መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረብ ኣሎ።

መሠረት የሃይማኖት ክርስትና።

ግን እቲ አብ መጽሓፍ ሓቁ

ተጽሒፉ እገልጻእከ ኣሎኹ።

(ዳን ፯ ፳፩)።

ካልኣይ ሕታም።

ካብ እንግሊዝ

በመምህር ዕቍበእግዜ - ገ-ሚካኤል

ተገለበጠ።

ደቀሻብዓይቲ መዓልቲ ኣድበንቲስቲ

ሚሲዮን ኤርትራ።

አስመራ።

መእተዊ።

ሓሳብ እዚ «መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ኣሎ» ዚብል መጽሓፍ ምሃብ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ እዚ መጽሐፍ እዚ ዳማ ብሓቂ ኻብ ሰማይ ከም ዝዀነ ሰባት ምእንቲ ኺርድአም እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ዘለዓለማዊ ዕድሉ ካብ ንስኡ ምስዓብናን ወይም ካብ ዘይምስዓብና እዩ ዚምደብ።

እዚ መጽሓፍ እዚስ ንመጽሓፍ ቅዱስ ክትመሃሮ ነቲ ዜነብብ ዜገድስ ነገር ከም ዝኹነ ኬርእዮ እዩ ኣተጻሕፈ እምበር ትምህርትታት መጽሓፍ ቅዱስ ብምልኢት ዝሓዘ አይኰነን። እዚ መጽሐፍ እዚ ብኻልእ ቃል እንተ ተዘረብና ነዚ ኻብ ሰማይ ዝመጸ መጽሐፍ እናተኸታተለ ብዚኸይድ መገዲ ክትመሃሮ ከም መእተዊ እዩ። ጸሓፋይ እዚ መጽሓፍ እዚ ንዘምጽኦ ንነፍስ ወከፍ ሕቶ መጽሓፍ ቅዱስ ብገዛእ ቃሉ መልሲ ይህቦ።

ገለ ሰባት ጽሑፋት ንምምርማር ዓብዪ ነገር ምዃኑ ዓይኖም እንተ ዚኽፈት እሞ ብእኡ ድማ መገዲ ህይወት ዘለዓለም እንተ ዚረኸቡሉ ሐሳባት እዚ መጽሓፍ እዚ ምተበጽሐ።

መሕተምቲ፤

፩ይ ምዕራፍ።

ቃል ኣምላኽ።

ዓለምን ናብኣ ዘሎ ኹሉን ዝፈጠረ ኣምላኽ ሓደ መልእኽቲ ሰዲዱልና። እዚ መልእኽቲ’ዚ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደው ቃል ኣምላኽ ይብቁሃል። ቅዱሳን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ጸሓፍዎ። ካብዚ ናይወት ዘለዓለምን ከመይ ገይሮም ከም ዚረኽቡ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ንሱ ኣብ ጸልማት ከም ዜብርህ መብራህቲ’ዩ። ናብ ዘይንፈልጦ መንገዲ ሓደ ሃገር ክንከደይ ከሎና መራሒ ከም እንሶዕብ ኣብ ትምህትና ድማ ነዚ መብራህቲ’ዚ ኽንስዕቦ ይግብአና።

፩፤ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ተበሂሉ ይጽዋዕ

«ቃል ኣምላኽ» ተባሂሉ ይጽዋዕ። ዕብ ፬ ፲፪።

፪፤ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ቢሉ ተዋህበ

ኣምላኽ ንሰብ ሃቦ። «ኵሉን ጽሑፋት ብመንፈስ ኣምላኽ ተጻሕፋ።» ፪ ጢሞ ፫ ፲፯።

፫፤ ነዞም ነዘን ጽሑፋት ዝጸሓፉወን ሰባት መን መሰኾም ኾምን። «ትንቢትሲ ቅዱሳን ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመፈሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብም እምበር ከቶ ብፍቻድ ሰብ ኣይመንጸን» ፪ ጴጥ፤ ፩ ፳፩።

፬ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ዓለም ከብ ዘለዉ መጻሕፍቷ አብዩ ምጽላጹ ስለ ምንታይ እዩ፤

ንሱ በይኑ ጥራይ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘመርህ ከዚህብ ስለ ዝዀነ እዩ። «ነተን ካብ ቍልቍትካ ጀማርኮ ብእምነት ብክርስቶስ የሱስ ንምድሓን አለብማኻ ዚአኸእላ ቅዱሳን ጽሑፋት ፈሊዋካ» ፪ ጢሞ፤ ፫ ፲፯።

፭፤ መጽሓፍ ቅዱስ ንዚኣምኖን ንዚእዘዞን እንታይ ኪገብረሱ ይኽእል፤

መጽሓፍ ቅዱስ ንኡስ ብምኣማንን ንትምህርቱ ድማ ብምእዛዝን «እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ኪኸውን» እዩ ፪ ጢሞ ፫ ፲፯።

፮፤ ሓይሊ ቓል አምላኽ ዜርኢ ነገር እንታይ እዩ፤

ቃል አምላኽ ንኺለው ነገር ኣብ ህላዌ ኣምጽኡ። «ሰማያት ብቓል እግዚአብሄር ብዘሎ ሰራዊቶምውን ብትንፋስ አፉ ተገብሩ። ንሱ በሰኰነ ድማ። ንሱ አዘዘ ቆመ ኸኣ። መዝ፤ ፴፫ ፮ ፱።

፯፤ ኣብዛ ዓለም ጸልማትን ሓጢኣትን ሞትን አምላኽ እዚ ቓል ዚእንታይ ኪዀነና እዩ ዝሓስቦ፤

ቃል አምላኽ ከም ብጊዜ ጸላም ዝመልአ ለይቲ ከም መብራህቲ ኬቁርሃልና እዩ። ቃልካ ንእግሪይ መብራህቲ ንመገደይ ከአ ብርሃን እዩ። መዝ፤ ፻፲፱ ፻፭።

ቃል ኣምላኽ ክሳዕ መኣዝ ኪነብር እዩ

ቃል አምላኽ ንዝለዓለም ኪነብር እዩ። «ሳዕሪ ይነቅጽ ዕምባባውን ይረግፍ ቃል ኣምላኽና ግና ንዘለዓለም ኪነብርዩ» ኢሳ፤ ፵ ፰።

፪ይ፤ ምዕራፍ።

ጐይታይናን ንጉሥናን።

የሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ አብ ምድሪ ንዘሎ መንግሥቲ እግዚኣብሄር ገዛኢ እዩ። እግዚአብሄር ኣቦአ እዚ ስልጣን’ዚ ሃቦ። ኣምላኽ ነዛ ዓለም’ዚአ ብኡ ገይሩ እዩ ዝፈጠራ። እዚ ዓብዩ ንጉሥ የሱስ አንገብሮ ዘበለ ኹሉ ይርእን ኵሉ ሓሳባትናውን ይፈልጥ እዩ። ከም ኣቦኡ ገይሩውን ይፈትወና። እዚ ኸምዚ ዝበለ ቅኑዕን መፍቀርን ዝዀነ ንጉሥ ከነኽብሮን ክንእዘዞን ይግባእ።

፩፤ አምላኽ ንወዱ አየናይ ልዕል ዝበል መዓርግ ሃቦ፤

« አምላኽል ንክርስቶስ ምውታት ኣተንሲኡ ናብ የማኑ ናብ ሰምያት ምስ አቐመጦ «ንብዘሎ ኸኣ ትሕቲ አእሩጋ ኣግዝኦ» ኤፌ ፩ ፳ ፳፪። ዕብ ፩ ፫። ም ፲ ፲፪። ድማ ርኤ።

፪፤ ምዕባይ መንግሥቱ ኽሳዕ ክንደይ ዚኣክል እዩ መዝ ፵፯ ፪። መዝ ፹፫ ፲፰።

፫፤ ብዛዕባ ህይወት እዚ ንጉሥ እዚ እንታይ ይብሃል አነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን ኵሉ ዚእኽል ኣምላኽ። ራእ ፩ ፰።

፬፤ ብዛዕባ ጥበቡኼ እንታይ ይብሃል

ንሱ ኹሉ ነገር ይፈልጥ። «ዘብሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን አብኡ ተሰዊሩ ኣሎ። ቆሎ ፪ ፫። ፩ ቆሮ ፩ ፳፬።

፭፤ ወዲ ኸመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ይገብር

ኪለው ነገር ንሱ ፈጠረ። «አብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ሀሎ ዜርኤን ዘይርኤን ዝፋናት ኰይኑ ወይስ ጕይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ኵሉ ብእኡ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኵሉ ብኡኡን ንኡን እዩ እተፈጥረ። ቆሎ ፩ ፲፯።

፮፤ ክርስቶስዶ የፍቅረና እዩ፤

እወ። ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ የፍቅረና እዩ። «ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ኣፍቀርኰኺ።» ኤር ፴፩ ፫። ክርስቶስ ድማ ኣፍቂሩና ነፍሱ ድማ በጃና ሃባ። ኤፌ ፭ ፪።

፯፤ ንወዲ ኸመይ ጌርና ኸነኽብሮ ይግብኣና፤

ኵሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዜኸብሮ ገይሩ ንወዱ ምእንቲ ኬኽብሮ። ዮሓ ፭ ፳፫።

፫ይ ምዕራፍ።

ካብ አምላኽ ምሹፋት።

እግዚአብሄር መላእኽቲ ዚብሃሉ ህያዋን ፈጠረ። ጸዋሬ ብርሃን (መልአከ ብርሃን) ኣብ ሰማይ መልክዐኛን ሓይሊ ዝመልአን መልኣኽ ነበረ። መዐርጉ ድማ ንሱ ድሕሪ ኣምላኽን ድሕሪ ክርስቶስ እዩ ዝነበረ። መጽሕ ኵሎም መላእክቲ ድማ ነበረ። መልክዑን ሓይሉን ኵሉ ካብ ኣምላኽ እተዋሀበ ነበረ። መልኣከ ብርሃን ብኽብሩ ተዓበየ። ምስ ኣምላኽን ምስ ክርስቶስን ከኣ ኪተኻኽል ደለየ። ንሱ «አነ ከም ልዑል ከኸውን እየ» በለ። እቲ ሓጢኣት እዚ’ዩ። ንሱ ዕቡይን መኽበር ርእሱን ኰነ። ድሕሪ’’ዚ አብ ልቢ መልኣከ ብርሃን ሽፍትነት ኣተወ። ኵሉ ነገሩ ድማ ንመላእኽቲ አዛረቦም። ካብእቶም ከኣ ሓያሎይ ኣብ ሽፍትነቱ ሰመሩ። ሕጂ ነገዛዝአ አምላኸ ምግልባጡ ንእኡ ቐሊል ነገር ከምዝዀነ ተሰምዖ። እንተኹነ ኣብ ሰማይ ሽፍትነት ዚፍቀድ ነገር ኣይኰነን። መልኣከ ብርሃን (ጸዋሬእ ብርሃን) ምስ ሓጥአን ካብ ኣምላኸውን ምስ ሸፈተ ጠባዩን ዐዮኡን ተለወጠ። ኣብ ክንድቲ ክይሓጥአ ዝነበሮ ጽቡቕ ሽም «ሰይጣን» ዚብሃል ሽም ረኸበ። ሰይጣንን መላእኽቱን ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኦም ኪዋግኡ ዘይኽእሱ ስለ ዝዀነ ኻብ ሰማይ ተደርበዩ። አብዛ ምድሬ ወረዱ ንላዳምን ንሄዋንን አብሺ ኻብ አምላኽ ምሽፋቶም ሙታን መስኦም ከሓብዩ ኪፍትንዎም። ከሳዕ ሕጅውን እብዛ ምድሪ አለዉ ንሰብ እና ቃእሉን ንአምላኽ ከም ዘይእዘዙን ኪገብርዎም እናዓየዩን አለው።

፩፤ ሰይጣን ሓጢአት ከይትረኽቦ መዓርጉ ኣብ ሰማይ እንታይ ነበረ ሰይጣን ቅድም መልክዐኛን ሓይሊ ዝመልአን መልኣኸ ነበረ ድሕሪ አምላኽን ክርስቶስ ብሓይልን ብስልጣነን እተመልኤ ነበረ። ዕዝ ፳፰ ፲፪ -፲፱። ርኤ።

፪፤ ሰይጣን ከመይ ቢሉ ናብ ሓጢአት ወደቐ

ተዓበየን ርእሱ ድማ ሣዕረ ኣምላኽ ገይሩ ኺርኢ ጀመረ። ኢሳ ፲፬ ፲፫ ፲፬።

፫፤ እዚ ሽፍትነት’ዚ ናብ ምንታይ ኣብጽሑ፤

ኣምላኽ ፈጣሪ ሽፍትነት ኣብ ሰማይ ኪኸውን ፍቓዱ ኣይኰነን። ሰይጣንን መላእኽቱን ካብ ሰማይ ኪስጐጉ ተገብኦም። ሰይጣን ነቶም መላእኽቲ ኣዛዚኦም ኰይኑ እቲ ዚብህጎ ዝነበረ መዓርግ ኬምልስ ቄረጸ። ሰይጣን በዚ ነገር ኣብ ውግእ ገበረ። ራእ ፲፪ ፯ ፱።

፬፤ አብዚ አብ መንጎ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ሰይጣን ዝኰነ ውግእ መን ተሳዕረ

ሰይጣን ተሳዕረን ምስ መላእኽቱ ድማ ካብ ሰማይ ተባረረ። ራእ ፲፪ ፰ ፱።

፭፤ ዕዮ ሰይጣን እንታይ’ዩ

ሰይጣን ምስ ወደቐ ሰብኡትን ኣዛብ ምድሪ እዚኣ ገአምላኽ ክይእዘዙ ጸዓረ። «እቲ ንብህላ ዓለም ዜስሕታ» ራእ ፲፪ ፲፱። «ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዚውሕጦ ደልዩ ኸም ዚጓዝም እንበለ ኹይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቕ ንቕሑ። ፩ ጴጥ ፭ ፰።

፮፤ ሰይጣን ምስ ሸፈተ ኣምላኽ ሽዑ ንሽዑ ቶሎ ቢሉ ዘየፍጥኦ ስለ ምንታይ’ዩ

ሓጢአት ሰይጣን ንሓዋሩ ኣብ ምንታይ ካምዜብጽሕ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዚፈልጦ። እቶም እሙናት መላእኽቲ ካብ ሐጢኣት ከመይ ዝበለ ጓዐን ስቓይን ከም ዚመጽእ ዘይፈልጡ ኣምላኽ ንሰይጣን በቲ ዝበደለሉ መጀመርታ ጊዜ ብኡብኡ አጥፊኡዎ እንተ ዚኸውን ብዕለ ጽድቂ አምላኽን ፍቕሩን ምተወላወሉ ነይሮም። ስለዚ ንሱ መጀመርታ ጥፋኣቱ ኸይተቐበለ እቲ ዚወርዶ ቕጽዓት ቅኑዕ ምንትኹን መቃን ኬሰተውዕልዎ እቲ ክፉእ ባህርዩ አብ ቅድሚ ኹሉ ዓለማት ኪንድ አድለየ።

፯፤ ስለዚ ሕጂ ኽንደይ መንፈሳውያን መንግሥታት አለዉ ከለተ አለዉ። ናይ ሰይጣን፤ መንግሥቲ ጽልማትን «መንግሥቲ ወዲ ኣምላኽን» ቆሎ ፩ ፲፪ ፲፫።

፬ይ ምዕራፍ።

ሽፍትነት ኣብዛ ምድሪ።

ኣምላኽ ነቲ ቐዳማይ ሰብአይ ንኣዱምን ነታ ቐዳመይቲ ሰበይቲ ንሄዋንን ፈጢሩ ኣብቲ መልክዐኛ ገነት ኤደን አስፈሮም። ብጀካ ኻብ ሓንቲ ደአ እምብር ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ኹሉ ኺበልፁ ተፈቕደውም ካብዛ ሓንቲ ኦም ግና ተኸልኪሎም ነበሩ። ካብ ፍሬዛ ኽልከልቲ ኦም እንተ በልዑ ኪሞቱ ተገብኦም። ሰይጣን ከአ ከምቲ ዝገበሮ ኪገብሩ፤ ንኣምላኽ ከይእዘዙ ካብቲ ኽልኩል ፍሬ ድማ ኺበልዑ ፈተኖም።

ንፈተና ሰይጣን ሕራይ ብሉ ንኣምላኽ ከይእዘዙ ኸኣ አበዩ። እዚ ግብሪ እዚ ባሮት ሰይጣን ገበሮምን ፍርዲ ሞትን ድማ ኣውረድኩም። ብሰብሪ’ዝ ሓጢኣትዚ «ሞት አብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ» አዳምን ሄዋንን ከኣ ካብ ገነት ተባረሩ። ንቖለቦም ድማ ጽኑዕ ዕዩ ኪዓዩን መወዳእታ ድማ ኺሞቱን ናብ መሬትውን ኪምሰሉ ተፈርዶም። እንተ ዀነ ኣቦን ወድን ክሳዕ ክንድዚ ዚኣክል ፈተውዎም ሰባት ካብቲ ናይ ዘይምእዛዝ ሳዕቤን ዝዀነ ሞት መንታ ኪድሕኑ ምህቦ ተማህዘ።

፩፤ አምላኽ ኣብዚ ዓለም መጀመርታ እንታይ ፈጠረ፤ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ፈጠረ። አዳምን ሄዋንን ድማ ተሰህሉ። «ኣምላኽ ንሰብ ብመልኩ ፈጠሮ ተባዕታይን እንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም። ዘፍ ፩ ፳፯።

፪፤ አምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን እሙናት ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከመይ ገይሩ ተዓፀቦም።

ካብ አንቲ ኦም ከይብልዑ ብምኽልካሉ። «አምላኽ ከአ ንሰብ ከምዚ ቢሉ ኣዘዞ፤ ካብ ኵለን ፍሬ አእዋማት ብላዕ እንተ ዀነ ካብዛ ኽፉእን ጽቡቕን እቀፍልጥ ኦም ካብኣ እትበልዕ መዓልቲ ርግጽ ሞት ከትመውት ኢኻ’ሞ ካብኣ ኣይትብላዕ።» ዘፍ ፪ ፲፮ ፲፯።

፫፤ ሰይጣን ንኣምላኽ ከመይ ገይሩ ተጻረሮ ሰባት ካብዛ እተኽልከለት ኦም እንተ በልዑ ከምዘይሞቱ ብምባሉ። «ተመን ነታ ሰበይቲ በላ፤ ርግጽ ዐይትሞቱን ኢኹም።» ዘፍ ፫ ፩።

፬፤ አዳምን ሄዋንን ንኣምላኽ ዘይተኣዘዙ ከመይ ገይሮም እዮም «እታ ሰበይቲ ካብቲ ፍሬ ወሰደትሞ በሊዓ ንሰብኣያ ሃብቶ ንሱ ኸኣ ምስኣ በልዔ።» ዘፍ ፫ ፮።

፭፤ በዚ ዓመጻ’ዚ ኵሉ ዓሌት ሰብ ከመይ ቢሉ ተለከመ ብሓጢእት አዳም ፍርዲ ሞት ናብ ኵሎም ሰባት ሓለፈ። ስለዚ ኸኣ ከምቲ ብሰሪ ሐደ ስብኣይ ሓጢአት ናብ ዓለም ዝአትወ ብሓጢኣትውን ሞት ኵላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ።» ፎሜ ፭ ፲፬።

፮፤ ናብ ዓለም ብሰሪ ሓጢአት ብጀካ ሞት እንታይ ኣቶ መርገም ሓጢአት ንተፈጥሮ ጸየቖ ምድሪ ኸምቲ ሓጢአት ከይ አቶ ዝነበረ ገይቱ ኺፈሪ ኣይተኻእለን። ምድሪ ብሰርኻ ርጉም ይኹን ኵሉ ዘበን ህይወትካ ብሰሃሮ ካብኡ ብላዕ። እሾኽን ተዀኽን የብቍሰልካ።» ዘፍ ፫ ፲፯ ፲፰።

፯፤ አዳምን ሄዋንን ድሕሪ ወድቀቶም እንታይ ኰነ፤ ካብ ገነት ኤደን ተባረሩ። እግዚአብሄር አምላኽ በለ፤ እንሆ ሰብ ጽቡቕን ክፉእን ብምፍላጥ ከማና ዀነ ሕጂ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ካብ ኦም ህይወት ከይወስድን ከይበልዕን ንዘለዓለም ከይነብርን። ለዚህ ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውጽኦ። ናብቲ እተፈጥረሉ መሬት ሰደዶ ንሰብ ከምዚ ገይሩ ኣውጽአ። ዘፍ ፫ ፳፪ -፳፬።

፰፤ ኣምላኽ ይጥፍኡዶ ሓደጎም፤

ኣይኰነን። ኬድሕኖም ወዱ ለኣኺ። «ኣምላኽ ባቲ ሓደ ወዳ ዝኣመነ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ኺረከብ እምበር ከይበፍእሲ ንሓደ ወዱ ባጃ ክሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀሩ። ዮሃ ፫ ፲፮።

፭ይ ምዕራፍ።

ንምድሓን ሰብ ዝዀነ ኣምላኽ።

ሰባት ካብቲ ማሪኹዎም ዝነበረ ካብ ሓይሊ ሰይጣን ኪመልቱ ዘይከአል ነገር ኰይኑ ይርኤ ነይሩ። እንተዀነ ኣምላኽ ኬናግፈና ተስፋ ኣተስፈወና። ብህይወቱ ከም ብሓዲስ ንህይወት ገዚኡ እምለሰልና። ንሱ ተበጃዊና ዀነ። ንሱ ነቲ ፍጹም ዝዀነ ሕጉ ኪልውጦ ሓደው ንሓጢአተኛታት ከይቀጽዔ ኪተርፍ ኣይኰነሉን። እንተኾነ ካብ ናይ ኩሎም ሓጢአተኛታት ህየት ህይወት አምላኽና ኣዝዩ ይኸብር ንሱ ኣብ ክንዳና ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓጢአትና ስለ ዝሞተ ነቲ ንሱሕ ሓጢአተኛ ይቕሬ ኺብሎ ኸኣሰ። ደሙ ኻብ ሓጢአትና የጽርየና። ካብ ሓይሊ ሓጢአትውን ኬድሕነና ይኽእል እዩ። ነዚ ኸኣ በቲ አብ ልቢ ኣማኒ ብዚንዩ ብመንፈሱ ይገብሮ። ንሕና ምስ እንቕበሎ ንህይወትና ሳድቕ ይገብሮ።

የሱስ ከም ካልኦት ቀለውዕ ኰይኑ ተወልደን ዓበየን። ወዲ ሰላሳ ምስኰነ ቤቱ ሐዲጉ ኪስተምህርን ኪሰብኽን ኪፍውስን ዓዲ ንዓዲ ዞረ። እቲ ዚገርም ስብከቱነቲ ኻብ ኣምላኽ እተዋህበ ጥበብ ይገልጽ። ነቲ ንጹሕ ህይወቱ ትሕቲ ኵሎም ሰባት ገበሮ። ናይ ሓይልታት ተኣምራታውቱ ኣምላኽ ምስኡ ኸም ዘሎ የርኢ ነበረ።

፩፤ ቅጽዓት ሓጢአት እንታይ እዩ፤

«ዓስቢ ሓጢአት ሞት እዩ» ሮሜ ፮ ፳፫።

፪፤ እዚ ቕሏአት እቢዶ ተፈጺሙ

እወ አብሞት ክርስቶስ «ንሓጢአት መዊትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር (የሱስ) ንሱ ባዕሉ ንሓጢአትና ኣብ ስጋኡ ዕጨይቲ ጾሮ ዝቆሰሉ ኢዙም ዝሐዌኹም። ፩ ጴጥ ፪ ፳፬።

፫፤ ሰባት ብጀካ ብክርስቶስ ብኻልእዶ ኪድሕኑ ይከኣሎም እዩ ላይፋልን። ሰባት ንክርስቶስ ብምእማን ጽድቒ ብምቕባልን ጥራይ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ኻልእ ከቶ የልቦን። ግ ሃዋ ፩ ፲፪።

፬፤ ክርስቶስ ንኽንደየኖት ዚዀኑ ኼድሕን ይደሊ

ንሱ ንነፍስ ወከፍ ጽድቁ ንኪቕበል ከድሕን ይፈቁ። «ጐይታስ ሓደኳ ኪጠፍእ ኣይፈቱን። ፪ ጴጥ ፫ ፱።

፭፤ እቲ ብክርስቶስ አርከብ ምድሓን ምልአቱ ኽንደይ ዚኣክል እዩ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዚመጹ ኵለ ጊዜ ምእንትአም ኪልምን ዝነብር ስለዝዀነ ፈሲሙ ኬድሕኖም ዚኸአል እዩ። ዕብ ፯ ፳፭።

እወ ኣብ ዘፍ ፫ ፲፭። ተስፋ መድሓሲ ተዋህበ። ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ኻይመጽ ኸአ እዚ ተስፋ ዚ ገሀዘቢ እግዚአብሄር ብዙ ጊዜ ተደጋገመሎም።

፮፤ እዚ ተስፋ’ዚ ንመይ ቢሉ ተፈጸመ፤

ምስ ሰብ ኪነብር ቢሉ ብምምጸእ ወዲ ኣምላኽ ተፈጸመ። «ምስኣት ዘበን ምስ መጸገኛ ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘሰው ተሻይኩ ምእንቲ ኼውጽኦም ንሕናውን ውልድነት ምእንቲ ኽንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ኻብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ ዝኹነ ወዱ ሰእኾ።» ገላ ፬ ፬ ፭።

፰፤ ክርስቶስ ከመይ ቢሉ ፍጹም ሰብ ኰነ

«ብኹሉ ነቶም ለሕዋቱ ኺመስሎም ተገብኦ።» ዕብ ፬ ፲፯ ፱ ከመይ ጌርና ናብ ኣምላኽ ንምለስ

ንየሱስ ምስ እንኣምን ሓጢአትና ምስ እንዘዝን ይቕረ ይብሃላል ናን ንሕና ኸም ዝገብርናዮ ይኹኑ ድማ ናይ ክርስቶስ ፍጹም ዝዀነ ህይወት ይውሃበና። «የሱስ ከኣ መንገድ ሓቅን ህይወትን አነ እየ ብሀደ ብኣይ ሓደኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።» በለ። ዮሃ ፲፩ ፭።

፮ይ ምዕራፍ።

ጐይታና ስብ ኰነ።

ጐይታና ሰብ ምንድሓን ኣብዚ ምድሪ’ዚ ዚመጸሉ ጊዜ በጽሔ። ንሱ ንሕጊ ሃበ ሕጂ ነቶም ነዚ ሕጊ ነፍረስዎ ሰባት ኬድሕን መጻ። ከምቶም ካልኦት ገባረ። ርእሱ ካብቲ ዓብዩ ጥበቡን ሓይሉን ፈለየ። ግና ኣምላኽ ብስጋ እተገለጸ ነበረ። ሽም አዴኡ ማርያም እዩ። መልኣኽ እግዚአብሄር ተገልጸላ ወዲ’ሽም እትወልድ ንሱ ድማ ወዲ አምላኽ ከምዝዀነ ነገራ። ንሱ ኻብ ማርያም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተወልደ። ኣምላኽ ኣቦኡ’ዩ። ሽሙ፤ መድሓኒ ዝተርጉሙ የሱስ ተበሀለ። ብሄር ተራእዮ ንማርያም ድማ ኺወስዳ አዘዞ። ሽም’ቲ ጀልዓ ከኣ «ኣምላኽ ምሳና ዝትርጉሙ ኣማኑኤል ተካሂሉ ኪስመ ነገር። ሰቲ ጊዜኡ የሱስ ኣብ ቤት ልሔም ተወለደ።

ዮሃንስ መጥምቕ ብዛዕባኡ፤ «ሓጢአት ዓለም ዜርሕቅ ገንሸል ኣምላኽ እንሆ።» በለ። እቲ ቕድሚ’ዚ ዚስዋእ ሓጢአት ብሓቂ ኬርሕቕ አይክኣስን። እዚ ንምግባር ዚኽእል በይኑ የሱስ እዩ እቶም ብኣይሁድ ዚስውኡ ዝነበሩ እንስሳታት ንዳሕራዩ ንዚመጽእ። ንክርስቶስ የመልክቱ ነበሩ። ንሱ ብሰሪ ዓመጻና ቖሰለ። እቲ ንጹሕ እንስሳ ባቲ ሓጢአተኛ ይሕረድ ከም ዝነበረ ከምኡ ኸኣ የሱስ ብሰሪ ሓጢአትና ብኣና ተሓርደ። መታን ከይንመውት ህይወት ደአ ክንረክቡ ኣምላኽ ሓጢአትና ኣብ ልዕሊኡ ኣውረዶ። ሞቱ ንሰይጣን ኬጥፍኦን ንሓጢአት ድማ መወዳታ ኺገብረሉ መሰል ሃቦ።

