Rezumatul Studiului 8 - Unitatea în credinţă

1. **Evanghelia veşnică.**
	* Ce este evanghelia veşnică? Este vestea bună că Isus, prin moartea Sa, ne-a împăcat cu Dumnezeu. (Romani 3:24-25).
	* Isus este ispăşirea păcatelor noastre (1 Ioan 2:2; 4:9-10; 2 Petru 2:21-24).
* Cei care îl acceptăm pe Isus suntem uniţi în aceeaşi credinţă şi aceeaşi misiune: proclamarea evangheliei veşnice.
1. **A doua venire a lui Hristos.**
	* Credem că Isus va reveni pe Pământ şi o va face aşa cum a spus: (Fapte 1:11; Matei 24:26-27; Apocalipsa 1:7; 1 Corinteni 15:52; 1 Tesaloniceni 4:13-18).
* A doua venire ne uneşte în speranţă, în dorinţa de a petrece eternitatea cu Dumnezeul dragostei şi al harului.
1. **Sanctuarul ceresc.**
	* În toată Biblia găsim referinţe la un Templu sau Sanctuar ceresc, locaş al lui Dumnezeu (Psalmii 11:4; 102:19; Ap. 7:15; 15:5; Evrei 9:24).
	* Putem înţelege funcţiile acestui Sanctuar prin intermediul sanctuarului pământesc şi a serviciilor acestuia. Motivul existenţei acestui Sanctuar este eliminarea păcatului.
	* Isus, Marele Preot ceresc, trăieşte acolo pentru a mijloci pentru noi (Evrei 7:25).
* Lucrarea lui Hristos în Sanctuarul ceresc ne uneşte în recunoaşterea nevoii continue de mila lui Dumnezeu.
1. **Sabatul.**
	* Sabatul în Vechiul Testament: La Creaţiune, Dumnezeu a binecuvântat şi a sfinţit sabatul (Gen. 2:3); este un timp pus deoparte pentru întâlnirea lui Dumnezeu cu poporul Său (Lev. 23:3); este un semn de distingere a poporului lui Dumnezeu (Ez. 20:20).
	* Sabatul în Noul Testament: Isus a ţinut Sabatul şi a subliniat lucrarea sa vindecătoare (Luca 13:10-17); apostolii au păzit sabatul şi predicau în el atât iudeilor, cât şi neamurilor (Fapte 13:44; 16:13).
	* Sabatul azi; ne aminteşte de eliberarea din păcat (Deut. 5:15); recunoaştem că Dumnezeu este stăpân peste viaţa şi timpul nostru (Exod 20:8-11).
* Ne uneşte într-o odihnă spirituală în Isus Hristos (Isaia 58:13-14)
1. **Starea omului în moarte.**
	* Doar în Dumnezeu este nemurire (1 Tim. 6:15-16). El ne-o va da la cea de-a Doua Venire (1 Cor. 15:50-55; Tes. 4:13-18).
	* Între timp, atunci când murim, dormim până în momentul în care vom fi treziţi de vocea lui Isus (Ecl. 9:5-6, 10; Ps. 146:4; 115:17; Ioan 11:11-15; 5:28).
* Interpretarea noastră cu privire la starea omului în moarte ne uneşte în recunoaşterea sfârşitului nostru şi a dependenţei de Dumnezeu la fiecare suflare de viaţă.