Matiyu 1 bɛ Yesu Krisita bɔnsɔnw ni a bangeli lakali. Nin tilayɔrɔba bɛ daminɛ ni bɔnsɔnw ye minnu bɛ bɔ Ibrahima la ka taa a bila Dawuda la, ka bɔ Dawuda la ka taa a bila jɔnya la Babilonɛ, ani ka bɔ jɔnya la ka taa Yesu la. A b’a ɲɛfɔ fana cogo min na Mariyama, hali ni a tun ye npogotigi ye, a kɔnɔma don Ni Senu fɛ, ka Yesu bange.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni bɔnsɔn 42 ye, k’a ta Ibrahima la ka taa a bila masakɛ Dawuda la ka taa a bila Yesu Krisita la. Yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ tilalen don bɔnsɔn tan ni naani ye: k’a ta Ibrahima la ka taa a bila Dawuda la; k'a ta Dawuda la fo ka taa a bila jɔnya la Babilonɛ. ani k’a ta o waati la fo ka se Krisita bangeli ma (Matiyu 1:1-17). O bɔnsɔn bɛ Yesu sigi iko ciyɛntabaga bɛnnen Ibrahima ni Dawuda bɔnsɔn fila bɛɛ la.

Dakun 2nan: Yɔrɔ nata (Matiyu 1:18-25) bɛ kuma Mariyama ka kɔnɔta kabakoma kan. Hali ni Yusufu tun ye furusiri kɛ, a kɔnɔma don Ni Senu barika la. Yusufu b miiri a daminɛ na ka a furu sa ni dususuma ye nka mɛlɛkɛ dɔ bɔra a ka sugo la k’a ɲɛfɔ ko Mariyama den kɔnɔma donna Ni Senu fɛ ani ko a bɛna mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma.

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔ laban na, Yusufu ye Ala ka cikan labato min lase a ma mɛlɛkɛ ka yelifɛn fɛ, a kɛtɔ ka Mariyama ta k’a kɛ a muso ye k’a sɔrɔ a ma u ka furu dafa fo ka se a bangeli ma. I n’a fɔ mɛlɛkɛ y’a fɔ cogo min na, u b’u denkɛ tɔgɔ da ko ‘Yesu’. A tɔgɔ b'a jira ko "a na a ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma", ka Layidu Kɔrɔ kirayakumaw dafa Kisibaa nata ko la.

Matiyu 1:1 Yesu Krisita ka bɔnsɔn kitabu, Dawuda denkɛ, Ibrahima denkɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita ka bɔnsɔnw jira, Dawuda ni Ibrahima denkɛ.

1. Yesu Krisita ka bɔnsɔn: A kɔrɔ ye min ye an bolo bi

2. Ka tugu Ibrahima ni Dawuda senna: An ka hakili ta fan fɛ ciyɛn

1. Romɛkaw 4:1-12 – Ibrahima ka dannaya ani Ala ka layidu

2. Zaburu 89:3-4 – Layidu min bɛ Ala ni Dawuda cɛ

Matiyu 1:2 Ibrahima ye Isaka bange; Isaka ye Yakuba bange. Yakuba ye Juda ni a balimaw bange.

Ibrahima bɔnsɔn bɛ bɔ Isaka la ka taa a bila Yakuba la, o kɔfɛ ka taa Juda n’a balimakɛw la.

1: Ala ka kantigiya k’a ka layidu minnu ta ka bɔ Ibrahima la ka taa a bila Yakuba la ani a kɔfɛ.

2: Ala ka labɛn dafalen ani a ka waati kɛcogo a bɛ a sugandi cogo min na k’a ka layidu ta.

1: Jenɛse 12:1-3; Ala ye layidu min ta Ibrahima ye ko a bɛna a kɛ siyaba ye.

2: Jenɛse 28:10-16; Ala ye a ka layidu minnu ta Yakuba ye, olu sinsin kokura.

Matiyu 1:3 Juda ye Fares ni Zara bange Tamar. Farɛsi ye Ɛsirɔmu bange. Esrom ye Aram bange.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita bɔnsɔnw ɲɛfɔ a bɛnba Juda bɔnsɔn fɛ.

1. Yesu Krisita ka kantigiya Ala ka layiduw tiimɛni na

2. An ka bɔnsɔnw nafa

1. Romɛkaw 15:8 - Sisan ne b’a fɔ ko Yesu Krisita tun ye bolokoli baarakɛla ye Ala ka tiɲɛ kosɔn, walisa ka layidu minnu ta faw ye, olu sinsin.

2. Esayi 11:1-3 - Bere na bɔ Jese jiribolo la, bolo dɔ na falen ka bɔ a ju la, Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni , ladili ni fanga hakili , dɔnniya ni matigi ɲɛsiran hakili .

