**Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii**

**8 martie 2025**

Predică

*Atingerea*

de Charissa Torossian

Atelier de lucru

**Descoperirea bucuriei de a fi numită fiica Lui**

de Charissa Torossian



Acest pachet de resurse pentru predici a fost pregătit de

Departamentul Misiunea Femeii

Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea

12501 Old Columbia Pike× Silver Spring, Maryland 20904-6600× SUA

femei.adventist.org

womensministries@gc.adventist.org





CONFERINȚA GENERALĂ

SEDIU MONDIAL



MISIUNEA FEMEII

9 ianuarie 2025

Dragi surori,

Salutări călduroase din partea Departamentului Misiunea Femeii din cadrul Conferinței Generale! Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii se apropie, iar noi suntem binecuvântate să avem acest material scris special pentru noi de Charissa Torossian.

Fiind soție de pastor și mamă, Charissa este și o prezentatoare puternică și îi place să sape mai adânc în textul biblic. Predica ei este despre o femeie care a ajuns la Isus cu credință. Cu toții trebuie să ajungem la Isus. Cu toții avem propriile noastre cereri de rugăciune nespuse sau probleme, provocări și boli. Vom descoperi în această istorisire ceva de care avem nevoie în viața noastră astăzi?

Atelierul este despre cum să descoperi bucuria de a fi numită fiica lui Dumnezeu. Îți face plăcere să fii femeie? Cât de mult înseamnă pentru tine acest lucru? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Sunt așteptările Lui prea mari? Te poți identifica cu femeia din Proverbe 31?

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii în localitățile noastre! Fie ca Duhul Său să ne unească pe toate și să ne arate noi modalități de a ajunge la Dumnezeu și la oamenii din jurul nostru. Fie ca această zi să fie însuflețită de iubirea lui Isus și de speranța că, împreună cu El, tot ce este mai bun urmează să vină!

Cu dragoste,



Galina Stele, D.Min.,

Director Misiunea Femeii

12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904-6600 SUA - Birou (301) 680 6608 - women.adventist.org

# Cuprins

[Cuprins 3](#_Toc152259273)

[Note de program 3](#_Toc152259274)

[Despre autor 4](#_Toc152259275)

[Referințe biblice 4](#_Toc152259276)

[Schița serviciului divin 5](#_Toc152259277)

[Poveste pentru copii 6](#_Toc152259278)

[Predică 8](#_Toc152259279)

[Atelier de lucru 16](#_Toc152259280)

# Note de program

Vă rugăm să traduceți, să ajustați și să editați pachetul de resurse în funcție de nevoile comunității dumneavoastră, inclusiv cea mai bună versiune a Bibliei pentru utilizarea dumneavoastră. De asemenea, puteți să adaptați pachetul în funcție de publicul dumneavoastră cultural. Traducerea materialului: Liliana Radu, director Misiunea Femeii, Uniunea de Conferințe.

# Despre autor

**Charissa Torossian**

Charissa a început să predice la vârsta de 16 ani în Sydney, Australia. După ce a terminat liceul, a studiat pentru a fi profesoară de engleză și istorie la liceu, dar dragostea pentru slujire a dus-o la Colegiul Avondale, unde și-a terminat studiile universitare în Teologie și a lucrat pentru Adventist Media în cadrul Discovery Bible School. S-a căsătorit cu Justin în ianuarie 2019, și au un fiu de aproape 2 ani, Judah. Ei locuiesc acum în Newcastle, Australia, unde slujesc în cadrul Conferinței North New South Wales a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Charissa este pasionată de prezentările despre Biblie și relevanța ei în vremurile noastre. A vorbit în fața unor audiențe din întreaga lume și, în prezent, servește ca și coordonator al Ministry Prayer pentru Conferința North New South Wales din Australia. Ea și soțul ei, Justin, adoră să facă parte din echipa de evanghelizare a Conferinței lor și să vadă oameni care se alătură bisericii lui Dumnezeu din vremea sfârșitului!

# Referințe biblice

Toate versetele Scripturii folosite de autor în acest pachet sunt citate din BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ a Vechiului și Noului Testament cu trimiteri, traducerea Dumitru Cornilescu, Ediție revizuită ortografic, Asociația Biblică Română Casa Bibliei, 2016.

# Schița serviciului divin

Sugestie de ordine a serviciului divin

Cântare deschidere : Nr. *456 Cartea de imnuri – „*Oare n-ați aflat voi încă?"

Rugăciune de deschidere

Citire text de zecimi și daruri

Colectă zecimi + Rugăciune

Cor/punct muzical

Povestirea copiilor

Cântec copii/punct muzical

Predica

Cor/punct muzical

Cântare de închidere: Nr. 479. Cartea de imnuri „Cu Isus, ah, față-n față!”

Rugăciune

Cor/punct muzical

Anunțuri

Povestirea pentru copii

**Girafe minunat create**

de Charissa Torossian

*Propunere: De proiectat sau de arătat imagini cu girafe pentru această prezentare.*

Te-ai gândit vreodată cum ar fi viața dacă ai fi o girafă? Probabil că nu. Câți dintre voi ați văzut o girafă la grădina zoologică sau în sălbăticie? Girafele sunt creaturi frumoase și uimitoare, create de Dumnezeul nostru uimitor. Haideți să aflăm câteva lucruri uimitoare despre girafe.

În medie, girafele dorm doar aproximativ 2 ore pe zi. Nu este mult, nu-i așa? Deoarece girafele nasc în picioare, atunci când se naște un pui nou-născut, acesta cade mai mult de 5 picioare sau 1,5 metri (*demonstrați cu brațele)* la pământ! Ce părere aveți despre un început de viață ca acesta? Dar ghiciți, ce? În primele 15 minute de la naștere, puiul se zbate și se ridică în picioare pe picioarele sale lungi și gingașe, până la înălțimea sa de 1,8 metri. Este un bebeluș înalt, nu-i așa?

Girafele se pot deplasa rapid. Atunci când fuge de prădători periculoși precum leii, o girafă poate galopa pentru scurt timp cu viteze de până la aproape 40 de mile pe oră sau 70 km/oră. Adică mai repede decât mergem majoritatea dintre noi cu mașina la biserică! Din păcate, mulți pui nou-născuți nu supraviețuiesc primului an, dar cei care supraviețuiesc, pot trăi până la 20 de ani în sălbăticie. Girafele adulte încearcă, de obicei, să evite prădătorii folosindu-și punctul de observație înalt, galopul rapid și lovitura puternică, care poate ucide chiar și un leu. Atât este atât de puternică! Dumnezeu a făcut girafele să aibă pe corp un model maro și crem care le ajută să se camufleze în fața prădătorilor, ceea ce înseamnă că se pot ascunde mai ușor și nu pot fi văzute. Și, chiar dacă modelele de pe pielea unei girafe ar putea părea identice pentru noi, fiecare girafă are propriile sale semne unice. Ce uimitor, nu-I așa? Știai că nimeni altcineva din întreaga lume nu are aceeași amprentă ca tine? Iată cât de special ești! Dumnezeu te-a făcut așa și a făcut și girafele speciale.

