**1.Tatăl nostru care ești în ceruri**

**Mt.6**:[***7***](about:VDC:40:6:7) *Cînd vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, că păgînii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.*[***8***](about:VDC:40:6:8) *Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte că să-I cereţi voi.*[***9***](about:VDC:40:6:9) *Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!  
Sfinţească-se Numele Tău;*[***10***](about:VDC:40:6:10) *vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.*[***11***](about:VDC:40:6:11) *Pînea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;*[***12***](about:VDC:40:6:12) *şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri*[***13***](about:VDC:40:6:13) *şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea și slava în veci. Amin!*

În Ev după Luca, ucenicii vin la Domnul Isus cu o cerere: *„*[***1***](about:VDC:42:11:1)***Într’o zi, Isus Se ruga*** *într’un loc anumit.* ***Cînd a isprăvit rugăciunea****, unul din ucenicii Lui I-a zis:* ***Doamne, învaţă-ne să ne rugăm****, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.“*

Nu știau ucenicii, evrei dintre evrei să se roage? Ce avea rugăciunea lui Isus?

|  |  |
| --- | --- |
| ***Înălțat și sființit să fie Numele Lui măreț***  *în lumea pe care a creat-o după voia Lui.*  ***Fie că El să-și instaureze Împărăția*** *în timpul vieții tale și în zilele tale și în timpul viețuirii întregii case a lui Israel, grabnic și curând.*  *Și la aceasta, spunem: amin.* | ***„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău****;*  [***10***](about:VDC:40:6:10)***vie împărăţia Ta****;*  *facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.* [***11***](about:VDC:40:6:11) *Pînea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;* [***12***](about:VDC:40:6:12) *şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri%* [***13***](about:VDC:40:6:13) *şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea și slava în veci. Amin!* |

**Tatăl nostru**... cum sună această formulă de adresare pentru evreii primului secol?

Chiar dacă Dumnezeu se definește pe Sine că fiind Tatăl lor,

**Ex.4**: [***22***](about:VDC:2:4:22) *Tu vei zice lui Faraon: «Aşa vorbeşte Domnul: «****Israel este fiul Meu, întîiul Meu născut****.*[***23***](about:VDC:2:4:23) *Îţi spun: «Lasă pe* ***fiul Meu*** *să plece, că să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întîiul tău născut.“*

**Osea 11**: [***1***](about:VDC:28:11:1) *Cînd era tînăr Israel, îl iubeam, și am chemat* ***pe fiul Meu*** *din Egipt.*

în VT **nu găsim** că evreii foloseau lejer această formă de adresare.

Avem în Ps.89 o vedenie în care Domnul îi spune lui David cum I se va adresa Lui.

**Ps.89**: [***26***](about:VDC:19:89:26) *El Îmi va zice: „****Tu eşti Tatăl meu****, Dumnezeul meu şi Stînca mîntuirii mele!“*

Dumnezeul Suveran, Creator, Stăpân, Domn al Oștirilor, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov,  numit Tată. De la respect, admirație, frică, reverență, la dragoste, afecțiune, providență, încredere, prietenie, dar fără să le excludă pe primele.

O adresare intimă: ABBA=Tăticule

ABBA un cuvânt aramaic păstrat și în scrierile grecești, chiar cu riscul că cititorii care nu cunoșteau aramaica, să nu-l înțeleagă. Toate referințele din NT ale cuvântului fac parte din rugăciuni fervente, inclusiv rugăciunea Domnului Isus din grădina Ghețimani.

Rugăciunea un demers universal, cu un procentaj impresionant de oameni care se roagă.

E o cale a pagânilor și una a creștinilor de a se ruga:

**Mat.6:**[***7***](about:VDC:40:6:7) *Cînd vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe,* ***că păgînii****, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.*[***8***](about:VDC:40:6:8) *Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte că să-I cereţi voi.*

Nu vă rugați că păgânii. La prima vedere am crede că păgânii sunt oameni nereligioși... violenți, profund sceptici...