Matiyu 1:4 Aram ye Aminadab bange. Aminadabu ye Naasɔn bange. Naasson ye Salmon bange.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔ fɔ kabini mɔgɔw bɔnsɔn damadɔw sanni a ka bange.

1: Ka tugu Yesu ka sira la – ka kalan sɔrɔ an bɛnbaw ka misali la.

2: An ka Juw waleɲumandɔn - k’an ka denbaya tariku nafa dɔn.

1: Luka 3:23-38 - Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔlasɛbɛn dɔ.

2: Dutɛrɔnɔmɛ 7:7-8 - Ala ye layidu min ta Ibrahima bɔnsɔnw ye.

Matiyu 1:5 Salmɔn ye Booz bange Rakab. Boozi ye Obɛd bange Ruti fɛ. Obɛdi ka Jese bange.

Salmɔn tun ye Booz facɛ ye min ye Obed facɛ ye Jese facɛ.

1. Ala bɛ se ka koɲuman bɔ ko o ko la

2. Ala ka kantigiya bɛ ye an ka ciyɛn na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. kasikanw 3:22-23 - Matigi ka kanuyaba kosɔn, an tɛ ban, katuguni a ka hinɛ tɛ ban abada. U ye mɔgɔ kuraw ye sɔgɔma o sɔgɔma; aw ka kantigiya ka bon.

Matiyu 1:6 Jese ye masakɛ Dawuda bange. Masakɛ Dawuda ye Solomani bange, min tun ye Uriyasi muso ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma masakɛ Dawuda ka bɔnsɔnw kan, Jese denkɛ, min bangera Uriyasi muso fɛ.

1. Ala bolo bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔko bɛɛ la - ɲuman ni juguman - wa a bɛ baara kɛ n’o bɛɛ ye a nɔɔrɔ kama.

2. An bɛɛ ye maana belebeleba dɔ kɔnɔmɔgɔ dɔ ye, Ala bɛ ka min fɔ, wa an ka ɲɛnamaya sirilen bɛ mɔgɔw bɔnsɔn tɛmɛnenw ni bɔnsɔn nataw ta la.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 78:67-68 - Ka fara o kan, a banna Yusufu ka fanibugu la, a ma Efrayimu kabila sugandi, nka a ye Juda kabila sugandi, Siyɔn kulu min tun ka di a ye.

Matiyu 1:7 Solomani ye Roboam bange. Roboam ye Abiya bange. Abiya ye Asa bange.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma masakɛ Solomani bɔnsɔn kan.

1. Ala ka kunmabli laɲini Yesu Krisita barika la, o sigira sen kan masakɛ Solomani bɔnsɔn na.

2. An bɛ se ka masakɛ Solomani bɔnsɔn filɛ, k’a kɛ hakilijigin ye Ala ka kantigiya n’a ka layiduw kan.

1. Romɛkaw 8:28-29 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama a Denkɛ la, walisa a ka kɛ denkɛ fɔlɔ ye balimakɛ ni balimamuso caman cɛma.»

2. Heburuw 11:7-8 - "Dannaya barika la, Nuhun lasɔmina ko minnu ma ye fɔlɔ, a ye kurunba dɔ jɔ siranya senuma fɛ walisa k'a ka denbaya kisi. A ka dannaya barika la, a ye diɲɛ jalaki, ka kɛ tilennenya ciyɛntabaga ye min bɛ na dannaya barika la." ."

Matiyu 1:8 Asa ye Josafa bange. Josafati ye Joram bange. Joramu ye Oziyasi bange.

Tɛmɛsira bɛ Yesu bɔnsɔn ɲɛfɔ ka ɲɛ k’a ta Asa la ka taa a bila Oziyasi la.

1. Ala ka kantigiya bɛ jira a ka kantigiya la walisa k’a ka layiduw tiimɛ ani ka kiraya kumaw tiimɛ ka bɔ mɔgɔw la ka taa mɔgɔw la.

2. An ka denbayaw bɛ Ala ka kantigiya jira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Zaburu 103:17-18 - Nka Matigi ka makari bɛ a sirannenw kan kabini badaa fo badaa, a ka tilennenya bɛ denw denw ye. Minnu b'a ka layidu mara, ani minnu hakili bɛ a ka ci fɔlenw la, olu ka olu labato.

Matiyu 1:9 Oziyasi ye Yoatamu bange. Joatam ye Akazi bange. Akazi ye Ezekiyasi bange.

Nin tɛmɛsira ye Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔ ye, min b’a bɔnsɔnw ɲini k’a ta Oziyasi la ka taa a bila Ezekiyasi la.

