DARE DE SEAMA ASUPRA INSTITUTULUI LUCRATORILOR BIBLICI ȚINUT IN BUCUREȘTI.

Conform unei hotărâri a Comitetului Uniunii noastre române, în zilele de 7—14 Noem-\brie am avut în București un institut pentru lucrătorii noștri biblici din cele două Conferințe: Muntenia de Est și cea de Vest. Această adunare a umplut sufletele noastre de o mare măsura, din partea Diviziunii Europene. Și tocmai această prezență a fraților, ne-a dat asigurarea din primul moment, că Dumnezeu ne rezervă mari binecuvântări pentru aceste zile.

Necesitatea acestui institut a rezultat din fericire, văzându-ne strânsi într-un număr atât de frumos. Dar bunul Dumnezeu a lăsat ca fericirea aceasta să fie și mai deplină, dându-ne privilegiul de a salută în mijlocul nostru, în afară de iubiții noștri frați dela Uniune, și pe fratele E. W. Read și St. Rasmussen, mai multe cauze. Lucrarea mărindu-se în chip grabnic, iar numărul restrâns de lucrători numai cu greu putând face față cerințelor multiple cari li se prezentau în opera pentru câștigarea sufletelor, se simția abso- lută nevoie de a primi o pregătire mai de-
plină în privința felului de lucru, din viitor. Programul, aranjat cu grija și cu mult timp mai înainte de frații președinți ai Conferințelor Muntenia, și apoi chiar și condus fiind de dănsii, de data aceasta s-a deosebit de programele unor adunări asemănătoare. El a prevăzut între altele, și lucrarea practică din partea celor ce au luat parte. Căci lucrătorii biblici nu au fost adunați numai să asculte, ci ca și ei înșiși să expună diferite teme, ca astfel ca toții să contribuie prin sfaturile și îndemnurile lor proprii la completarea reciprocă.

Din mulțimea temelor, atât de valoroase prin diferitele și bogatele învățături rezultate din ele, am înțeles că toți marea importanță a rămânerii în organizația internațională atât pe Sfânta Scriptură cât și pe Mărturii.

Fr. Păunescu a vorbit în două rânduri prin cuvinte pline de entuziasm, despre lucrarea departamentală cât și despre desvoltarea ei în țara noastră.

Fr. Demetrescu a vorbit despre legea cultelor cât și despre toate chestiunile în deaproapea legătură cu executarea ei.

Fr. Fasnacht a vorbit despre însemnarea finanțelor în mișcare de avanțat, cum și despre credincioșia care atrage binecuvântările lui Dumnezeu asupra poporului Său.

Fr. Read a desvoltat următoarele teme: Trimiterea; Lucrarea noastră ca servicii ai Evangheliciei—Conlucrătorii cu Dumnezeu; Ședere noastră către poporul Său; Legătura noastră ca conlucrători, și legătura cu membrii noștri;

Să nu ne încredem decât în puterea lui Nezeu.

Fr. Rasmussen a vorbit despre: Lucrătorii membrii în Comunitate; Ce este conducător; Ora de rugăciune în fața Campania de toamnă și însemnarea denominaționea noastră.

Fr. Bauer, deasemenea, prin cuvinte duroase a tratat despre Spiritul Pătie și despre rolul lui cel mare în mișcare avanțată, chiar în zilele noastre. Apoi, a vorbit și cu privire la felul câștigării sufletului, cum și despre Domnul Isus Hristos exemplu în această lucrare.

În Sabat au fost niște adunări deosebit de publice: frații Read și Rasmussen au vorbit cu un vieții edificând inimile tuturor fraților prietenilor noștri prin frumoasele lor erițe făcute atât în misiunea internă ca și în cea externă.

Ultima seară a fost o adunare improprietă la care cu toții am reglat că acele fericite au luat sfârșit atât de curând. Atât frații oaspeți, cât și frații dela Uniune și conlucrătorii și-au exprimat deplină multumire pentru binecuvântările doce pe cari le-au simțit ca neciodată până și în cari au decurs aceste adunări. Cu și-au exprimat dorința ca Uniunea să iasă suri spre a înlesni cât de curând un cuvânt. Această fiindcă au văzut că au nevoie de o pregătire și mai temeinică. Apoi plină voioasă și de avânt pentru lucrarea Domnului, fiecare a pornit înapoi în câmpul său de lucru, ducând cu sine bogatele binecuvântă primate, spre a le împărtăși și comunității pe cari le vor vizita.

**Redacția**

**Apel către Tineretul Printului Emanuel.**

"Voi îmi sunteți prieten, dacă veți fi făcut ce Eu vă poruncesc".

Este minunat cum Domnul statocrniceste din nou, condiția de a fi posibilă legătura spiritualiă cu El prin ascultare. Ascultarea este toamnei renunțarea la voința noastră proprie și punerea voinței noastre la dispoziția Sa. Prietenia este posibilă numai pe această cale.

Tinerii noștri, prin vârstă lor, se găsesc în deplină desvoltare a puterilor minții și înimii. Ele au vederi largi și ideale înalte și ei simț un impuls spre a face lucruri mari. Așa am eguațat și tot așa am simțit și eu în tineretărea mea. Așa a simțit și marelul apostol Pavel, care în zelul său de a face lucruri mari, nu pre-

getă în luptele sale de persecuții îndreptate contra sfântilor. Și Moise în tineretățea sa acese un bărbat ăuritor de fapte nobile. El a pus în loc poziția sa, amestecându-se prin oameni spre a face dreptate; iar tânărul vid a trebuit să rabde și să sufere multe împinți, pentru că dorui să-si slujească nevățul în zilele de primejdie și restrâng. Și tot a bărbați în tineretărea lor simția ca și Domnul gândiau ca și El: Totul, pentru a face bine, — a salvă.

Cum șiua deja tinerii mei frați, congressul tineretului nostru european a avut darul mâie inima și gândurile a sute și mii de tii
punte, să lucrăm ascultând de Domnul şi numai după planul Său!

Când arhitectul ridică clădirea, trebuie să urmeze exact şi în totul detaliilor dorinţei exprimate prin planul Domnului său. Moise a construit, exact după planul dat de Dumnezeu. Solomon a clădit după planul şi cu materialul dat de tatăl său.

Oriunde, vedem planuri, şi executări stricte......şi toate numai fiindcă Tatâl ne îiubeşte şi dorinţa Lui este să ne ferească de ispita care ne ameninţă.

Ochiul spre ţintă, inima pentru Domnul!

Anul 1929, are darul dela Dumnezeu să ne garanteze şi mijloacele cele mai demne pentru a ajunge în școală noastră.

Munca este un atribut nobil al fiinţei umane. Dumnezeu a rânduit şase zile de lucru; după care gustăm cât de bun este Domnul. Şi Dumnezeu a rânduit ca obstacolele cele grele, cu piedici aspirate, să ne fie nivelate prin o mai garanţată libertate a scrisului şi a răspândirii literaturii în massele poporului nostru.

Cârti noi, cărţi mari şi de însemnătate pentru vieţa veşnică, curat tipărită şi scrisă în tro-limbă corectă şi uşoară sunt gata să apară în Editura noastră.

Un rabat îndestulător s’a fixat pentru tinerii noştri, ca prin munca încredinţată Domnului, să-şi agonisească destui bani pentru a se înstrui!

Contactul cu oamenii formează garanţia succesului în lupta de predicare. Predicatorul trebuie să cunoască pământul în care va mână sânătatea vieţii,—să cunoască inima omenescă. Pregătirea aceasta este absolut necesară; şi rugaţi pe Domnul să vă dea o inimă simţitoare faţă de vorea Sa, care vă cheamă ca lucrători în via Sa.

