1. **Trecerea Iordanului (Iosua 3):**
   * **Nevoia de sfințenie.**
     + Timp de 40 de ani, norul semnalase momentul ridicãrii taberei și pornirii, iar chivotul l-a călăuzit pe Israel către noua sa destinație (Numeri 9:17; 10:33).
     + Sosise momentul sã plece. Au ridicat tabãra la Sitim și au tãbãrât timp de trei zile peste Iordan. Apoi au primit ordinul sã urmeze chivotul în Țara Promisă (Iosua 3:1-3).
     + A urma chivotul implica:
       1. Ascultarea de Dumnezeu (Cele 10 Porunci)
       2. Încredere în grija lui Dumnezeu (vasul cu manã)
       3. Respectarea conducãtorilor numiți de Dumnezeu (toiagul lui Aaron)
     + Dar exista o condiție prealabilã: trebuiau sã fie sfințiți (Iosua 3:5). Aceastã consacrare implica purificare ceremonialã (spãlarea hainelor și a corpului), renunțarea la pãcat și o atitudine receptivã fațã de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.
   * **Minunile lui Dumnezeu.**
     + Dumnezeu este „singurul care face minuni” (Psalmul 72:18). De aceea, Îl recunoaștem ca fiind Unicul Dumnezeu (Psalmul 86:10); ne amintim de minunile Lui (Psalmul 77:11); și povestim faptele Lui uimitoare (Psalmul 96:3).
     + Nimic nu este prea greu sau prea minunat pentru El, care a creat toate lucrurile (Ieremia 32:17; Luca 1:37). Prin urmare, putem avea încredere că El poate face minuni și în viețile noastre (Psalmul 107:8).
     + Trecerea Iordanului este una dintre minunile lui Dumnezeu, care indicã profetic o altã dintre marile minuni pe care Dumnezeu a promis cã le va sãvârși în noi: intrarea în Canaanul ceresc (Zaharia 8:6-8).
2. **Amintire și uitare (Iosua 4):**
   * **Semne pentru comemorare.**
     + În Biblie, un semn poate avea mai multe semnificații: Un act prodigios (1 Regi 13:3), Un simbol a ceva (Gen. 9:13), Un semn distinctiv (Ez. 20:20), Un memorial (Gen. 28:18).
     + Cele 12 pietre luate din Iordan pe care Iosua le-a ridicat ca semn aparțin acestui din urmã tip: un monument comemorativ.
     + Dincolo de amintirea în sine, care a fost obiectivul pe care Dumnezeu l-a avut în minte când a cerut sã fie ridicate aceste pietre (Iosua 4:6-7)?
     + Noile generații trebuiau sã știe ce fãcuse Dumnezeu. Credința lor trebuia să se bazeze pe minunile lui Dumnezeu. Este responsabilitatea părinților să transmită această cunoaștere copiilor lor (Deuteronom 4:9). Având această cunoaștere, fiecare dintre noi trebuie să trăiască după propria credință.
   * **Pericolele de uitat.**
     + La ridicarea celor 12 pietre comemorative de la Ghilgal, Iosua a subliniat douã aspecte (Iosua 4:23):
       1. Dumnezeu a secat Marea Roșie înaintea noastrã (Iosua, Caleb și puținii care mai erau în viațã din generația care a ieșit din Egipt)
       2. Dumnezeu a secat râul Iordan înaintea voastrã (noua generație nãscutã în deșert și destinatã sã cucereascã Canaanul)
     + Noua generație era în pericolul de a face aceeași greșealã ca și pãrinții lor: sã uite faptele mãrețe ale lui Dumnezeu. Din păcate, au uitat și au plătit consecințele (Judecători 3:7-8).
     + Cât de important este, așadar, sã pãstrãm proaspãt în minte modul în care Dumnezeu a avut grijã de strãmoșii noștri și momentele în care am vãzut cu ochii noștri mâna puternicã a lui Dumnezeu!
3. **Momente importante ale Iordanului.**
   * Trecerea Mãrii Roșii și a Iordanului sunt douã evenimente istorice care s-au împletit ca pietre de hotar în istoria rãscumpãrãrii (Psalmul 66:6; Ps. 114). Împreună, ele marchează eliberarea noastră de păcat și accesul nostru la viața veșnică.
   * Traversarea miraculoasã a râului Iordan și aducerea lui Dumnezeu au fost o realitate pentru Ilie (2 Regi 2:1, 7, 8, 11).
   * Pentru Elisei, însã, același eveniment a fost un semn al primirii Duhului Sfânt, care i-a permis sã-și îndeplineascã misiunea (2 Regi 2:14-15).
   * Intrarea în apele Iordanului a avut același efect asupra lui Isus, care a fost împuternicit de Duhul Sfânt sã-și îndeplineascã misiunea: sã ne elibereze de pãcat și sã ne dea viațã veșnicã (Marcu 1:9-11; Ioan 1:29; 3:16).