፩፤ ወዲ ኣምላኽ ከመይ ቢሉ ሰብ ኰነ፤

«እቲ መልኣኽ መሲሉ፤ መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ። ስለዚ ኸኣ እቲ ዚውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ኪብሃል እዩ ብላ። ሉቃ ፩ ፴፩።

፪፤ አበይ ተወልደ

ከምቲ ተነበዩ ዝነበረ ኣብ ቤት ልሔም ናይ ይሁዳ ተወልደ። ሚካ ፭ ፩ ርኤ።

፫፤ ሽሙ እንታይ ኪብሃል ተገብኦ

«ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ኻብ ሓጢአቶም ኬድሕኖም እዩ እሞ ሽሙ የሱስ ከትስምዮ ኢኻ።» ማቴ ፩ ፳፬።

፬፤ ሽሙ እንታይ ተባሂሉ ይስመ

«አማኑኤል» ተባሂሉ ይስመ፤ ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና» ሽሙ ኸኣ አማኑኤል ክትብሎ ኢኻ።» ማቴ ፩ ፳፫። ኢሳ ፱ ፮።

፭፤ ዮሃንስ መጥምቕ ብዛዕባ የሱስ እንታይ ይብል

ዮሃንስ የሱስ ጸዋር ሓጢአት ሰብ ከምዝዀነ ተዛረበ። «ሓጢአት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል አምላኽ እንሆ።» ዮሃ ፩ ፳፱።

፮፤ ሓጢኣትና ኸመይ ገይሩ የርሕቕ

ቅዱስ ህይወት ብምንባሩን በቲ ኻብ ኣምላኽ ብተዋህበና ብሞተን ሮሜ ፭ ፰ ፍ ፲፯ - ፴፩። ኤፌ ፪ ፰።

፯፤ ብሰሪ ሓጢአት መን ተሰቀየ

ንሱ ሓጢአት ዚብሉ ህይወት ነበረ’ሞ ብሰሪ ሓጢአት ኣይሞተን

በዚ መገድ’ዚ ጥራይ ክንደሕን ስለ እተኻእለ ብሰሪ ሓጢአትና ተሳቐየ። «ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና ቔሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ።» ኢሳ ፶፫ ፭።

፰፤ የሱስ ብህይወቱን ብሞቱን እንታይ ገበረልና

ካብቲ ቕጽዓት ሓጢአት ካብ ሞት አናገፈና። «እምብኣርሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዝየምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝዀኑ ከምኡ ኸአ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ኪኹኑ እዮሞ። ሮሜ ፭ ፲፱። ራእ ፩ ፲፰።

፯ይ ምዕራፍ።

ትንሣኤ የሱስ።

ብዛዕባ እቲ ሓጢአት ዜብሉ ህይወቱ ንየሱስ መቓብር ኪሕዞ ኣይከአለን። ካብ ሰማይ ብተላእከ መልአኽ ኣብ ሰልሰይቲ መዓልቲ ተንስኤ። «ድሕሪ ትንሳኤኡ ኣርብዓ መዓልቲ ዚአክል በብዙሕ ዘየዳዲ መረድኢ ህያውነቱ አርአየ። ኣብ አእዳውን ኣብ አእጋሩ ዝነበረ ዝነበረ ምልክት ኣቍሳሉ ኺርኤ ተኻእለ። የሱስ ንመቓብር ሰዓረ። ትንሳኤኡ ንሕናውን ካብ ሞት ከም እንትንስእ ዚረጋገጸልና ነገር’ዩ።

፩፤ የሱስ ኣብ መቓብር ዘይተረፈ ስለ ምንታይ እዩ

ሓጢአት ዜይብሉ ህይወት ስለ ዝነበረ’ዩ። «ሞት ሒዙ ኬጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸኣ አምላኽ ማእሰር ሞት ፈቲሑ እተንስኦ። ግ፤ ሃዋ፤ ፫ ፳፬። ራእ ፩ ፲፰። ርኤ።

፪፤ የሱስ ኣብ መቓብር ክንደይ ገበረ

በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኻብ ሞት ተንስኤ። «ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኺጸግብ…. ኪንዓቕን ኪቕተልን ድሕሪ ሰለስተ መዓልትውን ኪትንስእ» ተገብኦ። ማር ፰ ፴፩።

፫፤ ካብ መቓብር ከም ዝተንስኤ ከመይ ጌርና ንፈልጥ

ንሱ ንብዙሓት ምስክር ርእሱ ኣርኣየን ምሰታቶውን ተዛረበ «ዽሕሪ ስⷃቱ አርብዓ መዓልቲ እዮምን ብዛዕባ መንግሥቲ አምላኽ ከአ እናገሮምን ብብዙሕ መፈለጥታ ህያው ምኺኑ ርእሱ ኸም ዘርኣዮምን ጻሕፍኩልካ። ግ፤ ሃዋ ፩ ፫።

፬፤ ድሕሪ ትንሳኤኡ አበይ ከደ

ናብ ኣቦኡ ኸደ። «ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣሎኹሞ ቅሩብ ጊዜ አይትርእዩንን ኢኹም ከም ብሓዲስ ድማ ቕሩብ ጊዜ ክትርእዩኒ ኢኹም።» ዮሃ ፲፪ ፲፮።

፭፤ የሱስ ካብ ሞት ስለ ዝተንስኤ እንታይ ተስፋ ኺህልወና ይግባእ ንሕና ድማ ኻብ ሞት ንምትንሳእ ብተስፋ ኽንነብር ይግብኣና። «ሕጂ ግና ኽርስቶስ ብኹሪ እቶም ዝደቀሱ ዀይኑ ካብ ምውታት ተንስኤ። ስለዚ ኸምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ ከምኡ ኸኣ ትንሳኤ ምውታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጸ ከምቲ ኹላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ብክርስቶስ ህያዋን ኪዀኑ እዮም። ፩ ቆሮ ፲፭ ፳ -፳፪።

፮፤ ንሱ ኣብ ሰማይ እንታይ ይገብረልና

ንሱ ጽድቁ ንኣና እናቕረበ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ይልምነልና ኣሎ። ክርስቶስ ድማ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ኪረኣየልና ናብኣ ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር እብታ ምስሊ ሓቂ ኣብታ ብኢድ እተገብረት መቕደስ ኣይኰነን ዝኣቶ። ዕብ ፱ ፳፬።

፯፤ የሱስ ከመይ ዝበለ ረድኤት ይረድአና

ንሓጢአት ክንስዕር ሓዲስ ህይወትውን ክንነብር ይሕግዘና። «ነቲ ኻብ ውድቀት ዘበለ ኪሕልወኩም ብሓጐስውን ብዘይ ነውሪ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ ኬቑመኩም ሂከኣሎ።» ይሁ ፳፬።

፰ይ ምዕራፍ።

ቅዱስ መንፈስ።

የሱስ ኣብዛ ምድሪ ኸሎ ምስኡ ምንባር ጸጋ እዩ። እንተዀነ ሙታን ቅዱስ መንፈስ ኪመጽእስ ንሱ ኺከይድ ከም ዚሓይሽ ተዛረበ። ቅዱስ መንፈስ ከምቲ የሱስ ብኣካል ስጋ ዝነበሮ ዀይኑ ኣይኰነን። ንሱ አብ ኵሉ ስፍራ ኪኸውን ይከኣሎ እዩ። ንሓጢአተኛ ሓጢአቱ ኬረድኦ ናብ ልቡ ይዓዩ። ንሱ ንአእምሮ ናብ ሓቂ ገጹ ይመርጦ። ቃል ኣምላኽውን ከም እነስተውሶሎ ይገብረና። ክፉእ ምስ እንገብር ከኣ ፍርዲ ኸም ዚወርደና የረድኣና። ከመይ ጊርናውን ክንጽሊ የአስተምህረና።

የሱስ ኣብ ልብና ዚሓድርን ንፈተናውን ክንጻረርን ንሓጢአት ድማ ኽንስዕር ዜኽእለናን ብመንፈሱ እዩ። ግና ንሕና ንሱ ኪሕግዘና እናደለ ንመንፈስ ቅዱስ ከይንስምዖ መዓልቲ ንመዓልቲ እምቢ ምስ እንብሉ ነትህዮ’ሞ ኣብ መወዳእታ ንወርትግ ይሓድገና። እዚ ንቕዱስ መንፈስ ምብዳል እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ኣጕህዩ ዜርሕቕ ሰብ ንዘለዓለም ይጠፍእ።

፩፤ የሱስ ስም ህዝብ ኸመይ ቢሉ ይነብር

ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ይነብር። «ኣነ ኸኣ ነቦ ኽልምኖ እዩ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዚነብር ካልእ መጸናንዒ ኪህብኩም እዩ መንፈስ ሐቂ… ኣነ ዘኽታማት ኴንኩም ኣይሓድገኩምን ናባኻትኩም ክመጽእ እየ።» ዮሃ ፱ ፲፮ -፲፰።

፪፤ ዕዮ ቕዱስ መንፈስ እንታይ እዩ

ዕዮኡ ንሓጢኣት ኬረድኣናን ንንስሓ ኪመርሓንና ናብ ሓቅውን ኪመርሓና ንሓቲአት ንምስዓር ድማ ምሕጋዝ እዩ። «ንሱ ምስ መጸኸኣ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢአትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ኪረትዓ እዩ።» ናብ ኵሉ ሓቅውን ኪመርሓኩም እዩ።» ዮሃ ፲፮ ፰ ፲፫።

፫፤ መንፈስ ቅዱስ ብሓቂ ኽንከደይ ከመይ ገይሩ ይሕግዘፍ

ንልብና ይዛረብ ብዛዕባ ኽፉሕ ግብርውን የሰምዓልና። ነቂ ቕኑዕ ክንሓሪ ድማ ይሕግዘና። «ንየማን ወይስ ንጸጋም እንተ አግለስኩም አአዛንካ እዚአ እያ እታ መገዲ ብኣ ተመላለሱ ዚብል ቃል አብ ድሕሬኻ ኪሰምዓ ኢየን።» ኢሳ ፴ ፳፩።

፬፤ ብመንፈስ እንተ ተመራሕና ደቂ መን ኢና

ደቂ አምላኽ ኢና። «ብመንፈስ ኣምላኽ ዟምርሑ ዘበሉ ዅሎም ደቂ አምላኽ ኢዮም።» ሮሜ ፰ ፲፬።

፭፤ መንፈስ ኣምላኽ እንተ’ሉናን እንተ ዜብልናንኬ ብምንታይ ይፍለጥ

እዚ በቲ እንነብሮ ጽቡቕ ህይወት ይርኤ። «ፍሬ መንፈስ ግን ፍቕሪ ሓጐስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውት እምነት ህድኣት ይአኽለኒ ምባል እዩ።» ገላ ፭ ፳፪ ፳፫።

፮፤ እንታይ ከይንገብር የጠንቅቐና

ጽን ብዘይ ምባልና ንመንፈስ ከይነጕህዮ የሰምዓልና። «ንመዓልቲ ምድሓን እንተሓተምኩምሉ ቅዱስ መንፈስ ኣይተጕህይዎ።» ኤፌ ፬ ፴።

፮፤ ንመንፈስ ቅዱስ ኣጕሂና ምስ እነርሕቖ ኪሕደገልናዶ ይከአል እዩ

አይፋልን። ንእሱ ኸይንሰምዕ መዓልቲ ንመዓልቲ እምቢ እንተበልና ልብና ይተርር። ኪዛረበና እንተ ደለውን ክንሰምዖ ኣይንኽእልን ከምዚ ምስ ኰነ ንስሓ ዚመርሓና ሓደ ዚኽእል እኳ የልቦን። ብዘይ ንስሓ ድማ ይቕረ ኪብሃልና አይከኣልን። «ንቅዱስ መንፈስ እተጻረፈ ግና ንደቂ ሰብ ኣይሕደገሉምን።» ማቴ ፲፪ ፴፩።

፱ይ ምዕራፍ።

ጣዕላን ኑዛዜን።

የሱስ ንተመርሃሮኡ «ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን» ንኣህዛብ ኵሎም ኪሰብኩሎም ኣዛዕባ ምድሓን ሰብ የሱስ ግዴኡ ኣብ ምድሪ ገይሩ ኃጢአተኛታት ኪገብርዎ ዚግብኦም ነገር ከኣ ተሪፉ’ሎ። ሓጢአተኛ ቅድም ብሓጢአቱ ኪጥዓስ ይግብኦ። ጣዕሳ ድማ ህያብ ኣምላኽ ኰይኑ እምበር ብፍቓድ ሰብ ኣይመጽአን። ብዛዕባ ሓጢአትካ ምሕዛን የምጽእ ንጽድቂ ድማ የሴት የተንስእ። ጣዕሳ ሓጢኣት ምንዛዙን ምሕዳጉን ኪስዕቦ ይግባእ። ኵሉ ሓጢአትካ ንኣምላኽ ምንዛዙ ይግባእ ንብጾትና ዘብደልናዮም ግና ንኣታቶም ክንናዘዘሎምን ገለ ክንመልሰሎም ዚድሊ እንተኾነ ኸኣ ኽንክሕሶም። እቲ ጥዑስ ሓጢአተኛ ድማ ሓዲስ ልቢ ኻብ ኣምላኽ ኪደሊ ይግብኦ።

፩፤ ሰብ መታን ሓጢአቱ ኪሕደገሉ እንታይ ኪገብር ይግብኦ

ኪጥዓስን ብሓጢአቱ ኪጕህን ኪሓድጎን ይግብኦ። «ሓጢአትኩም ኪድምሰሰልኩም ተነስሑን ተመለሱን።» ግ፤ ሃዋ ፫ ፲፱።

፪፤ ሓጢአተኛ ናብ ንስሓ ከመይ ቢሉ ይምለስ

እቲ ዓብዪ ፍቕሪ ኣምላኽ ናብኡ ይስሕባና ስለ ዘሕዘናንዮ ድማ ከም እንጕሂ ይገብረና። «ለውሃት ኣምላኽና ናብ ንስሓ ይመርሓከ።» ሮሜ ፪ ፬።

፫፤ ሓጢአተኛ ብሓቒ ከም እተነስሔ ዜርኢ ነገር እንታይ እዩ

ሓጢአቱ ምስ ተናዘዘ ምግባሩ ድማ ምስ ዚሓድጎን ንኣምላኽ ድማ ባህ ምባል ምስ ዚጅምርን ሽዑ ብሓቂ ተነሲሑ። «ሓጢአቱ ዚሰተር ኣይቀንዓሉን ዚናዘዘሉን ዚሓድጎን ግን ምሕረት ይረክብ።» ምሳ ፳፰ ፲፫።

፬፤ ኵሉ ሓጢአትና ንመን ክንናዘዘሉ ይግብኣና

ኵሉ ሓጢአትና ንአምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ክንናዘዘሉ ይግብኣና። ኣምላኽ ከኣ «ይቕረ ኺብለልና ካብ ኵሉ ዓመጻውን ኬንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ።» ፩ ዮሐ ፱።

፭፤ ንሰባት እንተ በደልናኼ መዝና እንታይ ክንገብረሎም’ዩ

ክሳዕ ዚከአለና ምሰታቶም ክንሳነ ይግብኣና። «ንሓድሕድኩም በደልኩም ተናዘዙ።» ያዕ ፭ ፲፮፧፡ «ዘኬዎስ ከኣ ተንሲኡ ንጐይታ፤ ጐይታ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመጽኩዎ እንተሎውን ኣርባዕተ ዕጽፊ እፈድዮ በሎ።» ሉቃ ፲፱ ፰ ፱።

፮፤ ነቲ ዝበደለናኼ እንታይ ክንገብር እዩ ዚግብኣና

ኣምላኽ ከምኡ መታን ኪገብረልና እንተ ደሴና ነቲ ዝበደልና ዘበለ ይቕረ ከንብለሉ ይግብኣና። «ንስኻትኩም ይቕረ እንተ ዘይበልኩም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ከኣ በደልኩም ይቕረ ኣይብለልኩምን እዩ።» ማር ፲፩ ፳፭ ፴፮።

፲ይ ምዕራፍ።

ምምላስን ሓዲስ ምላድን።

ሓጢአተኛ ሓጢአቱ ኪናዘዝን ኪሓድጎን ጥራይ ኣይኣኽሎን ኪምለሰ ድማ ይግብኦ። ምምላስ ማለት ግልብጥ ምባል ባህለት እዩ። ሰበኪኸይድ ጸኒሑ ምልስ ከምዚብልን ካልእ መገዲ ከምዚኸይድን እዩ። ኣብቲ ህይወት ሓቀኛ ኽርስትያን የሱስ ከም ብሓዲስ ብምላድ ዚምስሎ ዘሎ ምሉእ ምልዋጥ ዘለዎ ነገር’ዩ። ኣረገውቲ ክፋኣት ልማዳዊት ይሕደጉ። ሐደስቲ ጽብቓት ልምድታት ድማ ይዀኑ። ነዚ ከምዚክኣል ዚገብሮ ቅዱስ መንፈስ ኣብ ልቢ ብፍጹም ምስ ዚዐዪ’ዩ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቢ ኺሐድር ይግባእ። ቃል ብመጀመርታ ንዓለም ፈጠረ። ንሰብ ከኣ ሓዲስ ገይሩ ኺፈጥሮ ይከኣሎ’ዩ ልብኹም ገና ዘይተለወጠ እንተኹነ መታን ኸትምሰሱ ንቕዹስ መንፈስ ብቑም ነገር ጊርኩም ክትደልዩዎ ይግብሳኩም። ብዘይ ሓዲስ ምላድ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው አይከኣለኩምን

፩፤ ንሓቀኛ ጣዕሳ እንታይ ይስዕቦ።

ንሓቀኛ ጣዕሳ ምምላስ ይሰዕቦ። «ሐጢአትኩም ኪድምሰስልኩም ተነስሑን ተመለሱን። ግ፤ ሃዋ ፫ ፲፱።

፪፤ የሱስ ንምምላስ ምስ እንታይ የመሳስሎን ክንደይከ ዜድሊ’ዩ

ስም ብሐዲስ ብምላድ ይምስሎ። «የሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተወልደ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ኪርያ ዚኽእል ከም ዜልቦ ብሓቒ ብሓቒ እብለከ ኣሎኹ ቢሉ መለሰሉ።» ዮሐ ፫ ፫።

፫፤ ንገዛእ ልብናዶ ባዕልና ኽንልውጦ ይከኣለና’ዩ

ኣይፋልን። እዝስ ኪገብሮ ዚኽእል ፈጣሪ ብይኑ እዩ። ኢትዮጵየታይ ቄርበቱ ሓደው ነብሪ ግንጥዓንጠራይነቱ ኺልውጥዶ ይከኣሎ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ኽፉእ ግብሪ ዝለመድኩም ጽብቖ ከትገብሩ ኣይከኣለኩምን እዩ።» ኤር ፲፫ ፳፫።

፬፤ ከም እተመለስና ኸመይ ጌርና ንፈልጥ

ንኣምላኽ እንተፍቀርና ንእኡ ካብ ምብዳል ከኣ እንተ ሓደግና እዩ።

ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኹሉ ሓጢአት ኣይገብርን።» ፩ ዮሐ ፫ ፱።

፭፤ ንሕና ከም እተመለስና ካልኦት’ዶ ኺርእይዎ ይከኣሎም’ዩ

እወ። ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ብጽቡቕ ህይወትና እርእኺ ይከአሎም።» ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተ ዀንኰምሲ ጽድቂ ዚገብር ዘበለ ዅሉ ካብኡ ኸም እተወለደውን ፍለጡ።» ፩ ዮሐ ፬ ፳፱።

መብል ፲፩ ምዕራፍ።

ሕድገት ሓጢአት።

ሰባት ምስ ተጣዕሱን ሓጢአቶም ምስ ተናዘዙን ምስ ተመልሱውን ኣምላኽ ሓጢአቶም ብምሉእ ይቕረ ኸም ኸም ዚብሎም እሙን ተስፋትት ኣተስፍዩ። ንሱ ንሓጢአት ብጥራሽ ይቕሪ ኸም ዚብል ብቓሉ ይነግረና ኣብ ሰሌዳ እተጻሕፈ ነገር ከም ዚድምሰስ ንሓጢኣትና ድማ ከምኡ ገይሩ ከም ዚድምሰስ ይነግረና። ከምቲ ንቑሩብ ጊዜ እንርእዮ ከቢድ ደበና ደሐር ግና ጸሓይ ህልም ከም እቀብሎ ንሓጢአትና ድማ መዓሙቕ ባሕርውን የጥሕሎ። ኣብ ድሕሪኡ ይገብሮ። ንዘለዓለምውን ይርስዖ። ገለ ገለ ሓጢአቶም ኪሕደገሎም ከም ዘይክኣል ክሳዕ ክንድዚ ብዙሕን ክፉእን እዩ ኣይብሉ። ከም ጁኽ እንተ ቐሔ ፍጹም ከም ዜጻዕድዎ ይነግረናል።

፩፤ ምስተጠዓስናን ናብ አምላኽ ምስ ተመለስናን ንሱ እንታይ ይገብር

ሓጢአትና ብምሉእ ይቕረ ይብለልና። «ረሲእ መገዱ ዓመጸኛ ኸኣ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሄር ይመለስ። ንሱ ኸአ ኪምሕሮ እዩ አዝዩ ይቕረ ይብል እዩ እሞ ናብ ኣምላኽናውን ይመለስ።» ኢሳ ፶፭ ፮።

፪፤ ኣምላኽ ሓጢአትና ዚሓድገልና ስለ ምንታይ እዩ

ዜፍቅረና ስለ ዝዀነ እዩ። «ስለይ ቢለ ዓመጻኻ ዝድመሰስልካ ኣነ ኣነ እየ።» ኢሳ ፵፫ ፳፭።

፫፤ ንሓጢአትና ኻባና ኽሳዕ ክንደይ የርሕቐልና

«ምዕራብ ካብ ምብራቕ ከምዚርሕቕ ከሳዕ ክንድዚ ዚአክል ንሓጢአትና ኻባና ኣርሓቖ።» መዝ ፻፫ ፲፪።

፬፤ ሓጢኣታውትና ድሕሪ ደጊም ከም ዝይርከቡ ከመይ ገይሩ የርእየና

ኣብ ዘይርከብዎ ይገብሮም። «ኵሉ ሓጢአታውቶም ኣብ መዓሙቝ ባሕሪ ትድርብዮ።» ሚካ ፮ ፲፱።

፭፤ ኣምላኽ ይቕረ እኳ እንተበለልና ኵሉ ሳዕዶ ኣይዝክሮን እዩ

ኣይዝከሮን’ዩ። ከምዚርስዖ ዐተስፍዩና። «ዓመጻኦም ክምሕር እየ እሞ ድሕሪ’ዚውን ንሓጢአቶም ኣይዝክሮን እየ።» ዕብ ፰ ፲፪።

፮፤ ገለ ሓደ ሰብ ኣምላኽ ይቕረ ኪብለሉ ኽሳዕ ዘይኽእል ኰይኑ ዝሓጥእዶ ኣሎ

የልቦን። ክርስቶስ ስለቲ ዝገደደ ሓጢአተኛ ሞይቱ ኣምላኽ ከኣናብኡ ንዚመጽእ ዘበለ ኹሉ ኪሓድገሉ ይፈቱ እዩ። «ሓጢአትኩም ከም ጁዅ እኳ እንተ ቐሔ ከም በረድ ኪጽዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቐሔ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ኺኸውን እዩ» ኢሳ ፩ ፲፰። «አቦይ ዚሀበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከኣ ከቶ ንወጻኢ አይድር ብዮን እየ።» ዮሃ ፮ ፴፯።

መበል ፲፪ ምዕራፍ።

ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዚጸድቕ።

ነፍስ ወከፍ ሓጥእ እዩ እሞ ገለ ጽቡቕ ግብሪ ድማ ንፅዳ ሓጢኣትና ኪፈዲ ዘይኽእል ስለ ዝዀነ ሓደኳ ብገዛእ ጽድቁ ኪድሕን ዚኽእል ሰብ የልቦን። ንርእስና ጻድቃን ክንገብር ሓደው ብርእስና ቅኑዕ ነገር ክንገብር ዘይከኣል እዩ። ብጀካዚ ኸኣ ጽድቂ ገዛእ ርእስና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም «ጨርቂ መርገም» እዩ። ክንድሕን ንደሊ አንተ ዀንናስ ጽድቂ ኽንቅበል የድልየና። ኣምላኽ ብብዝሒ ፍቕሩ ደንጊጹልና ጻድቃን እንኹነሉ ምህዞ ድማ ምሂዙልና። እቲ ኸኣ ነቲ ጻድቕ ወዱ ናብዛ ሓጢአተኛ ዓለም ብምልኣኹ ገበሮ። ኣብ ክንዳና ኺመውት ንየሱስ ኣብ ልብና ብእምነት እንተ ተቐበልናዮ ሕድገት ሓጢአትና ንረክብ ሽዑ ነቲ ጽድቁ ጽድቅና ገይሩ ይቔጽሮ። ሽዑ ድማ ንሕና እቲ ጻድቕ የሱስ ኣብ ልብና ስለ ዝሓደረን ንህይወትናውን ስለ ዝገዘኣን ትእዛዝ አቦኡ ኸኣ ኽንሕሉ ምስ ዚመርሐና ጻድቃን ንኸውን።

፩፤ ሰባት ከመይ ቢሎም ጥራይ ይድሕኑ

በቲ ኣምላኽ ንኣና ብዚገብረልና ደኣ እምበር በቲ ንሕና ከንገብሮ ብእንኽእሎ ነገር ኣይኰነን። «ንሱ ብምሕረቱ አድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ አይኰነን።»ቲቶ ፫ ፭።

፪፤ ሓጢአተኛ ብሓይሊ ርእሱ ሕጊ ብምሕላው ጻድቕዶ ኪኸውን ይከኣሎ’ዩ።

ኣይክእልን ብገዛእ ሓይልና ሕጊ ኽንሕሉ አይከአለናን እዩ። «እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ አይግዝኦን ኣይኰነሉን ድማ እዩ።» ሮሜ ፰ ፯።

፫፤ በይኑ ጻድቕ መን’እዩ።

ምስ አቦኡ ሓደ ዝዀነ ጻድቐ የሱስ በይኑ’ዩ። ንሱ «የሱስ ክርስቶስ ጻድቕ» ተባሂሉ ይስመ። ፩ ዮሃ ፪ ፩።

፬ ንየሱስ ብእምነት ኣብ ልብና ምስ እንቕብሎ ንሱ ንኣና እንታይ ይኸውን

ጽድቅና። «ንሱ ዚስመየሉ ሽም «አምላኽ ጽድቅና» ተባሂሉ እዩ።» ኤር ፳፫ ፮።

፭፤ እምበኣር ቅኑዕ ነገር ንምግባር ዚሕግዘና መን’እዩ

ኣምላኽ ይመልክና ቅኑዕ ከኣ የግብረና። «ኣባኻትኩም ድሴትን ግብርን ዚገብርሲ አምላኽ እዩ።» ፊል ፪ ፲፫።

፮፤ ክሳዕ መኣዛ ጻድቃን ንኸውን

ምስ ተመለስናን ንየሱስ ብእምነት አብ ልብና ምስ ተቐበልናዮ ኣብ መመዓልቲ ብኡ ብእምነት ንምንባር ንቕጽል። ስለዚ ንየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ሽም እተቐበልኩምዎ ብኡ ሽምኩ ኪዱ።» ቆሎ ፬ ፮።

