**Iubind ca frati** (Romani 12: 9-16)

15 oct. 2017 (Titus P)

**Introducere**

Imaginati-va o comunitate in fiecare si-a descoperit darul si-l manifesta cu excelenta…

Ce ne-am putea dori mai mult??? Fiecare pe treaba lui… totul merge “ceas”

Am putea spune “Amin!”, sa dam slava Domnul, sa rostim benedictia si asteptam revenirea lui Cristos

Interesant modul in care Pavel continua linia aplicativa din Romani 12…

Dupa ce in **primele 2 versete** el ne spune ca modul prim, fundamental prin care putem raspunde Evangheliei lui Cristos este prin **inchinarea cu intreaga fiinta-** *aducandu-ne trupurile ca o jertfa vie, sfanta, placuta lui Dumnezeu,* de la **versetul 3 la 8** el clarifica cum aceasta inchinare ar trebui sa aiba loc **in cadrul comunitatii** celor rascumparati- *prin descoperirea si manifestarea darurilor Duhului Sfant.*

De la versetul 9 el isi introduce destinatarii (prin extensie si pe noi) intr-o noua categorie de aplicatii- dragostea frateasca sincera si angajata.

Vazand modul in care Pavel continua, m-am dus cu gandul la faptul ca el **pare sa** **lucreze in background cu o convingere**: convingerea ca **acolo unde oamenii isi descopera darurile si le exerseaza, poate aparea divergenta, spiritul de superioritate, posibil acrosajele.**

Si pe undeva e de inteles… Cata vreme esti inca nelamurit, esti in espectativa, dai voie lucrurilor sa se intample, creezi spatiu pt altul…; odata ce ti-ai descoperit darul, apare rapid tendinta de a crede ca zona lui de operare este cea mai importanta in trup si ca toti ar trebui sa faca acelasi lucru sau cel putin sa recunoasca si sa “glorifice” rezultatele manifestarii darului tau…

Ati observat asta? Ucenicia e cel mai important lucru pe care ar trebui sa il facem…; ba inchinarea e cea mai importanta; ba nu, evanghelizarea e cea mai importanta; eu cred ca rugaciunea… pastorala sau ingrijirea congregationala este cea mai importanta… si as putea continua.

Daca este adevarat ca exista o dificultate in descoperirea darurilor Duhului la nivel individual (pe fondul unei pareri necumpatate despre sine), se pare ca exista o adevarata provocare si in cazul in care iti descoperi darul.

Tendinta care apare in aceasta situatie este aceea de **luare prea in serios a darului**, **o detasare de functionalitatea intregului**, de trup, de ceilalti, neintelegand ca tocmai spre **folosul altora** ne-au fost date darurile.

Tocmai de aceea Pavel isi continua aceasta parte a scrisorii cu indemnuri care vizeaza dragostea, unitatea, grija reciproca, bunavointa generoasa fata de cei din trupul lui Cristos, mai ales fata de cei cu care suntem in directa legatura (ma refer aici la biserica locala).

Iata ce spune el (voi citi din versiunea actualizata:

*9Dragostea voastră să provină din sinceritate. Să urâți răul și să aveți un mare atașament față de (tot)ce înseamnă bine.*

*10Iubiți-vă unii pe alții manifestând o dragoste specifică fraților; și fiecare să îl aprecieze pe celălalt, considerându-l superior lui.*

*11Fiți totdeauna deciși să slujiți pentru Stăpânul nostru cu o mare pasiune.*

*12Manifestați-vă speranța cu bucurie. Suportați necazul cu răbdare. Fiți perseverenți în rugăciune.*

*13Ajutați-i pe sfinți conform specificului necesităților lor. Fiți ospitalieri.*

*14Nu blestemați pe cei care vă persecută, ci binecuvântați-i!*

*15Bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei care plâng.*

*16În relațiile voastre unii cu alții, să vă comportați astfel încât între voi să existe armonie. În acest scop, să nu fiți aroganți pretinzând că sunteți înțelepți; ci să doriți să vă aflați mereu în compania oamenilor modești.*

Inainte de a intra in cateva dintre aceste indemnuri as vrea sa fac doua consideratii preliminare:

1. Mai intai as sublinia **seriozitatea acestei problematici**, asa cum o vede Pavel- problematica legata de necesitatea manifestarii darurilor intr-un spirit de slujire reciproca plina de dragoste autentica.