El a făcut ca girafa să aibă un gât frumos și lung, pentru a-și putea găsi hrana printre frunzele copacilor, folosindu-și limba de 20 de inci/50 cm pentru a smulge frunzele. Girafa își folosește gâtul lung și pentru a comunica. Își arată supunerea întinzându-și gâtul drept și înalt, cu nasul îndreptat în sus și își arată agresivitatea coborându-și gâtul spre sol. Girafele masculi își folosesc gâtul lung pentru a lupta pentru dominație. Este ca și cum ar face un wrestling, dar cu gâtul.

Ce sunet scoate o girafă? Girafele sunt creaturi de cele mai multe ori tăcute, cu excepția câtorva grohăituri, dar oamenii de știință au detectat sunete de joasă frecvență, numite unde infrasonore, pe care cred că girafele le-ar putea folosi pentru a comunica pe distanțe lungi. Este incredibil!

Girafele sunt cele mai înalte animale de pe uscat. Plămânii lor sunt de 8 ori mai mari decât ai noștri, astfel încât o cantitate suficientă de oxigen poate fi trimisă pe gâtul lor lung până la creier. Dumnezeu le-a făcut atât de speciale încât își pot ridica gâtul și îl pot coborî rapid fără să leșine sau să amețească. Girafele sunt creaturi cu adevărat uimitoare, create de Dumnezeul nostru uimitor. Poate că tu și cu mine nu avem 5,18 metri înălțime ca girafele... dar așa cum ele se pot întinde în sus pentru hrana care le dă viață, tu și cu mine ne putem întinde în sus spre Dumnezeu cu credință, pentru că Dumnezeu ne dă viață spirituală! În mesajul nostru de astăzi, vom afla despre o femeie care a întins mâna către Isus, iar acest lucru i-a schimbat viața pentru totdeauna. Data viitoare când vedeți o girafă, amintiți-vă că Dumnezeu le-a făcut speciale, iar pe voi v-a făcut foarte speciali și vă iubește atât de mult. Ar dori cineva să încheie cu o rugăciune?

(*Invitați un copil să se roage.*)

-Finalul povestirii-

# Predică

**ATINGEREA**

de Charissa Torossian

*După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia,* ***s-a adunat mult norod în jurul Lui****. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul dintre fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul* ***s-a aruncat la picioarele Lui*** *și I-a făcut următoarea* ***rugăminte stăruitoare****: „Fetița mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.” Isus a plecat împreună cu el. Și după El mergea* ***mult norod și-L îmbulzea****.*

Marcu 5:21-24

Oricine a avut un părinte, a fost părinte sau a privit un părinte știe că atunci când un copil este bolnav, părintelui i se rupe inima și solicită ajutor cât mai curând posibil.

Într-o zi, un bărbat pe nume Iair, care în ebraică înseamnă „Dumnezeu luminează”, ***s-a strecurat prin*** mulțime pentru a-l găsi pe Isus. Toată lumea din Capernaum trebuie să fi știut cine era el, cel puțin toți cei care frecventau sinagoga. Îl cunoșteau atât pe el, cât și pe fiica lui. Iair a venit la Isus pentru că toate celelalte ajutoare medicale nu-i mai dădeau nicio șansă și, chiar în acel moment, prețioasa lui fetiță era pe moarte. Cu toate acestea, el *credea că, dacă Isus ar veni și ar atinge-o*, ea ar trăi. Însă, timpul se scurgea pentru ea, iar el avea nevoie de un răspuns rapid. Nerăbdător, L-a implorat pe Isus să *Se grăbească și să vină* cu el acasă, ca să-și pună mâinile vindecătoare peste ea.

La fel ca Iair, dacă vrem să primim răspunsuri la rugăciunile noastre:

* Și noi trebuie să ne așezăm în prezența lui Isus.
* Și noi trebuie să ne smerim cu sinceritate în fața lui Isus.
* Și trebuie să ne prezentăm cererea înaintea Lui cu seriozitate și cu încredere deplină în puterea și bunătatea lui Dumnezeu.

Totuși, mulțimea nu era acolo din aceleași motive ca ale lui Iair. Ei aveau doar poftă să vadă un miracol și erau nerăbdători să stea cât mai aproape de El, ca să aibă cea mai bună priveliște.

Cuvântul grecesc pentru „îmbulzeală" este folosit o singură dată de Marcu în această istorisire și implică faptul că mulțimea îl îmbulzea pe Isus din toate părțile, la modul ***sufocant***. În Luca 8:42, Luca a folosit un cuvânt diferit care înseamnă literalmente „a sugruma complet" - chiar a *îneca* sau *a sufoca*! Dacă v-ați grăbit vreodată să ajungeți undeva printr-un trafic aglomerat, experimentați doar foarte puțin din ceea ce trebuie să fi simțit Iair. Ceea ce se va întâmpla în continuare îi va zdruncina credința până în măduva oaselor...

**CRIZA EI**

Marcu 5:25-26: „*Și era* ***o femeie*** *care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău.”*

O *anumită femeie* este scoasă în evidență în această mulțime. Nu-i știm numele, **dar îi cunoaștem criza**. În timp ce Iair se bucurase de 12 ani trăiți alături de fiica sa, ea, cel mai probabil necăsătorită și fără copii, îndura 12 ani de MOARTE din cauza unei hemoragii. Aceasta este o perioadă lungă de timp. Gândiți-vă la toate lucrurile pe care le-ați realizat în ultimii 12 ani!

Această boală *cronică* și *persistentă* a dus la o pierdere a vitalității și la o jenă socială continuă pentru ea. **Își simțea viața topindu-se în fiecare zi.** Medicii de atunci nu făcuseră nimic pentru ea, decât să o lase fără niciun ban; Marcu spunea că ea *suferise* din cauza lor! Mai mult, pentru învățătorii religioși ai legii, ea era tot timpul **„necurată",** supusă „interdicțiilor levitice", ceea ce însemna *că nu se putea atinge sau fi atinsă de nimeni!* Gândiți-vă un pic: pe ceea ce stătea era necurat; pe ceea ce dormea era necurat. Pentru toată lumea, dar mai ales pentru femei, relațiile cu familia și prietenii sunt esența vieții! Timp de 12 ani lungi și grei, ea a trăit **într-o singurătate îngrozitoare, asemenea** unui **lepros** izolat de o comunitate *care nu voia să o atingă.* Știa că, dacă nu găsește un leac, pentru ea va veni sfârșitul!