መበል ፲፫ ምዕራፍ።

ጸሎት።

ክምቲ ንፈታዊና ጌርና እንዘራረቦ ከምኡ ጌርና ኸኣ ብጸሎት ምስ የሱስ ክንዘራረብ ይግብኣና። ፍርሃትንና ጭንቀትናን ኵሉ ናብኡ ኸነምጽእ ይግብኣና። ንርእሱ ኣቦና ቢሉ ይሰምዮ። ከምቶም ቄልቡ ናብ ወለዶም ዚመጹ ድማ ንሕና ከምኡ ጌርና ናብኡ ኸንመጽእ ይዕድመና። ንሱ ኵሉ ሓይልን ጥበብን አልዎ። ክንጽሊ ይግብኣና ግን ከም ፍቓዱ ንዝዀነ ነገር እምበር ርእስና ንምፍቃር ንዚኸውን ጸሎቱ አይኰነን። አምላኽ ኪም ዚሰምዓና ድማ ኽንኣምን ይግብኣና። ኣምላኽና ንጸሎት ዘይተነስሔ ሰብ ኣይሰምዕን’ዩ። ጸሎትሲ መሰል እቶም ደቂ ኣምላኽ ኪኹኑ ዚደልዩ ጥራይ ኢዩ። እቲ ህይወት ብኑዛዜን ንሓጢአት ከኣብምሕዳጉን ጽሩይ ኪኸውን ይግባእ። ምሳሌና ንዝኹነ ንህይወት የሱስ ምስ እንምሃር ንሱ ብዙሕ ከም ዝጸለየ ንርኢ። ኣብ ሓፈሻ ኺጽለ ይከኣል ኣብ ስድራ ኣውራ ድማ ኣብ በይንኻ ብሕቡእ ኣብቲ ብጀካ ኣምላኽ በይኑ ካልእ ኪሰምዓከ ኣብ ዘይኽእል ኪጽለ ይግባእ።

፩፤ መታን ናብ ፈተና ኸይኣትዉ የሱስ ንክርስትያናት እንታይ ይእዝዝ

ከንጽሊ ይእዝዝና፤ «ናብ ፈተና ኸይትኣትዉ ንቕሑን ጸልዩን።» ማቴ ፳፮ ፵፩።

፪፤ ክንደይ ዚአክል ክንጽሊ ይግብኣና

ህይወት ጸሎት ክንነብሮ ይግባኣና። ንግሆን ምሽትን ድማ እንተ ተኻአለ ምስ ስድራና ክንጽሊ የድሊ። ዘይንና ድማ ምስ ኣምላኹ ብዙሕ ጊዜ ብጸሎት ከነሕልፍ የድሊ። የሱስ በሉ፤ «ሰባት ከይቀበጹ ወርትግ ኪጽልዩ ይግብኦም» ፲፰ ፩።

፫፤ የሱስ ብዛስባ ጸሎት ዝመጸ ከመይ ዝበአ ምሳሌ ይሆናል

ንሱ ብዙሕ ጸለየ። ሓያሎን ጊዜ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት የሕልፋ ነበረ። «ኰነ ድማ፤ በቲ ወርሓት አቲ ኺጽሊ ናብ ከረን ደየበ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎትና ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ» ሉቃ ፮ ፲፪።

፬፤ እንተ ኣመናን ኣምላኽ ንደሎትና ምላሽ ከም ዚህበናዶ ኣተስፍዩና’ሎ

እወ። «ኣሚንኩም ብጸሎት ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኸትረኸቡ ኢኹም።» ማቴ ፳፩ ፳፪።

፭፤ አምላኽ ጸሎትና ዘይሰምዓና እዋን መኣዝ እዩ

ፈሊጥና ኣብ ሓጢኣት ምስ እንነብር። «ሕጊ ኸይሰምዕ እዝኑ ዚመልስ ጸሎቱ ድማ ይፍንፈን።» ምሳ ፳፰ ፱።

፮፤ እንታይ ክንልምን ይግብኣና

ከም ፍቓዱ ንዝኹነ ነገር ጥራይ ክንጽሊ ይግብኣና። «ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዜብሎ እንገብር ስለ ዝዀንና ነቲ እንልምኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበል ኢና።» ፩ ዮሃ ፫ ፳፪።

፮፤ ብዛዕባ ርእስና ጥራይዶ ኽንጽሊ ይግባኣና

ኣይፋልን። ብዛዕባ እቶም ክርስቶስ ዝሞተሎም ዘበሉ ኹሎም ክንጽሊ ይግብእና። «እምብኣርሲ ምዝንቲ ኽትፍወሱ ንሓድሕድኩምውን ሓጢአትኩም ተኣመኑ። ምእንቲ ንሓድሕድኹምውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተሰልጥ እያ።» ያዕ ፭ ፲፮።

መበል ፲፬ ምዕራፍ።

ሕጊ ኣምላኽ።

ነፍስ ወከፍ መንግሥቲ መሰል ህዝቡ ዚሕልወሉ ሕጊ ኪህልዎ ግብእ እዩ። እቲ ሕግውን እንተ ፈረስ መከራ ይኸውን ሓደ እንተ በደለውን ቅጽዓት ይግባኦ። ዚኸልከል ሕጊ እንተዘየሉ ማንም ስለ አምንም ነገር ኪቕጻዕ ዚኽእል የልቦን። መንግሥቲ ኣምላኽ ድማ ዓሰርት ትእዛዛት እተባህለ ሕጊ ኣለዎ። ሰባት በታ ጻሕረይቲ መዓልቲ ኺፍረዱ እዮም። ነዚ ሕጊ’ዚ ምጥሐስ ሓጢኣት ቅጽበት ሓጢኣት ድማ ሞት’ዩ። ኣምላኽ ብገዛእ ነዘዓ ዓሰርተ ትእዛዛት ተዘረባንን አብ ክልተ ጽላተ አእማንውን ጻሕፈን። ሕጊ’ዚ ኣብ ዘጸ ፳፩ ፩ -፲፫።

፩፤ ፍቓድ ኣምላኽ ንሰብ ከመይ ቢሉ ተገልጸ

ኣምላኽ ካብ ማእከል ሓዊ ተዛረብኩም ድምጺ እቲ ቓል ሰማዕኩም መልክዕ ግና ኣይረኤኹምን ድምጺ ደኣ ሰማዕኩም ኪዳኑውን ገለጸልኩም ክትገብርዎ ዝአዘዝኩም ዓሰርተ ትእዛዛት ከኣአብ ክልተ ጽላት አእማንውን ጸሓፈን።» ዘዳ ፬ ፲፪ ፲፫።

፪፤ ሕጊ ኣምላኽ ምሕላው መዚ ሰብዶ’ዩ

«ንኣምላኽ ፍራህ ትእዛዛቱ ድማ ሓሉ ኵሉምሉ መዚ ሰብ እዚ እዩ’ሞ።» መክ ፲፪ ፲፫።

፫፤ እዚዶ ጽቡቕ ሕጊ’ዩ

«ሕጊ ኣምላኽ ፍጹም እዩ ንነፍሲ ድማ ይመልስ ምስክር ጐይታ ርጉጽ እዩ ንገርሂ የለብም። ስርዓት አምላኽ ቅኑዕ እዩ ንልብውን የሓጕስ። ትእዛዛት ኣምላኽ ጽሩይ እዩ አዒንትውን የብርህ። መዝ ፲፱ ፯ ፰። «እምብኣርሲ እቲ ሕጊ ቕዹስ እዩ እቲ ትእዛዝውን ቅዱስን ጻድቕን ስናይን እዩ።» እዩ። ሮሜ ፯ ፲፪።

፬፤ ህይወት ዘለዓለም በየናይ ውዕል እዩ ዚውሃብ

«ኣብ ህይወት ክትኣቱ እንተ ደሊኻ ትእዛዛት ሓሉ።» ማቴ ፲፬ ፲፯።

፭፤ ንነፍስ ወከፍ ትእዛዝ ምሕሳውዶ የድሊ እዩ

እወ። «ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሐልዩ ኣብ ሓንቲ ዚብድል ብኹሉ እዩ በደለኛ ዚኸውን። እቲ «ኣይትዘሙ ዝበለ «ኣይትቕተል» ድማ በለ። ስለዚ እንተ ዘይዘሞኻ እኳ ካብ እትቐትልሲ መፍረስ ሕጊ ኢኻ። ያዕ ፪ ፲ ፲፩።

፮፤ ሓጢአት እንታይ’ዩ

«ነፍስ ወከፍ ሓጢአት ዚገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዚገብር። ሓጢአት ምፍራስ ሕጊ እዩ እሞ።» ፩ ዮሃ ፫ ፬።

፯፤ ክርስቲያን እየ ዚብል ሕጊ ኣምላኽን ዘይሕሉ እንታይ ተባሂሉዎ’ሎ

«ኣነ እፈልጦ እየ ዚብል ንትእዛዛቱ ኸኣ ዘይሕልዎ ንሱ ሓሳዊ እዩ እታ ሓቅውን ኣብኡ የላን።» ፩ ዮሃ ፪ ፬።

ሕጊ ኣምላኽ።

ዘጸ ፳ ፩ - ፲፯።

፩፤ ትእዛዝ ካልኦት አማልኽቲ ክንዳይ ኣይትግበር

፪፤ ስእልን ምስልን ንኣኻ አይትግበር ኣብ ሰማይ ካብ ዘሎ ሓደው ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ሐደው ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ካብዘሎ ኣይትሰገደሎም ኣይተምልኮም። ኣነ እግዚአሄር ኣምላኽከ ቀናእ ኣምላኽ እየ’ሞ ክላዕ ስለስተን ከሳዕ አርባዕተን ወለዶ ንዚጸልኡኒ ሐጢአት ኣቦታት ኣብ ደቂ ዝቐጽዕ እየ ንዚፈትዉኒ ትእዛዛተይ ንዚሕ ልዉን ድማ ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ምሕረት ዝገብር እየ።

፫፤ ኣምላኽ ንሽሙ ብኽንቱ ንዘልዓሎ ኸይቀዘፈ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ሽም እግዚአብሄር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል።

፬፤ መዓልቲ ሰነብት ክትቅድሳ ዘክራ። ሹድሽተ መዓልቲ ዕየ ኵሉ ተግባርከ ድማ ግበር። ሻብዓይቲ ግና ሰንበት እግዚአብሄር ኣምላኽካ እያ’ሞ ብኣ ገለ ዕዮ ዓይትለየ። ወድኻ ጓልካ ግዙእካ ግዝእትኻ ማልካ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ጽግዕተኛውን እንተኹነ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኹሉን ብሽድሽተ መዓልቲ ፈጢሩ እዩ’ሞ በታ ሻብዓይቲ መዓልትውን ዓሪፍ። ስለዚ ኣምላኽ ንሻብዓይቲ መዓልቲ ባሪኹዋን ቀዲሱዋን እዩ።

፭፤ መታን እግዚአብሄር ኣምላኽካ ኣብ ዘህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ኪነውሕ አቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር።

፮፤ አይትቕተል።

፯፤ አይትመንዝር።

፰፤ ኣይትስረቕ።

፱፤ ኣብ ብጻይካ ብሓሶት አይትመስክር።

፲፤ ቤት ብጻይካ አይትተምነ ሰበይቲ ብዳይካ ኣይትተምነ ግዝኡ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጐ ዝዀነ እንተዀነ ገንዘ ብዳይካ ዘበለ አይትተምኒ።

መብል ፲፭ ምዕራፍ።

ንኣምላኽ መዝና።

እተን ኣርባዕተ ቅዳሞት ትእዛዛት ብዛዕባ ንኣምላኽ መዝና ይነግራና። ንኣምላኽ ብኹሉ ልብና እነፍቅሮ እንድሕሪ ኹንና ነዘን ትእዛዛት እጂኤን ብሓጐስ ንሕልወን። ቀዳማይ ትእዛዝ ካልእ ኣምላኽ ከይነ ምልኽ ይኸልክልና። ንሰብ ኰነ ሓደው ካልእ ነገር ሓለፉ ኣምላኽ ከይነፍቅር። ብኻልኣይ ትእዛዝ ሰባት ገለ ምስሊ ኸይገበሩ ክልኩላት እዮም። ምስሊ ሓቀኛ አምላኽውን ቢሎም እንተ ገበሩን እንተ ሰገዱሉን ከልኩላት እዮም። ከምዚ ዝበለ ምስሊ ጣኦት ተባሂሉ ይስሜ። ብሳልሳይ ትእዛዝ ንሽም አምላኽ ምኽብር ይእዘዝ። ኣምላኽ ብመጀምርታ ሽድሽተ መዓልቲ ምስ ፈጠረ ድሕሪኡ ዓረፈ። በቃ መጀመርታ ጊዜ ድማ እዛ ሻብዓይቲ ስሙን ንዕረፍትን ንኣምልኮኡን ፈለያ። ብራ ብዓይ ትእዛዝ እዛ መዓልቲ እዚአ ንኣምላኽ ክንቅድሳ ክንዝከራከም ዚግብእና ይነግረላ።

፩፤ ቀዳማይ ትእዛዝ እንታይ ይኽልክል፤

ብጀካ ንኣምላኽ እንተ ዘይኰኑ ንመናፍስቲ ዀኑ ሓደው ንዝዀነ ይኹን ከይንሰግድ ይኽልከል።

፪፤ ብኻልኣይ ትእዛዝ እንታይ ተኸልከለ

ጣኦትን ምስልታትን ምግባር ይኽልከል። ናይ ሓሰውቲ አማልኽቲ አምልኮውን ይኸልክል።

፫፤ ሳልሳይ ትእዛዝ እንታይ ይምህረና

ኣምላኽ ቅዱስ ከም ዝኹነን ሽሙ ድማ ብምሽበር አስልሰሎ ይምሀረና። ብህይ ጥንቃቔ ከቶ አይነልዕሉ። ሳልሳይ ትእዛዝ ድንም። ዘጸ ፮ ፯።

፬፤ ራብዓይ ትእዛዝኬ እንታይ ይምሀረና  
ናይ ነፍሲ ወከፍ ስሙን እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ቕድስቲ ጊዜ ከም ዝዀነት ይምህረና። እዛ መዓልቲ እዚኣ ብኣምላኽ ከም እተባረኸት ኣብኣ ድማ ግዲ ዘየድሊ ዕዮ ከይ ዕየ ይነግረናል። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣምላኽ ብምምላኽን ብናይ ኣምልኮ ምርምርን ክትሓልፍ ይግብእ።

ራብዓይ ትእዛዝ ድገም። ዘጸ ፳ ፰ -፲፩።

፭፤ ብዛዕባ ትእዛዝ ኣምላኽ ዚሕልጢ እንታይ ተባህለሎም

«ኣየ ትእዛዛተይ ሰሚዕከ እንተ ትኸውንሲ ሰላምካ ኸም ወሓዚ ጽድቅኻውን ኸም ማዕበል ባሕሪ ምኹነ ነይሩ» ኢሳ ፵፰ ፲፰።

፮፤ ናብ ሰማይ መን ይኣቱ

«ፍቃዱ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዘገቢር ደኣ እምበር ጐይታይ ጐይታይ ዚብለኒ ኹሉ መንግሥተ ሰማያት ኪላቱ ኣይኰነን። ማቴ ፯ ፳፩።

መበል ፲፮ ምዕራፍ።

መዝና ንኻልኦት ሰባት።

እተን ኣርባዕተ ቐዳሞት ትእዛዛት መዝና ንኣምላኽ የስተምህራና። እዘን ዳሕሮት ሽድሽተ ትእዛዛት ከኣ ምስ ብጾትና ብህሎና ነገር ይነግራና። ሓምሳይ ትእዛዝ ነቦን ነደን ምኽባር ይእዝዝ። ቍጥዓን ቅትለትን ድማ ብሻድሻይ ትእዛዝ ክልኩል እዩ። ምንዝር ብሻብዓይ ሰርቂ ብሽምናይ ሐሶት ብታሽዓይ ትምኒት ከኣ ብዓንስራይ ትእዛዝ ይኸልክል። እቲ ብግዳም ዚርኤ ስራእ አኳ ዊስብ እንተ ዘይተርኤ እዘን ትእዛዛት እዚኣን ብውሽጥውን ኪፈርሳ ይከላል እዩ። ሰብ ንብዳዩ ዘገብረ አኳ እንተ ዘይቀተሰ ንሓዉውን እንተ ጸልኤ ብልቡ ቐታሊ’ዩ እምኡውን ብግብሪ እኳ እንተ ዘይዘሞ ንሰበይቲ ጠሚቱ እንተ ተተምነያውን በልቡ ኣመንዚሩ እዩ እሞ በደለኛ እዩ። እሺ ሕጊ እዚ ብሕለቱ መንፈሳዊ እዩ ብሓሳቡ ድማ ገፊሕ እዩ ንኽᎈ ቃልን ሓሳብን ግብርን ዘበለ ኹሉ ኸኣ ብፍርዱ ዚበጽሕ እዩ።

፩፤ ብሓምይሻ ትእዛዝ እንታይ ተኣዘዘ

«አቦኻን እዴኻን ኣኽብር» ዘጸ ፳ ፲፪።

ብጀኻ ምስ ሓቂ ኣምላኽ ዚብላስ እንተ ዘይኰኑ እምበር ብኻልእ ደቂ ንወለዶም ኪእዘዙን ኪረድእዎምን። ወለዶም ምስ ኣረጉን ምስ ደኸሙን ከኣ ኪኣልዩዎም ይግብኦም።

፫፤ ንሻድሻይ ትእዛዝ ድገም።

፬፤ በዚ ሕጊ እዚ እንታይ ተኸልከለ

ነፍሲ ሰብ ምጥፋእ ጥራይ ኣይኰነን ንሰባት ምጽልኦምን ምቝጣዖምን ድማ ኽልኩል እዩ። ማቴ ፭ ፳፩ ርኤ።

፭፤ ሻብዓይ ትእዛዝ እንታይ ይብል

«ኣይትመንዝር።» ዘጸ ፳ ፲፬።

፭፤ በዚ ሕጊ’ዚ እንታይ ተኸልከለ፤

ቅድሚ ኺዳን ኣብ መንጎ ሰብኣይ ሰብይትን ርኹስ ተራኽቦ ተኸልከለ። ድሕሪ መርዓውን ብጀካ ምስ ሰብኣይካን ምስ ሰበይትኻን እንተ ዘይኰኑ ምስ ዝረኸብካ ተራኽቦ ኸልኩል እዩ። ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ሓሊፍካ ምብዛሕ ርኹስ ሓሳባትን ንግግርን ከምኡ ኸኣ ናይ በይንኻ ዚነከእውን ክፉእ ግብሪ ንገዛእ አካልካ ዚጽይቕ ነገር ክልኩል እዩ።

፯፤ ሻምናይ ትእዛዝ እንታይ ይብል

«አይትስረቕ» ፍ ፲፭።

፰፤ ታሽዓይ ትእዛዝ እንታይ ይኽልክል

«አብ ብጸይካ ብሓሰት ኣይትመስክር» ፍ ፲፮

፱፤ ዓስራይ ትእዛዝ እንታይ ይኽልክል

ናይ ካልእ ዝኾነ ነገር ኪለው ምትምናይ ይኸልእ። ፍ ፲፯

መበል ፲፯ ምዕራፍ።

ንዘለዓለም ምንባር ሕጊ ኣምላኽ።

እዘን ዓሰርተ ትእዛዛት ሕጊ ኣምላኽ ንናይ መንግሥቱ ደግነት ዐገዛዝኣኡ ስርየት አየን። ንወርትግውን ይነብራ። ንኹሉ ዘባንን ንኺለው ሰብን እየን እምበር ንገለ ዘበንን ንገለ ዓሌት ህዝብን ጥራይውን እተወሰና ኣይኰናን። የሱስ በለ፤ ካብ ሕጊ ንእሽቶይ ነገር ካብ እተውድቕ ሰማይን ምድርን ኪሐልፍ ይቐልል። ሓጢኣት ኣብ ዓለም ከይኣትወ ኸሎ ቅድም ንኣዳምንን ንሄዋንን አብ ገነት ኤደን ተዋህበ። ንሓጢአት ዘገልጽን ዚፈርድን እዩ። መሰክዒ ፍርድውን እዩ። ስለዚ ሰባት ኣብዘሰውዎ ኣሊዮም ትእዛዛቱ ንምሕላው ካብ ኣምላኽ ሓይሊ ኪደልዩ ይግብኦም

፩፤ ሕጊ ኣምላኽ መአዝ ይነብር

«ትእዛዛቱ ኹለን ሓቂ እየን ንዘለዓለም ዓለምውን ይነብራ። ብሓቅን ብቕንዕናን ድማ እተገብራ ኢየን።» መዝ ፻፲፩ ፯ ፰።

፪፤ ኣምላኽ ንሕጉ ይልውጦዶ’ዩ

ኣይልውጦን። «አነ ኣምላኽ እየ እሞ ኣይልወጥን’የ» ሚል ፫ ፮።

፫፤ ክርስቶስኬ ንሕጊ ኣጥፊኡዎን አዊጡዎንዶ’ዩ

ንሕጊ ወይ ንነብያት ክፍጽሞም እንበር ከስዕሮም ዝመጻእኩ

ኣይምስለኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ቢሓልፍ ኵሉ ክሳዕ ዚፍጸም ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ቅንጣጥ ከም ዘይትሓልፍ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።» ማቴ ፭ ፲፮ ፲፰።

፬፤ ካብ ትእዛዛት እዘን ሕጊ እታ ንእሽቶንአንኬ ኽትሰዓር ቅኑዕ ነገርዶ’ዩ

እምበአርሲ ካብዘን ናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዝሰዓረ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንእሸቶ ኪብሃል እዩ። እናገበረ ዚምህር ግና ንሱ ካብ መንግሥተ ሰማያት ንብዩ ኪብሃል እዩ። ፍ ፲፱።

፭፤ ናብ ከተማ ኣምላኽ ዚአቱ መን እዩ

«ኣብታ ኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ኺረኸቡ ናብታ ኸተማውን ብደ ጌታታ ምእንቲ ኺኣትውስ እቶም ክዳውንቶም (1) ዚሓጽቡ ብጹዓን እዮም።» ራእ ፳፪ ፲፬።

፮፤ ሕጊ ምስማዕ ቅራይዶ ይኣክል እዩ

«ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቶም ገበርቲ ሕጊ ደኣ ደአ እዮም ዚጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕግስ ጻድቃን አይኰኑን እም።» ሮሜ ፪ ፲፫።

፯፤ ፍቕርና ንኣምላኽ ከመይ ጌርና ነርኢ

«ፍቕሪ ንኣምላኽ ከኣ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እዩ እሞ ትእዛዛቱውን ኣይከበድን እዩ።» ፩ ዮሃ ፭ ፫።

፰፤ ሕጊ ኣምላኽ ክንሕሉለ ሓገዝዶ የድልየና እዩ

የሱስ ይብል «እቲ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍር ከአ ንሳትኩም ኢኹም። ብጀካይ ሓንቲኳ ክትገብሩ ኣይትኸአሉን ኢኹም።» ዮሃ ፲፭ ፭።

መብል ፲፰ ምዕራፍ።

ሰንበት።

በታ ቐዳመይቲ ሰሙን ፍጥረት ኣምላኽ ሽድሽተ መዓልቲ ዓይቶ ቦታ ሸዓይቲ መዓልቲ ዓራራ አቢ ሽቦ ቦታ መጀመርታ ዕሙን ምርጫር ነበረ። ንሻብዓይቲ መንፈስ ቅዱስ። ሰንበት ሓደው መዓልቲ ዕሪፍን ኻትከውን ድማ ንሰብ ካው ሰይጣን እዚ ፈሊጡ መታን ካልኦት ኣማልኽቲ ኼምልኹ ቢሉ ንሰንበት ከም ሂስዕርዋ ገበሮም ሰንበት ናብ ኣምልኮ ፈጣሪ ምስ ዜምለሱ ኸኣ ሰንበት ብሓተስ ይሕልዉ። ኣምላኽ ንህዝቡ ኻብ ምስራ ምስ ኣድሓኖም በቲ ማና ገይሩ ዝ

አብ ናይ እንግሊዝን ኣምሓርኛስ ደስ ሓያሎይ ናይ ካልኦት መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ዕንዶ ክመውንትም ዘኢበሉ ትእዛዛቱ ገቢሩ እዩ መገቦም ጊዜ ምሕላው ሰንበት ንብዶ ነገር ከም ዝኼሳ ገለበሱም ብመዓልቲ ሰንበት ዚብላስ አይሰደደሎምን ግና ቦታ ሻድሻይቲ መዓልቲ ካብቲ ነን መዓልቲ ዚህም ዝነበረ ዕድፈ ገይሩ ሃጽም ቦታ ሽድሻይቲ መዓልቲ ዕጽፊ ገይሮም ኪአክቡ አዘዞም። ከምተን በኻልኦት መዓልቲ ዚገብርዎ ብሰንበት ምግባር በየድልድም ስለ ዝዀነ ነቶም በዛ ሻብዓይቲ መዓልቲ ቖለብ ኪእክቡ ዝወጹ ብሕገይ ከይትዝዱ እምቢ እትብሉ ክሳዕ መኣዝ እዩ ብሎም። ንሳቶም ሕሩያት ህዝቢ ኸም ዝዀኑ ስንበት ድማ ምልክቶም ከም ዝኹነት ተዛሪቡዎም ነይሩ። ሰንበት ንዘለዓለም ኪሕልዉዋ ከም ዚግብኦም ነገሮም።

፩፤ ሰንበት መኣዝን ብመንን ትገብረት

ኣምላኽ ዓለም ኪፈጥር ከሎ ሰርዔ ዘፍ ፪ ፩ ፫።

፪፤ ሰንበት ምእንቲ መን ተገብረት

«አብ ኵሉን ንኵሉን ተገብረት።» ማር ፪ ፳፯።

፫፤ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ራብዓይ ትእዛዝ አየናይኑ

«መዓልቲ ሰንበት ዘከር ክትቅድሳ ሽድሽተ መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኹሉ ግበር። ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚአብሄር ኣምላኽካ ሰንበት እያም ብኣ ኹሉ ዕዮ አይትዕየ ንስኽ ወድኻ ጓልከ ግዙእከ ግዝእትኸ ኣብ ዓድኻ ዚነብር ስድስተኛውን። ኣምላኽ ብሽድሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ በሎ ኹሉን ፈጢሩ እዩ’ሞ ቢታ ሻብዓይቲ ድማ ዓሪፉ ስለህ ኣምላኽ ንሻብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቃደላን።» ዘጸ ፳ ፰ - ፲፩።

፬፤ ኣብ ሓንቲ ስሙን ክንደይ መዓልታት አለዋ

ኣብ ሓንቲ ዕሙን ጆውንት መዓልታት ዓለዎ

፭፤ ኹሉ ዕዮና ኣብ ክንደይ መዓልቲ ዝንገብር ይገብኦፍ

ኣብተን ቀዳሞት ሽድሽተ መዓልታት ክንገብር

፮፤ ሻብዓይቲ መዓልቲ አንታይ ተጻደላ ትስማ

ቅድስቲ ሰንበት ተበሂላ ትስማ። ኢሳ ፳፰ ፲፫።

፯፤ በዛ መዓልቲ እዚኣዶ ኽንዓዪ ይግብኣና እዩ

«ብኣ ኹሉ ዕዮ ኣይትዕዩ።» ዘጸ ፳ ፮።

፰፤ ኣምላኽ ጉሻብዓይቲ መዓልቲ ለምንታይ በረኹ

«ካብ ዝፈጠሮን ካብ ዝነበሮን ዘበለ ኹሉ ብእኣ ስለ ዝዓረፈ ኣምላኽ ንሻብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን።» ዘፍ ፪ ፫።

፱፤ ኣምላኽ ብዛዕባ ሰንበቱ እንታይ ይብል

«ሰናብተይ ቅዱሱ ኣነ እግዚአብሄር ኣምላኽኩም ከምዝዀንኩ መታን ክትፈልጡ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ምልክት ኪዀና እየን።» ሕዝ ፳ ፳።

መበል ፲፱ ምዕራፍ።

ምኽንያት ምሕሳው ሰንበት።

ሰማያትን ምድርን ኹሉ ነገርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ክርስትያን እዩ። ንሱ ጸሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ገበረ። ንሰብ ካብ ሓመድን ካብ መሬትን ገበር ትንፋስ ህይወት ካፍ ኡፍ በዕሉ። ህያው ነፍሲ ድማ ዀነ። ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኰነ ኣብ ኵሉ ምድሪ ክእለት አለዎ። እቶም ሓሰውቲ ኣማልኽቲ ኣረማውያን ስልጣን የብሎም ኪዛረቡ ኪሰምዑ ኪንቀሳቀሱ ኪዓዩ ሓደው ኪሓስቡ ኣይኽእሉን። ክንቱታት እዮም።