Veniti, faceţi primul pas! Nu vă lăsaţi impresionări de greutăţile care trec şi nuie de cei ce n’au știut să rabde până la capăt.

„Cine rabăd până în sfârșit, acela se va mânui”.

Asculărea şi răbdarea, sunt cele două probleme de rezolvat, pentru împărăţie. Domnul zice: „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”!

Şi eu vă îndemn din toată inima, avenți curaj, avenți curaj! Asculaţi glasul care vă îndeaşna! Veţi fi fericici aici, şi încoronaţi pentru veşnicie.

Îndrăzniţi! — Curaj! — Veniţi!

P. P.

Secretarul Uniiuni pentru Tineret.
Mai multă viață spirituală în Școala de Sabăt

Dacă e o nevoie, care să întreacă pe celelalte în școlile noastre de Sabat, atunci este aceea după mai multă viață spirituală. Înțeleg prin aceasta o lucrare mai profundă a Duhului, care va influența și va conduce viața noastră, privirea, cuvintele și purtarea noastră așa că, atunci când suntem în legătură cu alții, pot să spună ca și pe vremuri despre ucenicii Domnului: „Au priceput că fuseseră cu Isus“. Fapt. 4, 13.

Mi-aduce aminte povestirea despre doi băieți care au mers la școala de Sabat a copiilor. Când au plecat, în clipa când ieșiau pe ușă, unul din băieți spuse către celalt: „Cine crezi că eră doamna aceea?“ Celalt răspunse: „Nu știu, dar trebuie să fie rudă cu Dumnezeu.“ Cevă din purtarea învățătoarei lor impresionase așa de mult înima lor, încât ei gândiau că trebuie să fie rudă cu Isus. Tocmai lucrul acesta ne trebuia în școala de Sabat, câteva mai bun, ceva mai înalt și mai veșnic decât simplul obicei. Școala de Sabat trebuia să fie un izvor de țărire spirituală pentru fiecare membru.

In „Mârturii pentru Școala de Sabat“ nii se spune: „Școala de Sabat ar trebui să fie unul din mijloacele cele mai fructuoase, pentru a duce suflete la Hristos“ 

In alt loc etim, cât dacă nu se realizează lucrul acesta, „Școala nu-și împlineste rolul ei“. Cerut întrec va fi gata să vă ajute în această lucrare bună. În ger și vă ajuta în eforturile voastre de a găsi întrare în inimile celor mai neliniștiți și mai greșăți oameni“.

Școala noastră de Sabat trebuia să fie nu numai stațion pentru salvarea vieții oamenilor, dar și centru de educație unde să se formeze lucrători pentru sluja Domnului. Mai multă viață spirituală însemnează mai mulți lucrători și o educație mai bună.

În lecțiunile Școlii noastre de Sabat, am învățat că atunci când Duhul Sfânt a fost reînvins asupra ucenicilor lui Isus, lucrul acesta le-a dat ceea ce le-a trebuit lor atunci pentru răspunderile așezate asupra lor. Le-a dat înțelepciune să facă față orice întâmplare. Le-a dat curaj și îndrăzneală, să vorbească despre Cuvântul Domnului, chiar și în timp de persecuție și închinare. Le-a dat spirit de sacrificiu pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu, și le-a dat putere de a face lucrări minunate în numele lui Isus. Lucrarea aceasta a fost săvârșită de Duhul Sfânt, și Dumnezeu așteaptă să reverse aceleași binecuvântări asupra copiilor Săi de astăzi.

Când simțim nevoia noastră spirituală, cum au simțit-o ucenicii înaintea zilei C zece Ci și, ne rugăm cu mare stăruină și fără pregătiri pentru lucrare, dând la orice deosebire, orice dorință de stăpânire dacă deschidem înima noastră dulce înfățișe Duhului Sfânt, atunci, cum s-a întâmplat și cu ucenicii, Dumnezeu va revârsa Său asupra poporului Său care așteaptă, va pregăti pentru o lucrare mai mare și bună în Școala de Sabat.

Se povestește din viața predicatorului lui Moody, când odată a fost invitat să conducă clasă mare de fete, deoarece profesorul lii spune că acestea erau fără excepție, fiind cele mai rele din câte întâlnise până atât, și că înainte de a termina cu ceea ce avea făcut în ora aceea lii venia să deschidă ușa să le spună la toate să plece și să nu se întoarcă.

În săptămâna aceea învățătorul a venit colo unde lucră Moody. El avea înfățișa bolnavă. „Ce s-a întâmplat?“ a întrebat Moody. Acela a răspuns: „Am avut o nouă emorragie la plămâni. Doctorul mi-a spus că nu poate trăi în această regiune; trebuie să plece în alta parte. Imi vine să cred că merg acum pentru ca să mor“. Pârăce foarte abatut și e a fost întrebat pentru ce, a zis: „Vai, m adus la Hristos pe nimeni din clasa mea. Să ne convinză ca eu mai mult am stricat fetelor, cat le-am ajutat“.

Acum să lasăm pe Moody însuși să poarte scăpă acesta ce s-a întâmplat mai departe. El a spus: „Până atunci nu mai au zis pe cine să vorbească în chirpul acesta, și am început mă gândesc. După puțin am zis: „Sunt de rere să mergi și să le spun ce simți. Am merg și eu într-o trăsătură cu d-te dacă dorii Adămiss, și am plecat împreună. Am mers une din fete acea, am chemat-o, și învățătură a vorbit cu ea despre stărea ei sufletului N'a mai râs. Lacramile au început apoi curgă. După ce a explicat ceea ce duse acei vieți, a fost de părere să nu se rugăm, Ne rugăm și Dumnezeu a răspuns la rugăciune noastră.“

ni-a zis el, „ultima elevă din clasa mea s-a pregătit lui Hristos“.

Mai multă vieță spirituală ne va ajuta să acem lucrul acesta. „În Școala de Sabat ar trebui să se facă mai multă lucrare personală. Nevoia de a face felul acesta de lucrare nu este recunoscut nici apreciat aşa cum trebuie“. Mărturii pentru Școala de Sabat, p. 47.

Când crește viețea spirituală, vom avea mai puține greutăți financiare. Trăim în vremuri de necumpătare, într-un timp când sacrificiul este puțin luat în considerație. Avem nevoie de a ne schimba vederea spirituală.

„Ridicați ochii, și priviți la holde; deoarece sunt albe pentru seceris“. Ioan 4, 35. Isus și-a spus lucrul acesta către ucenicii Sâi. Ei merguseră după El, dar nu vedeau lucrarea așa cum ar fi voit El.

Isus ne invita și astăzi să ridicăm ochii; să ridicăm deasupra plăcerilor, nebunilor și distracțiilor lumii; să ridicăm deasupra plăcerilor noastre egoiste, oricare ar fi ele, și să privim la holde „deoarece sunt albe pentru seceris“. Priviti la ușile deschise în cărți de misiune, unde ușă și mii de suflete strigă după lumina vieții și misionarii noștri trebui să spună: „Nu putem veni“, pentru că în tezaur nu sunt mijloace pentru a face lucrul acesta. Din multe locuri se fac apeluri strânsi și pe care misionarii și învățătorii Ei spun așa: „Noi murim și ochii noștri sunt încă întunecati. Doar să fim oameni ai lui Dumnezeu, dar nu e nimeni care să ne învețe calea“. În legătură, ceiți Ps. 50, 4, 5.