Profanarea ei ceremonială descrie perfect modul în care păcatul ne profanează și pe noi. Păcatul ne separă de Dumnezeu și de ceilalți. Păcatul nostru este la fel de jenant și costisitor cum a fost și situația ei. Așa cum boala o omora încet, tot așa păcatul ne secătuiește de forțele vitale, conducându-ne spre o moarte sigură. Încercăm să o tratăm consultând tot felul de „doctori": „Doctorul plăcere", „Doctorul distracție", „Doctorul carieră", dar așa cum situația ei era fără speranță, păcatul este, de asemenea, o problemă fără speranță în afara Marelui Medic; nu există leac uman pentru păcat.

**CONTACTUL EI CU HRISTOS**

Marcu 5:27-28: *„****A auzit vorbindu-se despre Isus****, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea: „Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui"."*

Cineva îi vorbise despre Isus și ea știa că TOȚI cei care **veneau** la El erau vindecați. TOȚI cei pe care i-a **atins** au fost vindecați. TOȚI cei care au **ajuns** la El și-au schimbat viața radical! Deoarece epuizase orice altă opțiune, s-a gândit*: „****Isus merită încercat!"***

Dar nu s-a gândit că cineva ca ea ar putea să-i ceară ajutorul lui Isus. Dar a presupus că, dacă ar putea doar să **întindă mâna și să atingă tivul hainei Sale**, ar experimenta o parte din puterea Sa miraculoasă, vindecătoare, în viața ei.

Biblia spune că ea a venit în *spatele* Lui prin mulțime. Fără îndoială, ea abia Îi putea vedea chipul prin aglomerația aceea. Cu toate acestea, și-a croit drum prin mulțime, apropiindu-se din ce în ce mai mult de Isus. Cu cât se apropia mai mult, cu atât credința ei devenea mai puternică. În curând, Marele Medic, despre care doar *auzise*, la *care* doar *visase*, era la câțiva ***pași*** distanță! În jurul ei, curentul mulțimii o împingea înapoi. Dar era hotărâtă. Acum sau niciodată! Nu avea nimic de pierdut, ci numai de câștigat.

*Ea căuta atingerea lui Dumnezeu în viața ei,* așa că, printr-un act îndrăzneț, a făcut un salt de credință și s-a aruncat înainte, ajungând printre picioarele mulțimii, reușind să *atingă, cu greu,* tivul hainei Lui. Toată credința vieții ei a fost concentrată în acel moment!

Acțiunile ei vorbesc de la sine pentru oameni ca tine și ca mine. Ea nu a întins mâna pentru a primi pomană. Nu Îl urma pe Isus ca un spectator care asista la spectacol. ***Avea o singură prioritate, trebuia să ajungă la El.*** Ea nu era în mulțime pentru atmosferă, pentru a urmări acțiunea sau pentru a atrage atenția asupra sa. Acestea erau ultimele lucruri la care se gândea! Ea nu se atinsese la întâmplare de El. Era acolo pentru că avea o nevoie, iar în acel moment, tot ceea ce avea nevoie era El, Isus. Acesta este motivul pentru care L-a atins. Era hotărâtă în inima ei să ajungă la Isus, iar Dumnezeu i-a văzut inima, la fel cum o vede și pe a noastră astăzi.

**VINDECAREA SA MIRACULOASĂ**

Marcu 5:29-30: *„Și* ***îndată*** *a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut* ***îndată că o putere*** *ieșise din El și, întorcându-Se spre mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?””*

Când Isus a întrebat*: „Cine s-a atins de Mine?"*, o singură persoană din mulțime a știut cine a fost și cu singuranță a înghețat de spaimă. Ea a fost vindecată **imediat** și Isus a știut **imediat**! Eu nu sunt doctor. Ghidul meu la îndemână pentru știința modernă este simplu. Dacă este verde sau se mișcă, este biologie. Dacă miroase, este chimie. Iar dacă nu funcționează, este fizică. Dar nu există medicină în această poveste. Ceva SUPRANATURAL s-a petrecut în acea zi; **a fost un miracol.** Și nici măcar nu a trebuit să plătească pentru asta.

**Puterea lui Hristos a fost mai mare decât problema ei. Conform mentalității de atunci, prin atingerea ei, Isus ar fi trebuit să fie necurat, dar, în schimb, această atingere a *făcut-o* sănătoasă.** Nimic nu este imposibil cu Dumnezeu! După cum spunea Spurgeon: „un tiv și un deget au fost suficiente pentru a forma un contact între o suferindă credincioasă și un Mântuitor Atotputernic. Credința și-a trimis mesajul, iar dragostea a răspuns".

Cu siguranță că a vrut să Îi mulțumească lui Isus, dar, în niciun caz, nu avea de gând să Îl întrerupă în misiunea Sa importantă pentru a atinge o femeie pe moarte. Așa că, în liniște, a încercat să se strecoare înapoi în mulțime, dar Isus S-a oprit brusc. Credința ei îi atrăsese atenția; credința în Isus atrage întotdeauna atenția.

**PREOCUPAREA ȘI CHEMAREA SA**

Marcu 5:31-33: *„Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulțimea Te îmbulzește și mai zici: „Cine s-a atins de Mine?". El Se uita de jur împreujur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia,* ***înfricoșată și tremurând****, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și i-a spus tot adevărul."*

Evanghelia lui Luca (Luca 8:45) spune că Petru a fost cel care a întrebat. Nu este o surpriză; el a fost întotdeauna cel care a spus ceea ce toți ceilalți doar s-ar fi gândit. El a spus: *„Învățătorule, toate noroadele Te împresoară și Te îmbulzesc, și mai întrebi: ‘Cine s-a atins de Mine?’"*

Cu toate acestea, Isus nu punea această întrebare pentru propria Sa informare. **El știa că cineva venise la El cu credință.** Nu mă întrebați de unde știa, dar știa. Și ea știa. Femeia necurată, nedorită, de neatins, știa lucrul acesta. El a vrut ca ucenicii Săi, mulțimea, această femeie și, prin extensie, noi toți, să învățăm o lecție importantă. Deși ea a luat inițiativa de a se apropia de El, o relație mântuitoare cu Isus nu începe la inițiativa NOASTRĂ. Romani 5:8: *„Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi, prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi."* Ea avea nevoie să știe că Isus i-a întins o mână! El a vrut ca toată lumea să știe că a aprobat credința ei. Dacă ar fi lăsat-o să plece fără să facă acest lucru, ar fi lăsat-o doar cu o jumătate de binecuvântare.