1. Ala ka kantigiya a ka layiduw tiimɛni na ka tɛmɛn mɔgɔw kan

2. Yesu ka bɔnsɔnw nafa ka bon a ka cidenyabaara la

1. Heburuw 11:11-12 - "Dannaya sira fɛ fana Sara yɛrɛ ye fanga sɔrɔ ka kɔnɔta ta, a ye den di den ma a si tɛmɛnen kɔ, bawo a ye a kiri tigɛ a kan ko a ye layidu ta ko a ye layidu ta. O de kosɔn a ye a yɛrɛ wuli yen hali ni kelen ye, ani a ka ɲi i ko mɔgɔ salenw, u ka ca i n'a fɔ sankolo dolow, ani cɛncɛn min bɛ kɔgɔji da la, jate tɛ se ka fɔ.»

2. Luka 3:23-38 - "Yesu yɛrɛ si tun bɛ san bisaba ɲɔgɔn bɔ Levi denkɛ, Mɛlki denkɛ, Yana denkɛ, Yusufu denkɛ Esli la, o ye Nage denkɛ ye, Maati denkɛ, Matiyasi denkɛ, Semei denkɛ, Yusufu denkɛ, Juda denkɛ Yuhana, Resa denkɛ, Zorobabɛl denkɛ, Salatiɛl denkɛ, Neri denkɛ, Mɛlki denkɛ, Adi denkɛ, Kosam denkɛ . O ye Simeɔn denkɛ ye, Juda denkɛ, Yusufu denkɛ, Jonan denkɛ, Eliyakim denkɛ.»

Matiyu 1:10 Ezekiyasi ye Manase bange. Manase ye Amɔn bange. Amɔn ye Josiyasi bange.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔ fɔ ka ɲɛ, k’a daminɛ masakɛ Dawuda la ka laban ni Josiyasi ye.

1. Dugawu sɔrɔli mɔgɔw ka bɔnsɔnw fɛ: Yesu bɔnsɔn seli

2. Ka kɛ masakɛ Dawuda bɔnsɔn ye, o kɔrɔ ye min ye

1. Zaburu 89:3 - "Ne ye layidu ta ni ne ka mɔgɔ sugandilenw ye, ne ye kali ne ka baaraden Dawuda ye."

2. Luka 3:23-38 - Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ cogo min na Luka fɛ.

Matiyu 1:11 Josiyasi ye Jekoniyasi ni a balimaw bange, u taara Babilonɛ waati la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bɔnsɔnw kofɔ, k’a daminɛ Josiyasi la ka laban Jekoniyasi la, olu fila bɛɛ taara ni u ye Babilonɛ.

1. An ka dannaya ju bɔra Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw bɔnsɔn dɔ la min ka dun ani min bɛ to sen na.

2. Ɲɛnamaya gɛlɛya mana kɛ fɛn o fɛn ye, Matigi ka laɲini an ka kisili kama, o ye banbali ye, a tɛ Changé.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Matiyu 1.12 U laselen kɔ Babilonɛ, Jekoniyasi ye Salatiɛl bange. Salatiyɛli ye Zorobabɛli bange.

Jekoniyasi bɔnsɔnw taara ni u ye Babilonɛ, ani Zorobabɛl sababu fɛ, masakɛ bɔnsɔn dɔ sigira sen kan.

1. Ala ka laɲini bɛ se sɔrɔ tuma bɛɛ - Ala ka masaya jiralen bɛ cogo min na Jekonia ka bɔnsɔn na

2. Ala ka hinɛ ni a ka kantigiya - Ala ka nɛɛma bɛ muɲu cogo min na hali ni jurumu kɔlɔlɔw bɛ yen

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 46:10-11 - Ka laban fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini fɔlɔfɔlɔ, fɛn minnu ma kɛ fɔlɔ, k'a fɔ ko: 'Ne ka laadilikan na jɔ, ne na ne ka laɲini bɛɛ dafa.'

Matiyu 1:13 Zorobabel ye Abiud bange. Abiwudi ye Eliyakimu bange. Eliyakimu ye Azɔri bange.

Tɛmɛsira kuncɛlen: Zorobabɛl tun ye Abiud facɛ ye, o ye Eliyakim facɛ ye, min tun ye Azɔri facɛ ye.

1. Nafa min b’a la ka bɔnsɔn ni denbaya ka tariku sɔrɔ

2. Dugaw minnu bɛ bɔ mɔgɔw la, olu fanga

1. Luka 3:23-38 - Yesu ka bɔnsɔnw

2. Ekisode 20:6 - Cikan min ye ka i fa ni i ba bonya

Matiyu 1:14 Azɔri ye Sadɔki bange. Sadɔki ye Akim bange. Akimu ye Eliwude bange.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔ sɛbɛn, k’a daminɛ a bɛnbakɛ Azɔri la.

1: Ala ka ladonni bɛ ye Yesu bɔnsɔn na.

2: An bɛ se ka Ala ka baara lajɛ tariku kɔnɔna bɛɛ la.

1: Romɛkaw 8:28-29 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 55:8-9 - Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

Matiyu 1:15 Eliwude ye Eleazar bange. Eleazar ye Matan bange. Matan ye Yakuba bange.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bɔnsɔnw ɲɛfɔ a bɛnbakɛ Eliwude sababu fɛ.

