-ți mărturisești păcătele (1.Io.1:8,9)

- 80 -
3. Mărturie lăuntrică: Un al treilea martor sint propriile nostre sentimente. Aceasta este cea mai slabă mărturie dintre cele trei, deoarece este subiectivă și deoarece un om se poate înșela singur. Totuși împreună cu celelalte două este de mare importanță. Următoarele pasaje biblice sint texte subiective pentru prezența vieții divine dintr-un om:

a) mărturia Duhului Sfint împreună cu duhul nostru (Rom.8:16)
b) nu se mai știe de vreun păcat care să nu fi fost plătit (Evr.10:2)
c) tristețe cind păcătuim (Ps.32:3-5)
d) propria noastră viață s-a schimbat (vezi testele obiective). Simțim că Dumnezeu ne aude rugăciunea, sintem îngrijorați de cei pierduți, avem o mare dorință după Cuvintul lui Dumnezeu etc.

Creștini indoienici și adepti neconvertiți

Deși indoiala cu privire la propria noastră mintuire e gra-vă și chiar păcătoasă, mulți creștini sint chinuiți cind și cind de asemenea indoieni. Următoarea comparare ar putea fi utilă unora care-și pun la indoială propria mintuire:

**Creștinul indoienic**

*își ia în serios relația cu Dumnezeu (pune întrebări).*

*își face tot mereu gânduri asupra propriei lui mintu-iri*

*îa parte la adunarea credincioșilor, deși crede adesea că nu are dreptul.*

**Adeptul neconvertit**

*Este mai degrabă nepă-sător, ba chiar foarte sigur.*

*Aparent e foarte sigur de mintuirea lui, deși viața lui dovedește contrariul. Refuză categoric să-și pună întrebări în acest dome-niu.*

*Critică adesea pe credincioși și biserica, îi învinovătește de diferite lucruri, adesea cu un ton dur.*
Tocmai în perioade de depresiuni sufletești, fizice sau spirituale își pune adesea la indoială mintuirea.

Ce să facem cind vin indoielile?

1. Recunoașterea indoielilor: Poate că te-ai și întrebat deja ceea ce urmează: „Cind L-am primit pe Isus Cristos, n-am avut un asemenea simțămînt“ - „Nu știu dacă am crezut corect“ - „Nu am mârturia Duhului Sfint“ - „Cred că am comis păcatul de neiertat“ - „După viața mea nu se cunoaște că sint creștin, am eșuat Jâlnic“.

2. Autocercetare: Următoarele întrebări pot să ajute la constatarea adevărului stării spirituale a unei persoane: „Ai avut vreo dată în viața ta o adevărată recunoaștere a păcatelor?” - „Pe ce-ți bazezi nădejdea să ajungi în cer?” - „Cind și în ce împrejurări L-ai primit pe Domnul Isus Cristos?“ Un creștin adevărat a fost convins de păcat odată în viața lui, s-a pocăit și-și bazează nădejdea în mintuire numai și numai pe Isus Cristos și pe lucrarea Lui de la Golgota. În general își amintește de o clipă precisă cind s-a încredințat fără condiiții lui Isus Christos ca Domn și Mintuitor. Iar dacă nu-și amintește preciz, clipa, știe totuși de faptul că s-a predat Domnului.

3. Confirmare printr-o rugăciune: Predă-te eventual în rugăciune lui Isus Cristos ca Domnului și Mintuitorului tău, dacă te mai întâi roșiți. Totuși o rugăciune repetată în această direcție n-ar trebui să fie un înclocuitor pentru încrederea necondiționată în Cuvântul lui Dumnezeu, în loc să te buze pe sentimentele tale.

Valoarea autoaprecierii

Întrebări la capitolul 12

Siguranța mintuirii

După cunoașterea lui Dumnezeu cel mai important pas care urmează este primirea siguranței faptului că Și aparținem pentru totdeauna. Cum putem să fim foarte siguri că avem viață veșnică? Meditează cu atenție la următoarele întrebări:
1. Care din următoarele afirmații redă cel mai bine concepția biblică despre siguranța mintuirii?
   a) Cred că am viață veșnică.
   b) Sper că am viață veșnică.
   c) Știu că am viață veșnică.
   d) După moartea mea voi ști dacă am viață veșnică.
(Alege un răspuns.)