Dar Isus vorbește aici despre **oameni care se roagă mult**. Diferența de aici nu este între **religioși și nerelogioși** ci **între religioși și creștini**, între cei care se roagă că și păgânii și cei care se roagă Tatăl nostru, între cei care recită ”Tatăl Nostru” și cei care se roagă ”Tatăl Nostru”!

**Mat.6:7-8** Isus spune că sunt două baze în virtutea cărora ne apropiem de Dumnezeu

-cei care se apropie că păgânii/oamenii religioși (pentru că se roagă mult) cred că vor fi ascultati pentru că spun o mulţime de vorbe

-cei cărora li se spune...nu fiți că ei, duveți-vă înaintea lui Dumnezeu **că inaintea unui tată**

Modul de apropiere (**oameni religioși vs. creștini**) se testează foarte simplu, atunci când încercăm să ne răspundem la întrebarea: **din ce cauză vom fi ascultați?** Asta afectează totul!

Baza rugăciunii. Două modalități de a merge înaintea lui Dumnezeu:

-**relație de afaceri**, baza fiind: ceea ce am pentru tine

-**relație de familie**, baza fiind: ceea ce sunt pentru tine

**În relația de afaceri baza constă în a face, în timp ce în relație de familie baza este dedicarea.**

**Ex. Trăiești ca și un membru al familei sau că un arendaș?**

-plătești arenda și păzești regulile ești acceptat. O relație mecanică, de afaceri.

-rel de familie este necondiționată, ține de ceea ce ești nu de ceea ce faci

**PĂZEȘTI REGULILE ȘI EȘTI ACCEPTAT vs EȘTI ACCEPTAT DE ACEEA PĂZEȘTI REGULILE!**

**Test :**

-***a bolborosi*** gr= ***cuvinte goale***. Rece, impersonal vs cald, personal

-***multe*** gr= ***neliniștit***

**Ce se întâmplă cu cu noi când rugăciunile nu ne sunt ascultate**? Răspunsul poate să ne arate dacă suntem creștini sau oameni religioși

-am plătit deci merit/ nu am plătit arenda, deci sunt vinovat. În ambele cazuri dovedești că ești un arendaș și nu un fiu. Rel de afaceri.

Nu Regele nostru, Creator, Prieten (hibrid între chirie și familie).Nu, ci Tatăl nostru, pentru că aceste două cuvinte controlează totul în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu.

**Ioan 1:12***Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui,* ***le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu***

**A fi creștin= a fi adoptat în familia lui Dumnezeu**

Adopția nu este rezultatul eforturilor copilului care de cele mai multe ori habar nu are ceea ce se întâmplă; adopția este o acțiune a Tatălui.

Schimbarea nu este o schimbare imediată a comportamentului ci o schimbare de statut. O schimbare legală.

”Nu te trimit înapoi chiar dacă vei greși. Legal mă angajez să mă port cu tine că și cu fiul meu natural.”

**Ioan 17**... *”* [***23***](about:VDC:43:17:23) *Eu în ei, şi Tu în Mine; – pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, că să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, şi că* ***i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine****.”*

El a trăit viața pe care trebuia s-o trăiesc eu și a murit moartea pe care trebuia s-o primesc eu și pe viața și moartea Lui eu îmi bazez întreaga viață... Acesta este creștinismul!

**Întrebări:**

**Când te rogi, pe ce bază crezi că te ascultă Dumnezeu? Pe baza faptelor tale sau a statutului tău?**

Tatăl nostru nu este o rugăciune între alte rugăciuni ci rugăciunea în baza căreia toate rugăciunile trebuie făcute.

Adopția amprentează toate domeniile rugăciunii

**-adorarea are rost doar în familie**

1Ioan3:[***1***](about:VDC:62:3:1) *Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și sîntem.*

Traducerea originală indică un creștin care vede această dragoste a lui Dumnezeu că **un miracol**, o privește cu **uimire**.

Creștinul este acea persoană care spune că ”este un miracol că sunt creștin”! Uimire, laudă..