Domnul să ajute, copiilor Sâi, în căi El se încredere pentru progresul lucrării Sale, să ne consacrim din nou cu tot ce avem și suntem, în slujba Lui, și să putem fi între acea cărora poate să le zică: „Bine slabă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune: întră în bucuria Domnului tâu“. Mat. 25, 21. Amin.

... 

Instrucțiuni pentru Dirigente.— Școala de Sabat într-o comunitate mică dela țară, s-ar organiză astfel:

Comunitatea are 42 de membri, dar numai 18 sunt în satul cu adunarea, restul de 24 sunt în alte cinci sate învecinate.

Cevă mai mult, comunitatea aceasta este o „Comunitate Luptătoare“ și nu dormitează ca cele cinci focioare neprevăzătoare, ci acești membrii stâruesc după Duhul Sfânt, ca mânații de El, să sprijine cât mai mulți prieteni și vecini, ca să „cerceze Scripturile“ în școlile noastre de Sabat.

Cei 18 membrii, au mai adunat astfel încă 12 prieteni, pe care-i ia cu ei de acasă la adunare și tot așa, din cele cinci sate, cei 24 de frați au cu ei încă 30 de prieteni. Vin cu toții, pe vremea aceea și pe vremea bună, în satul cu adunarea. Acum sunt cu toții în școală—ca membrii ai Școlii de Sabat—84 de școlari. Acești școlari au înțeles din Scripturi să aducă cu ei și pe copiii lor. Comunitatea aceasta are acum „Casa plină“. Cei 42 de membri ai comunității sunt fericii. Dumnezeu a văzut zelul lor pentru „salvarea altor“ și a auzit rugăciunile lor. Ei numără, ca membrii ai Școlii de Sabat, lângă cei 42 și pe prieteni, încă 42 și pe copiii lor, încă 65; cu toții, fac 149.

Dirigintele acestei Școli este chiar o soră deoarece toti s-au ales, și o mamă cu căjiva copii. Sora aceasta a învățat încă dela început că „ascultarea“ stă la temelia „ordinei“ și că ordinea izvorăște curată, numai din izvoarele Organizației. Dumnezeu este ordine și întregul univers, este organizat în funcțiuni sale minunate, de mână Prințului Emanuel, Domnul nostru, ca vine curând. Ebrei 10, 37.

Notă.— În Curierul No. 2, va urmă istorisirea, cum sara aceasta a organizat o bună Școală de Sabat! Așa ca îngerii cări prezidau, să dea rapoarte excelente despre lucrătorii din via Sa.

Faceți, ca toți slujbașii și instrucțorii să fie abonați la Curierul Misionar. Faceți, ca copiii să aibă micile lor cărți: „Lecețiuni pentru Copii“, în căi vor găsi hrana lor pentru a crește într-o simțire nobilă, a dobândi Caracterul Domnului Hristos.

Subiect: O MAI SFANTA CONSACRARE.

1) Deschidere cu cântarea: „Lucrarea Doamne este a Ta“. Rugăciunea să aibă de scop a mulțumi, lăudă și glorifică pe Dumnezeu, cerând binecuvântări pentru un nou an de conlucrare cu Domnul la salvarea acelora pe care îi iubim.

2) Raportul să cuprindă lucrarea pe întregul an, totalizată și comparată cu 1927. Câte suflete s-au căsătigat în comunitate.

3) Cântarea: „Fiți lăuda Isus Hristos“. Cuvântare: O mai sfântă consacrare.

4) Experiențe misionare.

6) Incheiere cu cântarea: „Fericite casă unde Tu Isuse“, strofele 1, 2, 3, 5; după aceea rugăciune.

O MAI SFANTA CONSACRARE.

În fața unui an nou, care ne prinde în brațele sale, putem a face pentru cei mai aproape de ținută și din nou se pune înaintea noii intrebări: „Ce facem cu Isus, care se zice Hristos?“ Domnul ne-a dovedit toată iubirea Sa și a implit toată voința lui Dumnezeu. El a lucrat și a suferit până la moarte. El a putut raporta: „Tață, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s'o fac“. Ioan 17, 4.

În acest exemplu de lucrare, aflăm ascultarea Fiului de Tatăr, până la moarte. Aci găsim pilda unei complete consacrați în slujba Salvării noastre. Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât a dat pe Fiul Său...“

Astfel ne vorbește Domnul, pentru a ne arăta cât de mult a iubit Tatăr. Ce facem noi cu această iubire?

Cred, scumpii mei frați și surori, și prețioși prieteni și copii, că apropiindu-ne mai mult cu un an, de ziua „Sfârșitului tuturor lucrurilor“ se cuvine să medităm din nou la priilegiul cel mare, anume, că și noi am fost treiți din întuneric la lumină și din moarte la vieță. Noi n’ăm fost mai buni decât alții oameni și prin faptele noastre nu ne-am desebit mult de alții. Totuși, în mod minunat, am fost găsiți de Domnul și salvați din valurile furtunoase ale vieții... suntem pe mal, suntem salvați! Ochii nostrii văd, ceea ce ochiul omenească n’ă văzut; și urechile noastre aud ceea ce n’ă trecut veolată prin mintea omenilor. O! Măreșcul Ierusalim, patria celor salvați. O! Cântările de veselie gloriosă, în preajma Domnului biruitor! Câta fericire! Câta iubire! În toate e Isus, care ne-a i și ne-a salvat!

Fiți lăuda Isus Hristos, nădejdea unui popos!

... Ce vom face noi cu acest Isus care se măște Hristos!? Cum ne vom înflăși înainte Lui, în vieța noastră zilnică? Spirulul S descrie vieța noastră în cuvinte ca aces „Morții în greșelele voastre“. „Tot capul bolnav, toată înima molești“. Aceasta poate starea mea și a ta, dar Dumnezeu rește să ne vindece. O vindecare este cu mintea insă, fără o completă înnoire a înălțătoare. De aceea, noi trebuie să punem complet la dispozitiva Marei Medicin, pentru ca prin lucrarea Spirului Sfânt, să sfântenim și să o desăvârșească.

Aceasta hotărâre ar nevoi de voință nătră. A voi să ne supunem acestei sfânte opțiuni, este primul pas spre o mai sfântă consacrară.

Spirul zice: „Lupta contra eului persoane este cea mai mare și cea mai grea din toate luptele“. Sufluletul trebuie complet supus Dumnezeu, înainte de a fi schimbat și în sfântenie“, „Calea către Hristos“.

Aceasta predare de „noi înșine“ lui Dumnezeu, cere renunțarea la o vieță egoistă și modă și aranjarea persoanei noastre în lucrare pentru slujirea aproapelui.


Să luăm hotărârea din nou, ca în compoziție, să punem voința noastră la dispoziția Aceluia care a făcut Cerul și Pământul; Aceluia, care cu sângele Său ne-a cruzit de orișoce păcat; Aceluia care zice: “
curând, și plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fața lui”.

**Instrucțiuni pentru comitet.**

Fiecare membru al comitetului are în mână broșura „Comunitatea ca organizație missionară.”

Fiecare slujba și-a revâzut îndatoririle sale.

Fiecare comunitate cât de mică, urmează și fie organizată în spiritul acestei instrucțiuni.

Fiecare membru trebuie să stea gata a cu-noaste ramura de lucrare în care el ar putea folosi mai bine la salvarea oamenilor.