1: Ala ka kantigiya Yesu bɔnsɔn lakanani na

2: A nafa ka bon ka kɛ Ala ka bɔnsɔn sugandilen dɔ ye

1: Jenɛse 12:1-3, Ala ye layidu min ta Ibrahima ye

2: Luka 3:23-38, Yesu ka bɔnsɔnw ka Kibaru Duman kɔnɔ

Matiyu 1.16 Yakuba ye Yusufu bange Mariyama cɛ, Yesu wolola ale fɛ, o min tɔgɔ ye ko Krisita.

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 1:16 la, o b’a jira ko Yusufu tun ye Mariyama cɛ ye ani ko Yesu Krisita bangera olu de fɛ.

1. Yesu ka bɔnsɔn barikaman: Kalan min bɛ kɛ Ala ka tiimɛni sebaaya kan

2. Furu tilennen fanga: Yusufu ni Mariyama ka jɛɲɔgɔnya kantigi

1. Luka 3:23-38 – Yesu ka bɔnsɔnw

2. Efesekaw 5:31-32 – Furu gundo min bɛ Krisita la

Matiyu 1.17 O cogo la, k’a ta Ibrahima la ka na se Dawuda ma, olu bɛɛ ye bɔnsɔn tan ni naani ye. Kabini Dawuda la, fo ka na se ka taa Babilonɛ, bɔnsɔn tan ni naani. Kabini u ta ka taa Babilonɛ, ka na se Krisita ma, bɔnsɔn tan ni naani bɛ yen.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu Krisita bɔnsɔn bɛ se ka bɔ Ibrahima la fo ka se bɔnsɔn 14 ma kelen-kelen bɛɛ la.

1. An bɛɛ ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye, an bɔnsɔn kelen bɛ Yesu Krisita barika la.

2. An bɛɛ jɔyɔrɔ ɲɔgɔn tɛ Ala ka labɛn na, wa an bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na an ka ciyɛn jɛlen fɛ.

1. Matiyu 22:32 - "Ne ye Ibrahima ka Ala ye, ani Isaka ka Ala ye, ani Yakuba ka Ala ye? Ala tɛ suw ka Ala ye, nka ɲɛnamaw ka Ala don."

2. Romɛkaw 4:11-12 - "A ye bolokoli taamasyɛn sɔrɔ, dannaya min tun bɛ a bolo, o taamashyɛn tun bɛ a bolo, a tun tɛ min na hali bi, walisa a ka kɛ mɔgɔ bɛɛ fa ye, hali ni u ma kɛ mɔgɔ ye tilennenya tun bɛ se ka jate olu fana kan.»

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita kɔnɔta kabakoma ɲɛfɔ Ni Senu fɛ.

1. Ala ye labɛn min kɛ Yesu bangeli ko la: Kabako maana

2. Ni Senu ka sebaaya: Ala ka donko maana

1. Esayi 7:14 - "O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma, npogotiginin na kɔnɔ ta, ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl."

2. Luka 1:34-35 - "O tuma la Mariyama y'a fɔ mɛlɛkɛ ye ko: «Nin na kɛ cogo di, k'a masɔrɔ ne tɛ cɛ dɔn? Mɛlɛkɛ y'a jaabi ko: Ni Senu na na i kan, ani a ka sebaaya." Kɔrɔtalenba na i datugu, o de kosɔn fɛn senuma min bɛna bange i fɛ, o na wele Ala Denkɛ.»

Matiyu 1:19 O tuma la, a cɛ Yusufu tun ye mɔgɔ tilennen ye, a tun t’a fɛ k’a kɛ misali ye foroba la, a tun b’a fɛ k’a bila dogo la.

Yusufu tun b’a miiri tilennenya la ani a tun b’a fɛ ka Mariyama tanga foroba mafiɲɛyali ma, o y’a to a y’a labɛn ka furu sa a kelen na.

1: Mɔgɔ minnu bɛ tilennenya kɛ, Ala bɛ olu sara, hali n’u ka kɛwalew ka gɛlɛn.

2: Kanuya ni makari ka kan ka bɛn tilennenya ma.

1: Ntalenw 21:15 - Ni tilennenya kɛra, o bɛ nisɔndiya lase mɔgɔ tilennenw ma nka siran bɛ kɛ kojugukɛlaw la.

2: Romɛkaw 12:17-21 - Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la kojugu la, nka aw ka aw jija tuma bɛɛ ka ko ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye ani mɔgɔ tɔw bɛɛ ye.

Mat Ni Senu de bɛ a kɔnɔ.

Yusufu hakili sigilen don Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ fɛ sugo la ko a kana siran ka Mariyama ta ka kɛ a muso ye, hali ni a kɔnɔmaya kɛra kabako ye ka bɔ Ni Senu fɛ.