**Pentru un arendaș, lauda, adorarea este ceva nenatural.**

Creștinii cred că faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu este un dar fără plată.

Arendașii plătesc arenda. Sunt moral, decent, muncesc din greu, deci este normal să primesc răspuns la această rugăciune.

Creștinii... e incredibil, de ce ar face El un asemenea lucru? =laudă, adorare.

Ex. când primești salariul de la patron la sfârșitul lunii, nu spui: ”vedeți, un miracol, salariul meu...” ci spui desigur, am muncit din greu pentru el.

**Starea continuă de uimire transformată în adorare, aparține fiilor nu arendașilor!**

**Întrebări:**

**Când Îl lauzi, adori pe Dumnezeu, este aceasta ceva care curge de la sine, care te delectează, care îți place, sau depui un efort pentru aceasta și adorarea devine ceva mecanic.**

**-mărturisirea păcatelor**

*Părerea de rău legalistă spune ”am călcat legile lui Dumnezeu”, pe când pocăința reală spune ”am frânt inima lui Dumnezeu”.* **Timothy Keller**

**Întrebări:**

**Este însoțită mărturisirea păcatelor de conștiența că am frânt inima de Tată a lui Dumnezeu?**

**-cererea**

Ceri Tatălui deci... poți să-L deranjezi și la 3 noaptea pentru un pahar de apă.

Ce înseamnă Tată în contextul relațiilor frânte, abuzive, experimentate de unii, context care denaturează ceea ce ar trebui să semnifice cuvântul?

Este necesară o răscumpărare a termenului pentru cei care nu au experimentat dragostea, încurajarea, aprecierea, purtarea de grijă din partea unui tată. Nu au avut un Tată, intim, apropiat, preocupat. Ci dimpotrivă un tată abuziv!

*”Când vorbesc cu cineva care are o dificultate în folosirea cuvântului Tată și este șocat când trebuie să-l folosească atunci când se adresează lui Dumneze, de obicei îl sfătuiesc, oricât de greu ar fi să se focalizeze pe cuvântul care vine după,* ***nostru*** *pentru că ”Tatăl* ***nostru****” nu este tatăl care l-a abuzat. Este Tatăl nostru din ceruri, care nu poate abuza. Trebuie să învățăm să folosim această frază și să transferăm asupra lui Dumnezeu atributele pozitive după care am tânjit și pe care nu le-am găsit în tații noștri pământești”* **RC Sproul**

**Tatăl nostru**, o nouă familie! Un nou set de relații, de rapoarte la Dumnezeu și la ceilalți oameni. O formă de adresare și pentru evrei și pentru neevrei.

Aeastă rugăciune este fundamentul pentru rezolvarea separării dintre evrei și neamuri din Ef.2.

**În ceruri**

- nu doar un Tată iubitor, atent, ci unul omnipotent, suveran. Îi spunem ”Tăticule” Celui care conduce universul, Celui care este Domnul domnilor și Împăratului împăraților.

-în același timp, o poziție de autoritate suverană.

**2.“Sfinţească-se Numele Tău”**

**“A sfinți” un lucru înseamnă a-l cinsti ca pe ceva sacru, înseamnă să faci din acel lucru ceea ce te preocupă cel mai mult, lucrul acela este de cea mai mare importanță pentru tine, este scopul suprem al vieții tale – el devine pentru tine frumusețea absolută și țelul vieții tale.**

Asadar, Isus ne spune că acest lucru are întâietate, și asta înseamnă nu doar că toate rugăciunile noastre ar trebui să arate așa, ci că, de fapt, viața însăși ar trebui să aibă drept esență acest lucru: să Îl privim și să Îi vorbim Lui ca celei mai importante Persoane care există.

De fapt, acesta este scopul primordial al creției omului: să-L glorifice pe Dumnezeu!