2. Răspunde încercuind „corect“ sau „greșit“!
   a) Este imposibil ca omul să știe de pe acum că are viață veșnică.
      (corect/greșit)
   b) Este cu puțință să ai o siguranță a mintuirii care să se bazeze pe temelii greșite.
      (corect/greșit)
   c) Unii, care se socotesc credincioși, vor fi pierduți.
      (corect/greșit)
   d) Siguranța mintuirii este numai optimism și presupune omenească.
      (corect/greșit)

3. Redă cu cuvintele tale 1.Ioan 5:10-13!

4. În ce măsură dau următoarele versete siguranță unui creștin că are viață veșnică?
   1.Ioan 2:3
   1.Ioan 3:14
   1.Ioan 3:19
   1.Ioan 3:24
   1.Ioan 4:13

5. Care din următoarele lucruri mărturisesc cel mai bine faptul că avem o relație adevărată cu Dumnezeu? Aranjează cele patru puncte după importanța lor - de la cel mai important până la cel mai neimportant punct!
   a) Mărturia unor prieteni
   b) Cuvintul lui Dumnezeu
c) Teste obiective, schimbare exterioară
d) mărturie lăuntrică

6. De ce este important ca siguranța mintuirii noastre să fie sprijinită pe o temelie sigură (Mt.7:21-23)?

7. Care din teste obiective amintite mai sus de schimbare exterioară sint realitate în viața ta?

8. Ai avut vreodată îndoieci cu privire la viața ta veșnică, de cind L-ai primit pe Isus Cristos ca Domnul și Mărturitorul tău? Ce măsuri ai luat împotriva?

9. Ce-ai spune tu? Dacă te-ar întreba cineva: „Cum poți să știi cu siguranță că ai viață veșnică?“ Ce-ai răspunse?

10. Ce spun alții despre aceasta?

În contact în săptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le întrebările următoare. Ai putea proceda cam așa:

Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în ...
Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?

1. Credeți că este posibil ca cineva să știe că are viață veșnică?

2. La ce s-a referit după părerea dvs apostolul Ioan cind a scris: „V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credem în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică“ (1.Io.5:13)

3. Ați ajuns vreodată în viața dvs la un punct în care să știi cu siguranță că aveți viață veșnică?

Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați dori să vă trimite o copie a rezultatului sondajului de opinie?

Mulțumesc.
Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Pe spatele lui notează răspunsurile cu specificația dacă se dorește copia rezultatului. Înmâneați toate cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate.
Capitolul 13

Viața cea nouă


Cîteva cuvinte pentru viața tinerilor credincioși

Am văzut cît de important este să avem siguranța asupra vieții noastre veșnice prin Domnul nostru Isus Cristos. E important ca să ne punem nădejdiele pe promisiuni clare ale Cuvintului lui Dumnezeu despre El. Dar tot la fel de important este ca să se vadă viață noastră schimbată, ca dovadă a pretenției noastre că-L cunoaștem personal pe Isus Cristos. Cîteva sfaturi:

1. Mărturiseste-L pe Isus Cristos ca pe Domnul tău înaintea altor ! (Rom.10:9,10; Lc.12:8). Nu fiu un creștin tăcut, „camuflat“.

2. Rupe-o cu anturajul stricat și cu obiceiurile proaste! (Ps.1; 2.Cor.6:14–18). Nu te lâsa tras în jos de altii, în timp ce încerci să-i ajuti.