1. Aw kana siran: Ala ka hakilisigiw cogoya gɛlɛnw na

2. Ala ka labɛn: Ni Senu ka kabakow

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Luka 1:34-35 - Mariyama y'a fɔ mɛlɛkɛ ye ko: «Nin na kɛ cogo di, k'a sɔrɔ ne ye npogotigi ye?» Mɛlɛkɛ y'a jaabi ko: «Ni Senu na na i kan, Kɔrɔtalenba ka sebaaya na i datugu, o de kosɔn den min bɛna bange, o na wele senuma, Ala Denkɛ.»

Matiyu 1.21 A na dencɛ bange, i na a tɔgɔ da YESU, katuguni a na a ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma.

Yesu bangera walisa ka adamadenw kisi ka b o ka jurumuw ma.

1. Ala ka kisili bolodalen: Yesu Krisita

2. Dannaya nafa ka bon Yesu la

1. Romɛkaw 10:9-10 - «Ni i y’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye,’ ka da a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. I bɛ dannaya kɛ i dusukun na, i bɛ jo sɔrɔ, i bɛ sɔn i da la ka kisi.”

2. Efesekaw 2:8-9 - “Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.”

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ ko dɔ ɲɛfɔ, Matigi ka kiraya kuma min fɔra kira fɛ, o dafara min kɔnɔ.

1. Kirayakuma tiimɛni fanga: An hakili ka to Ala ka kantigiya la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka i jigi da Ala ka layiduw kan

1. Esayi 46:9-11 - Aw hakili to ko kɔrɔw la, katuguni ne ye Ala ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen. Ne ye Ala ye, mɔgɔ si tɛ yen min bɛ i ko ne.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Matiyu 1.23 A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta, a na denkɛ bange, u na a tɔgɔ da Emanuɛl, o kɔrɔ ye ko Ala bɛ an fɛ.

Ala ye layidu min ta Emanuɛl ko la, Ala bɛ an fɛ, o dafara.

1. Emanuɛl: Ala ka kanuya ani a ka labɛnw an ye

2. Noɛli nafa: Emanuɛl, Ala bɛ an fɛ

1. Esayi 7:14 - O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.

2. Yuhana 1:14 - Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an ye a nɔɔrɔ ye i ko a Denkɛ kelenpe min bɔra Fa la, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

Matiyu 1.24 Yusufu kununna ka bɔ sunɔgɔ la, a y'a kɛ i ko Matigi ka mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye cogo min na.

Yusufu ye Ala ka cikanw labato ani a ye Mariyama ta k’a kɛ a muso ye.

1. Ka Ala sago kan minɛ: Kalansen min bɛ bɔ Yusufu fɛ

2. Ni Ala bɛ weleli kɛ, an ka kan ka jaabi di

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi

2. Josue 24:15 - I bɛna baara kɛ mɔgɔ min ye, i k’o sugandi bi

Matiyu 1.25 A ma a dɔn fo a ka denkɛ fɔlɔ bange.

Yusufu ni Mariyama ye denkɛ dɔ sɔrɔ, Yusufu y’a tɔgɔ da ko Yesu.

1. Ala ka kunmabɔli labɛn: Yesu bangeli ye kiraya kuma tiimɛ cogo min na

2. Kanminɛli nafa ka bon: Yusufu tugura Ala sago kɔ cogo min na

1. Esayi 7:14: O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin dɔ na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.

2. Luka 2:7: A y’a denkɛ fɔlɔ bange, k’a siri fini na, k’a da dumunikɛminɛn kɔnɔ. sabu yɔrɔ tun tɛ u ye jatigila kɔnɔ.

Matiyu 2 bɛ ko minnu kɛ Yesu bangeli kɔfɛ, olu ɲɛfɔ ka ɲɛ, i n’a fɔ Majiw ka taa bɔ, masakɛ Hɛrɔde ye laɲini min kɛ ka Yesu faga, ani denbaya senuma ka boli ka taa Misira ani ka segin kɔfɛ Hɛrɔde salen kɔfɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Magiw (hakilitigi minnu bɔra kɔrɔn fɛ) ka taama ye minnu tugura dolow dɔ kɔ walasa ka Yesu sɔrɔ ani k’a bato, u b’a wele ko “Yahutuw ka masakɛ”. O ɲininkali ye masakɛ Hɛrɔde ni Jerusalɛm bɛɛ lasiran. A b’a ɲini u fɛ ni nanbara ye, u k’a ladɔnniya Yesu bɛ yɔrɔ min na, k’a kɛ i n’a fɔ a b’a fɛ k’a fana bato (Matiyu 2:1-8).