A comunitatea micuță dar activă și-ar grupa astfel cei 35 membri ai săi:

- Presbiterul, Dirigentele școlii de Sabat, și
- patru instrucțori în grupa „Lecturi biblice.”

Total șase persoane.

De cei doisprezece membri mai tineri, până la 30 de ani, au format un cerc a Missionarilor Voluntari și alcătuesc cu toți grupa de Răspândirea literaturii”. Ei s-au abonat la 10 reviste luna și fiecare Duminecă după ora missionară, adică odată pe lună ei duc revista, din casă în casă. Dirigentele Missionarilor Voluntari, împreună cu predicatorul de școală au și împărțit orașului sau satul în trei cariere, și fiecare carieră, a fost luat în primă placă de cele trei grupe care s-au împărțit Grupa pentru răspândirea literaturii”. Dirigentele a împărțit și copii între 10 – 15 ani pe lângă fiecare grupă, și îi însoțește la lucru în fiecare Duminecă, după ora misionară din Sabat.

Toate surorile în număr de 20, s-au grupat în „Cercul Tabita”, și fiecare a încasat să lucreze ceva potrivit destinioacii sale. Cele mai încrei cări nu știu, s-au alătit pe lângă cele mai vârstnice și cauță a învăța să facă împletirile de eiorapi, flanelaze; cresce hâinute pentru copiii, tâvete batiste; iar altele fac cu mâinile lor, chiar lucruri artistice. Eu cred înțe, că s-ar putea la străbătută și un răshoi pentru cel puțin, care apoi să se vădă. Ba chiar în așa „Cercul conscrat”, ar putea învăța să acă și săpun bun de casă, cu care să se spele rufe și pielea copiilor de 2–3 ori pe săptămână. Ce nu poate face cercul Tabita, acă toate surorile zic: „Să stâruim de sora noastră, care este mai pricepută și să facem toate, în casele noastre să fie aceeașă curățenie și rînd pe toată gospodăria. În bucatărie curat și rândul – și la clozet, mai ales, curat și rândul. Copii crescăți în rânduială și așeulte sunt asigurați jumătate, pentru câminul crește.”

Cei mai bătrâni frați și surori, vor opt la număr, au hotărît să facă o grupă de rugăciune. Ei și-au propus să se roage cu toții în fiecare săptămână pentru nevoilor lucrării din Conferința și din Comunitatea lor. Dirigentele acestei grupe este în străină legături cu presbiterul, care-l informează, asupra nevoilor comunității, ca ei în deosebii să se roage. Ei se adună săptămânal într-un loc sau altul, câteodată fac și post, și cer dela Domnul binecuvântari pentru succesul grupii de „Răspândirea literaturii”, înțelepciune pentru grupa Missionarilor Voluntari. și stărîtesc în rugăciune, pentru numele fiecăruia prieten care doresc mântuirea.

Dar, oamenii aceștia, au mai învățat, că, rugăciunile lor vor fi asutele, numai dacă ei vor asculta într-o totul de rânduiile lui Dumnezeu. și oricât de bătrâni sunt, economisesc, pentru a aduce daruri de mulțumire lui Dumnezeu. și eu cred că Domnul are mare plăcere să vadă, cum aceștia copii bătrâni se osteneșc să fie in totul cinstiți cu Dumnezeu. Ba ceva mai frumos, că această grupă a înțeles să simță cu Dumnezeu, și cu cei cari plâng. Mulți s-au grupat în grupa de „Servicii creștine” și cum în aprovizuirea unei surorii este o văduvă cu copiii mărunți, dirigentele a adunat câte un dar dela fiecare și a plătit căruțalului care duce pâine, ca să-i lase și ei o păine în fiecare zi. Cătă bucurie o să fie pe copiii aceia, cără privesc cu înfometare către bucatăca de pâine. Dar! copiii aceștia, trebuie să simță că ei au un „Tală în cer”, care le trimite o bucată de pâine!

Și eu cred că Dumnezeu trebuie să dea mulți binecuvântări acestei comunități care a primit pe Hristos în inima...... care plâng cei plâng și mângâie pe cei cari au nevoie de mângâiere.

Predicatorul care și-a organizat astfel — după acest simplu exemplu — comunitățile și grupele sale, eu cred că este un sol ceresc, trimes să pasea turma, care va rodi în toate direcțiile și care va onora pe Mântuitorul. Acest misionar, cred, că are pe Hristos în inima sa și Dumnezeu i-a auzit rugăciunea pentru creșterea turmei sale. Și această binecuvântare se va resfrângere, aducând viața fericită pentru mulți cari zac in întunecare.

Eu mai cred, că aceasta ar fi și „mișcarea de reformă” la care ne înseamnă Spiritul, și care ne va fi eri de reformele ispititorului, care rătăcește pe mulți și care umblă căutând să mai înghita pe careva.

În orele misionare, Secretarul poate strângere rapoarte, din mărturii și experiențele făcute de fiecare grupă în parte. Și astfel de co-

(Vezi urmare la pag. 11).
„Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în totală lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul“. Mat. 24, 10.

a măngăiat toate generațiunile de oameni, cari au iubit pe Creator; iar făgăduința, primită de apostoli, azi, stă înfăptuită sub privirile noastre, ca o garanție că „Sfârșitul tuturor lucrurilor este la uși“.

toare, am lăsat înadinsă deasă această hartă, petiți privi, însemnate cu puncte negre, Uniunile din cari se trimit rii Evangheliei lui Hrist.

HARTA GL

cu lucrarea profețică a bisericii Advente.

Solia: Apoc. 11
Apoc. 11
Apoc. 14
Matei 24

„Voi veți primi o putere, când se va cobori Spiritul Sfânt peste voi, și veți fi martorii Mei, în Ierusalim, Iudea, Samaria și până la marginile pământului“. Fapt. 1, 8.

Lăsând să se tipărească această hartă, am voit să avem sub privirile noastre implinirea autentică a acestei ultime profeții, cu care se va încheia istoria lumii contimpo rane. Un cer nou și un pământ nou, cu o lume înnoită va lua locul, îmbrăcând iarăși nemurirea și veșni cia. Atunci va fi împlinit cuvântul: „O turmă și un păstor“. Acest ideal

In fața acestei stări de fapt, apostolul Petru se adresează mân gâletor cu cuvintele: „Deaceea, prea iubiților, fiindcă așteptati aceste lucruri, siliți-vă să fiți gă siți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace“ 2 Petru 3, 11.

O! Scumpii mei frați și surori! Pentru ca voi să vă dați seama cât de aproape este ziua cea strălu ci orășele, satele și câtune imprejurimi. Fiecare stea, care primind lum Soarele dreptății, o răsfăimii de raze, prin întun des al nopții, pe cărare se trudească să soasească rile lor, obosiți de mu rătoare și de griji cari

Din fiecare rază se
CORONARIII.

(A).

Cu iubitor al Prințului ce va coronașt Veniiții! Veniiții! „Veniiții, toți cei trudiți și șimți, și Eu vă voi da odihnă. În modul Neu asupra voastră, și după dela Mine, căci Eu sunt în indelungă răbdarea, în modesta casă părintească din Nazaret. Să ceboriti pe malurile Iordanului amestecându-se în mulțimea de vamași și păcătoși, pentru a primi botezul, voind să ne dovedească și gândim, cu câtă ușurință călcăm noi oamenii peste rânduile fixate de Tatăl în legea Sa!"

Dar cuvântul zice: „Veniiții!” ... și noi am făcut bine că am venit; dar aceasta nu este destul! Cuvân-

PAMANTESC

„Lumea și predică Evanghelia” (Marcu 14, 15.)