ስለዚ አቢ ሓቀኛ ኣምላኽ ምልክት ሓይሉ ሂቡና። ንሳ ኸኣ ሰንበት እያ። ንግበሪ ምፍጣሩ ዓባይ ሃውልቲ (መዘከርታ) እያ። ንሱ ንዅሉ ነገር ዝገበረ ስለ ዝኹነ ክንሕልዋ አዘዘና። ምልክት ሓቀኛ ኣምላኽ እያ። ንእኣ ዚሕልዉ ዘበሉ ድማ ህዝቡ እዮም። ሰባት ነዛ ሓቀኛ ሰንበት ብዝሓሊዉዋ መጠን ንኣምላኽ ኪርስዕዎ ኣይኽእሉን። ሓደው ንጣኦታት ኰኑ ወይ ንመናፍስቲ ኣየምልኹን እዮም።

፩፤ ኣምላኽ ክርስቲያን እንታይ ገበረ

«ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኹሉን ገበረ።» ዘጸ ፳ ፲፩። ካብዚ ኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን አበታቶም ዘለዉ ሽሎምን ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምሰሉ ነበሽረኩም ኣሉና።» ግ ሃዋ ፲፬ ፲፭።

፪፤ ንሱ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝዀነን ከልኦት ዅሎም ድማ ሓሰዊት አማልኽቲ ምዃኖም ከመይ ጊርና ንፈልጥ

ንሱ ሰማያትን ምድርን ስለ ዝፈጠረ ሓሰዉቲ አማልኽቲ ግና ግዛዕ ስለ ዘይገብሩ። «እግዚአብሄር እዩ ሓቀኛ ኣምላኽ ንሱ ህያው ኣምላኽን ንጉሥ ዘለዓለምን እዩ።….. ሰማያትን ምድርን ዘይገብሩ ድማ ኻብ ምድርን ካብ ትሕቲ ሰማያትን ኪጠፍኤ እዮም።» ኤር ፲ ፲፩።

፫፤ ሰንበት ክንሕሉ ከም ዚግብኣና ኣምላኽ እንታይ ምኽንያት ይህበና

«ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣበታተን ዘሎ ኵሉን ብሽድሽተ መዓልቲ ፈጢሩ እዩ’ሞ ብሻብዓይቲ መዓልቲ ዓሪፉ ስለዚ ኣምላኽ ንሰንበት በረኻን ቀደሰን።» ዘጸ ፳ ፲፩።

፬፤ ሰንበት እንታይ ተባሂላ ትጽዋዕ

ንውሉድ ወለዶ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ምልክት እያ እሞ ሰናብተይ ብሓቂ ኽትሕልዉ ኢኹም። ዘጸ ፴፩ ፲፫።

፭፤ ትእዛዛት ኣምላኽ ከይንርስዕ

«እንታይ ስምዕታት ተነጊሩልና’ሎ ብዘይ ምሕላውካ ንእግዚአብሄር ኣምላኽካ ከይትርስዕ ተጠንቀቕ።» ዘዳ ፰ ፲፩።

፮፤ መዓልቲ ሰንበት እትጅምር መኣዝ እያ

«ካብ ምሽት ንምሽት ሰንበትኩም እኽብሩ።» ዘሌ ፳፫ ፴፪። ምሽት ዓርቢ ሰንበት ትጅምር ምሽት ድማ ብዕርበት ጸሓይ እዩ ዚኸውን። ስለዚ ዓርቢ ጸሓይ ክትጸድቕ ከላ ሰንበት እቲ ዓብዪ ኣምላኽ ትጅምር። ድሕሪ ሰንበት (ቀዳም) ብሓዲስ ጸሓይ ምስ ጸደቐት ድማ ትውድእ።

መበል ፳ ምዕራፍ።

ሰንበት ሻብዓይቲ መዓልቲ’ያ።

ሰንበት ሻብዓይቲ መዓልቲ ሰሙን እያ። ንኣምላኽ እተፈሌትን እቀደሰትን መዓልት በይና እዚአ ጥራይ እያ። ንሻብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ሰባት ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኪዓርፉን ኪቕድስዋን አዘዞ። ንኻልኦት መዓልታትን ከምዚ ኣይገበረንን። መዓልታት ስሙን ከምዘንዚስባዮን።

፩ይቲ፤ መዓልቲ ሰሙን………..እሑድ = ሓደ

፪ይቲ፤ መዓልቲ ሰሙን………..ስኑይ = ክልተ

፫ይቲ፤ መዓልቲ ስሙን……….ሰሉስ = ሰለስተ

፬ይቲ፤ መዓልቲ ስሙን………ረቡዕ = ኣርባዕተ

፭ይቲ፤ መዓልቲ ስሙን………ሓሙስ = ሓሙሽተ

፮ይቲ፤ መዓልቲ ስሙን………ዓርቢ = ዕርበት

፯ይቲ፤ መዓልቲ ሰሙን………ቀዳም ሰንበት ዕረፍቲ።

በቲ መጽሓፍ ቅዱስ እተጻሕፈሉ ዘበን መዓልታት ሰሙን በዚ ተራ እየቢጽብጸባ ዝነበራ። ሎምውን ኣብ ኵሉ ዓለም እዚ ተራኦን ከምኡ እሙን እዩ።

መታን ቅድስቲ መዓልቲ ኽትከውን ኣምላኽ ንሰንበ በርኻ። ንኻልኦት ትታት ገና ኸምዚ ገይሩ ኣይባረኸንን። ስለዚ ሓንቲ ጥራይ ቅድስቲ መዓልቲ አላ። አቲ ብኻልእ መዓልቲ ዚዓርፍ ነታ ኣምላኽ ዘይረኻ መዓልቲ ይሕሉ። ገለ ህዝቢ እሁድ ከምዝኹነት ሻብዓይቲ መዓልቲ ብጌጋ ተማሂሮም። ግን ምሁራት ሰባት ዘበሎ ኹላቶም እዚ ነገር’ዚ ሓቂ ኸም ዘይኰነ የስተውልልዎ እዮም።

፩፤ ካብ ሰሙን ሰንበት አያነይቲ መዓልቲ’ያ

«ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ሰንበት እግዚአብሄር ኣምላኽካ’ያ። ዘጸ ፳ ፲፫።

፪፤ ሻብዓይቲ መዓልቲ ኣየነይቲ’ያ

ብልምዲ ቐዳም ዚብልዋ እዚኣ እያ ሻብዓይቲ መዓልቲ ሰሙን።

፫፤ ቀዳም ሻብዓይቲ መዓልቲ ምዃና ኸመይ ጌርካ ይፍለጥ በዚ ነገርዚ ኹሉም ህዝብታት ይሳነዩ ስለ ዝነዀ ክርስቶስ ከኣአብዛ ምድሪ ምስ መጸ ህዝብታት ብጸብጻብ ጊዜ ዝመጸ ፍጹም ፍልጠት አድኒሖም። ንሱ ሰንበት ገይሩ ዚሕልዋ ዝነበረ ቀዳም ከምዝዀነትውን ሰባት ይፈልጡ ነይሮም።

፬፤ ካብተን ካልኦት መዓልታት ሰሙን ንሻብዓይቲ መዓልቲ ልዩ ዚገብራ እንታይ እዩ

ንዓለም ብሽድሽተ መዓልቲ ምስፈጠረ ዝዓረፈለ ስለ ዝዀነት ሽብዓይቲ መዓልቲ ልዩ እያ። ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ንሻብዓይቲ መዓልቲ በረኻን ቀደሳን።

፭፤ እተን ካልኦት መዓልታት ሰሙን እንታይ ተባሂለን ይስመያ

መዓልቲ ዕዮ ተባሂለን ይስመያ። «እግዚአብሄር አምላኽ ከምዚ ይብል፤ ናይቲ ንምብራቕ ዚርኢ ናይ ውሽጢ ግቢ በሪ ባዘን ሽድሽተ መዓልታት ዕዮ ይተዓጾ ብሰንበት ግና ይከፈት።» ሕዝ ፵፮ ፩።

፮፤ ብጀካ ዕረፍቲኼ ብመዓልቲ ሰንበት እንታይ ክንገብር ንእዛዝ

ካብ ዘሌ ፳፫ ፫። ሰንበት «ቅዱስ አኼባ ዚግበራ ተባሂላ ትስሜ። ባህለት ዝህቢ እግዚአብሄር በዛ መዓልቲ’ዚኣ ንኣምላኽ ዚራኽቡላያ።

፯፤ ሽድሽተይ መዓልቲ እንታይ እየ

«መዓልቲ ምድላው ድሮ ሰንበት ነበረት።» ሉቃ ፳፫ ፶፬።

ሻድሽይቲ መዓልቲ ንሰንበት እንዳለወላ መዓልቲያ። ዚድሊ ኹሉ መባልዕ ኪበስልን ኪዳሎን ይግባእ። ሰንበት ክሳዕ እትሓልፍ ድማ ዚኣክል ዕጸይትን ማይን ምሓዝ። ምክውንቲ ኺሕጸብን ኪትኩስን ሰንበት ክትጅምር ከላ ኸኣ ኹሉም ቤተ ሰብ ንጸሎምን ንመዝሙርን ናብ ቅዱስ ኣምላኽ ኪእከቡ ይግባእ።

መባል ፳፩ ምዕራፍ።

መዓልቲ ጐይታ።

ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መጸ ካብ ሕጊ ኣቦኡ ሓንቲ ፊደል አኳ ኣይለወጠንን። ንኹለን ደኣ ብምሉእ ፈጸመን። ንሻብዓይቲ መዓልቲ ሰንበት ገይሩ ሓሰዋን ንኹሉም ሰዓብቱ ድማ ሽምኡ ኺገብሩን አዘዞም። እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጐይታ ተባሂላ ተጸውዔት።

ተመሃሮ ኹሉ ሳዕበዛ መዓልቲ እዚኣ ኣምልኮኦም ገበሩ ከበታቶም ከኣ ሓደኳ ካልእ መዓልቲ ኸም ዝሓለወ ከቶ ኣይተጻሕፈን። እሁድ ኣብ ሓዲስ ሰንበት ተባሂላ ከቶ ኣይትስመን ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ክርስቶስ ኰነ ተመሃሮኡ እኳ ኣይሓለዉዋን። ኵሉ ሳዕሊ ንሻብዓይቲ ደኣ ሓለዉ። ብኽውን መንገዲ ኣብ ኵሉ መጽሓፍ ቅዱስ ካልእ መዓልቲ ኽትሕሎ ኣምላካዊ ትእዛዝ እተዋህበ የልቦን። ኣምላኽ ሓንቲ ሰንበት ጥራይ አላቶ። ንሱ ድማ ኹሎም ህዝቡ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ ገይሮም ኪሕልዉዋ ይእዝዝ።

፩፤ ክርስቶስ ጐይታ መን’ዩ

«ወዲ ሰብ ከኣ ጐይታ ሰንበት እዩ።» ማቴ ፪ ፳፰።

«ሰንበት እግዚአብሄር ኣምላኽካ እያ።» ዘጸ ፳ ፲።

ክርስቶስ ሰንበትዶ ሓሊዉዋ’ዩ

እወ። «ከምቲ ልማዱ ብሰንበት ኣብ ቤት ጸሎት ኣቶ ኬንብበ ከኣ ተንስኤ።» ሉቃ ፬ ፲፮።

፬፤ ንሰንበት ኣየነይቲ መዓልቲ ትስዕባ

«ሰንበት ምስ ሓለፈት ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ክትጅምር ከላ።» ማቴ ፳፰ ፩። እሁድ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ክትጅምር ከላ ሰንበት ከም ዝሓለፈት እዚ የርእየና።

፭፤ ክርስቶስ ብዛዕባ ምፍራስ የሩሳሌም አቐዲሙ ኪዛረብ ከሎ ብዛዕባ እንታይ ኪልምኑ ንተመሃሮኡ ይመኽሮም

«ምህዳምኩም ብኽረምትን ብመዓልቲ ሰንበትን ከይኸውን ለምኑ» ማቴ ፳፬ ፳።

፮፤ አብ ኣንጾክያ ንኣሁድ ጳውሎስን በርናባስን በየናይ መዓልቲ ሰበኹሎም

«ብመዓልቲ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣተዉን ተቐመጡን።» ግ ሃዋ ፲፫ ፲፬።

፯፤ ነቶም አህዛብ በየነይቲ መዓልቲ ሰበኹሎም

«ኣይሁድ ካብ ቤት ጸሎት ምስወጹ እቶም አህዛበ እዚ ቓልዚ ድማ በታ እትመጽእ ስንበት ኪሰብኩሉም ለመንዎም።» ዘፍ ፵፪።

፰፤ ጳውሎስ ሰንበት ኬክቦም ልማዱ ዝነበእ በየነይቲ መዓልቲ እዩ

«ጳውሎስ ከም ልማዱ አብኦም ከይዱ ሰለስተ ሰናብቲ ብመጻሕፍቲ ይዘራረቦም ነበረ።» ግ ሃዋ ፲፯ ፪።

፲፤ ሰዓብቲ የሱስ ድሕሪ ስቕለቱ አየነይቲ መዓልቲ ሓለው

«እንተ ኣንስቲ ኹኣ ኩሉ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ዝሰዓቢኦን ነቲ መቓብሩ ረአያ ስጋኡውን ከመይ ከም እተነበረ ረእያ ተመሊሰን ድማ ሹትን ቅዱይ ቅብእን እዳለዋ። ከምቲ ትእዛዝ ሕጊ ኸኣ ብሰንበት ንፈፋ።» ሉቃ ፳፫ ፶፭ ፶፮። ከምቲ ብሕጊ ኣምላኽ እተዋህበ ገይረን ንሰንበት ሓለዋኣ።

፲፩፤ ዮሃንስ ንሰንበት እንታይ ቢሉ ይስምያ

ዮሃንስ «አነ ብመዓልቲ ጐይታ ብመንፈስ ኰንኩ» ይብል። ራእ ፩ ፲። ርኤ።

መበል ፳፪ ምዕራፍ።

ካብ ክርስትያናት ገሊኦም ንእሁድ ንቐዳመይቲ መዓልቲ ስሙን

ዚሕልጡዋ ስለ ምንታይ እዩ

ቅድሚ ብዙሕ ሚእትታት ዓመታት ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ እትብሃል ሥልጣን ኣምልኮ ዝሓዞት እቲ ዓብዪ ሥልጣናት መታከተርኢ ደልያ ንሰንበት ኣምላኽ ክትልውጥ ፈተነት። ካብቶም ንጸሓይ ዜምልኹ ዝነበሩ ኣረማውያን ገሊኦም ንኽብሪ እዚ ሓሳዊ ኣምላኽ ንምምላኽ ነዛ ቐዳማይቲ መዓልቲ ሰሙን ፈልዮምዋ ነይሮም። ሓይሊ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ድማ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ሰንበት ክርስቲያን ከትከውን መደበት። ስለ ነቶም አረማውያን መታን ክርስትና ምቕባል ኪቐሎም ተባሂሉ ቄስጠንጢኖስ ሮማዊ ቄሣር ህዝቢ ኹሎም እሁድ ኪሕልዉ አወጀ። ኣብ ክንዲ እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ እዛ ኹሎም እሁድ ኪሕልዉ አወጀ። ኣብ ክንዲ እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ እዛ ቕዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እሁድ ኪሕልዉ። እቲ ኸምዚ ይብል፤ «በዛ ኽብርቲ መዓልቲ ጸሓይ።» እዚ ኣዋጅ እዚ ድማ ብመብል ፫፻፳፩ ድ ል ኰነ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ላዎዶቂያ ድማ ነዚ ምልዋጥ’ዚ ብመብል ፫፻፷፬። ይጥብቕ ቢላ አዘዘት። ህዝብታት ብዙሕ ወለዶታት ከኣ ነዚ ሕጊ እዚ» ኪእዘዝዎ ብሓይሊ ተገደዱ። ስለዚ ደቆም ደቂ ደቆም ነዛ ሓቀኛ ሰንበት ረስዕዋ ሎሚ ግና ኻብ ሥልጣን ሮም ናጻ ወጺእና ክርስትያናት ዝኹንና ዅልና ንሓቀኛ ሰንበት ኣምላኽ ኣብ ምሕላው ክንምለስ ይግብአና

፩፤ ነብዪ ዳንኤል ብዛዕባ ሓደ ምድራዊ ሥልራን እንታይ ንምግባር ከም ዚፍትን ይዛረብ።

«ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዓበይቲ ነገራት ኪዛረብ እዩ ንቕዱሳን ልዑላን ኬጥፍኦም እዩ። ንዘበናትን ንሕግን ድማ ኪልውጦም ይሓስብ።» ዳን ፯ ፳፭። እዚ ሥልጣን እዚ ንሕጊ ኣምላኽን ንቕድስቲ ጊዜ ንሰንበት ኪልውጥ ይህቅን።

፪፤ ሮማዊ ሥልጣን ንሕጊ ኣምላኽዶ ኺልውጥ ፈቲኑ፤

እወ። አብተን ዚበዝሓ ካቲኬስሞሳት (1 ቤተ ክርስቲያን እዘን ዓሰርተ ትእዛዛት ሕጊ ኣምላኽ ተለዊጠን አለዋ። እቲ ኻልኣይ ትእዛዝ ስእሊ ሓደው ምስሊ ምግባርን ምስጋዱን ዚኽልከል አውጺኦም። ካብተን ካልኦት ትእዛዝ ድማ ሓያሎይ ነገር ለዋዊጦም።

ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ንሰንበት ክትልውጣዶ ፈቲና

እወ። ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ንሰንበት ካብ ቀዳም ሻበዓይቲ መዓልቲ ስሙን ናብ እሁድ ቀዳመይቲ መዓልቲ ስሙን ለዊጣታ ብኹሉ ወለዶ ኸኣ ሓዳስ መዓልቲ ዕረፍቲ ብግዲ ኺሕልዉዋ ህዝቢ ተገደዱ።

ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ እዚ ኸም ዝገበረቶ ትእመኖዶ’ያ

እወ። እዘን ዚሰዕባ ቓለት ካብ ገለ መጻሕፍቲ ካቶሊክን ካብ ጋዜጣታቶምን እትቐድሓ እስትብሀል።

፩፤ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ በቲ ኽትጋገየሉ ብዘይትኽእለሉ ሥልጣና ኣብ ክንዲ ሰንበት ጥንታዊት ሕጊ ሰንበት ክትከውን ንእሁድ ቅድስቲ መዓልቲ ገይራ ፈጢራታ።» ናይ ካንሳስ ከተማ ካቶሊክ። ፱ይ የካቲት ፲፱፻፺፫ ዓ.ም (ፍ ኤውሮጳ።)

፪፤ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ…. ብሓይሊ ኣምላካዊ መልእኽታ ነታ መዓልቲ ኻብ ቀዳም ናብ እሁድ ለዊጣታ። «መስትያት ካቶሊክ» ናይ ካርዲናል ጊበንስ ናይ ሹመቱ ጋዜጣ። መበል ፳፫ መስከረም ፲፰፻፺፫ ዓ.ም።

፫፤ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ኣብ ሲኖዶስ ላዎዲⷃ እቲ ኽብሪ ብዓል ቀዳም ናብ እሁድ ስለ ዝለወጠቶ ንእሁድ ንሕሉ ኣሎና። «ንምእመናን ዚኸውን ካቴኪስሞስ ትምህርቲ ካቶሊክ።» ካብ ቀሺ ጴጥሮስ ጃየርማን ከ ሰ ሰ ረ።

፬፤ «ሕቶ ቤተ ክርስቲያን በዓላትን ቅዱሳት መዓልታትን ከትእዝዝ ሥልጣን ከምዘለዋ ከመይ ጌርካ ከተረድእ ይከኣል

በቲ ጵሮተስታንቲ እኳ ኽይተረፉ ብዚሰምርዎ ነገር ባሀሰት ንሰንበት ኣብ እሁድ ብምልዋጥ። ንሳቶም እኳ ድማ እሁድ ብምሕላዎም ንገዛእ ርእሶም ብግሁድ ይበአሱ።

ሓጺር ትምህርቲ ክርስቲያን። ካብ ቀሺ ሄንሪ ተበርዊል ሊቅ ቴዎሎግያ ናይ ድዋይ ልዕል ዝበለ ቤት ትምህርት ኣብ ፈረንሳ። ፲፯፻፵፱

፭፤ ሕቶ ቤተ ክርስቲያን በዓላት ክትስዕር ሥልጣን ከም ዘለዋ ካልእ መረድኢ ዶኼ ኣሎኩም

እዚ ንምግባር ሥልጣን እንተ ዘይሀልዋ እዚ ሎሚ በዚ ዘበን’ዚ ዘለዉ ሰብ ኣምልኮ ኹላቶም ዚሰምርዎ ዘለዉ ምግባር ኣይምኸኣሴትን። ኣብ ጽሑፋት ንምልዋጡ ሥልጣን ዘይብሉ ኣብ ክንዲ ምሕላው ቀዳም ሽብዓይቲ መዓልቲ ምሕላው እሁድ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ከተእቱ አይምኸአለችን። ናይ ትምህርቲ ካቴኪስሞስ ብቐሺ አስተፌን ኪናን ገጽ ፻፸፬።

፮፤ ካብዚ ምዝክርዚ እንታይ ንርኢ

ሓሳዊት ሰንበት ከም እተገብረት ንርኢ። እዚ ግን ብሰብ እምበር ብአምላኽ ኣይኰነን።

፯፤ ንምሕላው እሁድ ሥልጣን ጽሑፍዶ የልቦን እዩ

የልቦን። ክርስቶስ ኰነ ሃዋርያቱ ንሻብዓይቲ መዓልቲ ደኣ ሰንበት ገይሮም ሓለዉ እምበር ካልእ መዓልትስ አይሓለዉን። ሰንበት እሁድ ጥንትነታ ናይ ሰብ እያ።

፰፤ ኣብ ክንዲ ትእዛዛት አምላኽ ትምህርቲ ሰብ ስዒብና ንኣምላኽ እንተምለኽናዮ ይቕበለልናዶ’ዩ

«ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናመሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ።» ማቴ ፲፭ ፱።

መብል ፳፫ ምዕራፍ።

ሰንበት ንዚሕለዉ ዘበሉ እተዋህበ ተስፋታት።

ካብ ህዝብታት ዓለም መብዝሕቶም ሰንበት ኣምላኽ ረሲዖም ቅድስቲ ገይሮም ኣይር እይርዋን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ይዓዩን ኣብ ክንዲ ንኻብሪ ኣምላኽ ዚኸውን ንሓጎሶም ዚኸውን ይገብሩሳ። ምስናይዚ ግና በዘን ዳሕሮት መዓልታት የሱስ ከም ብሓዲስ ናብ ምድሪ ኪግለጽ ኪቐርብ ከሎ ንዅሎም ህዝበታት ፍሉይ መልእኽቲ ምሕዳስ ከም ዚንገረሎም ህዝበታት አብዛ ሓቀኛ ሰንበት ኣምላኽ ኪምለሱ ዚነግር ከምዚሰበኸሎም መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ነዚ መልእኽቲ እዚ ዚእዘዝ ካብ ኣምላኽ ፍሉይ በረኸትን ኣብ ዘለዓለማዊ መንግሥቱ ድማ ቤት ከም ዚረክብን ተስፋ ተዋሂቡዎ ኣሎ።

፩፤ ኣምላኽ ፍሉይ በረኸት ዜተሰፍዎ ንመን እዩ

«እዚ ዚገብር ነዚ ድማ ኣጽኒዑ ዚሕዝ ወዲ ሰብ ንሰንበት ከእይርክሳ ዚሕልዋ ኣእዳዉ ድማ ኽፉእ ነገር ካብ ምግባር ዚኽልክል ብጹዕ እዩ» ኢሳ ፶፮ ፪።

፪፤ ኣምላኽ ሰንበት ንዚ’ሕልዉ ዘበሉ እንታይ ካልእ ተስፋኺ ይህብ

ወዲ ስደተኛ ኬገልግሉ ቢሉ ምስ ኣምላኽ ዝሓበረ ሽም ኣምላኽውን ኬፍቅር አጋልጋሊኡ ንምዃን ነፍስ ወከፍ ከየርክሳ ንሰንበት ዚሕልዋ ንኺዳነይ ድማ ዚሕዝ ነዚኣቶም ከኣ ናብቲ ቕዱስ ከረነይ ከምጽኦም ኣብ ናይ ጸሎት ቤተይ ኬሓጕሶም እየ። ኢሳ ፶፰ ፮ ፯።

፫፤ በዚ ጊዜ እዚ ኣምላኽ ንልኡኻቱ እንታይ ኪገብሩ ይነግሮም

«ዓው በል ኣይትንሓፍ ድምጽኻ ከም መለኸት ጌርካ ዓው በል ንህዝበይ በደሎም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢአታውቶም ኣርእዮም።» ኢሳ ፶፰ ፩።

፬፤ ህዝብኼ እንታይ ኪገብሩ ይንገረሎም

ኢሳ ፶፰ ፲፫ ፲፬። ርኤ ህዝበታት ገዛእ ዕዮኦም በዛ መዓልቲ እዚኣ ብምግባር ንሰንበት ኣምላኽ በእጋሮም ጠቕጢቖምዋ። ዚሓጕሶም ጥራይ ደልዮም። ዘረባኦም ተዛሪቦም ገዛእ ሓሳቦም ከኣ ሓሲቦም። በዚ ነገር’ዚ ኣምላኽ ምሕዳስ ይደሊ። ንሰንበት ክብርትን ቅድስትን ክንብላ ይደልየና ንእአ ብምቕዳስና ድማ ክነኽሮ ይደሊ።

፭፤ ኣምላኽ ብዛዕባ ገለ ናይ ኣምላኮ መምህራን ዝገብርዎ ግብሪ ከመይ ቢሉ ይዛረብሉ

«ካህናታ ንሕገይ ኣፍረሶም ቅዱስ ዝዀነ ነገረይውን ኣርኪሶም ኣብ ማእከል ቅዱስ ርኹስን ዘሎ ልዩነት ኣይገልጹን ኣብ ማእከል ንጹሐን ዘይንጹሕን ዘሎ ፍልያ ድማ ኣየኣርእዩን። አዒንታውቶምውን ካብ ሰንበታተይ ዓሚቶም ኣነ ኸኣ ማእከሉም ረኺሰ።» ሕዝ ፳፪ ፳፮።

፮፤ አብ ከተማ ኣምላኽ ኪኣቱ ካብ ኦም ህይወትውን ኪብልዕ ተስፋ እትዋህቦ መን ጥራይ እዩ

«አብታ ኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ኪረኽቡ ናብታ ኸተማውን ብጸጌታታ ምእንቲ ኺእትዉስ ክዳውንቶም ዚሓጽቡ (1) ብጹዓት እዮም።» ራእ ፳፪ ፲፬።

መበል ፳፬ ምዕራፍ።

ሕጊ ኣምላኽ ከመይ ጌርናኸ ክንሕልዎ ንኽእል

ኣምላኽ ኵሎም ደቁ ሕጉ ኪሕልዉ ኺደሊ ኹሎ ምስናይዚ ግና እዚ ነገርዚ ብሓይሎም ኪፍጽምዎ ከም ዝይኽእሉ ይፈልጥ እዩ። ኵላትና ሓጥኣን ኢና ሓደ ሓጥእ ከአ ብሓይሉ ኪምለስን ጽቡቕ ኪገብርን ኣይኽእልን እዩ። ህይወቱ ኺልውጥን ንርእሱ ድማ ቕዱስ ኪገብርን ዚኽእል የልቦን። ካብ ሓጢአት ከኣ ኪርሕቕ ኣይከአሎን። እዚ ንምግብር ዚኽእሎ የሱስ በይኑ’ዩ። ስለዚ ሕጊ ኽንሕሉን ጽድቂ ድማ ብእኡ ጥራይ እንረክብ እንኽእለሉ ንሱ በይኑ ዔላ ሓይልና’ዩ። ሕጊ ንምሕላው ኵሉ እንጋደሎን ጽድቅውን ክንረክብ እንተ ደአ ደሊና ብእኡ ኪኸውን ይግባእ። ንሱ ዓመጻና ይቕረ ኺብለናን ኣብ ልብናውን ኪሓድር ተስፋ ይህበና። ንሱ ኣባና ምስ ዚነብር ንሱ ኣብዛ ምድሪ ብስጋ ኺነብር ከሎ ንሕጊ ኣቦኡ ኸም ዝሓለው ንሕና ድማ ኸምኡ ጌርና ክንሕልዎ ይመርሓና።