Biblia ne spune că tremura pentru că oameni ca ea nu ar fi trebuit să fie în acea mulțime. Să ne imaginăm un pic scena aceasta și să o vedem căzând în genunchi cu lacrimi și întrebându-se: „*Ce va spune Isus când va afla* ***că eu*** *sunt cea care L-a atins?"* Mulțimea emitea judecăți. *„Ea este de neatins! Necurată! Nu știe El cine este ea?"* **Dar Isus știa ce face. Isus voia să o restaureze pe deplin.**

A căzut la picioarele lui Isus și și-a spus necazul. Totul. *Tuturor*. Starea ei, doctorii, toate economiile ei cheltuite. A povestit cum L-a auzit pe Isus, cum L-a privit și cum a plănuit să-L atingă. A povestit despre vindecarea ei totală. Nu v-ați dori să fi putut auzi ***mărturia ei***?

Am fost încătușată atunci de inamic

Sub vină și rușine strâns, să doară

Și copleșită am îndrăznit să zic:

Nu mai amân!

Acum Îi voi atinge tivul hainei Lui!

Și am scăpat pe veci

De-a mea povară.

În același mod în care Isus a chemat-o pe acea femeie să mărturisească ceea ce Dumnezeu a făcut în ea și pentru ea, Dumnezeu ne cheamă pe noi toți să fim martori ai bunătății, iubirii și harului Său pentru lume. Evanghelia lui Isus nu ne reorientează doar inimile și relațiile. **Ea schimbă și modelează poziția noastră față de societatea din jurul nostru.** Credința ascunsă trebuie să devină credință descoperită. Credința trebuie să fie mărturisită. Credința este întotdeauna personală dar niciodată privată. **Darul mântuirii nu trebuie să fie secretul cel mai bine păstrat!**

Isaia 43:12b:  *„„Voi îmi sunteți martori", zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu."*

Un martor bun este ca un indicator. Trebuie doar să arate direcția corectă pentru a fi înțeles. Noi suntem martori ai lui Hristos; noi arătăm spre El, iar atunci când slujba bisericii se încheie, numai atunci, începe slujba noastră!

„Mărturia noastră despre credincioșia Sa e mijlocul pe care cerul l-a ales pentru a descoperi lumii pe Hristos." *(Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, 291, ed.electr.)* Îmi place să mă gândesc în felul acesta: **Sunt un nimeni care le vorbește tuturor despre Cineva care va salva pe oricine va apela la El.**

Psalmul 107:2, 21: *„Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!"*

**MÂNGÂIEREA LUI**

Marcu 5:34: *„Dar Isus i-a zis: „****Fiică****, credința ta te-a mântuit;* ***du-te*** *în pace și fii tămăduită de boala ta.""*

**Isus nu a văzut pe cineva pe care nu-l poate atinge.** El a văzut 12 ani de angoasă și durere. A văzut 12 ani de rușine și respingere. A văzut 12 ani de amărăciune. Și a văzut riscul incredibil pe care și l-a asumat pentru a sta în mijlocul mulțimii. Avea nevoie de mai mult decât vindecare fizică. Avea o inimă frântă și amintiri întunecate care au durat 12 ani lungi. **Cineva trebuia să le vindece și pe acestea și El a făcut și acest lucru.**

Isus a insistat să atragă atenția mulțimii asupra istoriei ei din mai multe motive importante. După 12 ani, El dorea ca ea să audă o declarație oficială că a fost *vindecată*. Când Isus i-a spus „Du-te", acest cuvânt era la timpul imperativ prezent în greacă, ceea ce este ca și cum ai spune: **„continuă să mergi în pace" sau „du-te în pace", „aceasta să fie starea ta permanentă”.** *Nu există pace ca pacea pe care o dă Isus!* El dorea ca ceilalți să știe că ea era vindecată și că nu mai era o proscrisă sau o necurată. Voia ca ea să știe DE CE a fost vindecată; nu avea nimic de-a face cu superstiția, ci totul avea de-a face cu credința ei în El. El nu a vrut ca ea să creadă că a „furat" această binecuvântare. **El a vrut să fie mai mult decât Vindecătorul ei; El a vrut să fie Mântuitorul și Prietenul ei.** El a vrut să o binecuvânteze și să o mângâie într-un mod special, numind-o plin de iubire cu un titlu pe care nu l-a dat nimănui altcuiva. Aceasta este *singura dată* în Biblie *când* Isus a numit pe cineva „fiică". El a vrut ca ea să știe că este acceptată și că aparține ***familiei Sale***! Apropo, de fiecare dată când Isus ne cheamă, este pentru că are ceva special pentru noi. Această fiică fizică a lui Avraam a devenit o fiică spirituală a lui Dumnezeu.

Timp de 12 ani îngrozitori, ea a fost un **nimeni,** iar acum era **cineva**! El a reașezat-o literalmente în familia Sa, i-a liniștit temerile și i-a asigurat viitorul cu o singură propoziție, iar bucuria a inundat sufletul femeii! Își putea ține capul sus; era complet restaurată. Ea nu fusese părăsită de Creatorul ei. Avea o poveste de împărtășit! În Isus își găsise un PRIETEN pentru totdeauna!

Cuvântul grecesc folosit aici de Marcu înseamnă „***mântuit***" (*sozo*). Isus i-a spus literalmente: „Credința ta te-a ***mântuit***!" **Credința ei (nu degetul ei) în puterea lui Isus (nu în haina Lui) a făcut-o sănătoasă. Răspunsul Lui personal la credința ei personală în El a fost ceea ce a vindecat-o.**

**PROVOCAREA NOASTRĂ**

„Trebuie să înțelegem această lecție; pentru că ea are un înțeles mai profund decât își dau seama mulți. Este posibil să fim în prezența lui Hristos și chiar să ne apropiem de El și, totuși, să nu primim nicio binecuvântare, pentru că Îl atingem doar cu atingerea întâmplătoare a mulțimii. Sunt sute și mii care cred că au credință în Hristos; dar nu Îl ating cu credința manifestată de femeia suferindă. ...A venit timpul când este în interesul nostru veșnic să credem în Hristos."[[1]](#footnote-1)

Ați fost vreodată în acea mulțime? Mărturisesc, am fost. Ca și mulțimile, L-am urmat pe Isus în vârtejul momentului și m-am apropiat de El, da, chiar L-am atins. De câte ori aceste întâlniri mi-au schimbat viața? De câte ori L-am atins pe Isus în graba activității religioase, dar niciodată nu L-am atins cu adevărat?

***Realitatea este că o credință întâmplătoare nu ne va duce nicăieri. Ne va lăsa reci!***Unii oameni pretind că au suficientă credință pentru a-i duce în rai, când, de fapt, nu au suficientă pentru a-i duce la biserică în fiecare săptămână! **Nu este suficient doar să fim în prezența Lui! *Putem fi aproape de prezența Sa, dar departe de puterea Sa.***Putem fi în clădire și totuși departe de Isus. **Nu este suficient să credem ce se spune despre Isus. Noi trebuie să credem ÎN Isus.**

În calitate de creștini adventiști de ziua a șaptea, noi credem că Dumnezeu are un mesaj pentru zilele din urmă care TREBUIE să ajungă la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Pentru că Isus vine în curând! Mesajele celor trei îngeri sunt impresionante și unice! Cu toate acestea, există un pericol asociat cu acest mesaj. Pericolul este că, mesajul fiind atât de impresionant, am putea fi destul de impresionați, dar *numai* ca acea mulțime de demult.