și smerit cu inima; și veți odihna pentru sufletele voastre.
Mat. 11, 28, 29.

casă invității vine de pe
Acelia care ne-a iubit atât
atât. Dela acela, care de sus
și îl simți, a coborit, Să întru-
Să născut în estele statului
Bethlehem, și după ce a in-
copil și tânăr, ascultarea

in această împrejurare perfecta ordine și supunere în toate cele rânduite de Tatăl, pentru regula mănăstirii.

Și acest Prinț al Universului, acest Domn, Isus Hristos, a plătit cu vieța Sa tributul de sânge da-
torit dreptății legii, pentru a pecet-
lui cu sângele Său, valoarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu. Și când ne
tul zice încă, „învațați dela Mine,
căci Eu sunt blând și smerit!“!

O! dragii mei, aceste două cu-
vinte luați-le cu voi. Puneți-le ca
ținte de atins. Ingenușiți în fața
Celui Preaimalt și învațați-le. Stri-
găți după Spiritul lui Dumnezeu
care să vă dea puterea necesară
pentru un caracter ca acesta:
„blând și smerit!“

(Vezi urmăre la pag. 15.)
A doua săptămână.

Subiect: SUPREMA HOTĂRIRE A VIEŢII.

Cuget de auri: „Una însă fae“—Pavel
1.) Cantare de deschidere şi rugăciune
2.) Cântarea listei tinerilor înscrişi
3.) Raportul
4.) Cantare sau muzică instrumentală
5.) Studiu: „Vieata Apostolului Pavel“
6.) Expunerea subiectului: „Alege astăzi“
7.) Muzică, după alegere
8.) Scurtă oră de experiență
9.) Cantare de încheiere și rugăciune.

Notă pentru Dirijorile.— Orice vieata de succes este stăpânită de un anumit scop. Tot omul, care doresc să aibă succes, trebuie să ia o hotărire decizivă. Valoarea vieții sale depinde de hotărârea sa. Oamenii țin a trăi numai pentru ca să trăească, a zis nu demult un scriitor german; și acestea înte vulgare i se atribuie multe din suferințele existente astăzi. Și, că multe din suferințele și grejile lumii acesteia se datorează ținutelor josnice, care au la temeli numeroii eul propriu. Chiar și unii, care pretind a fi creștini, luându-și însă numai de formă această hotărâre, duc o asemenea vieță, care se învârtşește numai în jurul propriu lor persoane. Aceasta este foarte regre tabil, căci proprile noastre nevoi sunt mai mari decât nevoile cele mai mari ale lumii. Cea mai mare dorință a Maestrului nostru este, ca noi să luăm cea mai suprema și cea mai bună hotărâre; și apoi, să stăm cu credincioșie la această hotărâre.

Ajutați tinerilor voștri acum, ca să înțelegă și să poarte de grijă, că cea mai suprema hotărâre a lor, este cea mai bună. Acesta este cel mai bun cseasnicur, care servește scopul, pentru care a fost făcut, și aceasta este cea mai bună vieță, care corespunde întru toate cu planul Maestrului. „Aș da totul ce am, dacă aș avea acâ convingere fermă despre mântuire, pe care o ai tu, a exclamat un director de cât e reteasă multimilionar, apelându-se peste un mecanic, care, murind sub sfârșitul unei locomotive deraie, în cea mai mare liniște și încredere și a predat sufletul în mâinile Maestrului. Cârulă să i se servească atât de credincios. „Toam cea mai asta aceasta, ca ce se cere“ a răspuns mecanicul murind. Câși sunt astăzi voioși, de a plăte prețul pentru hotărârea suprema? Hotărârea suprema este pentru noi cu mult mai prețioasă, decât cea cea cea cea putem sacrifica. Să reînprospătăm astăzi dorul de a rămâne credincioși față de această hotărâre.

5.) Studiu: Vieata Apostolului Pavel.


6.) Expunerea subiectului: „Alege astăzi“.

Zilnic suntem puși fiecare în fața unor ci pe, în care necesitatea unei hotărârii de a alege una din două lucruri. Câteodată nu ar vrea-o importanța deosebită, pe care din cele două lucruri îl alegem, deși de obicei, unul din cele două drumuri este mai bun: dar câteodată, chestiunea asupra căreia trebuie să hotărîm, are astfel de urmări, însefă dela hotărîrea pe care o luăm, depinde toată vieța noastră următoare.

În călătoria noastră prin vieța pentru no toși a proprie timpuri, în cări ajungem la o despărțire a drumurilor, timpuri, în cări trebuie să hotărîm, care drum să-l alegem. Ambele căi pornesc din acelaș punct și unul dintre aceștia, poate fi eventual larg și bun de parcurs; pe când celălalt, pare a fi însuși și plin de obstacole. Prea deseori suntem îșifită, de a ne decide pentru drumul bun și ușor. Dar, iubiți tineri, să nu neglijeăm de a privi spre Domnul, Călăuza noastră, și să ne lasăm ajutăți de El în hotărîrile noastre.

Să privim pentru un moment pe cățiva dintre conducătorii ai cauzei lui Dumnezeu, în timpul, când au ajuns la răspântie și să cere ceteam, care a fost hotărîrea lor suprema, în astfel de eclipă.

A existat un timp în experiențele lui Izrael, când Ioșua le-a demonstrat, să părăsească ceilător de părinii lor le-au servit în Egipt. El îi adus la răspântie, și când a sosit timpul hotărîrile, le-a zis: „…alegelă astăzi, căci vreți să slujiți“, și imediat le-a făcut cunoscut hotărîrea sa, și anume: „…cât despre mine, eu și casa mea vom slujii Domnului“. Ios. 24, 15.

Mai am și un alt tablou în fața ochilor mei acela al unui bătrân serv al lui Dumnezeu, care cu marc greutate a urcat pe un deal. Cât el împregnă mergea fiul său iubit, și doi servi ai săi: A fost Abram, care, în ascultarea po runciile lui Dumnezeu, se află pe drum pentru ca să aducă jertfă pe unicul său fiu. Isaac. Cre
deții oare, că a fost un drum ușor pentru un tată iubitor? Nicicdecum, însă Abram a luat această hotărâre supremă în viața lui.


Mă gândesc încă și la un alt tablou, de care aş dori să vă aduc aminte, și am nema acela al înunirii celei mari a conducătorilor religioși care a avut loc în Germania, în orașul Worms. Regele însuși a prezidat, și în fața întregii adunări a stat un singur om, care a fost chemat în fața parlamentului, ca să-și motiveze poziția cu privire la cea care se consideră crezecă. Dar Martin Luther și-a luat hotărârea, când s-a găsit la răspântia drumului și aici, înconjurat de oameni înversunați împotriva-î, cari căutaau să-l omoare, el, conștient de faptul că poziția sa este cea adevarată, a zis: „Stau aici, nu pot altfel, Dumnezeu să-mi ajute. Amin”.

... Mai departe văd o femeie tânără, frumoasă. Ea a fost născută și crescută între bogăție și cultură. În viața ei de mai înainte a umblat pe câtii large, plăcute, a urmat plăcere și a dus un trai comod. Odată a ajuns și ea la răspântia drumului. Dacă ar fi luate unul din cele două drumuri, și a că apașa ei, care va urma, va fi și mai departe plăcută, dar, în definitiv, această viață tot nu este decât o viață eșuată. Dar în lungul drumului celuilalt e adevărată de răspânie, ve-de sute din concepții ei murind în masă, aude strigătul lor după ajutor corporal și vindecare spirituală. Care drum îl va lua oare? ... Eea este atentă la Călăuză, și după ce a vazut, care drum duce la datoria către Dumnezeu și apropie, la-a ales pe acesta deși era plin de primjeidă, mizerii și jertfii de sine. Florence Nightingale, eroina răsboiului din Crimeea, prietena soldaților răniți, a luate suprema hotărâre; ea și-a pus viața în serviciu pentru alții.