፩፤ ሕጊ ኣምላኽዶ ኬድሕነና ይከኣሎ’ዩ

ኣይፋልን። ኬድሕነና ዚኽእል ክርስቶስ በይኑ’ዩ።

፪፤ ሕጊ ንሰብ እተዋህቦ እንታይ ኪኹኖ ደአ እዩ

ሕጊ ንሕጢኣት ይፈርደሉን ኣብቲ ጸበባና ኸኣ መድሓኒ ከም ዘድልየና የርእየና። «ናብ ክርስቶስ ዜብጽሕ ቀጻዒና» ተባሂሉ ይስሜ። ሮሜ ፫ ፳። ገላ ፫ ፳፬ ። ርኤ።

፫ የሱስ እንታይ ከምዚገብረልና ይንገረልና

«ወዲ ኽትወልድ እያ ንህዝቡ ኻብ ሓጢኣቶም ኬድሕኖም እዩ እሞ ሽሙ የሱስ ቢልካ ክትሰምዮ ኢኻ» ማቴ ፩ ፳፩።

፬፤ እምብኣር ሕጊ ኣምላኽ ንምፍጻም ብምጽዓር ጥራይ ክንድሕንዶ ንኽእል ኢና።

ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኤት ከይረኽበ ንቕዱስ ሕጊ ኣምላኽ ኪሕሉ ዚኽእል ሰብ የልቦን። ሰባት ኣብ ከምዚ ኸብ ዝበለ ቅዱስ ደረጃ ንምብጻሕ ድኹማትን ሓጢአተኛታትን እዮም። «ብሕጊ ሓጢኣት እዩ ዚፍለጥ እሞ ብግብሪ ሕጊ ኸኣ ኣብ ቅድሚኡ ኪጸድቕ ዚኽእል ስፓ የልቦን።» ሮሜ ፫ ፳።

፭፤ ጽቡቕ ነገር ደኣ ከመይ ጌርና ክንገብር ንኽእል

«በቲ ዜኽእለኒ ብክርስቶስ ኹሉ ነገር ከገብር እኽእል።» ፊል ፬ ፲፫።

፮፤ ብዘይ ረድኤት ክርስቶስዶ ሓደ ነገር ክንገብር ዐይንኽእልን ኢና

«አበይ ንበሩ ኣነ ኸኣ ኣባታትኩም። ጨንፈር ኣብ ጕንዲ ወይኒ እንተ ዘይበለጊቡ ብርእሱ ፍሬ ኺፈር ከምዘይኽእል ከምኡ ድማ ንሳትኩም ኣባይ እንተ ዘይነበርኩም ገለ ኸትገብሩ ኣይትኽእሉን። አነ ጕንዲ ወይኒ ንሳትኩም ከኣ ጨነፍር ኢኹም። ኣብይ ዘይነብር ኣነ ኸኣ ኣብኡን ብዙሕ ፍሬ ይፈሪ። ብዘይ ብኣይ ሓንቲ ነገር ከትገብሩ ኣይትኸእሉን ኢኹም እሞ። ዮሃ ፲፭ ፬ ፭።

፯፤ ንክርስቶስ ኣብ ልቢ እንተ ተቐበልካዮ ፍሬኡ እንታይ ይኸውን

ክርስቶስ ኣብ ህይወት ህዝቡ ሕጊ ኣምላኽ ከሒወት ቅዱስ ህይወት ኪነብሩ ሓይሊ ይሆም። ኢሳ ፵ ፳፱።

፰፤ ኣብ ህይወት ክርስቲያን እንታይ ክልተ ነገር ኪርከባአ ይግብኣ

ኣብ ኣምላኽ ቅቡላት ንምዃን አንጽሕሪ ደሊና ምሕላው ትእዛዛት አምላኽ ዘኢሰዕቦ ንክርስቶስ መድሓኒና ኻንኣምኖ ይግባእ። «ኣብርሃም ኣቦና ንወዱ ንይስሓቕ ኣብ መሰውኢ ምስ ኣቕረቦ በግብሩዶ አይጸደቖን እምነት ምስ ግብሩ ከምዝዓየትዶ ዐይቅርእን ኢኻ ዘሎኻ ብንብሩ ድማ እምነት ተፈጸመት።» ያዕ ፪ ፳፩ ፳፪።

መበል ፳፭ ምዕራፍ።

መዝና ንመንግሥቲ።

መንግሥቲ ህይወትን ገንዘብን ኪሕሊ ንነፍስ ወከፍ እፉእ ዚግብኦ ፍትሒ ኺህብ ካብ ኣምላኽ እተሰርዔ’ዩ መንግሥቲ ንምሰትንብባር ብዙሕ ገንዘብ የድሊ እዚ ገንዘ’ዚ ድማ ብግብሪ ይእቱ። ክርስቲያናት ድማ ብዛዕባ እቲ ኻብ መንግሥቲ ዚረኸብዎ ሓስዋን ረድኤትን እናማሰዉ ብሓጎስ ግብሪ ኺግብሩ ይግባእ። ኣብ ማእከል መንግሥቲ ሰብ ዚገዝእ ኣምላኽ’ዩ። ንሱ ኻልኦት ህዝብታት ዚገዝኡና እንተ ፈቕዶ ክርስቲያናት ንመንግሥቲ እሙናት ክንከውን ይግባኣና። እቲ ሕቲ መንግሥቲ ንሕጊ ኣምላኽ ንግሰርተ ትእዛዛት ዚሰብኣስ እንተ ዘይኰይፍስ ክርስቲያን ንመንግሥቲ ከይእዘዝ ኪአኪ አይግብኦን። ከምኡ ድማ አቃቢ ኽይበለን ከይተመረረን ንቕጽዓት ሕጊ ኪቕበል ይግባኦ። ክርስቲያናት ስለ ገዛእቶን ክንዲ ሰላማ ሃገርን ኪጽልዩውን ይግባኦም።

፩፤ ምድራዊ መንግሥቲ ዜድስየና ስለ ምንታይ’ዩ

ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መሰል ንምዕቋብን ንምሕላውን’ዩ።

፪፤ ክርስቲያን ብዛዕባ ንመንግሥቲ ዚብጻሕ ነገር ከመይ ኪገብር ይግብኦ

ንሹመታት መንግሥቲ ኺግዛእ ይግብኦ። ንሕግውን ኪእዘዝ ይግብኦ። «ነፍስ ወከፍ ኣብ ልዕሊኡ ምልኪ ንዘለዎ ይገዛእ። ምልኪ የልቦን እሞ ብጀካ ብእግዚኣብሄር እቶም ዘለዉ ሥልጡናት ከኣ ብእግዚአብሄር እተሰርዑ እዮም።» ሮሜ ፲፫ ፩።

፫፤ መንግሥቲ ሥልጣኑ ኻብ መን ይቕበል

«ገዛቲ ብኣምላኽ እተሰርዑ እዮም።» ሮሜ ፲፫ ፩።

፬፤ እምብኣር ንሓደ ቅኑፅ ሕጊ መንግሥቲ እንተ ዘይተኣዘዝና ንመን ኢና ብሓቂ ዘይንእዘዝ

«ስለዚ እንቲ ምልኪ ዝለዎ ዚጻረር ንስርዓት እግዚኣብሄር ይጻረር። እቶም ዚጻረርም ባዕሎም ፍርዲ ኺቕበሉ እዮም።» ሮሜ ፲፫ ፪።

፭፤ ክርስትያናት ንመንግሥቲ ግብሪ ኺግብሩዶ ይግብኦም እዩ

እወ። «ስለዚ እኳ ድማ ግብሪ ትህቡ ኣሎኹም። ገላዉ እግዚአብሄር እዮም እሞ በዚ ተግባር እዚ ኸየተኹ የገልግሉ አለዉ። ንኹሉ ሕጃይ ዘዚግብኦ ሃቡ፤ ግብሪ ንዚግብኦ ግብሪ ተጎ ንዚግብኦ ተጎ ፍርሃት ንዚግብኦ ፍርሃት ክብረት ንዚግብኦ ክብረት ሃቡ።» ሮሜ ፲፫ ፮ ፯።

፮፤ የሱስ ሓደ ጊዜ ብዛዕባ ምግባር ግብሪ እንታይ ተሓተ

«ንቄሣር ግብሪ ምሃብዶ ይግባእ እዩ ኣይግባእን» ማቴ ፳፩ ፲፯።

፯ የሱስ እንታይ መለሰ

ንሱ በለ «ናይ ቄሣር ንቄሣር ናይ ኣምላኽ ከኣ ንኣምላኽ ሃቡ።» ፍ ፳፩።

፰፤ ንኣምላኽ ዚግባእ እንታይ እዩ

ንአኡ ምምላኽን ንትእዛዛት ሕጊ ዓሰርታ ቓላት ድማ ምእዛዝን

«ተጻሒፉ እዩ እሞ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽሳ ሰገድ ንእኡ ንባይኑ ጥራይውን ኣምልኽ።» ማቴ ፬ ፲።

፱ ንቄሣር ሓደው ንመንግሥቲ ዚግባእ እንታይ እዩ

ግብሪ ንሕግታቱ ኸኣ ምእዛዝ።

፲፤ ክርስቲያናት ስለ መን ኪጽልዩ ይግባእ

«እምበኣረይሲ ልማኖን ጸሎትኒ ምህለላን ምስጋናን ስለ ዅሉ ሰብ ኪግበር ቅድሚ ኹሉ እምዕድ አሎኹ ስለ ነገሥታትኒ ስለ ኹሎም መኳንንትን መታን ብኹሉ ኣምልኮን ምርዛንኒ ሃጻእናን ዓሪፍናን ክንነብር። እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር መድሓኒና ጽቡቕኒ ቅቡልኒ እዩ። ፩ ጢሞ ፪ ፩ ፬።

መብል ፳፮ ምዕራፍ።

ሰብ ዘይመዋትነት ባህርይዶ ኣለዎ

ኣምላኽ ንሰብ ብመጀመርታ ኺገብሮ ኸሎ ትእዛዛቱ እንተ ሓሎ ቢሉ በዚ ውዕል እዚ ህይወት ሃቦ። እንተ ዘይተኣዘዘ ግና ኻብ ኦም ህይወት ኪቅ’ረጽን ኪመውትን ኣምላኽ ተዛረበ። ኣምላኽ በይኑ ጥራይ ዘይመዋትነት ባህርይ ከምዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። መፈልፈሊ ኹሉ ይህወት ንሱ ጥራይ እዩ። የሱስ ከኣ ኣምላኽ ስለ ዝዀነ ከም ኣቦኡ ዘይመውት’ዩ።

ድያብሎስ ንሰብ ኣታለሎን ንሰብ ድማ ዘይመውት ምዃኑ አካሉ እኳ እንተ ሞተስ ነፍሱስ ንዘለዓለም ከም እትገብር አእመኖ። እዚ እንተ ኣመንና ነቲ ዝፈጠረናን ብሓቂ ኸኣ ባህሪና ንዚፈልጥ ኣምላኽ ሓዲግና ንሰይጣን ምእማንና እዩ።

፩፤ ዘይመዋትነት ባህርይ መን ባይኑ ጥራይ አለዎ

ኣምላኽን ወዱን በይኖም ዘይመዋትነት ባህርይ አለዎም። «እቲ ብጹዕ በይኑ ኸኣ ሥልጣን ዘለዎ ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይተትውን ንሱ በይኑ ዘይመውት።» ፩ ጢሞ ፮ ፲፭ ፲፮።

፪፤ እምበኣር ኵኖት ሰብ እንታይ’ዩ

መዋቲ ንሞት እተገዝኤ’ዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ይብል፤ መዋቲ ሰብዶ ኻብ ኣምላኽ ይቐን’ዕዩ። ኢዮ ፬ ፲፯።

፫፤ ቅጽዓት ሓጢአት እንታይ’ዩ።

ሞት። «ዓስቢ ሓጢአት ሞት እዩ።» ሮሜ ፮ ፳፭።

፬፤ ነፍሲዶ ከም ስጋ መዋትት’ያ

ሰብ ኩለንትናኡ እዩ ዚመውት። «ሓጢአት ዝገብረት ነፍሲ ትመውት እያ።» ህዝ ፲፰ ፬። ሰባት ኵሎም ሓጢኦም ኵሎም ከኣ ይሞቱ።

፭፤ ከቶ ኸም ዘይንመውት ዝበለና መን’ዩ።

ሰይታን መታን ንሰባት ኣብ ሓጢአት ኬውድቖም ከምዚ በሎም

«እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ብሓቂ ኣይሞቱን ኢኹም» ብላ ዘፍ ፫ ፬።

፮፤ ንድያብሎስዶ ኸንኣምኖ ይግብኣና’ዩ

ኣይፋልናን። «ንሱ ሓሳዊ ንሓሶት ከኣ አቦኣ እዩ።» ዮሃ ፰ ፵፬።

መበል ፳፯ ምዕራፍ።

ኵኖት ሰብ ኣብ ሞት።

አካል ብሞት ናብ መሬት ይምለስ። መንፈስ ሓደው ትንፋስ ድማ ናብቲ ወሃቢ ናብ ኣምላኽ ይምለስ። ሽዑ ሰብ ከምቲ ቕድሚ ፍጥረት ዝነበሮ ይኸውን። እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ፍልጠት ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ነገር ዜፍልጦ ፍቕሪ ሓደው ጽልኢ ጓሂ ሓደው ኵራ እተፍልጦ ነፍሲ ትብሃል። እታ ሓጢኣት ዝገበረት ነፍሲ ድማ እምበር አካል ጥራይ ኣይኰነን ዚመውት። ኣምላኽ ንስጋን ንነፍስን ንኽልቲኣን ኬጥፍአን ሥልጣን አለዎ። ምውታን ገለ ነገር ኣይፈልጡን። ሓሳቦም ይጠፍእ ኣብ ምድሪ ዚኸውንውን ኣይፈልጡን። ንኣምማኽ አየመስግንዎን። ስለዚ ምውታት ኪጐድኡን ሓደው ኪረድኡና ኣይኽእሉን’ዮም። ከም ዝደቀሱ ሰባት’ዮም።

፩፤ ሰብ ከመይ ኰይኑ ተገብረ

ኣምላኽ ንሰብ ካብ መሬት ገበሮ ሽሁ ግና ህይወት አይነበሮን እግዚአብሄር ግን እተንፈሰሉ’ሞ ባህለት አብ አፍንጫኡ ኣየር አስተወሉን ከም ዜተንፍስን ገበሮ። ሽዑ ሰብ ህያው ኰነ። «እግዚኣብሄር ንሰብ ካብ ሓመድ መሬት ሰርሖ ካብ ኣፍንጫኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሱ ሰብ ከኣ ህያው ነፍሲ ዀነ።» ዘፍ ፪ ፯።

፪፤ ሰብ ኣብ ሞት ከመይ ከም ዚኸውን ኣምላኽ እንታይ በለ

ኣብቲ እተወሰደሉ ሓመድ ኪምስለ። ካብ ህላዌ ኺቋርጽ። «ካብ መሬት ተወሰድካ መሬት ኢኻሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ። ብርሃጽ ሰገጽካ ኸኣ እንጌራኻ ትበልዕ።» ዘፍ ፫ ፲፱።

፫፤ ነፍሲ ብርግጽዶ ትመውት እያ

እወ። ሰብ ከይትፈጥረ ቅድሜኡ ነፍሲ ከም ዘይነበረት ከምኡ ኸኣ ድሕሪ ሞት ኣይክትህሉን እያ። ኣምላኽ «ሓጢአት ዝገበረት ነፍሲ ንሳ ኽትመውት እያ።» ይብል። ህዝ ፲፰ ፬።

፬፤ ሰብ ትንፋሱ ምስ ዜቋርጽ እንታይ ይኸውን

«ትንፋሱ ትወጽእ ናብ መሬት ድማ ይምለስ ሽዑ በታ መዓልቲ’ቲኣ ሓሳባቱ ይጠፍእ።» መዝ ፻፵፮ ፬።

፭፤ ምውታት እሞ ገለዶ ኣይፈልጡን እዮም

«ህያዋን ከም ዚሞቱ ይፈልጡ እዮም ምዉታት ግና ሓንቲ’ኳ አይፈልጡን።….. ፍቕሮም ጽልኦም ትዕቢቶም ኵሉ ድማ ይጠፍእ። ብገለ ነገር ትሕቲ ጸሓይ ናብ ዚግበር ነገር ንዘለዓለም ገለ ዚፈልጥዎ የብሎም።» መክ ፱ ፭ ፮።

፮፤ ግና ድሕሪ ሞት ነፍሲ ንኣምላኽ ኣይተምልኽንዶ እያ

ኣይተምልኾን። ነፍሲ ሞትያ እያ። «ኣብ ሞት ዚዝክረካ የልቦን እሞ ኣብ መቓብርኬ ዜመስግነካ መን እዩ» መዝ ፮ ፭።

፯፤ ሕያዎት ሰባት ብሞት ናብ ሰማይ’ዶ ኣይኸዱን እዮም

ኣይኸዱን’ዮም። ዳዊት እኳ ኣብኡ የሎን። «ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ኸም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን ንኣኻትኩም ብግሁድ ኪንግር ግቡእ እዩ። መቓብሩ ኸኣ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእከልና ኣሎ።….. » ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን ግ ሃዋ ፪ ፳፱ ፳፬።

፰፤ ምዉታት ደኣ ኣባይ አለዉ

ኣብ ሓመድ ኣብ መቓብሮም ክሳዕ ትንሳኤ ዚኸውን ድማ ገና ኣብኡ ይጸንሑ። «እንተ ተጸቤኹ ቤተይ መቓብር እዩ። ዓራተይ ከኣ ኣብ ጸልማት ገበርኩ።» ኢዮ ፲፯ ፲፫።

መበል ፳፰ ምዕራፍ።

ትንሳኤ።

ሰይጣን ንሰባት ኣብ ሓጢአት አእቲዩ ናብ ሞት ምስ ኣብጽሖም ሓሳቡ ዝነበረ ኵሉላዕ ኣብ መቓብር ኪጠፍኡ’ዩ። ኣምላኽ በቲ ዓብዪ መስዋእቲ ብውዱ ብተገብረ መምለቝ እንተ ዘይገብር ሰይጣን ኣሚሙዎ ዝነበረ ነገር ምተፈጸመሉ ነበረ። የሱስ ንሰይጣንን ንሓጢኣትን ሰዓረ። በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሞት ዓወት ተረኸበ።፡ ንየሱስ ዚቕበልን ንሓጢአት ድማ ዚስዕርን ኣብ ካልኣይቲ ምምጽኡ ኺትንስእ እዩ።

ከምቲ ሕጂ ዘለዉዎ ኣማን ብኣማን ሰባት ከም ዝዀኑ ከምኡ ዀይኖም ካብ መቓብሮም ኪወጹ እዮም። እንተዀነ ልዩነት አለዎ። ኪሞቱ ኸለዉ ስጋኦም ድኹምን ሕሙምን ነበረ። ኪትንስኡ ኸለው ከምቲ አዳም ኣብ ሓጢአት ከይወድቐ ኸሎ ኣብ ዓለም ዝመጻ ንሳቶም ከኣ ኸምኡ ፍጹማን ኰይኖም ኪትንስኡ’ዮም። ዘይመዋትነት ባህርይ ለቢሶም ካብ መቓብር ኪወጹ’ዮም።

በዅሉ ዘበን ተስፋ ሓቀኛታት ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ነበረ። ኢዮብ ኣብ ገምገም መቓብር ዝነበረ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከምዚ ትንስእን ብገዛእ ስጋኡ ድማ ንመድሓኒኡ ኸምዚርእን እሙንቶ ነበሮ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ እዝያ ቐሪበላ።

፩፤ መጽሓፍ ቅዱስ ንሞት እንታይ ቢሉ ይሰምዮ

ድቓስ ቢሉ ይስምዮ። ካን ከምቲ ለይቲ ናብ ድቃስ እንኸይድ ንጽባሒቱ ድማ ኽንነቅሕ እንጽበ። እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኸኣ የሱስ ምስ መጸ ካብ ድቃስ ሞቶም ኪትንስኡ’ዮም። «እዚ ምስ በሎም አልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ አሉ እንተዀነ ካብ ድቃሱ ኸተንስኦ እኽይድ ኣሎኹ። ተመሃሮኡ ኸኣ የልዎ ጐይታይ ደቂሱ እንተ ሽይኑስ ኪድኽን እዩ። ንሱ ግና ብዛዕባ ሞቱ እዩ እተባረቦም ንሳቶም ግና ብዛዕባ ዕረፍቲ ዝበሎም መሰሎም። ደሓር ኣግሂዱ አልኣዛር ሞይቱ ኣሎ» በሎም። ዮሃ ፲፩ ፲፩ ፲፬።

፪፤ የሱስ ካብ ሞት ከተንስእዶ ሓይሊ ኣለዎ

እወ። ከምዚ ይብል «አነ እቲ ሞይቱ ዝነበረ ህያው እየ እንሆ ድማ ንዘለዓለም ህያው ክኸውን እየ መርሖ ሲኦልን ሞትን ድማ እሎኒ።» ራእ ፩ ፲፰።

፫፤ ንሱ ኪጽውዖም ካሎዶ ኵሎም ካብ መቓብር ኪትንስኡ እዮም

እወ። ቅድም ጻድቃን ኪትንስኡ ዘይመዋትነት ድማ ኪቕበሉ እዮም። ሓጥኣን ከኣ ደሓር ናብ ካልኣይቲ ሞት ቅጽዓት ኪቕበሉ ኪትንስኡ እዮም። «በዛ ኣይትደነቑ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኹሉም ድምጹ ናብ ናይ ህይወት ትንሳኤ ክፉእ ዝገበሩ ኸኣ ናብ ትንሳኤ ኩነኔ ኪትንስኡ እዮም።» ዮሃ ፭ ፲፰ ፳፱።

፬፤ ካልኣይ መኣዝ ኪኸውን እዩ

ኣብ ካልኣይ ምጽአት ክርስቶስ። «ኵሎም ብአዳም ዝሞቱ ኵሎም ድማ ብክርስቶስ ህያዋን ኪዀኑ እዮም።…. ቅድም ክርስቶስ ዓምዓሞ ፍሬ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ምጽአት እቶም ናቱ ዘበሉ ኪትንስኡ እዮም።» ፩ ቆሮ ፲፭ ፳፪ ፳፫።

፭፤ ኣብ ምጽአቱ ክርስቶስ እንታይ ኪኸውን እዩ

ጻድቃን ዘይሞት ዀይኖም ይትንስኡ የሱስ ኪመጽእ ኸኣ ብህይወት ዘለዉ ጻድቃን ይልወጡ ምስቶም ዝተንስኡ ብደሃይ ሊቀ መላእኽት ብመለኸት እግዚአብሄር ካብ ሰማይ ኪወርድ እዩ ብክርስቶስ ዝሞቱ ኸኣ ቅድም ኪትንስኡ እዮም። ድሕሪኡ ንሕና ብህይወት ከሎና ዝተረፈና ንምቕበል ጐይታ ኣብ አየር ምስታቶም ብሓደ ብደበና ክንልዓኢና ከምኡ ኸኣ ወርትግ ምስ ጐይታ ክንከውን ኢና።» ፩ ተሰ ፬ ፲፮።

፮፤ በዛ ቅዳመይቲ ትንሳኤ ዝተንስኡ ከም ብሓዲስዶ ኪሞቱ ይከኣሎም እዩ

ኣይሞቱን እዮም። ካብ መቓብር ብናይ ሓቂ አካሎም ኪትንስኡ እዮም። ግና ዘይሞቱ ዀይኖም እዮም። «አብታ ቐዳማይቲ ትንሳኤ ዕድል ዘለዎ ኣብ ከምዚኦም ዘሉ እታ ኻልኣይቲ ሞት ስልጣን የብላን እሞ ብፁዕን ቅዱስን እዩ።» ራእ ፳ ፮።

መበል ፳፱ ምዕራፍ።

ክፉኣት መናፍስት ጥንቄላ ሓደው ስራይ።

ኣብ ሰማይ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሓት ንሰይጣን ኣብ ሽፍትነቱ ከም ዝሰመሩዎ ንፈልጥ ኢና። ምስኡ ድማ ናብ ምድሪ ተደርበዩ። ኣብዚ ዀይኖም ድማ ሰብ ንምትላል ይገዩ አለዉ። እዞም ዝወደቐ መላእኽቲ ክፉኣት መላእኽቲ ተበሂሎም ይሰመዩ። ንኣእምሮ ሰብ ኪገዝእዎን ኣምላኽ ኪፈቅድ ከሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብ ክፋእ ኬምጽኡ ዚኽእሉ’ዮም። ስለዚ ምስ እዞም ክፋኣት መላእኽቲ ምግዋር ጐዳኢ ነገር እዩ። እዚ ምግዋር’ዚ ስራይ (ጥንቄላ) ይብሃል ብኣምላኽ ከኣ ክልኩል’ዩ። ብገለ ምስኦም ምግዋር ምስ ክርስቶስ ካብ ምሕባር ይኽልእ።

ክፉኣት መናፍስቲ እንሓንሳእ ብሰብ ገይሮም ይዛረቡ። ከምቲ ሰይጣን ኣብ’ገነት ኤድን ንሄዋን ብትመን ገይሩ ኸም እተዛረባ። መናፍስቲ ምዉታት ኢና ቢሎም ዚግለጹ ዮም። ግና ምዉታት ገለ ኸምዘይፈልጡ ዚብል ቃል ኣምላኽ እንተ አመንና ብኣታቶም ክንጥበር ኣይከኣለናን። ንኣታቶም ክንሰምዖም ኣየድልየንና። ብዙሓት ነዞም መናፍስቲ ይዛረብዎም መንፈስ ምዉታት እዮም ቢሎም ድማ ይስውኡሎም። ቃል ኣምላኽ ግና እዚ መስዋእቲ’ዚ ነጋንንቲ ከም እተሰውኤ ብግሁድ ይምስክረሉ።

፩፤ ሰይጣን ኣብ ዕዮ ምትላሉ ሐገዝቲዶ አለዉዎ

እወ። እቶም ምስኡ ሸፊቶም ምስኡውን እተደርበዩ ዘበሉ ዅሎም እዮም። አጋንንቲ ሓደው ክፉኣት መናፍስቲ ተባሂሎም ይስመዩ። ኣብ ዕዮኡ ኸኣ ይረድእዎ። «እቲ ዓብዪ ገበል እቲ ኣረጊት ተመን ጋኔን ሓደው ሰይጣን ንዓለም ዘሰሐት ዘሎ ተደርበየ። ናብ ምድሪ ተደርበየ መላእኽቱ ድማ ምሳኡ ተደርበዩ።» ራእ ፲፪ ፱።

፪፤ እቶም የሱስ ካብቲ ብእሶም ተመሊኹ ዝነበረ ሰብ ዘውጽኦም ርኹሳት መናፍስቲ እንመን’ዩም

እቶም ምስ ሰይጣን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ እተደርበዩ ኣጋንንቲ’ዮም። «እቶም አጋንንቲ ኸምዚ ቢሎም ለመንዎ ናብዘን መፋልስ ናብአን ክንአቱ ሰደደና።» ማር ፭ ፲፪።

፫፤ መጽሓፍ ቅዱስ «ምውታት ገለ መለ አይፈልቱን እዮም» እዩ ዚብል እሞ እዚኣቶም መናፍስቲ ምውታት ኪዀኑ ኣይኽእልን። እምበኣር ሰባት ንመናፍስቲ ኻብ ዚስውኡ እዞም መናፍስቲ እዚኣቶም እንታይ ምዃኖም እዩ

ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እዮም ዚሰግዱ። ለዚህ ኸአ’ዩ ሰይጣን ከይግለጾ ቢሉ እዞም መናፍስቲ ናይ ምዉታት ዘይሞቱ መናፍስቲ ከም ዝዀኑ ከእምኖም ዚደሊ። «ግና እብል ኣሎዀ አህዛብ ዚሰውእዎ ንኣጋንንቲ እዮም ዚስውእዎ።» ፩ ቆሮ ፲ ፳።

፬፤ ምስ ጠንቄልቲ ክንጋወርዶ ኣምላኽ ይፈትወልና እዩ

ኣይትወልናን። ኣገልገልቲ ሰይጣን’ዮም። ምስ መናፍስቲ ዚፋሰጡ ኣይትስምዓዮም ብእኦም ከይትረኽሱ። ኣነ እግዚአብሄር ኣምላኽ እየ እሞ።» ዘሌ ፲፱ ፴፩ ። ገጸይ ድማ ብኽፋእ ኪጥምታ እዩ ካብ ማእከለ ህዝበይ ድማ ከበትካ እየ።» ዘሌ ፳ ፮።