Eugene Peterson, făcând referire la povestire biblică, a remarcat: „Pe măsură ce dimensiunile spectaculoase ale acestei povestiri ni se dezvăluie încet (sau brusc), am putea cu ușurință să devenim spectatori entuziaști și apoi să lăsăm lucrurile așa. Să devenim admiratori ai lui Isus, uimindu-ne cu generozitate și în momentele noastre mai bune, inspirați să Îl imităm."

Trebuie să încetăm să mai fim ca mulțimea din acea zi. Credința acestei femei a funcționat nu pentru că a fost APROAPE de Isus pentru că și mulțimea era aproape de El și Îl atingea. Ceea ce a făcut ca credința ei să funcționeze a fost faptul că acea **credința a ei a intrat în contact *cu Isus.*** Conexiunea cu Isus este cea care face ca credința să funcționeze. Nici măcar un fir nu este „viu" dacă nu este conectat!

Când credința se conectează cu Isus, nu contează cine ești, Dumnezeu va răspunde unei astfel de credințe oricând și oriunde, în orice moment și în orice loc! Poate că tu nu ai o credință puternică, dar **noi avem un Mântuitor puternic, iar El răspunde chiar și la o atingere a tivului hainei Sale**.

*Acesta este motivul pentru care acest miracol contează pentru noi astăzi...* Vreau să fac parte dintr-o biserică în care oamenii cred în Dumnezeu! Vreau să fiu genul de creștin care are o credință conectată la Dumnezeu. Când Dumnezeu te răsplătește, El spune: „Facă-se după credința ta". Nu în funcție de faimă, nu în funcție de avere, nu în funcție de prieteni, nu în funcție de sentimente, nu în funcție de soartă, ci în funcție de credința ta să ți se dea.

A venit timpul ca noi să nu căutăm doar să-L vedem pe Isus, nu doar să căutăm să fim aproape de El, așa cum a făcut mulțimea. **A venit timpul ca NOI să ajungem la Isus prin credință și**

**să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă o minune în viețile noastre!** Vestea bună este că tivul hainei Sale încă poate fi atins prin credință! Isus încă schimbă vieți! Dumnezeu poate face lucruri mari în TINE, prin TINE și pentru TINE! Să nu ne mulțumim doar să ne „atingem”, pur și simplu, de Domnul sau să-L urmăm de la distanță ÎNGHESUIȚI prin mulțime, doar, doar vom *ajunge* la El! Vom descoperi că El Însuși Se întinde spre noi.

Aproape că am uitat pe cineva! Bietul Iair **Îl aștepta** pe Isus să Se grăbească să ajungă la fiica lui muribundă, când, deodată, servitorul său a sosit aducând vești tragice. „Fiica ta a murit, nu mai supăra pe Învățătorul.” Dar în acel moment, în timp ce durerea creștea în inima lui Iair, el a privit chipul iubitor al lui Isus. **Fiecare viață contează pentru Isus.** Îi pasă lui Isus? O, da, îi pasă! Știu că Îi pasă! Isus a spus: *„Nu te teme; crede numai și va fi tămăduită.”* (Luca 8:49, 50). Iair

L-a auzit pe Isus spunând aceste cuvinte. Sunt sigur că trebuie să se fi uitat la femeia care tocmai Îi atinsese haina și, cu mărturia ei despre credincioșia lui Isus încă proaspătă în memorie, a ales să creadă și să se agațe de Isus. Este ca și cum Isus a chemat-o pe femeie să își împărtășească mărturia pentru Iair. Isus a răsplătit credința lui Iair și i-a înviat fiica din morți. Psalmi 34:8: *„Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!”*

Într-o noapte furtunoasă, o barcă nu reușea să avanseze, iar în timp ce căpitanul se chinuia să intre în port, un pasager nervos i-a spus: „Credeți că vom ajunge cu bine?"

Căpitanul a răspuns: „Aceasta este o barcă veche, peticită și s-ar putea să ne scufundăm. Cazanele nu sunt în stare foarte bună, așa că nici acestea nu ne ajută prea mult. Dar, **orice s-ar întâmpla, noi mergem mai departe**."

Noi credem că Dumnezeu va aduce această biserică în port. Credem că ceea ce Dumnezeu a început ...va și termina.

Este nevoie de credință pentru a crede că cele mai bune zile sunt în fața noastră, și ele chiar sunt. Dumnezeu este pe cale să facă o lucrarea MĂREAȚĂ pentru noi! **Ploaia târzie este pe cale să se reverse**! Cu toate acestea, dacă vrem să primim binecuvântările pe care Dumnezeu le are rezervate pentru noi, trebuie să ajungem la Isus și să le revendicăm, să le cerem ca fiind ale noastre. Am văzut ce a putut face acest lucru pentru femeia suferindă și să ne imaginăm ce ar putea face pentru noi, ca familie bisericească din întreaga lume.

**APEL**

William Barclay a spus: „S-a întâmplat în mijlocul mulțimii; dar mulțimea a fost uitată, iar Isus i-a vorbit acelei femei ca și cum ar fi fost singura persoană din lume."

Avem nevoie să-L atingem pe Isus astăzi? Femeia din mulțime a avut o credință care a condus-o la Isus, iar El a schimbat-o complet. O, dacă am avea și noi o credință care să ne conducă la Isus! Putem ajunge la El chiar acum și să-L atingem prin credință așa cum a făcut femeia. Iar într-o zi, când vom ajunge în cer, o vom întâlni pe acea femeie, îi vom afla numele și vom putea împărtăși împreună cum a lucrat Isus și în viețile noastre.

***Dacă dorința noastră este să trecem prin mulțime și să ajungem la Isus, să mergem la El acum în rugăciune. Vă invit să vă ridicați și să încheiem cu o rugăciune.***

**RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE**

-finalul predicii-

# Atelier de lucru

**Descoperirea bucuriei de a fi numită fiica Lui**

Atelier scris de Charissa Torossian

*Instrucțiuni pentru CONDUCĂTORUL acestui atelier*

*Înainte de a începe, rugați participanții să formeze grupuri de trei sau mai multe persoane. Cel mai bine este să stați în cerc sau în jurul unei mese. Proiectați întrebările de discuție și citatele pe un ecran, dacă este posibil.*

**INTRODUCERE**

În această după-amiază vom descoperi bucuria și satisfacția ce vin din apartenența la Isus și din faptul că facem parte din familia Sa; vom descoperi ce înseamnă să fii o *fiică a lui Dumnezeu.* Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să explorăm răspunsul Bibliei la o întrebare fundamentală: ***Ce înseamnă să fii o femeie evlavioasă?*** Aceasta este o întrebare crucială pentru care avem nevoie de un răspuns biblic. Trăim astăzi într-o lume care nu mai recunoaște genurile binare de ***doar* bărbat și femeie** și în care definiția a ceea ce înseamnă să fii „femeie" este în continuă schimbare. Ce înviorător este să avem Cuvântul lui Dumnezeu ca temelie solidă; Cuvântul Lui rămâne același.