**2.1. Necesitatea laudei**

**Mat.6:5“Cand vă rugați, nu fiți că fățarnicii (ipocriții)”**. Auzind asta, noi vom avea tendința să ne gândim la oamenii ipocriți că la niște oameni care au în mod vădit două fețe, însă Isus vorbește aici despre oameni care **se roagă în mod ipocrit**. Omul ipocrit este acel om care nu este statornic. Isus ne spune aici că exista **un tip de rugăciune care nu este statornică**; este facută în mod public, dar nu este facută și in solitudine, acasă; este făcută într-un fel în public și altfel în solitudine. De ce?

Aici trebuie să fim atenți. Isus ne dă un exemplu.

1. El spune că **exista tipuri de persoane care tânjesc după aclamarea, aprobarea sau respectul celor din jur**. Aceste persoane vor să fie vazute și cunoscute drept persoane spirituale. De aceea, ei se roagă doar atunci când pot fi recompensați pentru acest lucru. În singuratate, bineînțeles că ei nu primesc niciun fel de apreciere pentru rugăciunea lor și, de aceea, ei nu se roagă, sau nu se roagă în același fel ca în public.

**Întrebare: Ne rugăm la fel în public și în privat?**

1. **Există un tip de persoane, spune Isus, care se roagă doar atunci când este în joc ceea ce îi preocupă pe ei cel mai mult.** Există un anumit tip de rugăciune pe care o faci doar atunci când lucrul care te preocupă te motivează la rugăciune (cariera, avuția, sănătatea...) . **Isus spune că modul prin care recunoști rugăciunea creștină autentică este să vezi dacă lucrul pe care-l dorești cel mai mult este Dumnezeu**. Dacă dorința ta este pur și simplu să te bucuri de El, să Îl adori, dacă El este Cel care are întâietate in viața ta, atunci ceea ce se va întampla va fi că te vei ruga neincetat.

**Întrebare: Care este lucrul care ne energizează rugăciunea?**

1. **Ne rugăm doar atunci cand suntem în încurcătură?** Ai remarcat lucrul acesta în viața ta? Dai atenție timpului de partașie cu Domnul în mod special când lucrurile merg rău? Acelea sunt momentele în care te întorci la timpul de rugăciune? Lucrurile merg rău la un moment dat, apoi, după ce ele se îmbunătățesc, încetezi treptat să te mai rogi, sau să te rogi cu aceeași pasiune? Ei bine, lucrul pe care îl faci, de fapt, in taină, nu este să-L adori pe Dumnezeu. Totuși, chiar și atunci, adorarea ta se îndreapta spre ceva. Spre lucrul care te preocupă cel mai mult, pe care îl sființești/adori!

**Ceea ce faci în momentele de singuratate, arată cine este dumnezeul tău.**

**Arhiepiscopul William Temple** a spus cândva că ***religia ta este ceea ce faci în momentele tale de solitudine***. De fapt, el afirma același lucru pe care-L spune Isus aici. El zice că afli care este grija ta cea mai mare, lucrul pe care îl adori cu adevarat, lucrul care iți conduce viața, văzând ceea ce faci în secret, în taină.

**2.2. Întâietatea laudei**

De aici învățăm, de asemenea, că exista un motiv pentru care în rugăciune este declarat mai întâi “Sființească-se Numele Tău” înainte de a ajunge la “Pâinea noastra cea de toate zilele dă-ne-o noua astăzi” și la “ ne iartă noua greșelile noastre”.

Lauda, glorificarea, adorarea, sfințirea lui Dumnezeu, apare ca primul lucru prezent în rugăciune pentru că ea **are rolul de a constitui un cadru pentru celelalte**

Lauda, sfințirea lui Dumnezeu, nu numai că trebuie să domine rugaciunea noastră, dar trebuie să domine toată viața noastră. De ce? Pentru că:

-cererile noastre arată cum privim noi lumea,

-mărturisirea arată cum ne vedem pe noi inșine.

Când faci o **cerere**, spui de fapt: “**Am anumite nevoi**.”

Când **marturisești**, spui de fapt: “**Am probleme**.”

Problemele care apar în aceste doua aspecte sunt, în primul rand, probleme de laudă, probleme legate de orice lucru care înlocuiește supremația lui Dumnezeu în viața mea.