፭፤ ዓለም በዞም ከምዚኦም ዘበሉ መናፍስቲ ክትታለል ዜፍርሃዶ’ዩ

የሱስ ክሳዕ ዚመጽእ ሰይጣንን መላእኽቱን ክሳዕ ዚዀነሎም ንብዙሓት ኬታልሉ ይጋደሉ ኣለዉ። እዞም መናፍስቲ እተመልኩ ብዙሕ ትእምርትታት ኪገብሩ ይከሎም’ዩ። ግና ኽንቅበሎም ኣይግብኣናን። ከምዚ እንተገበርና ከምቲ ኣምላኽ ንሰይጣንን ንመላእክቱን ዜጥፍኦም ኣብ መወዳታ ኼጥፍኣና’ዩ። ትእምርትታት ዚገብሩ መናፍስቲ አጋንንቲ እዮም ናብ ነገሥታት ምድሪ ኸይዶም ንኹላ ዓለምውን ኣብ ውዋእ እታ ዓባይ መዓልቲ ኹሉ ዚኽእል ኣምላኽ ዚአክብዎዎ እዮም።» ራእ ፲፩ ፲፬።

፮፤ ህዝቢ ኣምላኽ ሰራይ ኪፈርሁዶ ይግብኦም

ኣይኰነን። ንኣምላኽ እንተ ተኣዘዝናዮ ካብ ኵሉ ሥልጣን ሰይጣን ኬዕቍባና ይከኣሎ’ዩ። «ርግጽ ንያዕቆብ ዚጐድእ ጥንቄላ የልቦን። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዚበጽሕ ስራይውን የልቦን።» ዘሁ ፳፫ ፳፫።

መበል ፴ ምዕራፍ።

አገልግሎት ጽቡቓት መላእኽቲ።

ኣምላኽ ንህዝቡ ኻብ ክፉኣት መላእኽቲ ሓደው ካብ ክፉኣት መናፍስቲ ኽይሓለወ ኣይገድፎምን። ኬዕቍብዎምን ኪሓልዩሎምን ሕያዎት መላእኽቲ ይሰደሎም። ነዞም መላእኽቲ ክንርእዮም ኣይንኽእልን ግና ኹላቶም ኣብ ዙርያና እዮም። እንሓንሳእ ኣምላኽ አዒንቲ ሰብ ይኸፍቶ እሞ ይርእዎም። ነፍስ ወከፍ ፍሉይ መልኣኽ ካብኡ ዘይፍለዮ አለዎ። መላእኽቲ ምስክር እዮም እንብሎን እንገብሮን ከኣ ናብ መጽሓፍ ሰማይ የመልክትዎ። ኣብ ፍርዲ ምስክር ኰይኖም ኪቆሙ እዮም። ንሕና እንገብሮ ዘበለ ሓላዊና መልኣኽ ከምዚርእዮ ምዝካር ጽቡቕ ነገር እዩ። ሓጢአተኛ ምስ ዚንሳሕ መላእኽቲ ይሕጐሱ ካብ ክፋኣት መላእኽቲ ድማ ንሳቶም ይብርትዑ። ስለዚ ንሳቶም ኬዕቁብና ኸለዉ ምፍራህ ኣይግብኣናን ንኣና ልኡኻት ኣምላኽ’ዮም። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ድማ ከም ፍጥረት በርቂ ዀይኖም ይወናጨፉ።

፩፤ ዕዮ ሕያዎት መላእኽቲ ብኣውራኡ እንታይ’ዩ

ንደቂ እግዚኣብሄር ኪሕልዉዎምን ኪጥንቀቑሎምን። ካብ ሰይጣንን ካብ መላእኽቱን ይሕልዉና። ቅድሚ ሰብ እተፈጥሩ ሓቀኛታት ህላዌታት እዮም። ንእዒንትና ሓጢአት አጸልሚቱዎ እዩ’ሞ በዕላቶም እንተ ዘይተገሊጾሙልና ኸንርእዮም ኣይንኽእልን። «ኹላቶም መናፍስቲ አገልግሎት ምድሓን ንዚወርሱ ዜገልገሉዶ አይኰነን» አብ ፩ ፲፬።

፪፤ አምላኽ ንዚፈርሁ እንታይ ዕቑባ ይውህቦም

መላእኽቲ ኪሕልዉና ጥቓና ይዀና። «መላእኽቲ አምላኽ ብዙርያ እቶም ዚፈርህዎ ይሰፍሩን ያድሕኑዎምን።» መዝ ፴፩ ፮።

፫፤ ነፍስ ወከፍ ወዲ ኣምላኽ ዚሕልዎ መልኣኽዶ አለዎ

እወ። ንነፍሲ ወከፍ ደቁ መታን ኪሕልዉ ኣምላኽ ሐደ ዀነ ብዙሓት መላእኽቲ ይልእኽ። «ካብ እዞም ናእሸቱ ንሓዲኦም ከይንት ዕቁ ተጠንቀቑ አብለኩም ኣሉኹሞ መላእኽቶም ገጽቲ ናብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ወርትግ ይርእዩ እዮም።» ማቴ ፲፰ ፲።

፬፤ እዞም መላእኽቲ ምሳና ኸምዘለዉ ጌርና ወርትግ ክንዝክሮምዶ ይግብአና እዩ

እወ። ብኹሉ ቓልናን ግብርናን ክንደይ ከንጥንቀቕ ይግብኣና እንብሎ ዘበለ ይስምዑና እንገብሮ ዘበለ ድማ ይርእዩና። ንኹሉ ድማ ይጽሕፍዎ።» ስጋኻ ናብ ሓጢአት ከየእትዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከኣተጋግየ ከይትብል ልሳንካ ኣይትፍቀደሎ።» መክ ፭ ፮።

፭፤ ንመላእኽቲ ክንሰግድሎምዶ ይግብኣና እዩ

ኣይፋልን። ንአምላኽ ጥራይ ኪስገድ ይግባእ። መላእኽቲ እግዚኣብሄር ከምቶም ክፉኣት መላእኽቲ ኪስገዶም ዚደልዩ ከምአም አይደልዩን እዮም። እቲ ንዮሃንስ እተገልጸሉ መልኣኽ ከይሰግደሉ ከልከሉ። «አብ ቅድሚ አእጋር እቲ እዚ ዘርእየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ። በለኒ ኸኣ ከይተገብሮ ተጠንቀቕ ኣነ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነብያትን ከምቶም ቃላት እዚ መጽሓፍ ዚሕልዉን ባህያ እየ ንኣምላኽ ሰገድ።» ራእ ፳፪ ፰ ፱።

፮፤ ኣብ ምምጻእ ክርስቶስ መላእኽቲ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ዕዮ ኪገብሩ እዮም

መታን ንየሱስ ብደበና ሰማይ ኪቕበልዎ ንደቂ እግዚአብሄር ካብ ኵላ እዛ ምድሪ እዚኣ ኪእክብዎም እዮም። መላእኽቱ ኸኣ ብብርቱዕ ደሃይ መሰኸት ይልእኽ ካብ ኣርባዕተ መኣዝን ንፋሳት ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ከሳዕ እቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ነቶም ሕሩያቱ ይእክብዎም።» ማቴ ፳፬ ፳፩።

መበል ፴፩ ምዕራፍ።

ካልኣይ ምጽኣት የሱስ።

የሱስ ወዲ ኣምላኽ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ይነብር ነይሩ ከምቲ ተስፋኡ ድማ ደቁ ኻብዛ ምድሪ ምስኡ ኪወስዶም ኪመጽእ እዩ። ኺግለጽ ከሎ ነፍስ ወከፍ ብህይወት ዘሎ ሰብ ኪርእዮ እዩ። እንተዀነ እቲ ብጽድቂ ዚነብር ጥራይ ኪድሕን እዩ።

ስለዚ እዚ ብምርኣይ ሕጂ ጽሩያትን ንጹሓትን ክንከውን ብእዙዝ ህይወት ክንነብር የስተምህረና ንሱ ዝደሓኑ ደቁ ኬክብ ኪመጽእ በሎ አብ ቅድሚኡ በሰላም መታን ክንርክብ።

፩፤ የሱስ ከም ብሐዲስዶ ኪመጽእ እዩ

እወ ርግጽ። ከም ብሓዲኽ ኪመጽእ እዩ። ንሱ፤ «ቦታ ኼዳልወልኩም እኸይድ ኣልኹ’ሞ ምስ ከድኩን ቦታ ምስ አዳሎኹምን ድማ ተመልሸ ከመጽእ እዬ።» እለ ዝበለ ርግጽ እዩ። ዮሃ ፲፬ ፫።

፪፤ ንምታይ ኪመጽእ እዩ

ዝደሕኑ ህዝቡ ኪእከብ ኪመጽእ እዩ። እቲ ተስፋኡ ከምዚ እየ እሞ ንብቲ ኣነ ዘለኸዎ ንሳትኩም ከኣ ናብኡ መታን ክትኰኑ ክፉለስን ክወስደኩምን እየ። ዮሃ ፲፬ ፫።

ነዛ ዓለም በየናይ መልክዕ ሓደጋ ካልኣይ ሳዕኬ በየናይ መልክዕ ኪግለጽ እዩ

የሱስ ናብ ሰማይ ኪድይብ ከሎ አካል ዘለዎ ሰብ አዒንቲ አእዳው አእጋር ዘለዎ ዀይኑ እዩ። ኪድይብ ከሎ ተመሃሮኡ ረኣይዎ። ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ቢሉ የስተምህረና፤ «እዚ የሱስ ንሱ ብር እሱ ንሰማይ ካበታትኩም እተወደሰ ንሰማይ ኪድይብ ከም ዝረኤኹምዎ ከምኡ ዀይኑ ኸኣ ኪምለስ እዩ።» ግ ሃዋ ፩ ፲፩።

ኪምለስ ከሎ ብዙሓት ሰባትዶ ኺርእይዎ እዮም

እወ። የሱስ ኪመጽእ ከሎ ብህይወቱ ዚርከብ ዘበለ ነፍስ ወከፍ ኪርእዮ’ዩ። ብግሁድ ይብል «እንሆ ብደበና ሰማይ ይመጽእ ኣሎ ነፍስ ወከፍ ዓይንውን ከትርእዮ እያ።» ራእ ፩ ፮።

፭፤ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ዜገርም ኵኖት እንታይ ይብልን ከመይ ዝበለ መዕዶን ይሀብ

«ምድሓን ዘምጽኤ ጸጋ ኣምላኽ ንኹሎም ሰባት ተገሊጹ እዩ’ሞ ዓመጻን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣዛብ ዓለም እዚኣ ብምቕጻዕ ነፍስን ብጽድቕን ብአምልኮን ክንነብር ክስተምህረና ነቲ ብሩኽ ተስፋ ናይቲ ዓብዪ ኣምላኽ ናይ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ምግላጽ እናተጸዜናን ንሱ ነፍሱ ምእንንታና ቤዛ ዝሃበ ካብ ኵሉ ዓመጻና ኬድሕነናን ንርእሱ ድማ ፍሉይ ህዝቢ ንጽቡቅ ግብሪ ዘበለ ዚጽዕንትነ ኬጽሪ። ቲቶ ፪ ፲፩ - ፲፬።

መግለጺ የሱስ ኪመጽእ ከሎ ክንጽሕን ንደሊ እንተኹንና ከመይ ኰይና ክንነብር ዜስተምህረና ስለ ዝኾነ እዚ ጥቕሲ እዚ ተጠንቂቓካ ተመሃሮ።

፮፤ ንምምጻኡ ዘጽቤ የሱስ ከመይ ዝበለ ክቡር ተስፋ ይህቦ

«ክርስቶስ ሓጢአት ብዙሓት ኪጸውር ሓንሳእ ከም እተሰውኤ ንምድሓን እቶም ዚጽበይዎ ኸኣ ካልኣይ ኣዕ ብዘይ ሓጢአት ኪገልጽ እዩ።» ዕብ ፱ ፳፰።

መግለጹ ክርስቶስ ቅድም አብዚ ምስ መጸ ርእሱ ምእንቲ ሰብ ከም ዝሰውኤ ይነግረና። ብሞት ቅጽዓት ሓጢአት ከፈለ ሰባት ኪድ ሕኑ ከምዚኣሎም ገበረ። ሕጂ ኸኣ ካልኣይ ሳዕ ኪመጽእ ከሎ ንዅሎም እቶም ካብ ሓጢአት መዽሓኒኦም ገይሮም ንዚቕበልዎ ህይወት ዘለዓለም ኪህቦም ኪመጽእ እዩ።

፯፤ ምምጻእ የሱስ ብምሕሳብ ኣብ መመዓልቲ ከመይ ጌርና ኽንነብር ይግብኣና

«ንስኻትኩም ከኣ ተዳለዉ» ማቴ ፳፬ ፵፪። «ልብኹም ብስስዔን ብስኽራንን ብሓልዮት ሓዳርንን ከይክብድ እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሃንደበት ከይትጸመኩም ንርእስኹም ተጠንቀቑ።» ስለዚ ንቕሑን ኵሉ ንምምላቝን ኣብ ቅድሚ ወድ ሰብ ደው ንምበልን ሓይሊ ክትረኽቡ።» ሉቃ ፳፩ ፴፬ ፴፮።

መበል ፴፪ ምዕራፍ።

ምልክት ጽላእት ክርስቶስ።

ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ቀረባ’ዩ። ንሱ በቓሉ ዝሃበና ምልክታ ንፈልጥ። ካብተን ፍሉያት ምልክታት ብፍላይ እተሰምያ ውግእ ጥሜት ፌራ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምብዛሕ ብርቱዕ ዓመጻን’ዩ። ክርስቶስ ኢና ዚብሉ ሐሰውቲ መምህራን ኪትንስኡ በለ። እዚኣቶም ከኣንብዙሓት ኬታልሉ’ዮም። ግና ካብቲ እተዋሀበና ዓበይቲ ትእምርታት ኣዝዩ ዚዓቢ ሚስዮናውያን (ልኡኻት ወንጌል) ኣብ ኵላ ዓለም ከምዚኸዱን ንወንጌል መንግሥትን ነዚ ምጽኣቱ ብሩኽ ጐይታናን ከምዚሰብኩ እዩ። ኣብ ዙርያና እንተ ርኤና ብሩኽ ጐይታናን ከምዚሰብኩ እዩ። ሎሚ ኣብ ዙሪያና እንተ ርኤና እዚ ምልክታት እዚ ብፍጥነት ኣብ ዙርያና ኺፍጸም ንርኢ’ሎና። ምምጻእ ክርስቶስ ቅረባ ድማ ኣብ ደገ ከም ዝዀነ በዚ ንፈልጥ።

፩፤ የሱስ ንሰማይ ከይደየባ ተመሃሮኡ ከመይ ዝበለ ንብዪ ሕቶሓተትዎ፤

«ንገረና….. ትእምርታት ምጽኣትካን መወዳታ ዓለምን እንታይ እዩ» ማቴ ፳፬ ፫።

፪፤ የሱስ ከመይ ዝበለ ምላሽ ሃቦም

ብዙሕ ውግእ ጥሜት ደርቂ ፌራ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምዚኸውን ነገሮም። «ውግእውን ክትሰምዑ ኢኹም…. ኣብኡ ኸኣ ጥሜት ፌራ ምንቅጥቃጥ ምድረ ኣብ በብሃገሩ ኪኸውን እዩ።» ማቴ ፳፬ ፮ - ፰። ነብዪ ኢዮኤል ከኣ ኣብዘን ጻሕሮት መዓልትታት ከምዚ ዝበለ ዅኖት ከም ዚበዝሕ ይዛረብ። ንዙ ይብል «ዘርኢ በዅቢኹ ቆፎታውቲ ፈሪሹ ኣእካል ነቒጹ መጋርያ ማል መጓሰዪ ስኢነን ቀባሕባሕ ቢለን። አባጊዕ ከአ ብደምቢአን ጠፊአን።… ርባታት ስለ ዝቐጸ ድማ እንስሳ ዘገዳም ናባኻ ይእውይዩ አለዉ።» ኢዮ ፩ ፲፯ - ፳።

አብ ፍ ፲፭ ከምዚ ገይሩ ይዛረብ’ዩ እሞ እዚ ትንቢት እዚ ብዛዕባዚ ዳሕራዋይ ዘበን ዚብጻሕ ከም ዚዛረብ ንፈልጥ። ይብል «ኣዬ! እታ መዓልቲ መዓልቲ ኣምላኽ ቀረባ እያ’ሞ።» እዚ ነገር’ዚ ኣብ አፍሪቃ ኣብ ዙርያን ርግጽ ተፈጺሙ እቲ መወዳታ ድማ ከምዝቐረበ የርእየና ኣሎ።

፫፤ ነዚ መወዳታ ዘበን ምልክት ዚኸውን ካልእ ነገርኬ የሱስ እንታይ ይጽብጽብ

«ከም ብዘበን ኖህ ዝነበረ ኣብ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከኣ ከምኡ ኪኸውን እዩ።» ማቴ ፳፬ ፴፮። ብዛዕባ ብመዓልቲ ኖህ ዝነበረ ኪዛረብ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ነንብብ «ዓመጻ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣዝዩ ከም ዝበዝሔ ኣምላኽ ረአየ ምሕላን ሐሳባት ልቢ ኩሉ ጊዜ ክፉእ ጥራይ እዩ።» ዘፍ ፮ ፭። መድሓኒና የሱስ በዘን ቃላት እዚኤን እቲ ብርቱዕ ዓመጻ በዘን ጻሕሮት መዓልታት ዚኸውን ስእል አቢሉ ይዛረበሉ።

የሱስ ብዛዕባ ሓሰውቲ መምህራን ከም ምልክት መወዳእታ ዘበን ገይሩ ከመይ ቢሉ ይዛረበሉ፤

«የሱስ መለሰሎም በሎምውን፤ ማንም ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ብዙሓት ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብሽመይ ኪመጹ እዮም እዎ ንብዙ ሓትውን ኬስትሕቱ እዮም» ማቴ ፳፬ ፬ ፭።

፭፤ ነቶኦም ሓቀኛታት መምህራን ካብቶም ሓሰውቲ ጌርና ንፈልዮም።

«ናብ ሕግን ነብያትን። ከምዚ ቓልዚ ገይሮም እንተዘይተዛረቡ ብርሃን የብሎምን እሞ ኣይኪወግሓሎምን’ዩ።» ኢሳ ፰ ፳።

በዘን ዳሕሮት መዓልታት ሕጊ ኣምላኽ ተሳዒሩ እዩ ቢሎምን እዚ ሕጊዝውን ክንሕልዎ ኣይግብኣናን እዩ ቢሎም ዜስተምህሩ ቡዙሓት ኪመጹ እዮም። ክርስቶስ ከኣ ብስቱር ሓደው መንፈሱ ኰይኑ እዩ ዚመጽእ ይብሉ። ከይንስሕቶ እቲ ሓቂ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንፈልጥ የድልየና።

፮፤ ብዛዕባ መወዳታ ዘበን ዳንኤል እንታይ ትንቢት ተዛረበ በዘን መወዳእታ ዘበን «ብዙሐት ንየው ነጀው ኪብሉ ፍልጠት ከኣ ኪበዝሕ።» ዳን ፲፪ ፩። በዚ ዘበንዚ ፍልጠት ከምዝበዝሔ ንርኢ ሰባት ባቡር ምድሪ ኣውቶሞቢል መርከብ ብሞቶር ነፈርቲ ምስራሕ ይፍልጡ እዚ ኹሉ ድማ «ንየው ነጀይ» ዜመሳልስ ነገር እዩ።

መባል ፴፫ ምዕራፍ።

ፍርዲ።

የሱስ ኪመጽእ ቁሩብ ምስተረፎ ቅድም ኣብ ሰማይ ፍርዲ ኪኸውን’ዩ። ኣምላኽ ዋና ፈራዲ ዀይኑ ኣብ ዙፋን ኪቕመጥ’ዩ። ቅዱሳን ህይወት ሰባት ኣብ መጻሕፍቲ ሰማይ እተጻሕፈ እሙን ዝዀነ ዛንታ ሂቦም አለዉ። ሓደ መጽሐፍ ህይወት ይብሃል። እብዚ መጽሐፍ’ዚ ሽም እቶም ኵላቶም ብእምነት ንክርስቶስ መድሓኒኦም ገቢሮም እተቖልዎ ዘብሉ ተጻሒፉ’ሎ። ካልእ መጽሓፍ ድማ ጽቡቕን ክፉእን ግብሪ ደቂ ሰብ እተጻሕፈሉ ኣሎ። እዚ መጽሓፍ’ዚ ብጥንቃቕ ይምርምር። ኵሉ ሓጢኣት ተናዚዞሙሉን ሕድገት ሓጢኣት ከኣ ረኺቦም እንተዀነ ይፍሓቝ ናይዞም ከምዚ ቢሎም ዝጸረዩ ሰባት ሽም ከኑ አብ መጽሓፍ ህይወት ይዕቄር። ካብ ህይወት ክርስትና ወጺኡ ዚነገር ግና ከመን ኰይኑ ኣይርከብን። ኣብ ንብረት ሓጢአት ይምሰሉ ሓደው ሓጢአቶም ምሕዳግ ይእብዩ፡ ናይ ከምዚኦም ዝበሉ ሽም ካብ መጽሓፍ ህይወት ይፍሓቝ። ዕዮ ፍርዲ ምስተወድኤ ሽዑ የሱስ ይመጽእ’ሞ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ይህቦ።

፩፤ ኣምላኽ ንዅሎም ሰባት እንታይ መዲቡሎም

ኣምላኽ «ኵሎም ሰባት ሓንሳእ ኪሞቱ ድሕሪኡ ድማ ፍርዲ ሰሪዑሎም።» ቢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣግሂዱ ይዛረብ። ዕብ ፱ ፳፯።

፪፤ ክንደይ ሰባት ኪፍረዱ’ዮም

ኣምላኽ ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ኪፍርድ’ዩ። መክ ፫ ፲፮። ኣምላኽ ገጽ ሰብ ኣይርእን’ዩ ስለዚ ሓጥኣን ኰኑ ጻድቃን ኣብ ቅድሚ ዙፋን ክርስቶስ ኪገሃዱ እዮም።

፫፤ ካብ ህይወትና ኽንደይ ዚኣክል ናብ ፍዲ ኪቐርብ’ዩ

«እተሓብአ ኹሉ ጽቡቕ ኰነ ኽፉእ። መክ ፲፪ ፲፬።

፬፤ ዛንታ ህይወት ሰባት ኣቦይ ተጸሒፉ ይርከብ

«ዓዐይንት ናእሽቱን ምዉታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ቢሎም ርኤኹ መጻሕፍቲ ተኸፍታ ካልእ መጽሓፍውን ተኸፍተ ንሱ ኸኣ መጽሓፍ ህይወት እዩ። ምዉታት ከኣ ከምቲ ኣብ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዘሎ ተፈርዶም። ኵሎም ከኣ ከከም ግብሮም ተፈርዶም።» ራእ ፳ ፲፪።

መግለጺ ሰብ በዚ መዋቲ አካሉ ቅድሚ ኣምላኺ ኪቐውም ኣይከኣሎን። ብጊዜ ፍርዲ ግና ናይ ነፍስ ወከፍ ቃልን ግብርን ስራሕን ባቲ ዘበን ህይወት ዝዀነ ጽሑፍ’ዩ። ካብዚ ጽሑፍ’ዚ ህይወት ይፍረድን ዕድል ከኣ ይምደብ።

፭፤ ብአካልና ቕድምሚ ኣምላኽ ክንግሃድ ዘይከአል ስለ ዝዀነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ አብ ክንዳና ዚቖመልና መን’ዩ።

«ሓደ ሓጢአት እንተገበረ ምስ አቦ ጠበቓ ኣሎና የሱስ ክርስቶስ ጻድቕ» ፩ ዮሃ ፪ ፩።

መግለጺ ጽቡቕ ግብርና ኪዝክር ከሎ ስለ ክርስቶስ ኰይኑ እዩቅቡል ዚኸውን። ሓጢአትና ድማ እንተ ተዘከፈ የሱስ ብደሙ የማልደልና ስለ ዝዀነ ሽዑ ሓጢአትና ይሕደገልናን ይፍሓቘልናን። እቲ ሓጢአትን እንተ ዘይተናዘዝናሉ ግና ኣብ ልዕሌና ምስክር ኰይኑ ይጸንሕ።

፮፤ ንጻድቃን ከመይ ዝበለ ተስፋ ይወሀቦም

«እቲ ዚስዕፎ ከምኡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ይለብስ ሽሙ ኸኣ ካብ መጽሓፍ ህይወት ኣይፍሓቝን።» ራእ ፫ ፲፭።

፯፤ ዕድል’ቲ ሽሙ ካብ መጽሓፍ ህይወት እተፋሕቔ እንታይ ይኸውን።

«ይዀነ ይኹን ሽሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽቦ ኣብ ቀላይ ሓዊ ተደርበ።»ራእ ፳ ፲፭። ሓጢአቱ ዘይተሓድገሉ ሽሙ ይፍሓቑን ብሓንሳእ ከኣ ይነድድ ምስቲ ንኹሎም ሓጥኣን ዜጥፍእ ሓዊ ይጠፍእ።

፰፤ ፍርዲ መኣዝ ይኸውን ምስ ተወድአኼ እንታይ ይኸውን

የሱስ ከይመጻ ኵሉ ህይወት ብጥንቃቔ ይቕመጥ። ነፍስ ወከፍ ንህይወት ሓደው ንሞት ይመደብ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል «ወዲ ሰብ ብኸብሪ አቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ኪመጽእ እዩ።» ንነፍሲ ወከፍ ከኣ ከከም ግብሩ ኪፈድዮ እዩ።» ማቴ ፲፯ ፳፰። ራእ ፳፪ ፲፩ ፲፪።

መበል ፴፬ ምዕራፍ።

ጻድቃን ሓጥኣንን ምምጻእ የሱስ።

የሱስ ካልኣይዕ ኪመጽእ ከሎ ብሥልጣን ብዓብዪ ኽብርን እዩ። ኵሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ምስኡ ኺመጹ’ዮም። ናብ ምድሪ ኪቐርብ ከሎ ኬድሂ’ዩ ሞይቶም ዘለዉ ጻድቃን ድማ ኻብ መቓብሮም ኪትንስኡ’ዮም። እቶም ዝትንስኡ ብህይወቶም ዝጸንሑ ጻድቃንን ንኸብሪ የሱስ ምጻሩ ምእንቲ ኪኽእሉ ኪልወጡ’ዮም። ጻድቃን ብሓጎስ ይቀባበልዎ ደሓር ከኣ ምስ ጐይታ ንምርኻብ ብሓንሳእ ኰይኖም ናብ ኣየር ይምንጠሉ። ሽሕ ዓመት ድማ ኣብ ሰማይ ምስ ክርስቶስ ይነብሩ። ድሕርዚ ንሳቶም ምስታ ሓዳስ የሩሳሌም ቅድስቲ ኸተማ አምላኽ ኣብቲ እተሓደሰ ምድሪ ንምንባር ይወርዱ።

ሓጥኣን ግና ንሱ ኺመጽእ ከሎ ኣብ ቅድሚ ገጽ የሱስ ኪቖሙ ኣይከኣሎምን እቲ ግርማ ዝመልአ ትርኢቱ ምስ ጠመቱ ብርቱዕ ረዓድ ይሕዞም። ብርሃኑ ይቐትሎም በተን ሽሕ ዓመት ከኣ ሞይቶም ይጸንሑ። ጻድቃን ድማ በዘን ዘበናት እዚኣትን ኣብ ሰማይ ምስ የሱስ ይዀኑ። ድሕሪ እዘን ሽሕ ዓመታት ምስተወድኣ ሓጢአተኛታት ይትንስኡ ብሓዊ ኸኣ ይጠፍኡ ብጥራሽ ሓሪሮም ይተርፉ።

፩፤ የሱስ ኪመጽእ ከሎ ንዝሞቱ ጻድቃንን ብህይወቶም ንዘለዉ ጻድቃንን እንታይ ይኸውን

«ባዕሉ ጐይታ ብደሃይን ብደሃይ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኪወርድ እዩ። ብክርስቶስ ዝሞቱ ድማ ቅድም ኪትንስኡ እዮም። ድሕርዚ ንሕና ብህይወት ተሪፍና ዘሎና ምስኦም ብደበና ኽንልዓል ኣብ ኣየር ክንቀባበሎ ድማ ከምኡ ኸኣ ምስ ጐይታ ኩሉላዕ ክንነብር ኢና።» ፩ ተሰ ፬ ፲፮ ፲፯።