Exista un pasaj oarecum paralel in care Pavel adreseaza problema darurilor in dialog cu o alta biserica- cea din Corint. Acolo in 1 Corinteni 12 el trateaza pe larg modul in care ar trebui intelese, insusite si practicate darurile Duhului…. pentru ca in loc sa incheie pur si simplu acesta sesiune, el sa spuna (parafrazez): si acum sa va descriu o cale chiar mai buna, mai inalta decat manifestarea efectiva a darurilor- si anume, **manifestarea autentica si abundenta a dragostei** in relatiile dintre voi, in timp ce manifestati aceste daruri.

Intelegem noi asadar importanta acestui aspect legat de exercitarea darurilor pe care fiecare dintre noi le-am primit de la Dumnezeu (si pe care, sper eu, cei mai multi le-am si descoperit deja… asa cum sper sa se inatample si cu ceilalti)?

Ajunsi la acest punct as lansa o intebare directa (de reflectare):

Cum ma asigur ca pastrez echilibrul dintre responsabilitatea personala (exercitatea darului primit) si congruenta/unitatea si dragostea generoasa in trupul lui Cristos?

1. Cea de-a doua consideratie pe care vreau s-o fac are de a face cu o posibila abordare a acestui text cu o binecunoscuta “precautie realista” pe care, zic eu **din pacate**, adesea (de prea multe ori) o manifestam cand vine vorba despre aspecte care depasesc **capacitatea noastra naturala** de intelegere sau aplicare.

Ma refer la faptul ca adesea cand intalnim, spre exemplu, indemnuri de genul “fiti si voi sfinti in toata purtarea voastra”, pe undeva conchidem ca asteptarea ca acest lucru sa se intample intocmai (sau efectiv) este nerealist, ca mai degraba am dat peste un euphemism pe care trebuie sa-l tratam ca atare, altfel am putea cadea in depresie, stiind ca, de fapt, nu avem cum sa implinim aceasta porunca “mot a mot”.

Inteleg aceast rationament dar atrag atentia ca el foloseste o **premiza gresita**; ori, dupa cum stim din logica, *daca premiza este gresita, rezultatul va fi eronat*, oricata logica ar avea demonstratia pe parcurs. Ce vrea sa spun cu asta?

Premiza (de cele mai multe ori inconstienta) cu care foarte multi crestini se apropie de pasaje (atat) indicative cat mai ales imperative, este aceea ca respectivele aspecte, cerinte de ezemplu se adreseaza **omului natural, cu capacitatile si puterea lui,** capacitati si putere de altfel, admirabile, considerabile pana la un anumit punct.

Motivul pt care, cred eu, atat Isus cat si autorii Scripturii **ridica stacheta** atat de sus este pt ca ea se adreseaza unei alte categorii, unei alte generatii decat celei nascute din primul Adam, se adreseaza celor nascuti din al doilea Adam, adica **celor IN CRISTOS**.

Acestora li s-a dat si le este la indemana o putere, o autoritate, resurse si asistenta (Duhul Sfant) inimaginabile pt omul natural, lucruri care pot face ca aceste cerinte sa fie **nu doar implinite** ci chiar sa le depaseasca. Voi argumenta cu un scurt pasaj din Coloseni apoi ma voi intoarce in Romani.