**De exemplu:** mulți dintre noi au auzit expresia: “Știu că ce am făcut a fost greșit și m-am pocăit. Am cerut iertare Domnului. Am cerut iertare oamenilor. Știu că Domnul m-a iertat și știu că cei din jurul meu m-au iertat, dar eu nu pot să mă iert pe mine insumi. Nu pot.”

Care e lucrul pe care-l sfințești cel mai mult? Acesta îți va modela complet modul în care te vezi pe tine, iar mărturisirea ta va fi complet concentrată pe acesta. Vei simți că ai falimentat doar când ai falimentat în sau față de unul dintre lucrurile acestea pe care le prețuiești cel mai mult. Nu vei simți nevoia să mărturisești înaintea Domnului decât dacă ai eșuat în unul din lucrurile acestea, pe care le sfințești cel mai mult.

De fapt, în realitate spui: ”Știu că Dumnezeu mă iartă, dar acel lucru nu mă va ierta.”

**Ex.: tânărul student atins de pornografie, care are un sentiment profund că și-a dezamăgit**

**-părinții care-l țin cu eforturi la școală... și nu se poate ierta pe sine.**

**-biserica din care provenea... și nu se poate ierta pe sine.**

**Soluția este de a-i da pe părinți/biserica de pe piedestalul hărăzit doar lui Dumnezeu.**

“Nu mă pot ierta pe mine”. Aceasta sună a umilință și smerenie, dar este, de fapt, un faliment în laudă. Este o folosire greșită a timpului din solitudine. Într-o astfel de situație, de fapt, nu sfințești pe cine trebuie. Totul pornește de la problema sfințirii/laudei. Dacă pentru acești tineri ar fi fost adevarate cuvintele “Sființească-se Numele Tau”, ei n-ar fi avut nicio problemă în a se ruga“ ne iartă noua greșelile noastre”.

De asemenea, trebuie să Îl lauzi pe Dumnezeu **înainte de a veni cu cereri inaintea Sa**. Noi spunem: “Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o noua astăzi”. Ce este, de fapt, pâinea? **Pâinea reprezintă ceea ce îți este necesar**. Nu zice “Desertul nostru cel de toate zilele dă-ni-l nouă astăzi”.

Care este lucrul care ne face să cădem pe genunchi și să spunem Domnului: “Doamne, am nevoie arzătoare de asta”? Un loc de muncă, promovare, salar mare, familie, poziție, sănătate...?  
Oamenii afirmă: “Am toată teama asta și Îi aduc Domnului cererile mele, dar nu se îmbunătățește nimic. Mă macină aceste griji. Ce se întâmpla?“ Acesta este un faliment în a sfinți/lăuda pe cine trebuie. Dă jos de pe piedestal locul de muncă, promovarea, salariul mai mare....

Slfințirea, adorarea lui Dumnezeu este lucrul care îți va vindeca modul în care vezi lumea și în care te vezi pe tine. Aceasta trebuie să domine, să stăpâneasca. Ea trebuie să le umple pe toate. Adorarea are loc atunci cand te uiți la Dumnezeu, Îl așezi la locul Lui și spui “**Oh... Acum, pentru că Tu ești la locul Tău, toate lucrurile se așează la locul lor**.”

**2.3. Lauda ca mijloc de a recupera reputația lui Dumnezeu**

Timpul verbului indică o acțiune din partea lui Dumnezeu de a-și sfinții Numele, de a-și mări reputația, împletită cu acțiunea noastră.

**Întrebare: Cui atribui realizările din viața ta? Ce îți propui să faci pentru a recupera reputația lui Dumnezeu?**

**Întrebări:**

**Când te rogi, pe ce bază crezi că te ascultă Dumnezeu? Pe baza faptelor tale sau a statutului tău?**

**Care este lucrul care te motivează la rugăciune? Care este lucrul cel mai important din viața ta?**

**Cui atribui realizările din viața ta? Ce îți propui să faci pentru a recupera reputația lui Dumnezeu?**