፪፤ ንጻድቃን ኣብ ማእከል እቲ ንሓጥኣን ዜጥፍእ ክብሪ ከቑሞም ዚኽእል ነገር እንታይ’ዩ።

አብቲ ጽቡቕ መጻሕፍቲ ከምዚ ነንበብ ኢና’ሞ እቲ ኣብ የሱስ ዘሎ ኽብሪ ኪለብሱ’ዮም። «ብሓንሳእ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ጻሕራዋይ መሰኸት ኪሀረም ከሎ ኵላትና ክንልወጥ ኢና» መለኸት ኪውቃዕ እዩ እሞ ምዉታት ከኣ ዘይጠፍኡ ዀይኖም ኪትንስኡ እዮም ንሕና ኸኣ (ብህይወት ዘሎና) ክንልወጥ ኢና። እዚ ዚጠፍእ ዘይጠፍእ እሺ መዋቲ ዘይመውት ኪለብስ ይግብኦ።» ፩ ቆሮ ፲፭ ፶፩ ፶፫።

፫፤ የሱስ ኪመጽእ ኪርእዮ ኸሊው ጻድቃን አየናይ መዝሙር ኪዝምሩ እዮም።

«እንሆ ኣምላኽ እዚ እዩ። ንሕና ተጸቢናዮ ንሱ ድማ ኬድሕነና እዩ።» ኢሳ ፳፭ ፱።

፬፤ ጻድቃን ንደበና ምስ ተወሰዱ ናበይ ይዀኑ

ኣብቲ ምስ ክርስቶስ ኰይኖም ሽዑ ዓመታት ኣብ ዚነብፉሉን ኣብ ዚነገሡሉን ኣብ ሰማይ ኪኹኑ’ዮም። ራእ ፳ ፬።

መግለጺ ካብዚ መበል ፳ ምዕራፍ ራእይ ብንረኽቦ ትምህርቲ ጻድቃን በዘን ሽሕ ዓመት እዚኣተን ንዝሞቱ ሓጥኣን ምፍሬድ አብ ዚኸውን ዕዮ ምስ ክርስቶስ ከም ዚትሓዙ ንምሃር። አብ መደምደምታ እዘን ሽሕ ዓመታት እዚአን ይሱስ ምታት ቕድስቲ ኸተማን ምስ ጻድቃንን ኰይኑ ኪወርድ’ዩ። ድሕሪኡ ነቶም ኣብ ካልኣይቲ ሞት ንዚቅ ንስኡ ዓመጸኛታት ይቐጽዖም። እቲ ንሓጥኣን ዚበልዖም ሓዊ ድማ ንመሬት የጽሪ ንቕዱሳን ነታ ቕድስቲ ኸተማን ከም እትበቅዕ ድማ ይገብራ።

፭፤ የሱስ ኪመጽእ ከሎ ሓጥኣን ኪርእዎም ኸለዉ ከመይ ገይሮም ኬእውዩ’ዮም።

ይሰምብዱን ይፈርሁን። ኵላንቶም ከኣ ካብ ገጹ ኪሕብኡ ይደልዩ። ነኽራንን ንአኻውሕን «ኣብ ልዕሌና ውደቖን» ካብቲ ገጽ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ካብ ቍጥዓ እቲ ገንሸልን ከኣ ሕብኡና» ቢሎም ከምዚልምኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና። እታ ዓባይ መዓልቲ ዅራኦም መጺኣ እያ እሞ አብ ቅድሜኡደው ኪብል ዚኸእል መን እዩ።» ራእ ፮ ፲፯ ፲፰።

፮፤ ነቶም ኵላቶም ንምምጻእ የሱስ ዚጽበዩዎ ዘበሉ ከመይ ዝበለ ምዕዶ ይሁቦም።

«ንሕና ኸም ተስፋኡ ጽድቂ ዚነብረለን ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ምድርን ኅጽኔ ኣሎና። ስለ’ዚ ፍቁራት ነዚ ነገርዚ ክትጽበዩ ከሎኹም ኣብ ቅድሜኡ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ብሰላም ክትርከቡ ተጋደሉ።» ይብል። ፪ ጴጥ ፫ ፲፬።

መበል ፴፬ ምዕራፍ።

ቤት ድሑናት።

ኣብ መወዳእታ እዘን ሽሕ ዓመታት የሱስ ምስ ቅዱሳኑ ናብ ምድሪ ኽምለስ እዩ። ነቲ እተመደቦም ፍርዲ ኺሰምዑ ንዝሞቱ ሓጥኣን የተንስእ። ነታ ቕድስቲ ኸተማን ቅዱሳን ድማ ምስ የሱስ ኣብኣን ሰይጣንን ሓጥኣንን ምስ ዚርእዩ ሰይጣን ነቶም ናቱ ኪወጹን ነታ ኸተማ ኪወርዋ ከም ዚኽእሉን የእምኖም እለዚ ይኸብዋ እንተ ዀኑ ሓዊ ካሰ ኣምላኽ ወሪዱ ብጣሽ ይብልዖም «ድሕሪ’ዚ ከቶ አይርኣዩን እዮም ድሕሪኡ ትሕቲ ኣእጋር ጻድቃን ሓምዅሽቲ ኪኾኑ’ዮም።

እቲ ንሓዋኣን ዝበልዐ ሓዊ ንምድሪ የምክኾ። ድሕሪዚ ኣምላኽ ሓደስቲ ሰማያትን ምድርን ይገብር። እዚ እተሓደሰ ምድሪ እቶም ዝደሓኑ ይነብሩሉ። የሱስ ንጉሥ ይኸውን። እዛ ቕድስቲ ኸተማ ርእሲ ኸተማ ትኸውን። ጻድቃን አብ ኦም ህይወትን ኣብ ማይ ህይወትን መሰል ይረኽቡ። ኣታክልቲ ሲተኽሉ አባይቲ ኺሰርሑ እዮም። አብ ቅድሚ ኣምላኽ ኪሰግዱ ድማ ሰንበተ ሰንበተ ሰንበት አሳባ ኸተማ ኺመጹ’ዮም።

ነቶም ዝደሓኑ ኸመይ ዝበለ መንግሥትን ቤትን ኪዀነሎም እዩ ስለዚ ሎሚ ሓጢአትኩም ተናዘዙን ሕደጉን።ልብኹም ንየሱስ ሃቡነ በአኡ ንግበሩ። መድሓኒኹም ጌርኩም ተቐበልዎ። ትእዛዛቱ ሓልዉ ከምዚ እንተ ዀንኩም ናብቲ ዕጹብ ዝዀነ ቦታ ቤት ይዓለወልኩም በዘ ፩ እቶም ዝሞቱ ሓጥኣን ኣብ መወዳእታ እዘን ሽሕ ዓመት እንታይ ይኹኑ።

ከም ብሓዲስ ህያዋን ኰይኖም ይትንስኡ። እታ ሻልኣይቲ ትንሳኤ እተባህለት እዚአ እያ። ሰይጣን ነታ እተፈቶት ከተማ ኣምላኽ ኪዋግእዋ ይመርሖም ከምዚወስድዋ ድማ ኼእምኖም እዩ። እንቶኹኻዊ ኻብ ሰማይ ወሪዱ ይብልዖም፡ ራእ ፳ ፭።

፪፤ ጥፍኣት ኃጢአተኛታት ከመይ ቢሉ ፍጹም ይኸውን

«እንሆ እታ መዓልቲ እቲካ ኽተመጽእ እያ ከም እቶን ቃል ቃል እትበል…. ዓመጻ ቢገበር ዘበለ ኸኣ ኸም ቡቕቡቕ ኪኸውን’ዩ። እታ እትመጽእ መዓልቲ ኸኣ ከተንድዶቅ እያ ይብል ኣምላኽ ጸባዖት። ሱር ኰነ ጨንፈር ኣይኪሓድሎምን እዩ።» ሚል ፬ ፩።

መግለጺ፤ ሱር ሓጢአት ሰይጣን እዩ ሰብዓቱ ዘበሉ ኸኣ ጨነፍር እዮም። ናይዚ ምዕራፍ’ዚ ፫ይ ፍቕዲ መሰክሕ ብዝዀነት መዓልቲ ሓጥኣን ኣብ ትሕቲ ኣእጋር ጻድቃን ሓመሽስቲ ከምዚ ኾኑ ይነግረና ሓጥኣንን ሓጢኣትን ፍጹም ብጥራሽ ኪጠፍኡ እዮም።

፫፤ ድሕሪ ጥፍኣት ሓጢአተኛታት እንታይ ክንጽቤ ኢና፤

ሓዊ ኣብ ልዕሊ ሓጥኣን ምስወረደ «ሰማያት ብዓብዪ ደሃይ ከምዚሐልፋ ሱር ተፈጥሮታት ድማ ብሓዊ ኸምዚመኩ ምድረ ድማ አብአ እተገብረ ዘበለ ኹሉን ከም ዚነድድ» መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረናል። «ንሕና ግና ኸም ተስፋኡ ጸድቂ ዚነብረለን ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ምድርን ንጽቤ።» ፪ ጴጥ ፫ ፲ ፲፫።

፬፤ ምድሪ ምስተሓደሰ ኣምላኽ አብኡ እንታይ ኪገብር ተስፋ ይህበና

«አነ ዮሓንስ ነዛ ቅድስቲ ኸተማ ሓዳስ የሩሳሌም ካብ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክትወርድ ርኤኹ….. እንሆ ድንኳን ኣምላኽ (ማሕደሩ) ምስ ሰብ ንሱ ባዕሉ ምስኦም ኪነብር ንሳቶም ህዝብ ንሱ ድማ ኣምላኽ ኪኸውን እዩ። ዚብል ድሃይ ሰማዕኩ።» ራእ ፳፩ ፪ ፫። «ጽሩይ ርባ ማይ ህይወት ከኣ ኣርኣየኒ»… ብኽልተ ሸንኽእቲ ርባ ድማ ዓሰርተውክልተ ሳዕ ወወርሒ እትፈሪ እም ህይወት ነበረት» ራእ ፳፪ ፩ ፪። ኣብዛ ኸተማ ጻድቃን ዚነብሩሉ ጽቡቕ ኣባይቲ ኪኸውን እዩ። ካብ ፍሬ ኦም ህይወት ምስ ዚበልዑን ካብ ርባ ማይ ህይወትውን ምስ ዚስትዩ ከቶ አይኪሞቱን እዮም ንዘለዓለም ዓለም ደሌ ይነብሩ።

፭፤ ኣብቲ ሓዲስ ምድሪ ህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዕዮ ኪንዩ እዮም

«እንሆ ሓደስቲ ሰማያትን ሓዲስ ምድርን ከፈጥር እየ። እቲ ናይ ቀደም ድማ ኣይኪዝከርን ናብ ልብውን ኣይኪኣቱን እዩ። ንሳቶም (ጻድቃን) አባይቲ ኺሰርሑ ኣብኡ ኸኣ ኺነብሩ እዮም ወይኒ ኺተኸሉ ፍሪኡ ድማ ኺበልዑ እዮም።» ኢሳ ፷፭ ፲፯ ፳፩። ካብ ኢሳይያስ መበል ፴፭ ምዕራፍ እቲ ገፊሕ ቦታ ባዲሙ ዝነበረ ግሩም ኣብ ዝኹነ ቦታ ኣታኽልቲ ከምዚልወጥ ቅዱሳን ከኣ ብግብሪ አእዳም ከም ዚሕጐሱ ይነግረናል።

፮፤ ሓዲስ ምድርን እቲ ሓዲስ መንግሥትን ንመን ኪውሃብ እዩ

«ወዲ ሰብ ብኽብሩ ኺመጽእ ከሎ…..» ሽዑ ንጉሥ ናብ የማኑ ንሀለዉ እቱም ብሩኻት ኣቦይ ዓለም ከይተፈጥረት እተዳለወኩም መንግሥቲ ውረሱ ይብሎም። ማቴ ፳፭ ፴፩ ፴፬።

፯፤ ናብ ከተማ ኣምላኽ ዚኣቱን ሓዲስ ምድሪ ዚወርስን መን እዩ

«እቲ ዚስዕር ኵሉ ነገር ኪወርስ እዩ። ኣነ ኣምላኹ ንሱ ኸኣ ውሉደይ ይኸውን።» ራእ ፳፩ ፮። «ትእዛዛቱ ዚገብሩ ብጼዓት እዮም ናብ ናብ ኦም ህይወት መሰል ኣለዎም ብኣፍ ደጌታት እታ ኸተማ ድማ ኪኣትዉ እዮም። ራእ ፳፪ ፲፬።

መበል ፴፮ ምዕራፍ።

ጽሬትን ገዛን።

ኣምላኽ ንህዝቡ ናይ ጽሬት ክብ ዝበለ ደረጃ ተኺሎሎም። ኣምላኽ ንኣዳም ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ሃቦ። መውስቦ ህይወት ሕብረት’ዩ ሰብኣይ ሓደው ሰበይቲ ምስ ዚምንዝሩ ኣምላኽ ፍትሕ ኣዚዙ አሎ። ኣምላኽ ዝአመሞ እቶም ኪፋቐሩ ዚኽእሉ ጥራይ ኪተኣታተዉ እዩ። ምጕዳል ፍቕሪ ኣብ ቤት ጓሂ የምጽእ። ርእሲ ቤት ኪኸውን ዚግባእ ሰብአይ እዩ። እንተዀነ ንሰበይቱ ኺፈትዋ ይግብኦ። ከም ባርያ ገይሩ ከሕዛ ኣይዀነን። ደቂ ንወለዶም ኪእዘዙ ይግብኦም ወለዲ ድማ ንደቆም ብመንገዲ ኣምላኽ ኬስተምህርዎም ይግባእ። ምንዝር ንቤት ብዙሓት ሓጎስ ኣጥፊኡሉ። ሓቀኛ ክርስቲያን ድማ ነዚ ሕሱም ሓጢኣት ኪርሕቆ ይግባኦ። ንሓደ ሰብአይ ብሓደ ጊዜ ብጀካ ሓንቲ ሰብይቲ ጥራይ ብዙሓት አንስቲ ኼእቱ ንትምህርቲ ቓል ኣምላኽ ዚበአስ ነገር’ዩ። አርገውቲ ሰብኡትውን ሕጻን ጓል ኬእትዉ ሐሳብ ኣምላኽ ኣይኰነን። እዚ ንጓሂ እዩ ዚኸውን ግብሪ ጭከናን ዘይናይ ተፈጥሮ ስራሕውን’ዩ። እቲ ዘይንጹሕ ምልባስ ዘይተኣታተዉ መንእሰይን ኣብ መንጎ እቶም ተኣታትዮም ዘለዉን ምንዝር ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኣምላኽ ዜጸይፍ እዩ።

፩፤ ኣምላኽ ንህዝቡ ኸመይ ዝበለ ደረጃ ተኹሉሉ ኣሎ

ኣምላኽ ጽሩይን ቅዱሳን ህይወት ይደሊ። «አነ እግዚአብሄር አምላኽኩም ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ።» ዘሌ ፲፱ ፪።

፪፤ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓደ ሰብ ክንደይ ኣንስቲ ኪህልዋኦ ይግባእ፤

ሓንቲ ጥራይ። ኣምላኽ አብ መጀመርታ ንኣዳም ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ሃቦ። «ክልቲኣቶም ከኣ ሓደ ስጋ ይዀኑ።» ኤፌ ፭ ፴፩።

«ስለዚ ሰብኣይ ናብ ሰበይቲ ይልገብ ሓዶ ስጋ ድማ ይኹኑ» ዘፍ ፪ ፳፪።

፫፤ እቲ ሓደ በይኑ ምኽንያት ፍትሕ እንታይ እዩ

ምንዝር ኣብ እተረኽበ ጊዜ «ሰበይቱ ኸይመንዝረት ፈቲሑ ካልአ ዜእቱ ይምንዝር» ማቴ ፲፱ ፱።

፬፤ ሰብኣይን ሰበይትን ንሓድሕዶም ከመይ ኪጋወሩ ይግብኦም

ኖይ ሓድሕድ ፍቕርን ናብ ቤት ምድግጋፍን ይግባእ። «እንስቲ ኸም ንኣምላኽ ጌርክን ንሰብኡትክት ተኣዘዛ።» «ሰብኡት ድማ ክርስቶስ ንማሕበሩ ኸም ዝፈተዋ ጌርኩም ከምኡ ነንስትኹም ፍተውወን።» ኤፌ ፭ ፳፪ ፳፭።

፭፤ ደቂ ንወለዶም እንታይ ኪገብሩሎም ይግብኦም

ወልድኼ ንደቂ ዚገብሩሎም እንታይ እዩ

«እዚ ቕኑዕ ነገር እዩ እሞ ደቂ ንወለድኹም ብጐይታ ተአዘዝዎም። ንሳትኩም ወላዲ ድማ ንደቅኹም ኣይተኹርይዎም ብቕጽዓት ጐይታን ብምዕድዶኡን ድኣ ኣይብይዎም። ኤፌ ፮ ፩ ፬።

ኣብ መንጎ ሰብኣይ ሰብይትን ዘይትገብኤ ምልባስ ዚኽልክል ሕጊ ኣየናይ እዩ

«ኣይትመንዝር።» ዘጸ ፳ ፲፬።

፮፤ ብዛዕባ እዚ ሓጢአት እዚ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ ስምዕታ ተዋሂቡ ኣሎ

በዚኣ ሓውኣት ዝበደሉ ኹሉ መንግሥቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስን እዩ። «ዝመውትን እመንዝራታትን ኣምላኽ ኪፈርዶም እዩ።» እብ ፲፫ ፬። «ኣብ ወጻኢ ኣኽላበት ጠንቄልቲ ዘመውቲ ቀተልቲ ነፍሲ መምለኽቲ ሐሶት ዚፈቱን ዚገብሮን ዘበለ ዅሎም እዮም።» ራእ ፳፫ ፲፭።

መብል ፴፯ ምዕራፍ።

ምጥንቃቕ ኣካል።

ክርስቶስ ቤዛ ዀይኑልና አካልና ድማ ናቱ’ዩ። ንአካሉ ዕሽሽ ዚብሎን ብግብእ ከኣ ዘይካናኩኖን ንኣምላኽ የሕስር። ዝሙት። ትምባኾ መርዚ ዘለዎ መስተጉን አካል ይጽድቕን ንጥዕና ኸኣ የጥፍእ።

ሰባት አካሉም ከም ዝደለዩዎ ኸየብሩዎ ኣምላኽ ነጻነት ኣይህቦምን። ንሱ ንአካል ዚሕለወሉ ጥበብ ሕጊ ሃሉ’ሎ። እዚ ሕግታት ጥዕና ዘይምእዛዝ ሕማምን ሞትን ንነፍሲ ኸኣ ኵናኔ የምጽኡ። ፩ ጴጥ ፪ ፲፩።

ብልዕናን መስቴናን ዓይነቱ ጽቡቕ ከም ዚኸውን ከንጥንቀቕ ይግብኣና ብልዒ ጥዕና እንተ በላዕና ብርቱዕ አካል ንረክብ። ዘሌ ፳ን ፳፭። ገለ እንስሳታት ኪብልዑ ኣይግብኦምን በዚኦም አካሉ ዘጽይቕ ካብ መንግሥቲ ኣምላኽ ግዴ ለብሉን።

፩፤ አካልና ናይ መን’ዩ

አካልና ናይ ኣምላኽ እዩ። «ብገንዘብ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ ናይ ርእስኹም ኣይኰንኩምን ስለዚ በቲ ናይ ኣምላኽ ዝዀነ አካል ኩምን መንፈስኩምን ንኣምላኽ ኣኽብሩ። ፩ ቆሮ ፮ ፲፱ ፳።

፪፤ ብዛዕባ ምሕላይ አካል አምላኽ ከመይ ዝበለ ስምዕታ ይሁብ

አካልና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ጌርና ኸነዳልም ይግብኣና። ሔደ ሰብ መቕደስ ኣምላኽ እንተ ጸየቐ ንእኡ ኣምላኽ ኬጥፍኦ እዩ። ንስኻትኩም ዝመቕደሱ መቕደስ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ እሞ።» ፩ ቆሮ ፫ ፲፯።

፫፤ ክርስቲያን ኣብ ሳዕሲዒትን አብዘይ ተገብአ ሰዓላትን ምስታይ ስዋን ኪሳተፍዶ ይግብኦ’ዩ

«ኣይግብኦን ኣይከአሎን» «ስኻራን…..ከምዚ ዝበለ ነገርን……ከምዚ ዚገብሩ መንግሥቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን እዮም።» ገላ ፭ ፳፬።

፬፤ ሓደ ሰብ እቲ ኽፉእ ልማድን ግብርን ኪስዕብን እሞ ድማ ክርስቲያን ኪኸውንንዶ ይከኣሎ’ዩ

ኣይከላሎን። ክህለትንያን ካብ ናይ ዓለም ክፉእ ልምድን ግብርን ኪርሕቕ ይግባእ እዚ ብቃል እግዚአብሄር ክልክል እዩ’ሞ «ምሳይ ዘይእክል ይዞሩ።» ማቴ ፲፪ ፴።

፭፤ ኣምላኽ ብዛዕዳ እቶም ኪብልዑ ዚግብኦም እንስሳታት እንታይ ሕጊ ይህብ

ገለ እንስሳታት ርኩሳት ተባሂሎም ተስምዮም። ህዝቢ ኣምላኽ ነዞም ከምዚ ዝበሉ እንስሳታት ከይብልዕዎም ክልኩላት እዮም። «አብ መንጎ ንጹሕ እንስሳን ዘይንጹሕን ፍለዩ። ኣብ መንጎ ዘይጽሩያት አዕዋፍ ፍልያ ግበሩ። በዕዋፍ ሓደው ብገለ ህያዋ ለመምታ ኣብ ምድሪ ለመም ብዝብል ኣነ ኣይንጹሓትን እዮም ኢለ ዝፈሌኹዎም ነፍስኹም ኣይተርክሱ።» ዘሌ ፳ ፳፭።

፮፤ ብዛዕባ ኣርባዕተ መሓውር ዘለውዎም ፍጥረታት እንታይ ትእዛዝ ተዋህበ

መጕስዕ ዚመስልን ሰዀናኡ እተፈለን ጥራይ ኪብላዕ ተፈቕዶ ጽፍሩ እተፈለን ሰኹናኡውን እተፈለ መጕስዕ ዚመስል እንስቅጸ እዚ ብልዕዎ።» ዘሌ ፲፩ ፫። ካብቶም ርኹሳት፤ ሓሰማታት ማንትሌታት ኣናጹ አህባይ ከምዚኦም ዚመስሉውን ርኹሳት እዮም። ዘሌ ፲፩ ፩ - ፰።

፯፤ ንጹሓት ዓሳታት ከመይ ጌርና ንፈልዮም

ንጹሓት ዓሳታት ክንፍን ቅፍራ አለዎም። «አብ ማይ ዘለዉ ኣብ ባሕሪ ኣብ ርባ ከብዘለዉ እዚኦም ብልዕዎም። ዘሌ ፲፩ ፱።

፰፤ ከመይ ዝበሉ ዓሌት አዕዋፍ ተኸልከሉ

ንስሪ…..እባጉንባሕ ሰገን ጋባት ሲላ….. ብዙሐት ካልኦት ከኣ ክልኩላት እዮም። ዘሌ ፲፩ ፲፪ -፲፱።

፱፤ ኣትማን…. ሓስኻታት ካልኦት ለመምታትውን ኪብልዑዶ ይግብኦም እዩ

ኣይግባእን። ፍንፍናት ተባሂሎም ተሰምዮም እዮም እሞ «ነፍሲ ወከፍ ለመምታ ኣብ ምድሪ ለመም ዚብል ፍንፉን ይኹንኩም። ኣይበልዑ።» ዘሌ ፲፩ ፵፭።

፲፤ ንበልዕናን ንመስቴናን ኣየናይ ዓቢዪ ሕጊ ኺመርኾ ይግብኦ

«እንተ በላዕኩም ሓደው እንተ ስቴኹም ኵሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ።» ፩ ቆሮ ፲ ፴፩።

መበል ፴፰ ምዕራፍ።

ክዳውንትን ስልማታውትን።

ኣምላኽ ኣብ ክዳን መጠንን ሕስር ዝበለን ክዳን ይፈቱ። እንስቲ ክቡር አዕናቝን ስልማዉትን ከይገብራ ይኽልክል። ከምዚ ዘለ ልምዲ ንዚጠቅም ነገር እየገልግልን ናይቲ ሓጢአት እተመልኤ ምውራዕ ኣብ አፍኣዊ ዜርኢ ነገር እዩ። ክዳን ምኽዳን ግቡእ እዩ። ለልማት ግና ንኽፋእት መናፍስቲ ብምእማን እዩ ዚኸውን ኣምላኽ ዚኣምኑ ዘበሉ ድማ ኪሓድግዎ ይግባእ። ወንጌል ንኣመንቲ ካብ ፍርሂ ጥንቄላን ስራይን ሓራ የውጽኦም። ንሱ እዞም መላእኽቲ ኻብ ጕድኣት ከም ዚሕልውዎ ይፈልጥ። መርገም መሳሪያ ኣይፈርህን ድሓን ኪረክብን ኪምዕቄብን ቢሉ ድማ ንግብሪ ኣረማውያን ኣይኣምንን።

፩፤ ጐይታ ብዛዕባ ትዕቢት እንታይ ይብል

አብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽሉእ’ዩ። «ብልቡ ትዕቢት ዚገብር ኵሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዚፈንፍን እዩ።» ምሳ ፲፮ ፭።

፪፤ ኣምላኽ ቀለቤት ኣምባር ስቔሬን ሓደው ንስልማት ዚግበር ሕንጥልጥል የሓጕሶድ’ዩ

ኣየሓጕጎን። ከምዚ ዘለ ለልማት ኣይፈቱን እዩ። ከምኡ ኸኣ ኣንስቲ ቕልል ብዝበሰ ኣኽዳድና ይከደና።…. ብምስራሕ ጸጕሪ ርእሰን ብዕንቍን ሓደው ዋጋኡ ክቡር ብዙኾነ ነገር ኣይኰነን። ፩ ጢሞ ፪ ፱።

፫፤ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ከመይ ዝበለ ለልማት ኪህልዎ ይግባእ

ለልማትከን ብኣፍኣዊ ነገር ኣይኹን።…. ሀዱእ መንፈስን እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓብዪ ዝዋግኡ እዩ።» ፩ ጴጥ ፫ ፲፬።

፬፤ ስድራ ያዕቆብ ንኣምላኽ ኪሰግዱ ቢሉም ናብ ቤትኤል ከይመጹ ቅድም እንታይ ገብሩ

ኣብ ኣእዳዎም ዝነበሩ ጓንታት ኣማልኽቲ ኵሎም ኣብ አእዛኖም ዝነበሩ ዘስቄሩ ዘበሉ ዅሎምን ንያዕቆብ ሃቡዎ ንሱ ድማ ኣብ ሲአከም ኣብ ዘሎ ኦም ኣብ ትሕቲኡ ቐብሮም።» ዘፍ ፴፭ ፬።

፭፤ ካብ ግብሪ ጥንቄላ ንምድሓን ኣምላኽ እንታይ ተስፋ ሃበ

ካብ ጥንቄላ ኹሉ ኪድሕኑ። «ርግጽ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ጥንቄላ የልቦን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከኣ ስራይ የልቦን። ዘሁ ፳፫ ፳፫።

፮፤ ህዝቢ ኣምላኽ ካበ ጥንቄላ ካብ አጋንንትን ኪፈርሁዶ ይግኦም

አይግብኦምን። ንኣምላኽ ደኣ ኪኣምኑ ይእግብኦም። «ብዛዕባ ኣምላክ ክብል እኽእል እየ ንሱ መዕቄብየይን ዕርደይን እዩ ኣምላኽይ ዝከመኖ ካብ መፈንጠራ ካብ ጽዋዕዋዕ እናበለ ካብ ዚሓልፍ ፈራ ድማ ካብ ዘሰምብድ ነገር ብለይቲ ሓደው ከኣ ብመዓልቲ ካብ ዚወርወር መንትግ ርግጽ ኬውዕለኒ እዩ። ብጸልማት ካብ ዚኸይድ ፈልውን በመዓልቲ ኸኣ ካብ ዜጥፍእ ጥፍኣት ኣይክትፈርህን ኢኻ።» መዝ ፺፩ ፪ ፫ ፭ ፮።