Cred eră, voi, iubiți tineri, că bărbați și femei cu sufletul nobil, ca aceștia, vor alege drumul cel ușor, drumul care oferă cele mai puține greutăți? O nu, când au ajuns la răspânti, au privit Călăuza, și au ales călea lepădării de sine. Aș dori să vă mai atrag atenționarea și asupra altui lucru. Dumnezeul Cel Mare șade pe troi-nul Său ceresc, și la dreapta sa șede Fiul Său Iubit. Marea chestiune, pe care o discută Ei, este salvarea lumii pierdute. Ați ales Ei ceea ușoară? Nu, și Ei au luat hotărârea supremă, marea hotărâre, care înseamnă totul pentru tine și pentru mine: „... atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viețea veșnică”.

Și acum Domnul îți zice iubitor: „Dar-mi fiule (fiică) inima ta”! O, n’ai vreă să urmezi chemării Acelui, care muri pentru tine? Dacă tu, țai-a predat Domnului inima și vieța ta cu desăvârșire, atunci, la răspântie, când cea alhotărârului care va veni cu siguranța, le va împresura, ții vei ridica ochii spre Călău- ză, și, vâzând drumul care duce spre patrie, vei fi în stare, ca împreună cu Iosua să excla mi: „Eu însă... vreau să-l servesc Domnului”.

... Observații.—Pe baza programului din săptămâna 2-a, construiește-vă singuri programul pentru Săpăt mână 4-a.

Luau că temelele pentru ora în Săpătămâna 4-a să faceți mereu o colecță pentru tineret, înainte de închidere, după experiențe. Puneti-vă o țintă lunară pe care să o atingeți prin colecte și daruri din vânzarea cu literatură.

Trei tineri, câte 10 minute să expună ce au simțit și hotărât pentru ei, cetind cele trei subiecte din Curierul Misionar: a) Apel către tineret, b) O mai sfântă consacratie, c) Puterea pentru serviciu, aceste subiecte studia, se vor rezumă ca în 10 minute să fie expuse în fața comunității, sub aspectul: Ce am simțit; Ce am hotărât pentru mine.

Controlați, cine a luat hotărârea să-și formeze o mică Bibliotecă. Treceți în raport numele lor. Începeți să vă procurați cărți. Faceți un abonament regulat pentru Revista „Semnele Timpului” și „Curierul Misionar”.

Cine a făcut cinci abonamente pentru alții prietenii la Revista „Semnele Timpului”, ca să-i economisească, alții 100 lei?

(Urmare dela pag. 7).
Lucrul de care are nevoie comunitatea în aceste zile primejdiaște este o armată de lucrători, care că și Pavel, să aibă un caracter curățat de orice egoism și o adâncă experiență în lucrurile lui Dumnezeu, și care să fie plini de răvnă și zel. Se cer bărbați sfinți și gata de sacrificiu, care nu se trag înăpă în dela greutăți și răspunderi, bărbați destișnici și credincioși; bărbați în a căror inimă locuiește Hristos, „nădejdea măririi” (Col. 1, 27), și care având buzele atinse cu cărbunele cel sfânt, să predice fără încetare Cuvântul lui Dumnezeu. Din lipsă de astfel de lucrători lucrarea lui Dumnezeu lăncește, și erori fatale, asemenea unui venin mortal, corup moralul și spulberă nădejdea unei mari părți din omenire. — „Faptele Apostolilor”, pag. 507.

Înaintea lui Dumnezeu adevărații bărbați sunt cei ce stau scriși în cărțile cerului, deci, acei oameni, care că și Daniel și instruiește în așa fel înșușirile lor pentru, ca prin ele să vestească cât mai bine împărația lui Dumnezeu unei lumi, care zace în răutatea celuia rau. Progresul în știință este trebuințios, căci dacă această știință se raportă la lucrarea lui Dumnezeu, atunci a și, este o putere spre bine. Lumea are nevoie de oameni cu gândire, omeni care cugetă, oameni care să păstreze cu credincioșie principiile, bărbați care cresc continuu în înțelepciune și în puterea de a deosebi. Presa are nevoie de bărbați, pe cari să-i fososească pentru cele mai înalte privilegii, pentru ca Adevărul să prindă aripi și să sboră în grabă la fiecare popor și limbă.

„Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să înțeau“ ne înconde Hristos, „ca să Mi se umple casa". Luca 14, 23. Ascultând de acest cuvânt, noi trebuie să mergem la păgâni de lângă noi și la cei de departe. „Vamă și desfrânații“ trebuie să audă invitația Mântuitorului. Prin bunătatea și îndelungă răbdare a solilor Săi, invitația devine o putere de neînvins, spre a salva pe aceia cari s-au afundat în adâncurile cele mai de jos ale păcatelor.

Principiile creștine cer ca să lucrăm cu o țintă hotărâtă și într'un scop venit de depunând o stărînța mereu crescreândă, pentru a salva sufletele pe cără Satan se străduiește să le distrugă. Nimic nu trebuie să răcească răvnă și stărînța iubită a lucrării pentru salvarea sufletelor pierdute.

Observații cum în întreg Cuvântul lui Dumnezeu se arată spiritul ce stârnește și roagă pe bărbați și femei să vină la Hristos. Noi îl buie să prindem orice ocazie familiară și publică, aducând dovezi și stârînța oricăruia principiului de a valoare infinită, pentru că astfel oamenim să vină la Mântuitorul. Să ne străduim din toate puterile noastre să facem să privească la Hristos și să primească viața Lui de lepărare de sine și sacriificare. Noi trebuie să le arățăm că așteptăm ca el să aducă bucrea inimii lui Hristos, folosind faptele care dar dat de El spre proslăvirea numele său.— „Pe urmele Marelui Medic”, p. 164, 1, 5.

Dumnezeu nu ne socotește după mult îmânarea anilor de lucruri, ci după consacarea și credincioșia în lucrare. În toate serviciile noastre El ne cere o desăvârșită lepărare de cuvânt. Înaintea lui Dumnezeu este mult mai profundă decât o mică datorie împlinită cu sinceritate și utilitate de sine, decat cea mai mare lucrare amestecată cu interes personal. El privește cu văză unde cât de mult cultivăm în noi spiritul Hristos și cât de mare asemânare cu Hristos e dată pe față prin lucrarea noastră. În aceeași seama mai mult la iubirea și credincioșea, care lucrăm decât la cantitatea lucrului pe care il facem.

Numai când egoismul este mort și când războiul, luința de stâpânire este înflăcărată, numai când recunoaștem stăpânirea prirosorul inimă și când iubirea formează balsam pentru viții, numai atunci Hristos locuiește în sufletul nostru și noi suntem recunoștiți ca conlocuitori Dumnezeu. — „Pildele Domnului”, p. 410.

Acei cari doresc să ajute altoră, trebuie să fie cei mai neegoși, cei mai buni și mai poțitoși din toți oamenii din lume. În viața lor trebuie să se vadă adevărată bunătate, faptelor neegoiste. Servul lui Dumnezeu care se față lipsă de politetă, sau care se arenerăbdătoră față de stănțja și cerbică unoc care vorbește pripit și lucrează fără să cuge închide ușile înminilor în așa fel încât nicio dată nu le mai poate deschide.