Isaia 40:8: *„Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac."*

*Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna*. Nu se schimbă în funcție de tendințele sociale sau de mofturile societății. Cum definește Dumnezeu ce înseamnă să fii femeie? Ce înseamnă acest lucru pentru viața ta și a mea? Putem să-I adresăm lui Dumnezeu această întrebare, deoarece crearea femeilor a fost ideea Lui.

**BĂRBAȚI ȘI FEMEI**

Geneza 1:26-27: *„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte femeiască și parte bărbătească i-a făcut."*

Bărbații și femeile sunt creați de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, cu asemănarea lui Dumnezeu și El i-a făcut să stăpânească pământul.

Aceasta înseamnă că avem *divinitate*? Nu, înseamnă că avem *demnitate*.

1. Mental, avem capacitatea de a raționa și de a alege.
2. Moral, Dumnezeu ne-a făcut integri, cu o conștiință; o busolă morală pentru a simți și a discerne binele de rău.
3. Social, am fost creați pentru părtășie, pentru a reflecta natura trinitară a lui Dumnezeu și iubirea Sa. Ori de câte ori creăm ceva, ori de câte ori ne îndepărtăm de ceva rău sau chiar de câte ori ne facem un prieten, demonstrăm că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu! După asemănarea Lui.

Evaluarea lui Dumnezeu cu privire la creația Sa a fost că aceasta era *bună.* Și bineînțeles, după ce a păstrat ce era mai bun pentru final, după ce a creat femeia, a spus că era *foarte bună*.

Știu că este evident, dar ca să fie clar, Dumnezeu a făcut bărbații și femeile să fie diferiți. A fi o femeie evlavioasă nu este *același lucru* cu a fi un bărbat evlavios. Este diferit. Cine este mai bun? Cine este superior? Femeile sunt infinit mai bune decât bărbații **în a fi femei**. Bărbații sunt infinit superiori femeilor **în a fi bărbați**. Când Dumnezeu a adus-o pe Eva la Adam, Adam a plăcut-o nu numai pentru că *era ca* el, ci și pentru că *NU era ca* el. Cum suntem noi diferiți? De unde începem?

În general, femeile sunt mai slabe din punct de vedere fizic decât bărbații; acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu l-a făcut pe Adam cu o structură fizică mai puternică. Bărbații au în mod natural mai multă masă musculară decât femeile. Ei au, de asemenea, cu aproape 50% mai mult sânge decât femeile, iar bărbații au și o capacitate pulmonară mai mare decât femeile! De fapt, bărbații au o cerere mai mare de oxigen în țesuturile lor decât femeile datorită masei lor musculare mai mari, astfel încât diametrul vaselor de sânge la bărbați este mai mare decât la femei. Dumnezeu este, pur și simplu, uimitor! *Suntem diferiți la nivel celular!* De ce? Dumnezeu i-a făcut pe bărbați astfel pentru că a vrut ca ei să fie protectori și furnizori. În Grădina Edenului, Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădină pentru a o îngriji și a o păstra.

Pe de altă parte, Eva, al cărei nume înseamnă „dătătoare de viață" sau „sursă de viață", a fost creată pentru a hrăni și a iubi. Nu bărbații au decis că ei nu vor fi cei care vor avea copii; Dumnezeu le-a dăruit femeilor acest rol. Cu toate acestea, doar pentru că femeile sunt mai slabe din punct de vedere fizic nu înseamnă că sunt inferioare. Mătasea este mai slabă decât pânza, dar nu inferioară. Dumnezeu ne-a făcut egali, dar diferiți. Ar trebui să sărbătorim acest lucru!

Cu ce altceva mai suntem diferiți? Femeile procesează informațiile diferit de bărbați. Se spune că emisfera stângă a creierului se ocupă în principal de logică, raționament și calcul, în timp ce emisfera dreaptă a creierului se ocupă în principal de lucruri precum sentimentele, emoțiile, simpatia, dragostea și intuiția. Studiile arată că bărbații folosesc, în principal, partea stângă a creierului, în timp ce femeile tind să folosească ambele părți ale creierului.Bărbații tind să fie mai logici și analitici în gândirea lor. Femeile gândesc și ele logic și analitic, dar amestecă și emoțiile în același timp.

* 1. Femeile tind să fie mai atente la detalii.
  2. Bărbații raportează, femeile împărtășesc.

Efeseni 5:33: *„Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.”*

**Cea mai profundă nevoie a unei femei este să fie iubită**, în timp ce **cea mai profundă nevoie a unui bărbat este să fie respectat și admirat**. Niciuna nu este mai bună; pur și simplu, suntem conectați diferit, iar Dumnezeu ne-a făcut așa. Ar trebui să sărbătorim această diferență.

Un medic a spus odată: „Dacă femeile s-ar simți cu adevărat respectate în rolurile lor de soții și mame, ele nu ar simți nevoia să le abandoneze pentru ceva mai bun. Dacă s-ar simți egale cu bărbații în ceea ce privește valoarea personală, nu ar avea nevoie să fie echivalente cu bărbații în ceea ce privește responsabilitatea. Dacă s-ar putea bucura doar de demnitatea și statutul care le-au fost acordate de Creator, atunci feminitatea lor ar fi apreciată ca cel mai mare atuu al lor, în loc să fie disprețuită ca o haină veche care trebuie aruncată. Fără îndoială, viitorul unei națiuni depinde de modul în care își vede femeile și sper că le vom învăța pe fetițele noastre să fie fericite că au fost alese de Dumnezeu pentru binecuvântările speciale ale feminității."

**ÎNTREBARE PENTRU DISCUȚIE**

* Cum credeți că putem celebra mai bine și îmbrățișa diferențele date de Dumnezeu între bărbați și femei, în familiile noastre și în bisericile noastre? Ce ne învață aceste diferențe despre Creatorul nostru?

**FEMEIA EVLAVIOASĂ**

Suntem *complementari* unul altuia prin design divin. Femeile sunt concepute de Dumnezeu pentru a fi diferite de bărbați, în mod intenționat. Prin urmare, ce caracterizează viața femeilor evlavioase? O femeie evlavioasă este o femeie care se identifică ca *aparținând* lui Dumnezeu. La fel ca femeia din mesajul nostru de astăzi, femeile evlavioase știu că sunt fiicele lui Dumnezeu.