**Coloseni 1: 9-11**

*9De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleţi de cunoștinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune și pricepere duhovnicească;*

*10pentru ca astfel să vă purtaţi* ***într-un chip vrednic de Domnul****, casă-I fiţi plăcuţi în* ***orice lucru****, aducând roade****în tot felul de fapte bune*** *și crescând în cunoștinţa lui Dumnezeu,*

*11întăriţi cu* ***toată puterea****, potrivit cu* ***tăria slavei Lui****, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie.*

in versiunea actualizata:

*9Din ziua în care am auzit despre aceste lucruri, ne rugăm constant pentru voi; și cerem să vi se ofere posibilitatea unei* ***cunoașteri profunde*** *a lucrurilor pe care le dorește Dumnezeu. Această cunoaștere vă va oferi înțelepciunea care vă face să înțelegeți lucrurile spirituale.*

*10Astfel, veți putea să trăiți într-un mod care să Îl onoreze pe Stăpân(ul nostru) și* ***să Îi facă plăcere în toate aspectele vieții voastre****. Veți avea ca rezultat fapte bune, în timp ce veți progresa în cunoașterea lui Dumnezeu.*

*11În același timp, veți fi susținuți de* ***toată forța (divină) pe care El o are în glorie****, ca să suportați cu răbdare tot ce vi se întâmplă*.

In alta parte, in aceeasi ordine de idei, ni se spune (Efeseni 3:20-21):

*20. Iar a Celui ce, prin****puterea care lucrează în noi****, poate să facă* ***nespus mai mult*** *decât cerem sau gândim noi,*

*21. a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin*

Revenind la Romani, sugerez si sper sa putem sa ne asumam indemnurile/ poruncile de mai jos nu ca pe un standard pe care “realist” nu-l vom putea atinge dar pe care vrand-nevrand trebuie sa ni-l asumam ci mai degraba cu curiozitatea si uimirea in fata lucrurilor pe care PUTEREA lui DUMNEZEU le poate face in noi atunci cand, ramanand in Cristos si supunandu-ne Lui, dupa cum ii place lui Fane sa ne readuca mereu aminte) ☺, “Dumnezeu sa ne dea ceea ce ne cere”.

Sa nu uitam, aplicatiile care incep in Romani 12 sunt pt cei

* Ce erau morti in pacatele lor dar care acum au fost adusi la viata de catre Cristos pentru a fi impreuna cu Cristos
* Prin credinta (si nu prin eforturi proprii) au ajuns sa fie considerati fara prihana de catre Dumnezeu (Romani 3: 21-24)
* Ei au deja pace cu Dumnezeu (Romani 5:1)
* Acestia efectiv se bucura chiar si in necazurile lor (5:3)
* Si CEL MAI IMPORTANT pt noi astazi, in inima lor **a fost deja turnata dragostea Lui** Dumnezeu prin Duhul Sfant care le-a fost dat (5:5)

Darurile sunt **diferite** si sunt date dupa **discretia** Duhului Sfant, dar dragostea lui a fost turnata in inima **fiecarei persoane** care l-a imbratisat pe Cristos pentru ca manifestarile ei sa se poata vedea in relatiile noastre, a fiecaruia.

**Acestora**, deci, ni se cere, prin credinta umblad in Duhul si omorand faptele carnii sa manifestam (Romani 12: 9) o **dragoste fara prefacatorie**, sau, intr-o alta traducere, **“sa provina din sinceritate”**

De unde altundeva ar putea proveni dragostea daca nu din sinceritate? Ce ziceti?

* Din interes? … urmaresti ceva? Te astepti sa se intample ceva ca urmare…?
* Din teama? … Te temi sa nu te bata Dumnezeu daca nu iubesti, asa ca alegi sa iubesti? Stiai ca “in dragoste nu este frica”?
* Pur si simplu pt a implini o anumita sarcina?
* Pt a fi vazut de altii?
* Pt inaltarea de sine?

Stim deja, cand vorbim de dragoste, ne referim nu in primul rand la emotii/sentimente ci la decizii ce decurg din identitatea care ne-a fost data si din dragostea care a fost turnata – pt implinirea nevoilor celorlalti.

Asadar sa ne iubim unii pe altii cu SINCERITATE.