3. Caută un partener de rugăciune matur, care să te ajute în viața duhovnicească (Ecl.4:9,10)! Astfel vei crește mai repede în viața de credință.
Principii în viața creștină
Nu numai misionarii și anumii ucenici sint destinați unei vieți creștine biruitoare, ci întregul popor al lui Dumnezeu (2.Cor.2:14; Ef.4:13). Următoarele reflecții marchează calea biruinței pentru fiecare zi!
1. Predă-te zilnic lui Isus Cristos, Domnul tân (Col.2:6; 2.Cor.8:5). El nu poate binecuvânta pe cei care nu se subordonează stăpânirii și dragostei Lui. Noi îi aparținem Lui și nu nouă înșine (1.Cor.6:19,20).
3. Ocupă-te cu Isus Cristos în loc de tine înșiși (Evr.12:2,3). Să ne îndreptăm gindurile asupra Lui (Col.3:2). Întreaga noastră viață ar trebui să fie christo-centrică și nu egocentrică. Întocercerea de la Eul nostru este o parte necesară a transformării noastre.
5. Crede pe Dumnezeu și încrede-te în El că o să-ți implinească toate nevoile (Evr.11:8; Io.14:1). Trebuie să umblăm în credință (2.Cor.5:7). Credința este pe de o parte un dar al lui Dumnezeu, pe de altă parte însă responsabilitatea morală a omului însuși. De aceea a mustrat Domnul Isus pe cîțiva din ucenicii Lui din pricina necre dinției lor

7. Disciplinează-ți viața (1.Cor.9:27). Stăpânirea de sine este una din roadele Duhului (Gal.5:22,23; 2.Pet.1:6). Credinciosului i se cere să omoare lucrările cărnii (Rom.8:13; Col.3:5). Dumnezeu lucrează împreună cu noi la această educație (Evr.12:6,7). Aducerea în fiecare zi a trupului nostru ca o jertfă pentru Dumnezeu este necesară (Rom.12:1,2). Trebuie să ne impotrivim diavolului (Iac.4:7), să răbdăm ispita și s-o biruim (Iac.1:12), să fim plin de rîvnă pentru lucruri bune (Tit.2:14) și să ne iubim unii pe alții (Io.13:34). Dacă facem ceva greșit, să mărturisim păcatul și să ne lăsăm de el (Prov.28:13).

Iar cine știe când?

Pot și creștinii să eșuze, să cadă? Da, desigur. Să ne gândim la David, Petru și alții mari oameni ai lui Dumnezeu! Totuși e important să ne împăcăm iarăși cu Dumnezeu, pentru ca să nu trebuiască să ne pedepsescă (Evr.12:5-9). Iată leacurile divine:

1. Împlinește-ți îndatoririle.
   a) Mărturisește și lasă toate gândurile și faptele despre care știi că nu corespund voieii lui Dumnezeu (Prov.28:13; 1.Lo.1:9).
   b) Aduce în ordine relațiile tale cu cei din jurul tău, oriunde este cu putință (Mt.5:23,24; Rom.12:18).
   c) Iartă (Mt.6:14,15; 18:35). Fii sociabil (Col.3:13). Răsplă-tește greșelile aproapele tău pe cit posibil cu dragoste (1.Pet.4:8; 1.Cor.13:4-7).
   d) Caută iarăși deplina părtășie cu Dumnezeu în Cuvânt și rugăciune și cu alții credincioși din biserica locală.

   a) El a zdrobit puterea naturii noastre păcătoase (Rom.
6:6) și a osâindit păcatul în carne (Rom.8:3). Noi, care eram odată robi ai păcatului, acum sîntem liberi (Rom.6:20). Dar asta nu înseamnă că natura păcătoasă a fost îndepăr-tată sau smulsă (Gal.5:16,17; Mt.26:41; Rom.7:21,23), ci că ea nu mai are puterea stăpînitoare asupra noastră ca mai înainte. 

b) Credincioșii nu mai trebuie să se teamă de Satana. El a fost biruit pe cruce (Io.12:31; 16:11). Puterea lui asupra credincioșilor a fost zdrobită (Col.2:15; Evr.2:14). Ni se cere totuși să ne împotrivim Satanei (1.Pet.5:8-9; Iac.4:7) și să nu dăm prilej diavolului (Ef.4:27).

c) Un alt dușman al creștinului este lumea – acest sistem de morală și valori satanice cu influența lui nelegiuită (1.Io.2:15,16). Trebuie să facem deosebire între lumea ca sistem și locuitorii acestei lumi, pe care îi iubește Dumnezeu. Sistemul a fost judecat de Domnul Isus (12:31; 1.Cor.11:32). El Se roagă pentru noi ca să fim păziți (Io.17:15). Noi am biruit lumea (1.Io.4:4; 5:4).

