# Predică

**ATINGEREA**

de Charissa

*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-

1. E. G. White, *"The Touch of Faith,"* *The Signs of the Times*, 25 octombrie 1899, 2, în orig., trad.liberă [↑](#footnote-ref-1)