Dakun 2nan: Dolow dɔ ye u ɲɛminɛ, Magiw ye Yesu sɔrɔ ni Mariyama ye, k’u ka nilifɛnw di. Nka, u lasɔmi sugo la ko u kana segin Hɛrɔde fɛ, u taara u ka jamana sira wɛrɛ fɛ. Ni Hɛrɔde y’a faamu ko u ye se sɔrɔ a kan, a ye yamaruya di ko u ka denmisɛn cɛmanw bɛɛ faga minnu si bɛ san fila la walima minnu si ma se o ma Bɛtilɛhɛm, walisa k’a ɲini ka Yesu faga (Matiyu 2:9-18).

Dakun 3nan: Matiyu 2:19-23 la, mɛlɛkɛ dɔ ye Yusufu lasɔmi sugo la, Hɛrɔde ka ŋaniya jugu ko la min y’a bila ka boli ni Mariyama ni den Yesu ye Misira. U tora yen fo Hɛrɔde ka saya kɔfɛ tuma min na mɛlɛkɛ dɔ bɔra Yusufu ka sugo la tugun k’a fɔ a ye ko a lafiyalen don sisan ka segin. A bɛ siran Archela ɲɛ

Matiyu 2.1 Yesu bangera Jude jamana ka Bɛtilɛhɛm tuma min na masakɛ Hɛrɔde ka waati la, hakilitigiw bɔra kɔrɔn fɛ ka na Jerusalɛm.

Hakilitigi minnu bɔra kɔrɔn fɛ, olu taara bɔ Yesu ye a bangenen kɔ Jude jamana na Bɛtilɛhɛm, masakɛ Hɛrɔde ka waati la.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ hakilitigiw fɛ ka Ala ɲini ani k’a bato n’an ka nilifɛnw ye.

2: An ka kan ka sɔn ka tugu Ala kɔ, ka taa yɔrɔ o yɔrɔ, a bɛ an bila yɔrɔ o yɔrɔ.

1: Esayi 60:1-2 "A' ye wuli ka yeelen bɔ, katuguni aw ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ bɛ wuli aw kan. A filɛ, dibi bɛ dugukolo datugu, dibi belebeleba bɛ siyaw kan, nka Matigi bɛ wuli aw kan ka." a nɔɔrɔ bɛ ye aw kan.»

2: Matiyu 16:24-25 "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. K'a masɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la." , nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ka ɲɛnamaya la ne kosɔn , o na o sɔrɔ.”

Matiyu 2:2 A ko: «Min bangera Yahutuw ka masakɛ la, o bɛ min?» An y'a dolow ye kɔrɔn fɛ , an nana a bato.»

Hakilitigiw y’a ɲininka Yahutuw ka masakɛ wolola yɔrɔ min na, i n’a fɔ u y’a ka dolow ye kɔrɔn fɛ cogo min na.

1. Dannaya fanga: Hakilitigiw tugura dolow kɔ cogo min na

2. Jigiya layidu: Ka Krisita sɔrɔ yɔrɔw la, an ma miiri minnu na

1. Esayi 9:6-7 Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Luka 1:26-38 Kalo wɔɔrɔnan na, mɛlɛkɛ Gabriɛl cira ka bɔ Ala yɔrɔ ka taa Galile dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Nazarɛti, npogotiginin dɔ fɛ min tun furusirilen don cɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Yusufu, Dawuda ka so. Npogotiginin tɔgɔ tun ye Mariyama ye.

Matiyu 2.3 Masakɛ Hɛrɔde ye o kow mɛn tuma min na, a ni Jerusalɛm bɛɛ hakili ɲagamina.

Hɛrɔde ni Jerusalɛm mɔgɔw hakili ɲagamina tuma min na u ye Masiya nali kibaruya mɛn.

1. Aw kana aw hakili ɲagami Masiya nali la - Matiyu 2:3

2. To kantigiya la gɛlɛya waatiw la - Matiyu 2:3

1. Esayi 7:14 - O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma: Npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, a na a wele ko Emanuɛl.

2. Esayi 9:6-7 - Katuguni den bangera anw ye, denkɛ dira anw ma, gɔfɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan. A na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka gɔfɛrɛnaman bonya ni hɛrɛ tɛna ban. A na masaya kɛ Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kun na, k'a sabati ani k'a sabati ni tilennenya ni tilennenya ye kabini o waati fo abada. Matigi Sebaayabɛɛtigi ka timinandiya bɛna o kɛ.

Mat.

Hɛrɔde ye jama ka sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw lajɛ walisa k’u ɲininka Masiya ka kan ka bange yɔrɔ min na.

1. Ala ye labɛn min kɛ Masiya ko la: Kirayakuma dafali kɛra sababu ye ka Krisita bange cogo min na

2. Hɛrɔde ka siran Yesu ɲɛ: Kɛlɛ min kɛra walisa ka Ala ka labɛn minɛ

1. Esayi 7:14, “O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.”

2. Mise 5:2, “Nka e, Bɛtilɛhɛm Efrata, min ka dɔgɔ kojugu ka kɛ Juda bɔnsɔnw cɛma, i na bɔ ne fɛ, min bɛna kɛ kuntigi ye Israɛl jamana na, min bɔra kabini fɔlɔfɔlɔ , kabini fɔlɔfɔlɔ.”