Principii în viața personală

Credinciosul trebuie să petreacă în fiecare zi un anumit timp cu Dumnezeu. Viața noastră este o părtășie intimă cu Persoana Domnului nostru Isus Cristos. Ce caracterizează un creștin care e folosit și binecuvântat de Dumnezeu?


2. Rugăciune: Mintuitorul nostru a spus că trebuie să ne rugăm neîncetat (Lc.18:1). Domnul Isus nu Și-a permis să omită, să neglijeze o rugăciune, și nici noi n-ar trebui s-o facem. Rugăciunea ar trebui să fie cordonul umbilical al comunității cu Dumnezeu. Dacă nu primim nimenic e poate din pricina că nu ne rugăm (Mt.7:7). De aceea e important ca să începem fiecare zi cu punerea la dispoziție a întregii noastre ființe lui Dumnezeu pentru planurile Lui și prin
aceasta să-l cerem călăuzirea pentru întreaga zi.

3. Studiul Cuvintului: Scriptura ne este dată de Dumnezeu ca hrană pentru sufletele noastre (Evr.5:12-14; Ps.119:11). Ar trebui să mîncăm Cuvîntul lui Dumnezeu (Ier.15:16). Cum poate un tînar să-și țină curată cărarea? „Îndreptîndu-se după Cuvîntul Tău” (Ps.119:9). Studiază Biblia după următoarele puncte de vedere:

a) Examinarea dimineața a unei mici părți din Scriptură.

b) Studiu sistematic al întregii Biblii.

c) Studiu special pentru anumite sarcini. E important să citim Biblia pentru noi înșine și să putem aplica adevărul în mod personal la propria noastră viață. De asemenea este foarte recomandabil să se învețe pe de rost părți din Scriptură (Ps.119:11).


Principii pentru viața în biserică (adunare)

Domnul Isus Cristos are o mare dragoste pentru Biserica Sa în ciuda slăbiciunilor ei pământești (Ef.5:25). Biserica Lui constă din oameni mintuși. El vrea ca ei să se adune în diferite locuri ca să se închine Domnului, să-l predice Cuvîntul și să-I asculte indicațiile. Biblia nu vorbește nicăieri despre un creștin care nu aparține unei biserici locale și care obișnuiește să aibă numai părtășie personală cu Dumnezeu. Un pasaj important pentru tema aceasta este Fapte 2:41,42. Dacă privim acest pasaj, ni se lămuresc activitățile normale și responsabilitățile bisericii locale.

1. Botezul: Botezul este mărturisirea publică a unui creștin convertit la Domnul Isus.

2. Învațătura apostolilor: Ea este conținută pentru noi în Biblie, împreună cu învațătura profetilor Vechiului Testament - ambele sint Cuvîntul lui Dumnezeu. Predicarea și învațătura Cuvîntului lui Dumnezeu în adunările credincioșilor este unul din mijloacele pe care le-a prevăzut Dumnezeu pentru creșterea noastră duhovnicească. Ea ne aprovizionează cu
ajutoare sistematice, atit ca sa ne completeze studiul no-
tru personal cit si ca sa ne corecteze, sa ne indemne si
sae ne impulsioneze.

3. **Părtășia:** Credincioșii sint îndemnați să nu neglijeze
stringerile laolaltă cu ceilalți credincioși (Evr.10:25). Cei ce
părhsesc aceste adunări sint socotiti ca „nu dintre ai noș-
tri” (1.Io.2:19). Într-o viață creștină sănătoasă izolarea și
individualismul nu-și au locul. Ia aminte cum se stringeau
primii creștini (Fap.2:44-47). Ia în seamă modul în care sint
adreseate cele mai multe Epistole din Noul Testament.

4. **Fringerea piinii:** Prin aceasta se înțelege masa de amin-
tire cu piine și vin, pe care a instituit-o Domnul în noaptea
cind a fost trădat (Lc.22:19,20). Primii creștini au serbat
regulat această masă (Fap.20:7; 1.Cor.11:23,24).