መበል ፴፱ ምዕራፍ።

ቤተክርስቲያን።

ክርስትያናት ቤተ ክርስቲያን ብዚብሃል ጋንታ ኪስርዑ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ሙሴ ብዛዛን እስራኤል ነቶም ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ሰርዖም። የሱስን ሃዋርያቱን ከኣ አብያተ ክርስቲያናት ሰርዑ ሰባት ድማ ሾሙ። እዞም ሰባት ሽማግሌታትን ድያቆናትን ተባህሉ። ርእሲ ቤተ ክርስቲያን የሱስ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ድማ አካል ሓደ ኽፍሊ እዩ። ስም ኵሎም ካልኦት ዝሓበረን ብሓንሳእ ከኣ ዚዓይን’ዩ። ነፍስ ወከፍ ብልዕቲ ማሕበር አብ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን ከኣ ሰባት መንታ ኪድሕኑ ወንጌል ኣብ ዓለም ምብጻሕ እዩ። የሱስ ንቤተ ክርስቲያን ይፈትዋን መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልቢ ብልዕትታት ማሕበር ኪሓድር ኪሰደሎም ካልኦት ድማ ኣብ ክርስቶስ ከነብጽህን የኸአለና።

፩፤ ኣምላኽ ገዛር እንታይ’ዩ

«ኣምላኽ ናይ ሰላም ኣምላኽ እምበር ናይ ንሕፍ ሰፍጀ ኣይኰነን

«ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያንት ከም ዚግበር።» ፩ ቆሮ ፲፬ ፴፫።

፪፤ እታ ቐዳማይቲ ማሕበር እተሰርዔት መን ሰርዓ

እታ ቐዳማይቲ ቤተ ክርስቲያን ደቂ እስራኤልን ሙሴን ሰብዓ ሽማግሌታትን ኰይና እተሰርዐት እያ። እዚ (ሙሴ) ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ በረኻ ዝነበረ…. ንኣና ኪህበና ህያዋን ቃላት እተቐበለ። ግ ሃዋ ፮ ፴፰።

፫፤ ኣብ ዳሕራይ ጊዜ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑን መራሕታን ኪኰኑን ክንደይ ሓረየ

ኵሎም ኣመንቲ ምስ መራሕቶም ሃዋርያት ኰይኖም ቤተ ክርስቲያን ኪዀኑ ሰርዖም። «ተመሃሮኡ ጸውዖም ካብኦም ድማ ሃዋርያት ቢሉ ዘውጽኦሎም ዓሰርተውክልተ ሰርዔ።» ሉቃ ፮ ፲፫።

፬፤ ዕዮ ክርስቶስ ምስ ሰፍሔ ካልኦት መን እተባሀሎ ሾሙ

«ስለዚ አሕዋተይ ካብኻትኩም ሾብዓተ ሰባት ጽቡቕ እተመስከረሎም መንፈስ ቅዱስን ጥበብን ዝመልኦም ኣብዚ ዕዮ’ዚ ሹምዎም።» (ብዛዕባ መበላሉን ድኽታትን ዚሓልዩ) ግ ሃዋ ፮ ፫።

መግለጺ፤ እዞም ኣገልግልቲ ደሓር ድያቆናት ተባህሉ። ዕዮኦም ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምድራዊ ውራይ ነበረ።

፭፤ አብያተ ክርስቲያናት ንሽማግሌታቶምን ንዲያቆናቶም ከመይ ገይሮም ኪርእይዎም ይግባእ

ኬፍቅርዎምን ኬኸብርዎምን ይግባእ እብ ፲፫ ፮ ፲፫።

፮፤ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያትዶ አለዉ እዮም

እወ። ከምቲ ክርስቶስ ንሃዋርያቱን ብዘበኖም ዝነበሩን ኣምላኽ ኣብ ናይ ሎም ቤተ ክርስቲያን ሓያሎይ መራሕትን ሃዋርያትን ብጠቕላላ ንዕዮ ክርስቶስ ዚርእዩ ኣለውዎ።

፯፤ ንምስፋሕ ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ዚኹኑ ኪሰርሑ ይገሠሥ

ነፍሲ ወከፍ። «ወዲ ሰብ ቤቱ ሓዲጉ ርሑቕ መንሻ ከምዘኸደ ሰብ እዩ እሞ ንኣገልገልቱ ኸኣ ስልጣን ዖቦም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ

«ዕዮኡ ኣትሓዞ ንሓላው ደጌ ድማ ኪነቅሕ አዘዞ።» ማር ፲፫ ፴፬። ኢሳ ፵፫ ፲። ሃዋ ፩ ፰። ድማ ርኤ።

፰፤ ሐሳብ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን እይታይ’ዩ

«ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቀራ ርእሱ ድማ ንኣ ኣሕሊፉ ሃበ። ኤፌ ፭ ፳፭።

፱፤ የሱስ ንተመርሃሮኡ ምስ ሓደጎም ንኣምንቲ መን ኪሰደሎም

አስተስፈዎም

መንፈስ ቅዱስ ኪልእክሎም ኣተስፈዎም። «ነቦ ምሳኻትኩም ለዓለም ካልእ ዚነብር ኪህበኩም መጸናንዒ ክልምኖ እዬ።» ዮሃ ፲፬ ፲፯።

፲፤ ዕዮ መጸናንዒ ሓደው ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን እንታይ’ዩ

«መጸናንዒ ቅዱስ መንፈስ ምስ መጸ ግና…. ኵሉ ነገር ኬምህረኩም እዩ። ኵሉ ነገርውን ኬዘረኩም እዩ።» ዮሃ ፲፬ ፲፮።

መበል ፵ ምዕራፍ።

ጥምቀት ክርስቲያን።

የሱስ ሽሙ ንዚኣምን ንዘበለ ኬጥምቕዎ ንተመሃሮኡ ኣዘዞም። እቲ አገልጋሊ ነቲ ኣማኒ ትሕቲ ማይ ይቐብሮ ካብኡ ድማ የተንስኦ። ማይ ካብ ሓጢአት ምንጻሕ የመልክት። እቲ ብማይ ምቕባር ከኣ ሞት እቲ አካል ሓጢአት የመልክት። ካብኡ ምንትሳእ ከኣ እቲ ናይ ዓወት

ሓዲስ ህይወትን ጽድቅን የመልክት።

ሕጻውንትን ቀለውዕን ኪኣምኑ ኣይኽእሉን እዮም እሞ ኪጥመሽ ኣይግብኦምን። ሰብ ቅድሚ ጥምቀቱ እቲ ንምድሓን ዜድሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቅቃት ክሳዕ ዚመምሃር ኪጸንሕ ይግብኦ። ሓቀኛ ክርስቲያን ምዃን ብኣኻይድኤ ዚርኤ ኸኣ ጊዜ የድልዮ። ክርስቶስ ንኣመንቲ ምሉእ ምሳሌ መንታ ኪኸውን ሓጢአት ዜብሉ ኸነሱ ተጠመቐ። ሓደ ድማ ድሕሪ ጥምቀቱ ናብ ሓጢአት ስም ዚምሰስ ኪጠዓስን ኪምለስን ኪጥመቕን የድልዮ ምሉእ መረድኢ ምምላሱ ንቤተ ክርስቲያን ምስ ኣርኣየ ድማ ማሕበር ኪቕበልዎ ይግባእ።

፩፤ የሱስ ንተመሃሮኡ እዚ ትእዛዝ’ዚ ምስ ሃቦም እንታይ ኪገብሩ ይነግሮም

«ደጊም ኪድ’ሞ ንኵሉም ህዝቢ አስተምህርዎምን ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣጥምቕዎም።» ማቴ ፳፰ ፲፱።

፪፤ ብስብከት ሃዋርያት ህዝብታት ናብ ኣምላኽ ምስ ተመልሱ እንታይ ኪገብሩ ይንገረሎም

«ጴጥሮስ ባሎም ተነስሑን ነፍሲ ወከፍኩም ድማ ንሕድገት ሓጢኣት ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ትቕበሉ።» ግ ሃዋ ፪ ፴፰።

፫፤ ጥምቀት ምሳሌ እንታይ’ዩ

ናይ ሞትን ናይ ትንሳኤ ምልክትን’ዩ። «እቶም ኵሎም ናብ የሱስ ክርስቶስ እተጠመቐ ናብ ሞቱ ከም እተጠመቐዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ንሕና ንሞት ምስኡ ብጥምቀት ተቐበርና ክርስቶስ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስኤ….ንሕና ድማ ብሓዲስ ህይወት ከንከይድ።» ሮሜ ፮ ፫ ፬።

፬፤ ኣገባብራ ጥምቀት ኣብ ቃል እግዚአብሄር ተሰሪዑ ዘሎ እንታይ እዩ፤

መጽሐፍ ቅዱስ ዜስተምህሮ ሓደ ዓይነት (ቅዲ) ጥምቀት ጥራይ ከም ዘሎ ንሱ ኸኣ ብማይ ከም እትቕበሮ’ዩ። «ክልቲኣቶም ፊልጶስን ስሉብን ናይ ማይ ኣተው ኣጥመቖውን ካብ ማይ ምስ ወዱ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ንፈልጶስ መንዝዖ። ግ ሃዋ ፰ ፴፰ ፴፱።

፭፤ ጥምቀት አየናይ ስጕሚ ኪቕድሞ ይግባእ

ሓዋእ ቅድም ኪአምንን ኪንሳሕን ይግብኦ። «ዝኣመነን እተጠመቖን ኪድሕን’ዩ።» ማር ፲፮ ፲፮። «ትነስሑን ተጠመቑን።» ግ ሃዋ ፪ ፴፰።

፮፤ ናብ ምንታይ ኢና እተጠመቕና

«ኩላንትና ኣይሁድ ሓደው ኣረማውያን እንተዀና ሓደው ጭዋ ሓደው ባርያ ንሓደ አካል ብሓደ መንፈስ ተጠሚቖና ኢና። ፩ ቆሮ ፲፪ ፲፫።

፯፤ እዚ አካል’ዚ እንታይ’ዩ

ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ሓደው አካል ክርስቶስ በቶም እተጠመቐ ዘበሉ ኣመንቲ ዝቔመት ያ። ስለዚ ጥምቀት ብእኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንላትወሉ ደጌ’ዩ። ኤፌ ፩ ፲፯ ፳፫።

መበል ፵፩ ምዕራፍ።

መዘከርታ ሞት የሱስ።

ሰባት ገለ ነገር ከቶ ኸይርስዕዎ ዚድለዩ’ዎ እንተ’ሎ ንእኡ ኬዘክሮም ኣብ ዚኽእል ገለ ነገር ይሓስቡ። ሰንበት ብጊዜ ፍጥረት መዘከርታ ሕይሊ ኣምላኽ’ያ። ክርስቲያን ድማ ሞት የሱስ ከይርስዕ ንሱ ነዚ ኹኖት’ዚ ዜዘኻኽር ርግጽ ምልክት ንቤተ ክርስቲያኑ ሂበ። የሱስ ቅድሚታ እተሰቕለላ መዓልቲ ንለይታ እንጌራ ኣልዒሉ ቔረሶ ንደቀመዛሙርቱውን ኪብልዑዎ ሃቦም። እዚ እቲ ምእንታና እተቘርሰ ስጋኡ ከም ዜመልክት ነገርና። መዘከርታ’ቲ ምእንቲ ሓጢኣት ዝፈሰሰ ደሙ ዝዀነ ምቁር ወይኒ ድማ ኺሰትዩ ሃቦም። ቅድሚ ድራር ኣእጋር ተመሃሮኡ ሓጸበ። ከምዚ ኣብ ንሓድዶም ከይገብርዎ ትዕቢት ነበሮም። የሱስ «ኣነ ምሳሌ ሂበኩም ኣሎኹ በሎም። እምብኣር ክርስቲያናት ኣእጋር ሓድሕዶም ኪተሐጸጸቡ ይግብኦም። እዚ መዘከርታ’ዚ ትሕትና የሱስ ኬዘክረና’ዩ፡ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ምስታፍ መአዲ ጐይታ ነፍሱ ኺምርምርዓ ብኹሉ ሓጢኣቱውን ኪንሳሕ ይግባእ።

፩፤ መኣዲ ጐይታ ሓሳቡ እንታይ’ዩ

ህይወት ክርስቶስ ሞቱን ኬዘኻኽረና። «እዚ ንመዘከርታይ ግብርዎ።» ሉቃ ፳፪ ፲፱።

፪፤ እቲ እንጌራ እንታይ ይኸውን እንታይን የመልክት

«እንጌራ አልዓለ ኣመስገነን ቁረሶን እዚ ምእንቃኹም እተዋህበ ስጋ’ዩ እናበለውን ንተማሃሮኡ ሃቦም።» ቃሉ ፳፪ ፲፱።

፫፤ እዚ ወይኒ እንታይ የመልክት

እዚ ወይኒ እቲ ኻብ ሓጢአትና ኪሓጽበና ዝፈሰሰ ደም የሱስ የዘከረና። «ከምኡ ኸኣ ድሕሪ ድራር ጽዋእ አልዒሉ በለ አባ ጽዋእ እዚኣ ምእንታኹም ዝፈሰሰ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመይ እያ።» ሉቃ ፳፬ ፳።

፬፤ ነዚ አገልግሎት ስርዓት ከመይ ጌርና ኽንዳሎ ይግብኣና

«ሰብ ርእሱ ይመርመን ካብቢ እንጌራ ይብላዕን ካብዚ ጽዋዕውን ይስተ።» ፩ ቆሮ ፲፩ ፳፰።

፬፤ ነዚ አገልግሎት ስርዓት ከመይ ጌርና ኽንዳሎ ይግብኣና

«ሰብ ርእሱ ይመርምርን ካብዚ እንጌራ ይብላዕን ካብዚ ጽዋእውን ይስተ።» ፩ ፲፩ ፳፰።

፭፤ ጐይታ ንቤተ ክርስቲያኑ ከመይ ዝበለ ካልእ ስርዓት ሰርዔ መድረሲ አልዒሉውን ተዓጥቀ። ኣብ ገብራውን ማይ ኣፍሰሰ ኣእጋር ተመሮሃኡ ኸኣ ኪሐጽብ በቲ እተዓጥቀሉ መድረዚ ድማ ኪደርዘሎም ጀመረ።» ዮሃ ፲፫ ፲፯።

፮፤ የሱስ አስጋር ተመሃኡ ስለ ምንታይ ሓጸበ

እዚ ስርዓት እዚ እንቲ ኻብ ናይ ሓጢአት ርስሓት ንልቢ ዚኸውን ምንጻሕ ምሳሌ’ዩ። ዮሃ ፲፫ ፲፯።

፯፤ እዚ ስርዓት’ዚ ክንሕልዎዶ የድልየና’ዩ

እወ። ክርስቶስ ይብል’ዩሞ ከምቲ ንኣታትኩም ዝገበርኩልኩም ጥኩምዎን እተገበርኩምዎን ብጹዓት ኢኹም።» ዮሃ ፲፫ ፲፭ ፲፮።

መበል ፵፪ ምዕራፍ።

መጋቢነትና ንኣምላኽ።

ዓለምን ኣብአ ዘሎ ኹሉን ናይ ጐይታዩ። ብሩር ወርቂ ማልጢስ በጊዕ ኵሉ ናቱ’ዩ። ከም ብሓቁስ ናትና ዝኹነ ገለ ነገር የልቦን። ንሱ ኸኣ ብርሃን ጸሓይን ሰዲዱ ንምግቢ ዚኸውን የዕቢ። ስለዚ ንዕዮ ወንጌል ምድጋፍ የድልየና። ነፍሲ ወከፍ መታን በዚዕ’ዚ ሪም ኪረክብ እቶትና ኹሉ ዕሽር ናቱ እዩ። ብቐደም ዘበን እዚ ዕሽር’ዚ ኣብ መቕደስ ንዜገልግሉ ኣቕሽሽቲ ይኸውን ነበረ። ወንጌል ዚሰብኩውን ብወንጌል ኪምገቡ ስለ ዚግባእ ሎሚ ዕሽር ንረድኤት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኪውዕል ይግባእ። ዕሽር ካብ ኣምላኽ ምላድ ንእኡ ምኽታሩ ባሀለት’ዩ «ኵሉ ዕሽር» ናብኡ ብምምጻእ ንህዝቡ ኪዕዘብዎ ይነግሮም። ልዕሊ እዚ ናትና ዘይኰነ ዕሽር ኣብ ምድሪ ንዚግበር ንደገፍ ዕዮ ኣምላኽ ክርስትያናት ናይ ፍቓዱ ሞባእ ኪሀቡ ይግባኦም።

፩፤ ዓለምን ኣብኣ ንዘሎ ዅሉን ዋና መን’ዩ

«ምድሪ ምልእታ ኹሉውን ዓለምን ኣብኣ ዚነብር ዘሎውን ናይ ኣምላኽ እያ።» መዝ ፳፬ ፩።

፪፤ ካብቲ አታውና ኣየናይ ክፍሊ ናትና ኽይንገብር ጐይታ ይኸልክለና

ዘሎና ዓስራይ ኣፉ ዕሽር። «ናይ ማል ዕሽርውን ካብ ጤለበጊ ዕውን ትሕቲ ባትሪ ጓሳ ካብ ዘሎ ዕሽሩን ንኣምላኽ እተቐደሰ ይዀን።» ዘሌ ፳፯ ፳፪።

፫፤ ዕሽር ንኣና እንተ ገብርናዮ እንታይ ሓጢአት ንገብር

«ሰብዶ ንኣምላኽ ይኽትር ንስኻትኩም ግና ንኣይ ከተርኩምኒ

ብዕሽርን ብሞባእን» ሚል ፫ ፰።

፬፤ ዕሽር ኣብ ምንታይ ኪውዕል ይግብኦ

ጊዜኦም ኵሉ ንዕዮ ቓል ኣምላኽ ንዜውዕልዎ ንምድጋፍ። «ጐይታ ኸኣ ከምኡ ወንጌል ዚሰብኸ ብወንጌል ኪምገብ ሰርዔ።» ፩ ቆሮ ፱ ፲፬።

፭፤ ብጀካ ዕሽር ንዕዮ ጐይታ እንታይ ክንህብ ይግባእ

ነፍስ ወከፍ መስዋእቲ ኬምጽእ ይግባእ። «መስዋእቲ ኣምጽኡሉን ናብ ኣጸዱን እተዉ።» መዝ ፺፮ ፰።

፮፤ ሃብቲ ንምርካብ ሓይሊ ዚህብ መን’ዩ

«ንእግዚአብሄር ኣምላኽካ ዘከር ሃብቲ ኽትረከብ ሓይሊ ዚሀበካ ንሱ’ዩ።» ዘዳ ፰ ፲፰።

፯፤ ዕሽር ካብ ምንታይ’ዩ ኪውሃብ ዚግባእ

ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኹሉ ገንዘብ ካብ ማል ካብ እኽሊ ካብ ፍሬ ሓደው ካብ ካልእ ርካብ ኵሉ። ዘፍ ፳፰ ፳፪። ፪ ዜና ፴፩ ፭ ፮። ነህ ፲፫ ፲፪። ዘሌ ፳፯ ፴።

፰፤ ዕሽርን ሞባእን ብኸመይ ዝበለ መንፈስ ኪውሃብ ይግብኦ

ብሓጎስ ክንህብ ይግብኣና። «ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብልቡ ኸምዝመደቦ። ከምኡ ይሃብ። ዕሚም እናበለን ሓደው ከም ብግድን ኣይኹን። ፪ ቆሮ ፱ ፯።

፱፤ ሰብ ከይተጠመቐ ኹሎ ኽሎ ኣቐዲሙ ዕሽር ኪሀብዶ ይከኣሎ’ዩ

እወ። ቅድሚ ጥምቀቱ ኣምላኽ ጐይታኡን መድሓኒኡን ምዃኑ ዘፍልጠሉ ዕሽርን ሞባእን ኪሀብ ይግብኦ።

መበል ፵፫ ምዕራፍ።

ወንጌል በዚ ወስዶ’ዚ ንኵሉ ህዝቢ።

የሱስ እዛ ዓለም’ዚኣ ቅድሚ ምግዳፉ ወንጌል ንኹላ ዓለም ኪሰብኩ ንተመሃሮኡ ኣዘዞም። እዚ መዚ’ዚ ምስ ዚፍጸም የሱስ ናብ ህዝቡ ኸም ዚምለሰ ተስፋ ሂቡ። ወንጌል ንህይወት ሓጥእ ኪልውጥን ኬድሕኖን ሓይሊ አለዎ። ዛንታ ፍቕሪ የሱስን ናብ ህዝቡ ቶሎ ምምላሱን ኵሉም ኪሰምዑዎ ዚግብኦም መልእኽቲ’ዩ። እቲ ዓብዪ ምብዛሕ ፍልጠት እቲ ቅልጡፍ መገያየሺ ወንጌል ናብ ኵሉ ወገን ንህዝቢ ከምዚበጽሕ ገቢርዎ። ሎሚ ኣምላኽ ናብ ቤተ ክርስቲያኑ መንፈስ ኣፍሲሱ ወንጌል ብፍጥነት ኣብ ኵሎም ህዝቢ ኪበጽሕ። አስታት ኵሎም ህዝብታት በብቛንቍኦም መጽሓፍ ቅዱስ አለዎም። ሕጂ ወንጌል ናብ ኵሎም ህዝብታት ዳርጋ ምብጻሑ’ዩ።

፩፤ ክርስቶስ ንተመሃሮኡ አየናይ ኪፍጽምዎ ዚግብኦም ዕዮ ሓዲገሎም

«ኣብ ኵላ ዓለም ኪዱ ንዅሉ ፍጡር ድማ ወንጌል ስበኹ።» ማር ፲፮ ፲፭።

፪፤ ኣብ ወንጌል እንታይ ሓይሊ አለዎ

«ንዚአምን ዝበለ ኹሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ’ሞ ብወንጌል ክርስቶስ ኣይሓንኽን እየ።» ሮሜ ፩ ፲፮።

፫፤ ካን ኣብ ቅድሚ ኻልኣይ ምምጻእ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ዘበን ንዓለም ከመይ ዝበለ መልእኽቲ ኪንገረላ’ዩ

መልእኽቲ ሰምዕታን ፍቕርን ንኩላቶም ንምምጻእ ክርስቶስ ተዳልዮም ከም ዝጸንሑን ኪገብሮም ዚኸእል መልእኽቲ ይንገር። «ካልእ መልኣኸ ናብ ማእከል ሰማይ ኪዝምቢ ርኤኹ ናብ ምድሪ ንዚነብሩ ኹሎም ዚስባኽ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ዘለዎ…. ብዓብዪ ድሃይ እና በለ ዚፈርደላ እዋን በጺሓ እያ እሞ ንኣምላኽ ፍርሁ ክብሪ ድማ ሃብዎ።» ራእ ፲፬ ፮ ፯።

፬፤ ነዚ ዳሕራዋይ ወለዶ ወንጌል ከም ዚውሃቦ ኺገብር ዝኻአለ ዳሕራዋይ ንብረት ዓለም እንታይ’ዩ

«እታ ዳንኤል ክሳዕ መወዳእታ ዘባን ነዚ ቓልዚ ዕጸዎ ነዚ መጽሐፍ ከኣ ሕተሞ ብዙሓት ንየው ነጀው ኪብሉ እዮም ፍልጠት ድማ ኺበዝሕ እዩ።» ዳን ፪ ፬።

መግለጺ እቲ ዚገርም ምብዛሕ ፍልጠት ንቤተ ክርስቲያን ወንጌል አብ ዓለም ብፍጥነት ከተብጽሕ ኣኽሊሉዋ። ብዙሕ ብልሓታውቲ ኣብ ዕዮ ወንጌል ኣሎ። ማሕተም መጽሓፍ ቅዱስ ኰነ ካልኣት መጻሕፍቲ ብመራኽብን ብባቡር ምድርን ኣብ ኵሉ ኽፍሊ ዓለም የብጽሕ ኣሎ። ሚስዮናውያን ድማ ኣብ ኵሉ ኽፍሊ ዓለም ይኸዱ አለዉ። እዞም ሚስዮናውያን ወንጌል ይሰብኩን ካብ ደቂ ዓዲ ድማ ስብኸትን ኣስተምሃርትን የምህሩ። እዚ ንወንጌል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓሴትን ወንገንን ብፍጥነት የብስሕ ኣሎ።

፭፤ ዕዮ ወንጌል ብኸመይ ዝበለ ፍጥነት ኪፍጽም’ዩ

ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ሓጺር ዕዮ ኺገብር እዩ ዚደሊ’ሞ ንሱ ነቲ ዕዮ ኪውድኦ’ዩ ብጽድቂ ኸኣ ኣሕጺሩ ኪቔርጾ’ዩ።» ሮሜ ፱ ፳፰።

፮፤ ቤተ ክርስቲያን እዚ መዚ’ዚ ምስ ፈጸመት እንታይ ኪሰዕብ’ዩ

መወዳእታ ይመጽእ። ወንጌል ንኹሎም ዓሌታት ንምስክር ኪስበኸ እዩ። ሽዑ ኸኣ መወዳእታ ይኸውን።» ማቴ ፳፬ ፲፬።

ኣርእስቲ።

፩ይ፤ ምዕራፍ ቃል ኣምላኽ ገጽ ፩

፪ይ፤ ምዕራፍ ጐይታናን ንጉሥናን » ፪

፫ይ ካብ ኣምላኽ ምሽፋት » ፫

፬ይ ሽፍትነት ኣብዛ ምድሪ » ፭

፭ይ ንምድሓን ሰብ ዝዀነ ምህዞ ኣምላኽ » ፮

፮ይ ጐይታና ሰብ ኰነ » ፱

፯ይ ትንሳኤ የሱስ » ፲፩

፰ይ ቅዱስ መንፈስ » ፲፪

፱ይ ጣዕስን ኑዛዜን » ፲፬

፲ይ ምምላስን ሓዲስ ምላድን » ፲፮  
መበል ፲፩ ሕድገት » ፲፯

መበል ፲፪ ሰብ ከመይ ገይሩ ይዜድቕ » ፳፰

» ፲፫ ጸሎት » ፳

» ፲፬ ሕጊ ኣምላኽ » ፳፩

» ፲፭ ንኣምላኽ መዝና » ፳፬

» ፲፮ መዝና ንኻልኦት ሰባት » ፳፭

» ፲፯ ንዘለዓለም ናኻልኦት ሰባት » ፳፯

» ፲፰ ሰንበት » ፳፰

» ፲፱ ምኽንያት ምሕላው ሰንበት » ፴

» ፳ ሰንበት ምሕላው መዓልቲ’ያ » ፴፩

» ፳፩ መዓልቲ ጐይታ » ፴፫

» ፳፪ ካብ ክርስቲያናት ገሊኦም ንእሁድ »

ዚሕልውዋ » ፴፭

መበል ፳፫ ምዕራፍ ሰንበት ንዚሕልዉ ዘበሉ እተዋህበ

» » » ተስፋታት ገጽ ፴፰

» ፳፬ » ሕጊ ኣምላኽ ከመይ ጌርናኸ ክንሕልዎ »

ንኽእል » ፴፱

» ፳፭ መዝና ንመንግሥቲ » ፵፩

» ፳፮ ሰብ ዘይመዋትነት ባህርይዶ አለዎ » ፵፫

» ፳፯ ኵኖት ሰብ ኣሞ ሞት » ፵፬

» ፳፰ ትንሳኤ » ፵፮

» ፳፱ ክፉኣት መናፍስትን ጥንቄላን ሓደው

ስራይ

» ፴ ኣገልግሎት ጽቡቓት መላእክቲ » ፶   
» ፴፩ ካልኣይ ምጽኣት የሱስ » ፶፪

» ፴፪ ምልክት ምጽኣት ክርስቶስ » ፶፬

» ፴፫ ፍርዲ » ፶፮

» ፴፬ ጻድቃንን ሓጥኣንን ኣብ ምምጻእ

የሱስ » ፶፰

» ፴፭ ቤት ድሑናት » ፷

» ፴፮ ድሬትን ገዛን » ፷፫

» ፴፯ ምጥንቃቕ አካል » ፷፬

» ፴፰ ክዳንውትን ስልማታውንት » ፷፯

» ፴፱ ቤተክርስቲያን » ፷፰

» ፵ ጥምቀት ክርስቲያን » ፸

» ፵፩ መዘከርታ ሞት የሱስ » ፸፪

» ፵፪ መጋቢነትና ንኣምላኽ » ፸፫

» ፵፫ ወንጌል በዚ ወለዶ’ዚ ንዅሉ

ህዝቢ » ፸፭