Matiyu 2.5 U y'a fɔ a ye ko: «Bɛtilɛhɛm min bɛ Jude jamana na.

Kɔrɔnfɛmɔgɔw ye Hɛrɔde ɲininka u bɛ se ka Masakɛ bangenen kura sɔrɔ yɔrɔ min na ani a y’u bila Bɛtilɛhɛm i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na sɛbɛnw kɔnɔ.

1. An ka kan ka Ala ka Kuma makɔnɔ tuma bɛɛ walasa ka bilasirali ni ɲɛminɛni sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An ka kan k’a ɲini ka baara kɛ Ala ye ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan, hali n’o kɔrɔ ye k’an yɛrɛ ka laɲiniw saraka.

1. Esayi 7:14 O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin dɔ na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.

2. Matiyu 22:37-40 Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i n’a fɔ a: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

Mat.

Kiraya fɔra ko Yesu Krisita bangeli bɛna kɛ Bɛtilɛhɛm, o min tun ka dɔgɔ Juda kuntigiw cɛma. A fɔra ko a bɛna kɛ kuntigi ye min bɛna Israɛlkaw ɲɛminɛ.

1: Yesu ye bɛɛ kuntigi ye, hali n’an b’a miiri ko an tɛ foyi ye.

2: An bɛ se k’an nafa sɔrɔ Yesu la, hali ni an b’a miiri ko an ka dɔgɔ.

1: Yuhana 1:1-5 Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye. A tun bɛ Ala fɛ fɔlɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, foyi ma dabɔ ale tɛ. Ɲɛnamaya tun bɛ ale de kɔnɔ, ɲɛnamaya tun ye mɔgɔw ka yeelen ye.

2: Esayi 9:6-7 Den bangera an ye, Denkɛ dira an ma. ani gɔfɛrɛnaman bɛna kɛ a kamankun kan. A tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala Setigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka gofɛrɛnaman ni hɛrɛ cayali tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kan, k’a sigi sen kan ani k’a sigi ni kiri ni tilennenya ye kabini o waati, hali fo abada. Kɛlɛcɛw Matigi ka timinandiya de bɛna o kɛ.

Matiyu 2:7 O tuma la, Hɛrɔde ye hakilitigiw wele gundo la, a y’u ɲininka ni timinandiya ye, dolow bɔra waati min na.

Hɛrɔde ye kunnafoni ɲini hakilitigiw fɛ dolow kan min bɔra kɛnɛ kan.

1: Aw kana siran ka dɛmɛ ni laadilikan ɲini.

2: I ka ladili hakilitigi ɲini ni i bɛ desizɔn gɛlɛnw ɲɛnabɔ.

1: Ntalenw 11:14 "Jiginni tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca yɔrɔ min na, lakana bɛ yen."

2: Yakuba 1:5 "Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma."

Matiyu 2.8 A y'u ci Bɛtilɛhɛm k'a fɔ a ye ko: «Taa dennin ɲini ni timinandiya ye. Ni aw y'a sɔrɔ tuma min na, aw ka kuma lase ne ma, walisa ne fana ka na a bato.»

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na masakɛ Hɛrɔde ye ci bila hakilitigiw ma ko u ka Yesu bangenen kura ɲini Bɛtilɛhɛm walisa Hɛrɔde ka se ka bonya da den kan.

1. Ala ka labɛn min kɛra Masiya nali ko la, o labɛnna hakilitigiw ni masakɛ Hɛrɔde fila bɛɛ fɛ.

2. Hakilitigiw ka kanminɛli masakɛ Hɛrɔde ka ci fɔlen na, o laban kɛra Ala ka laɲini dɔ ye hadamadenw ka kisili kama.

1. Esayi 7:14 - O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma: Npogotigi na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a wele ko Emanuɛl.

2. Luka 2:1-7 - O waatiw la, Sezari Ɔgɔsitɔsi ye sariya dɔ bɔ ko Romɛkaw ka diɲɛ bɛɛ ka kan ka jate. O kɛra jatebɔ fɔlɔ ye min kɛra tuma min na Kirini tun ye Siri jamana gofɛrɛnaman ye. Wa bɛɛ taara u ka dugu la k'u tɔgɔ sɛbɛn. Yusufu fana bɔra Galile Nazarɛti dugu la ka taa Jude jamana na, Dawuda ka dugu Bɛtilɛhɛm, katuguni a tun ye Dawuda ka so ni a bɔnsɔn ye. A taara yen ka a tɔgɔ sɛbɛn Mariyama fɛ, ale min tun ye layidu ta ko a bɛna furu a ma, wa a tun bɛ den makɔnɔ. K'u to yen, den bange waati sera, a y'a den fɔlɔ wolo, denkɛ. A y’a siri finiw na k’a bila dumunikɛminɛn dɔ kɔnɔ, bawo dunanw ka so tun tɛ yen u ye.