5. **Rugăciunile:** Rugăciunea în părtășie cu alții credincioși
și-a avut locul în viața creștinilor la fel ca și rugăciunea
personală (Fap.1:14). O promisiune deosebită este legată de
rugăciunea comună (Mt.18:19). Lucruri puternice se întâmplă
cind credincioșii se roagă laolaltă. Poate că te-ai predat de-
ja lui Isus Cristos ca Domnului și Mintuitorului tău. Dacă
da - atunci începutul e bun. Acum trebuie să î te încră-
țezi complet pentru ca El să-și poată trăi în tine viața Lui zi
de zi (Gal.2:20). Așa va fi El în tine și prin tine biruitor.
Întrebări la capitolul 13

Viața cea nouă

„A fi născut din nou” este numai începutul noii vieți a credinciosului. Ea cuprinde multe privilegii, dar și multe îndatoriri. E important să fii în clar cu următoarele chestiuni:

1. Isus Cristos a venit să dea credincioșilor următoarele:
   a) viață veșnică
   b) viață ce se revarsă în această viață
   c) biruință asupra lumii și ispitolor ei
d) tot ce este amintit mai sus.
   (Alege un răspuns).

2. Cind cineva devine credincios în Isus Cristos, este important ca el
   a) să-și schimbe personalitatea
   b) să-l mărturisească public pe Isus Cristos
   c) s-o rupă cu obiceiurile rele și cu societatea stricată
d) să caute ajutor la un creștin matur.
   (Alege un răspuns).

   Cum te atinge personal acest pasaj biblic?

4. Care este după următoarele versete cheia pentru o viață biruitoare ca și creștin?
   a) Ioan 14:21
   b) Romani 12:1-2
   c) 2.Corinteni 4:5
d) Efeseni 5:18
e) Coloseni 3:2
f) Evrei 11:6

5. Răspunde încercuind „corect” resp. „greșit”!
   a) Este posibil ca cineva să păcătuiască după ce a devenit creștin.
       (corect/greșit)
   b) Nu putem decit să păcătuim.
       (corect/greșit)
c) Nu contează dacă păcătuim sau nu, căci „am fost mintuiți odată pentru totdeauna”.
       (corect/greșit)
d) Nu e nevoie să ne mărturisim păcatele după ce am fost mintuiți, căci Dumnezeu ne-a iertat deja toate păcatele:

- 91 -
cele trecute, prezente și viitoare.
   (corect/greșit)
6. Care este partea lui Dumnezeu și care este cea a oamenilor la iertarea și restabilirea creștinului (1.lo.1:9)?
7. Care activități sint amintite în următoarele versete care aprofundează devotarea și părtășia noastră intimă cu Domnul?
   Marcu 1:35
   Fapte 1:8
   Psalm 119:9-11
8. În care cinci lucruri au fost angajați activ creștinii din Biserica primară (Fap.2:41,42)?
   Care din aceste lucruri sint deja o parte din viața ta creștină?
9. Ce-ai spune tu? Care evenimente au condus la convertirea ta?
   Care au fost cele mai însemnate schimbări în viața ta de cind te-ai convertit?
10. Ce spun alții despre aceasta?
    În contact în săptămâna aceasta cu cel puțin trei persoane și pune-le următoarele întrebări. Ai putea proceda cam așa:
    Fac un sondaj de opinie în cadrul unui curs biblic aici în...
    Ați vrea să mă ajutați și să-mi spuneți părerea în trei chestiuni importante?
    1. Cum devine cineva creștin?
    2. Cum ar trebui să fie după părerea dvs un creștin adevărat?
    3. La care biserică ar trebui să adere un creștin adevărat?
    Vă mulțumesc pentru ajutor. Ați vrea să vă trimit o copie a rezultatului sondajului de opinie?
    Mulțumesc.
    Scrie numele și adresa celui întrebat pe unul din cartonașele pe care le primești de la conducătorul cursului. Pe dosul lui notează răspunsurile cu specificația dacă este dorită copia rezultatului. Îmvinează cartonașele conducătorului cursului care va multiplica rezultatul și-l va trimite persoanelor interesate
Terminologia mintuirii - cuvinte-cheie biblice

1. Naștere din nou: Noua naștere, începutul vieții duhovnicești a fiecărui credincios (Io.3:3-8). Duhul Sfânt Își face locuința în trupul celui care primește viață nouă de la Dumnezeu. Această minune se face ca urmare a auzirii și a credinței în Cuvântul lui Dumnezeu (Rom.10:17; Ef.1:13; 1.Pet.1:23), prin lucrarea Duhului Sfânt (Io.3:5,6; Tit 3:5) și prin reacția noastră la Dumnezeu, prin aceea că credem adevărul (2.Tes.2:13).