Cum cade roua și ploaia cea liniștită pe plantele înseptate, așa lasă să cadă cu mulțime de blândește cuviințele, dacă dorii ce să fie tigață pe oameni din rătăciere. Planul lui Dumnezeu este ca mai întâi să ne căstige încredere. Să venim Adevărul în iubire, încrezându-l în El spre a-i da putere pentru schimbare și pentru viții. Spiritul Sfânt va înăpă în sufletul făcut că vântul rostit în iubire.

Din natură noi suntem încrezători în a înșine și încăpățașa. Dar, luând învățatul


Noi trebuie să ducem o viață compusă din două părți: O viață de cugetare și activitatea și o viață de rugăciune tainică și serioasă. Forță, pe care o primim prin legătura cu Dumnezeu, fiind unită cu străduinji serioase spre a educa spiritul către cugetare și observație, pregătește pe om pentru datorii zilnice și păzește spiritul în pace în toate situațiile, oricât de grele ar fi ele. „Pe urmele Marelui Medic”, p. 512.

Pentru lucrător consacrat Domnului gândul că insus Hristos, în timpul vieții Sale pământești, rugă zilnic pe Tatul pentru ca să
reverse într-o nouă măsură asupra Sa harul necesar, formează o minunată măngăiere; și din asemenea momente de legătură cu Dumnezeu, Domnul plecă să întâriece și să bine-
cuvinte și pe alții. Privese pe Fiul lui Dum-
nezeu, care să în grăcie către Tatăl Său! Deși Fiul al lui Dumnezeu, totuși El își întârtea credință prin rugăciune și prin legătură cu Dumnezeu. El adună putere spre a putea rez-
istă celor rău și a ajuta nevoilor omenirii. Ca câl mai mare Frate al neamului nostru. El cunoaște nevoile acelor, căi plini de slă-
biciuni și trăind în mijlocul unei lumii de isp-
pite și pâcate, au totuși dorința de a-l servă. El și că solii pe căi El îi găsește buni de trimis sunt oameni slabi și plini de greșeli; to-
tuși acelora căi se predau cu totul serviciului Său, El le promite ajutor dumnezeesc. Ex-
emplul Său propriu este o garanție, că ruga-
fierbințe și statornică către Dumnezeu, credință, credință ce duce la desăvârșirea gătării cu Dumnezeu și la o absoluță pede-
puterea lucrare, va aduce omului ajutorul îl-
ritului Sfânt în contra păcatului.

Fiecare lucrător care urmează exemplul Hristos, va fi gata să primească și să în-
bițițeaza aceea putere, pe care Domnul a fă-
duit-o Comunității Sale pentru timpul sec-
șului de pământ. Dimineață după die-
nea, când solii Evangheliei încântă înaintea Domnului spre a înnoi voturile de-
consacra, vor primi prin prezența Sp-
tului puterea sfântă și a reinsufletirii. Ci-
ei merg la împlinirea datorilor lor zilnice,
siguranța, că lucrarea cea nevăzută a Sp-
tului Sfânt îi va învărdnici să fie „Conlu-
tori cu Dumnezeu”. I Cor. 3, 9. „Faptele Ap-
tililor”, p. 56.

(URNARE DELA pag. 9).

Acest caracter face dovadă că Hristos locuiește în inima noastră. Cu un astfel de caracter, vom avea o bună influență pentru încheierea lucrării.

Înădăver, că Dumnezeu a îm-
plinit făgăduința Sa. Evanghelia cu razele ei dătătoare de vieță veșnică, îmbrățișează tot pământ-
tul. Priviți insulele cele mai îndep-
părate dela răsărit și veți găsi acolo pe misionarii noștri! Ridi-
cați-vă privirile peste insule, spre Japonia, Asia, străbătându-se cu ochii China și Indiile; gândiți-vă că nu-
mai în 50 de ani au fost cucerite în Europa 100.000 de suflete pentru ade-
vară; vedeti cum Tatâl S-a în-
grijit ca Soarele binefăcător al Evangheliei să răsăre peste întin-
sele regiuni ale lumii nege, și dacă traversă oceanul, pentru că să sosii pe fața cealaltă a lumii, veți înțelege că acum patru sute de ani această față a lumii era încă necunoscută.

Dar sub influența creștinilor so-
precațuită cu atâta furie în timpu-
ricele trecute și emigrați peste ocean, Evanghelia a adus roade însoțite,
căi s-au răsfrânt apoi în binefa-
ceri pentru lumea întreagă. Evan-
ghelia păcii lui Hristos a ajuns în insulele apusene ca și în mișa-
naopate, și în miază-zi, cum și în

insulele cele mai îndepărtate ale răsăritului!

Privind această hartă a poporul-
ului Dumnezeu, am putut striga:

Mărire Ție Doamne,

Mărire Ție!

Fiecare, scumpii mei frați, pri-
vind cum se împlinescă sub ochii noștri „Cuvântul”, avem motive să
ne îmbărbătăm și să prindem curaj.

Curaj deci, și tot înainte! Dum-
nezeu este cu poporul Său! Vizi-
unea apocaliptică a apostolului Ioan, în insula Patmos, așa cum este de-
serisă în Apocalips cap. 18, este
sub ochii noștri astăzi… „pământ-
tul s-a luminat de slava Evange-
heliei”. Îngerul striga: „Ieșii din-
trânsa poporul Meu, ca să nu fiți
părtiți la pâcatele ei…”, Vers. 4.

Iată o invitație a Celui Prea-
nață către noi, către părinții no-
și, către rudele și prietenii noștri,
ca să toți oamenii, fără deosebire
de culoare, de neam sau de rang.

Această solie a poporului Ad-
vent, trebuie să fie dusă de noi toți, la fiecare poară și la fiecare in-
imă.

„Temeți-vă de Dumnezeu și
dați-I mărire că a venit ceasul ju-
decății Lui!”

Evanghelia păcii trebuie să
pătrundă în toate satele și cătunele

României Mari. Patria noastră
buie luminată de Accla care a
desprinse: „Eu sunt lumina
mii”. Duceți tuturor solia îmi
rătare lăsată de înger pe m
male Măsliniilor în ziua înălță-
„Acest Isus, care S-a înălțat
cer din mijlocul vostru, va veni
acelaș fel cum i-ți văzut merg
căzer".

P. Păunescu

Dându-ne în fiecare zi câtă aleasă hrană spirituală din Cuv-
tul lui Dumnezeu,

Straja Dimineții

ne oferă ocazie de a ne apro-
ziină cât mai mult de Isus Hris-
tos. Celci ce au folosit până ac-
această broșură, cunosc bine vo-
turile cărui le aduc sufletul fa-
ci sau nu, a recomandăm căt-
ros, pe baza experiențelor ace-
cari au gustat din bucuriile ad-
vestelui.
„Lubiți pe vrâjmașii voștri”. 

Învățătura Mântuitorului „nu vă împotriviți celui rău,” era pentru județi dornici de răsbunare o vorbire aspră, și murmurau între ei. Însă Isus adăuga o afirmare și mai puternică: „Ați auzit că Eu vă rog: libiți pe vrâjmașii voștri, faceți bine la cei cei vă urasc, binecuvântați pe cei cei vă blescțează, rugați-vă pentru cei cei vă negăsce, pentrucă să fiți ai Tatălui vostru cel din ceruri”. 