Probabil ca pt a detalia ce insemna a iubi cu sinceritate Pavel continua cu urmatoarea precizare:

**Fie-vă groază de rău și lipiţi-vă tare de bine (9b).**

Aici Pavel foloseste doua cuvinte tari, (un fel de superlative)

Fie-va groaza de rau= a dispretui cu tarie, a avea scarba de ceva, a privi cu oroare

Lipiti-va tare de bine= a lega ceva de altceva, a atasa, a suda, a cimenta

**10. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească.**

* IN GRUPURI MICI: Ce-o fi aia “dragoste frateasca”? Cum se manifesta ea diferit de alte feluri de manifestari a dragostei?
* Fratii nu ti-i alegi. Nici cumnatii, nici matusile… ---- NICI NU POTI SCAPA DE EI
* Ei te cunosc, ajung sa te stie asa cum esti; nu poti mima dragostea
* Dragostea: sincera, ferma dar si ingaduitoare, nesuperioara dar clara,
* Oferind un cadru de siguranta, dedicandu-ne relatiei- stiind ca nu vom scapa de ei
* Nu romantism si sentimentalisme ci dragoste ancorata in realitate

**(10b). În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (+ v.16)**

* Pleaca de la o perspectiva echilibrata/realista despre sine, o “simtire cumpatata” (v3)
* Aceasta previne CONDESCENDENTA
* Luati-va la intrecere in acest aspect

**11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.**

(+ v. 12b)

* Harnicie; Perseverenta; Tenacitate. Depuneti orice effort necesar; nu va leneviti.
* Dragostea nu lasa loc de jumatati de masura
* Ravna sa fie din Duhul nu din carne- NU dati din coate.
* Slujiti Domnului si cu mintea… riscul din Corinteni de a o lua la vale in inchinarea in Duhul

**12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz.** (+ v.15)

* Bucurie in nadeje?- “Sa moara toti dusmanii mei”? ☺
* Unde am mai auzit de asta: bucurie, necaz, nadejde, dragoste? Romani 5: 3-5

**12b. Stăruiţi în rugăciune.** (+ v. 11)

**13. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi**.

* Exemplul tiganilor din satul din Prahova, fosti hoti si puscariasi care, prin investitia unui pocait au ajuns sa se pocaiasca, sa-si schimbe vietile. EmisiuneaȘ 3 tigani cu case inca neterminate, pe baii lor construiesc casa unui roman cu 9 copiii analfabeti care stau toti intr-o baraca
* Primire de oaspeti= sa-i iei de pe drum pe calatori, nu doar “câr-mâr” sa accept sa cazezi pe cineva

14. Bin**ecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi și nu blestemaţi.**

* Va fi tratat in mesajul viitor

15. **Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.**

* Un aspect mai greu decat poate bucuria in necaz (v. 12)- in urma careia mai poate aparea un sentiment eroic….
* Combate INVIDiA si lacomia (Bucuria pt si cu cel ce se bucura)
* A te bucura … nu insemna sa-I cer “sa ude” (se dea de baut) cand si-a cumparat casa, sau sa am pretentia sa ma lase de gratis in cabana de la munte pe care si-a facut-o
* Plansul cu cel ce plange e mai mult decat sa-l bat pe umar. Poate insemna sa bag mana adanc in buzunar cand altul e la necaz, sa-mi sar concediul pt a da o mana de ajutor, sa-mi iau zile libere, sa-mi fac obligatii pt a putea ajuta…. “o jertfa care sa ma coste”

16. **Aveţi aceleași simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.**

* (BVA) *În relațiile voastre unii cu alții, să vă comportați astfel încât între voi să existe armonie. În acest scop, să nu fiți aroganți pretinzând că sunteți înțelepți; ci să doriți să vă aflați mereu în compania oamenilor modești.*

Intrebari aplicative:

* Ce fațete ale dragostei ați văzut manifestate recent și v-au încântat, încurajat, motivat?
* Ce întrebări ridica acest pasaj? Notati pe biletel!