2. Împăcare: Este reunirea acelora care erau despărțiti (2.Cor.5:18-20). Noțiunea de împăcare din acest verset ar putea fi înțeleasă ca împăcarea cu un rege față de care cineva e vinovat.


4. Ispășire: Aceasta cuprinde tot ce a lucrat Domnul Isus pe cuceră ca bază a mintuirii noastre. Ispășirea este pentru toți cei care vor să vină la Dumnezeu (2.Cor.14,15; 1.Tim. 2:5,6; Evr.2:9). Cuvântul vechitestamental înseamnă înainte de toate „a acoperi”, dar înseamnă și jertfa care a satisfăcut deplin pretențiile dreptății lui Dumnezeu la plătirea viinei noastre. „Marea zi de împăcare” iudaică (lit. „ziua ispășirii” ; Lev.16:33,34), numită azi Yom Kippur, este un exemplu pentru folosirea acestui cuvint în Vechiul Testament.

5. Îndreptățire (neprihănire): Este o acțiune divină prin care Dumnezeul cel sfânt declară ca drept înaintea Lui pe păcatosul care crede în Cristos și-l achită fără merit de orice acuzație. Aceasta se face „gratis“, prin harul Său (Rom.3:24). Este important să observăm că aceasta este o declarație din partea lui Dumnezeu, nu o chestiune de experiență (Rom.4:4-5; 5:1; Gal.2:16; 3:11). Îndreptățirea se face prin har, prin credință și prin singele Său, fără fapte bune și independent de Lege. Îndreptățirea prin fapte, cum o
amintește Iacob (2:14-24) se referă la faptul de a face vizibilă autenticitatea credinței pe care o posedă deja cineva. Aceasta nu este o indreptățire care duce la mintuire, ci o reprezentare exteroară a credinței prin acțiuni care urmează mintuirii.

6. Adăugare la socoteală: Aceasta înseamnă “a pune ceva pe socoteala altcuiva”, și anume printr-o acțiune judecătorească a lui Dumnezeu, ilustrată în Filimon 18. Dumnezeu a pus la cruce păcatele noastre asupra lui Cristos și a pus îndreptătirea (neprihâinirea) lui Cristos asupra noastră ca credincioși (2.Cor.5:19,21).


8. SATISFACTIE: Cuvintul e strins înrudit cu „scâunul harului” sau „capacul ispășirii” (capacul chivotului legământului cu cei doi heruvimi), deci de locul unde a fost stropit singele jertfei din locul prea sfânt de dinaintea lui Dumnezeu (Rom.3:24,25; Evr.9:5-7; 1.Io.4:10). Prin lucrarea lui Cristos, nu prin efort uman a devenit Dumnezeu binevoitor față de noi iar cerințele dreptății Lui au fost satisfăcute. Omul care s-a rugat rugăciunea păcătosului, a strigat în acest sens: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!“ (Lc.18:13).

9. SFINȚIRE: Așa este descrisă relația care începe prin credința în Isus Cristos (Fap.26:18). „Sfinți” înseamnă „despărțiți” (1.) de elementele care murdăresc și profanează, precum și cele păcătoase ale acestei vieți și (2.) pentru sfinte planuri ale lui Dumnezeu. În ce privește poziția noastră în Cristos, simțem sfinți în El odată pentru totdeauna (Fap.20:32; 1.Cor.6:11; Evr.10:10; Iuda 1). Asta s-a potrivit chiar și Corintenilor păcătoși (1.Cor.1:2; 6:1,2). Toți credincioșii sint sfinți pentru că sînt în Cristos și sint socotiți de aceea ca „sfinți” pe baza acestei legături cu El. Dar sfințirea are și un înțeles dinamic, progresiv. Duhul Sfint lucrează sfinți tor în viața credincioșilor și ar trebui să reacționăm la rindul nostru la această străduință de a călăt în noi chipul preaiubita lui Fiu al lui Dumnezeu (Rom.8:29). Sîntem chemați să devenim în practică ceea ce după poziția noastră simțem deja înaintea lui Dumnezeu.