În Proverbe 31, Solomon descrie în mod celebru cum arată o femeie evlavioasă. Iar publicul său țintă în acest capitol este reprezentat de bărbați: *„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele."* (Proverbe 31:10). În cultura evreiască, bărbații și copiii memorează acest capitol pentru a-l cânta ca un cântec de apreciere pentru femeile din viața lor, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu spune că femeile evlavioase sunt *neprețuite*. De ce?

1. **O femeie consacrată lui Dumnezeu este neprețuită datorită CARACTERULUI ei.**

Proverbe 31:11-12: *„Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, și nu rău, în toate zilele vieții sale.”*

În Proverbe 31, vedem că o femeie evlavioasă este o persoană în care soțul ei poate avea încredere. El este binecuvântat și susținut de prezența ei în viața lui și își atinge potențialul maxim și datorită ei. Martin Luther King Jr. a spus odată că visează la o zi în care copiii săi vor trăi într-o lume în care nu vor fi judecați după culoarea pielii, ci, mai degrabă, după conținutul caracterului lor.

Știți care este cea mai importantă calitate a caracterului ei? În Proverbe 31:30 vedem **ESENȚA** unei femei evlavioase: *„Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeiea care se teme de Domnul va fi lăudată."*

Surorilor, nu este vorba despre aspect, farmec, carismă sau sex-appeal; ceea ce contează cel mai mult este relația noastră cu Isus. Acesta este fundamentul caracterului creștin. Circumstanțele se schimbă, înfățișarea se estompează, dar caracterul rezistă. Femeile evlavioase Îl caută mai întâi pe Dumnezeu.

Proverbe 9:10: *„Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea.”*

A te teme de Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște, a-L lua în serios și să avem o legătură cu El plină de respect. Nu există substitut pentru puterea unei vieți dăruite lui Isus.

Trebuie să respingem minciuna că orice sau oricine ne poate mulțumi. Matei 6:33 spune: *„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra." Este foarte important să ne lua* timp în fiecare zi să ne odihnim în Isus și în identitatea noastră în Hristos. Fiice ale lui Dumnezeu, învățați principiile Sale drepte, astfel încât Duhul Sfânt să poată lucra în și prin viețile voastre.

Înainte ca Rut să se căsătorească și să devină mamă, înainte ca ea să devină o femeie bogată și influentă, Boaz a spus: *„... căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită”* (Rut 3:11b). Rut este identificată ca fiind o femeie virtuoasă pentru că și-a trăit viața într-un mod curajos, cu înțelepciune și putere. Ea a dat pe față roadele caracterului creștin în viața ei. Și aceasta este cu adevărat concluzia: femeile evlavioase reflectă caracterul lui Isus pentru alții; ele le amintesc oamenilor de Isus prin modul în care își trăiesc viața.

**ÎNTREBARE PENTRU DISCUȚIE**

* Îndemnul de a ne „teme de Dumnezeu" este prima parte a mesajelor speciale ale celor trei îngeri ai lui Dumnezeu care trebuie să ajungă în lume înainte de venirea lui Isus (Apocalipsa 14:6,7; Matei 24:14). Cum putem noi, ca femei, să ne temem de Dumnezeu și să Îi dăm slavă în viața noastră? Dați exemple din Scriptură pentru a vă susține răspunsurile.

1. **Femeile evlavioase sunt HARNICE.**

Proverbe 31:13-18: „*Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț: de departe își aduce pâine. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de pe este zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și-l cumpără; din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.”*

Trebuie să-L slujim pe Domnul: să ne gândim la lucrurile veșnice, să slujim Regelui veșnic și să trăim doar pentru a-L mulțumi pe El. În profeția biblică, Biserica lui Dumnezeu este descrisă ca o femeie frumoasă și delicată. În multe privințe, Proverbe 31 este la fel de mult un comentariu despre cum ar trebui să fie biserica lui Dumnezeu în slujba sa față de Dumnezeu, pe cât este un comentariu despre rolul dat de Dumnezeu femeilor.

**ÎNTREBARE PENTRU DISCUȚIE**

* Enumerați capacitățile și oportunitățile de slujire unice pentru femei sau pentru care femeile sunt, în mod special, echipate (înzestrate). Discutați despre modul în care aceste daruri și calități unice ar putea fi folosite în slujba comunității dumneavoastră locale.

Luați în considerare următorul citat atunci când vă formulați răspunsurile:

„Domnul are o lucrare pentru femei, precum și pentru bărbați. Ele își pot lua locul în lucrarea Sa în această criză, iar El va lucra prin ele. Dacă sunt pătrunse de simțul datoriei lor și lucrează sub influența Duhului Sfânt, ele vor avea stăpânirea de sine necesară pentru această perioadă. Mântuitorul va reflecta asupra acestor femei care se sacrifică lumina feței Sale și le va da o putere care o depășește pe cea a bărbaților. Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbații nu o pot face, o lucrare care atinge viața interioară. Ele se pot apropia de inimile celor la care bărbații nu pot ajunge. Munca lor este necesară.[[2]](#footnote-2)

1. **Femeile evlavioase sunt PLINE DE COMPASIUNE.**

Proverbe 31:20: *„Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit.”*

Când Dumnezeu a creat femeia, El i-a dat o inimă plină de compasiune. Ca femei care am experimentat puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu în inimile noastre, avem ocazia de a reflecta compasiunea Sa în lume într-un mod unic. Pe măsură ce facem acest lucru, Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să facem următoarele:

* Să vorbim cu credincioșie: să-i iubim pe ceilalți cu înțelepciune dumnezeiască, îndrăzneală și bunătate, ca o completare credincioasă a celorlalți.

Proverbe 31:26: *„Ea își deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute îi sunt pe limbă."*

* Să rămânem smerite: să fiți permanent conștiente de mândrie și egoism. Să **nu** ne mai gândi **încă puțin la noi**, ci să ne gândim **mai puțin la noi**.

Filipeni 2:3: *„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși."*

**ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE**

* În ce moduri unice pentru femei, pot ca fiice ale lui Dumnezeu să aducă compasiune:
* În casele lor?
* În bisericile lor?
* În comunitățile lor?
* Cât de importantă este compasiunea atunci când vine vorba de împlinirea Marii Trimiteri din Matei 28:19-20?

1. **Femeile evlavioase sunt PLINE DE ÎNCREDERE.**

Proverbe 31:21: „*Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu."*

Femeile evlavioase pot fi pline de încredere pentru că știu că sunt fiicele Regelui regilor. Ele știu că Îi aparțin!

Amintiți-vă Proverbele 31:30: *„Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată."*

Fiicele lui Dumnezeu dețin **adevărata frumusețe, frumusețea caracterului**. Corpurile se deteriorează, dar caracterul se dezvoltă. Noi alegem în ce să investim. Să investim în ceea ce durează.