Acesta era Spiritul legii, pe cari răbâni nu lăsați ca pe o carte de lege rece și severă. Ei se jîneau pe ei a fi mai buni decât oamenii ceilalți, și prin nașterea lor ca izraili, ei creduse, că darul cel deosebit al lui Dumnezeu le este asigurat. Însă Isus ii îndreptă către iubirea cea iertătoare, singura iubirea care poate servi ca dovadă, că ei sunt însofielui de motive mai înalte decât vamăși și păcația, pe cari îi desprîtuau. 

... 

În ziua cea din urmă când lucrurile acestui pământ se vor miră, acelea care și-a adunat comori în cer, va vedea ce-a căștigate vieța sa. Dacă noi vom fi luat aminte la Cuvintele lui Isus Hristos, atunci când nu vom aduna în preajma tronului alb, vom vedea suflete, cărora noi le-am fost un mijloc de mântuire, și vom afla, că aceștia au salvat și ei la randul lor pe alții, un mare număr ca rezultat al lucrului nostru, sosii în portul liiniște, spre a depune coroanele lor la picioarele lui Isus și să-l slăvească pe El prin toată veșnici. Ca ce bucurie vor privi lucrătorii lui Hristos la acești mântuși, care îi parte la măreția Mântuitorului! Cât de prețios va fi cerul pentru aceia, care au fost credințioși în lucrare, spre a salva suflete! 

„Dacă ați fost soclați împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde este Hristos, șezând d’a dreapta lui Dumnezeu”. (Col. 3, 1.)

„Dacă ochiul tău este curat, tot corpul tău va fi luminos.”

Intențiii sincere, o consacare către Dumnezeu neîmpărțită, sunt condițiunile către cari ne trimet cuvintele Mântuitorului. Cine caută în chip sincer și statonic să cunoască adevărul și să-l urmeze, coste ori ce ar costă, aceluia li va fi împărățită lumina dumnezească. Acea sfârângă începe când nu incetă toate legăturile cu păcatul. Atunci vorbirea înimii noastre, la acea de Apostolul Pavel: „Eu uit, cele din urmă, și mă întind mai mult spre cele dinaintea, și aleg la semen către darul le biruitor ai chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Isus... Domnul meu, pentru care-mi fură păpuși, și le socotez ca gunoase, ca să dobândesc pe Hristos”. (Fil. 3, 14, 8.)

Acolo unde ochiul este orbit printră iubirea de sine, acolo este înnecenere absolut. „Dacă ochiul tău este întunecat, tot corpul tău va fi întunecat”. Acest ingrozitor înnecenere învăluia pe Iudei în nece dină cerheiosă, și le făcău imposibilă a recunoaște caracterul și mișcarea Acelui, care venise să-i mântuească pe ei de păcatele lor. 

Căderea în ispite începe prin aceea, că noi schiopătăm și suntem nestatorniți în încrederea în Dumnezeu, atunci suntem în înnecenere. Dacă punem în față oarecare rezerve, atunci lăsăm o șecă dischisă prin care poate veni Satan prin ispâriale sale și ne poate duce în răutăci. El știe, că dacă întunecă privirea noastră, ochiul crezunții nu mai poate privi pe Dumnezeu, și astfel nu mai e nici un sebe conra păcatului. 

Stăpânirea unei pofte păcatosă arată orbița sufletului. Fiecare satisfacere a unei astfel de pofte, întârâie anticiparea sufletului contra lui Dumnezeu. Prin aceea că vom urma pe cărărea aleasă de diavol, vom fi cuprinși de umbrele răului, și fiecare pas, ne conduce în înnecenere mai adâncă și mărețe orbița inimii. 

In lumea spirituală, ca și în cea naturală, există aceeași lege. Aceea care va sta încontiuă în înnecenere va pierde în cele din urmă putearea de a vedea, și va fi acoperit de un înnecenere mai mare decât acela al miezului nopții; și cea mai strălucoitoare din miezul zilei nu-i va aduce nici o luminoz. El „umblă în înnecenere, și nu știe în cotro se duce, pentru ca înnecenerea coltul ochiui lui”. (1 Ioan 2, 11.) Prințului continuă consimțirea în păcate, prin despreîntârea autentică și indemnurilor stăruitoare ale iubirii divine, păcatosul pierde iubirea către cele bune, dorința după Dumnezeu, dar chiar și în susirea, de a primi lumina cerului. Invitațiunea harului este mereu plină de iubire, lumina strălucește tot așa de minunat ca și atunci când pentru prima dată — a răsărit asupra sufletului său; însă glasul răsună la ureche surde, lumina cade pe ochi orbiți.

Nici un suflet nu va fi pătrasit cu totul de Dumnezeu, lăsat cu totul în căile sale, atât timp cât mai este nădejde de mântuirea lui. „Omul se îndepărtă de Dumnezeu, iar nu El de om”. Tatăl nostru cernel ne urmărește cu chemări, avertizăminte, și cu asigurările compățăirii Sale, până ce și cele mai îndepărtate ocazii și privilegiile au devenit zardarne. Răspunderea stă asupra păcatosului. Impotrivia- 

Acolo unde ochiul este curat, tot corpul tău va fi luminos.”
OBSERVAȚIE.

Ținerea să atragem binevoitoarea atenție celor interesați, că orice cerere sau ofertă serviciu, precum și orice alt fel de anunț, afară de necrologuri, să fie însoțit și de corespunzător socotit după tariful de mai jos, eazul contrar văzându-ne siliți a nu putea publica anunțul.

**Cereri de serviciu:** Format 1 coloană rând Lei 5; minimum 5 rânduri. Lei 25, litere groase prețul indot.

**Oferte pentru serviciu:** Format 1 coloană rând Lei 7; minimum 5 rânduri. Lei 35. Anunțuri de afaceri: Format 2 coloane rând Lei 12; minimum 5 rânduri. Lei 60.

Manuscrisile să fie scrise cu cerneală clar, spre a se evita greșeli.

În cazul când cineva doresete un anunț să se publice în mai multe numere, i se face un rabat.

Toate anunțurile se vor adresa direct Casa de Editură "Cuvântul Evangheliei" București IV, Str. Labirint nr. 116.

---

DAR EU?

Zilele acestea am primit la redacție o scrisoare care este o urmă a unei surori a unei familii, care este o experiență a sa.

Dânsa ne scrie că își propune să trimeze o scrisoare că dar pentru lucrarea Domnului, suma de 120 lei în scopul acesta și făcute mai umil. Rămânând doar ca la primirea lefii să ducă să-i expediez.

Insă când a susținut că vorbește despre această idee, a spus că vrea să-și ridice banul cel însarcinat să îl dea, a rugat-o să îl seă cai banii lui lasă dinsul, pentru oarca, îi vrăgiți mai apărăși, însă îi făgăduie să-i să vă resițua banii că de curând.

Soră însă înțelege că informația e adevărată și că e vorba despre un bun astfel de circumstanță. Insă însă nu trece mult, și înainte de a fi, să fi fost însoțit, acelei domnii a murit într-o noapte.

Vestea morții a impresionat pe soră și pe acel bărbat ca pe un om de bine. Aceea înțelegem a făcut-o să se gândească la că nu era cea, și ațsa Saffra. Și în scrisoarea că să spună că acea experiență a arătat că Dumnezeu nu îngăduie nimicai să se afi său a o priet elul destinații lucrării misionale deci lucrării lui Dumnezeu.

Să luăm deci scena în felul cum ne pătâm față de Dumnezeu.