Știați că 32% dintre **adolescente spun că atunci când se simt prost în legătură cu corpul lor, Instagram le face să se simtă și mai rău?** Instagram crește anxietatea și depresia. În rândul adolescenților care au raportat gânduri suicidare, 13% dintre utilizatorii britanici și 6% dintre utilizatorii americani au atribuit dorința de a se sinucide Instagramului. Instagram agravează problemele legate de imaginea corporală pentru 1 din 3 adolescente.

De prea multe ori suntem păcăliți să credem minciunile societății: trebuie să porți mai puțin pentru a fi auzit, pentru a avea valoare sau pentru a fi apreciat. Trăim într-o lume în care copilele de 13 ani își fac injecții la buze! Prieteni, Dumnezeu nu vede așa cum vede lumea! El vede mult mai mult și mult mai bine. El ne vede inimile.

1 Petru 3:3, 4: „*Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu."*

„O femeie modestă și evlavioasă se va îmbrăca modest. Un gust fin și o minte cultivată se vor descoperi în alegerea unor haine simple și adecvate... Aceea care este simplă și modestă în îmbrăcăminte și maniere, arată că înțelege faptul că o femeie sinceră este caracterizată de valoarea morală. Cât de încântătoare și cât de interesantă este simplitatea în îmbrăcăminte ce poate fi comparată în frumusețe cu florile de pe câmp.”[[3]](#footnote-3)

Isus Însuși a trăit o viață simplă și modestă. Astăzi, Dumnezeu cheamă femeile și bărbații la o viață plină de simplitate și modestie. 2 Corinteni 3:18: *„Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”*

**ÎNTREBARE PENTRU DISCUȚIE**

* Ce măsuri pot lua fiicele lui Dumnezeu pentru a se asigura că nu cad în capcana de a se vedea așa cum spune lumea că ar trebui? Cum ne putem asigura că trăim vieți frumoase și pline de încredere în ochii cerului?

În încheiere, vreau să împărtășesc o povestire inspirată despre o femeie care știa cine este în Isus. Știa că este o fiică a lui Dumnezeu, iar acest lucru i-a influențat viața într-un mod remarcabil. Anna Knight[[4]](#footnote-4) s-a născut în Mississippi în 1874. Mama ei a fost o sclavă emancipată, iar tatăl ei a fost un bărbat alb. De fapt, tatăl ei era și bunicul ei, deoarece acesta își agresase fiica.

Crescând în sărăcie și neputând merge la școală, Anna a învățat singură să citească și datorită acestui fapt a venit în contact cu literatura adventistă prin poștă. Acest lucru a determinat-o să devină membră a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în 1893.

Anna ieșea mereu în natură pentru a petrece timp singură cu Dumnezeu și, de fiecare dată lua cu ea 3 lucruri: Biblia, broșura cu lecțiile de la Școala de Sabat și o armă, în caz că întâlnea vreun prădător periculos!

În 1901, Knight a participat la Conferința Generală de la Battle Creek. În timp ce se afla acolo, s-a vorbit despre nevoia de infirmiere misionare în India și a simțit că Duhul Sfânt o cheamă să meargă. Ea a devenit prima femeie adventistă de culoare care a slujit ca misionară. După mai mulți ani petrecuți în India, Anna s-a întors în SUA și a lucrat din nou în comunitatea sa natală pentru a reînființa școala și biserica adventistă.

În cei aproape 100 de ani de viață, Anna Knight a făcut 11.744 de vizite misionare și a călătorit în jurul lumii echivalentul a 23 de ori, a fondat zeci de școli, a sponsorizat mulți studenți pe parcursul studiilor și a vorbit la nenumărate convenții pe tema educației. În ciuda originilor sale umile, Anna a fost o forță puternică pentru extinderea mesajului adventist în întreaga lume.

„…Domnul are pentru femei o lucrare de făcut, așa cum are pentru bărbați. Ele pot să-și ocupe locul în lucrarea Sa în timpul acesta de criză, iar Domnul va lucra prin ele. Dacă inima lor este plină de simțul datoriei și lucrează sub influența Duhului Sfânt, femeile vor avea acea stăpânire de sine care este cerută pentru timpul acesta. Domnul va face să strălucească lumina chipului Său peste femeile acestea pline de jertfire de sine și le va da o putere care o va depăși pe aceea a bărbaților. Ele pot să facă în familii o lucrare care atinge sfera interioară a vieții și pe care bărbații nu pot să o facă. Ele se pot apropia de inima unora la care bărbații nu pot să ajungă. Lucrarea lor este necesară.[[5]](#footnote-5)

**CONCLUZIE ȘI APEL**

Sunt convinsă din toată inima mea că Dumnezeul cerului tânjește să găsească femei slujitoare precum Anna, care se tem de Dumnezeu și doresc să *trăiască* pentru gloria Lui. Femei care recunosc că sunt fiicele lui Dumnezeu și sunt de două ori ale Lui, atât prin creațiune cât și prin răscumpărare cu sângele prețios al lui Isus. Cred că Dumnezeu dorește mult ca noi să fim fiicele lui Dumnezeu, după cum inima Lui tânjește după lumea pieritoare din jurul nostru, după mântuirea lumii noastre pierdute și muribunde.

Apocalipsa 14:7: *„... Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă.”*

Respectul față de Dumnezeu ne simplifică viața în cel mai bun mod posibil. El este glorificat atunci când ne îndeplinim scopul pentru care ne-a creat. Femeile evlavioase încă mai au necazuri, dar ele știu cum să le gestioneze. Ca fiice ale lui Dumnezeu, le aduc la Tatăl lor ceresc în rugăciune. Să spunem și noi astăzi: „*Doamne Isuse,* ajută-mă să văd că cea mai mare bucurie a mea este să-Ți aparțin Ție, să fiu fiica Regelui regilor!

-finalul atelierului-

1. E. G. White, *"The Touch of Faith,"* *The Signs of the Times*, 25 octombrie 1899, 2, în orig., trad.liberă [↑](#footnote-ref-1)
2. E. G. White, "The Words to Lay Members," *The Advent Review and Sabbath Herald*, 26 august 1902, 7, în orig., trad.liberă. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ellen G. White, *Îndrumarea copilului,* 312, ed.electronică [↑](#footnote-ref-3)
4. Puteți citi mai multe despre Anna Knight în Enciclopedia Adventistă de Ziua a Șaptea la <https://encyclopedia.adventist.org/article?id=7CF2&highlight=Anna|Knight> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ellen G. White, "Women as Missionaries", *The Advent Review and Sabbath Herald*, 10 decembrie 1914, 3. {Evanghelizare, 447, ed.electr.} [↑](#footnote-ref-5)