Matiyu 2:9 U ye masakɛ ka kuma mɛn tuma min na, u taara. U ye dolow min ye kɔrɔn fɛ, o taara u ɲɛ fo ka se a ma ka jɔ denmisɛnnin tun bɛ yɔrɔ min na.

Magiw tugura dolow dɔ kɔ walisa ka Krisita bangenen kura sɔrɔ.

1: Ka tugu Krisita kɔ, o ye dannaya taama ye.

2: Ala bɛna an ɲɛminɛ ni an y’an jigi da a kan.

1: Esayi 30:21 - I mana i kɔdon i kinin fɛ wo, i mana i kɔsegin i kinin fɛ wo, i tulo bɛna kumakan dɔ mɛn i kɔfɛ, k’a fɔ ko: “Sira ye nin ye; taama a kɔnɔ.»

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

Matiyu 2:10 U ye dolow ye tuma min na, u nisɔndiyara kosɛbɛ.

Magiw nisɔndiyara ni nisɔndiyaba ye tuma min na u ye Bɛtilɛhɛm dolow ye.

1: Ala bɛ jigiya ni kunmabɔli taamasyɛn fɛn o fɛn ci an ma, an ka kan ka o seli kɛ ni nisɔndiya ye.

2: Hali ni sira min bɛ an ɲɛfɛ, o ma jɛya, an ka kan ka an jigi da Ala kan ani ka ɲagali.

1: Esayi 35:10 - Matigi ka kunmabɔlenw na segin ka na Siyɔn ni dɔnkili ye. ɲagali banbali na kɛ u kun na. U na ɲagali ni ɲagali sɔrɔ, dusukasi ni sɔgɔsɔgɔ na boli.

2: Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

Matiyu 2.11 U donna so kɔnɔ tuma min na, u ye denmisɛnnin ye ni a ba Mariyama ye, u y'i biri k'a bato. sanu ni wusulan ni mire.

Hakilitigiw ye Yesu kamalennin ye ka a bato, ka sanu ni wusulan ani mire nilifɛnw di a ma.

1. Yesu bato: Ka yɛrɛdi jira ani k’a ka Ala-ka-marako dɔn

2. Nili fanga: bolomafara ni waleɲumandɔn

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2. Matiyu 10:8 - Banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn. Aw ye o sɔrɔ hɔrɔnya la; di hɔrɔnya la.

Matiyu 2.12 Ala ye u lasɔmi sugo la ko u kana kɔsegin Hɛrɔde ma, u taara u yɛrɛ ka jamana sira wɛrɛ fɛ.

Ala ye Yusufu ni Mariyama lasɔmi u k’u yɛrɛ tanga Hɛrɔde ma ani u ye kan minɛ.

1. Ala b’an kɔlɔsi tuma bɛɛ ani an ka kan ka an jigi da a ka ɲɛminɛli kan.

2. Ka Ala sago kan minɛ, o b’an gɛrɛ a la, wa o b’an dɛmɛ ka bɛn a ka labɛn ma kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya ko la.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:24 - “Matigi y’a fɔ an ye ko an ka nin sariyaw bɛɛ labato, ka siran Matigi an ka Ala ɲɛ, an ka nafa kama tuma bɛɛ, walisa a ka an kisi i ko bi.”

2. Zaburu 25:4-5 - «Matigi, i ka siraw jira ne la. i ka ne kalan I ka siraw la. I ka ne ɲɛminɛ i ka tiɲɛ la ka ne kalan, katuguni i ye ne ka kisili Ala ye; Ne bɛ E de makɔnɔ tile bɛɛ.”

Mat kuma : katugu Hɛrɔde na denmisɛnnin ɲini walisa k' a halaki .

A fɔra Yusufu ye sugo la ko a ka taa ni Yesu ni Mariyama ye Misira walisa ka boli Hɛrɔde ka laɲini ɲɛ ka Yesu faga.

1. Yusufu ni Yesu ka maana: Kanminɛli kantigiya maana

2. Sugo fanga: Ala ka cikan an ka hakili kɔnɔ

1. Ekisode 14:13-14 - Musa y’a fɔ jama ye ko: «Aw kana siran, ka jɔ ka Matigi ka kisili ye, a bɛna min jira aw la bi. aw tɛna u ye tugun fo abada.» Matigi na kɛlɛ kɛ aw ye, aw na aw makun.

2. Matiyu 1:20-21 - Ka a miiri o kow la, Matigi ka mɛlɛkɛ y'i jira a la sugo la, k'a fɔ a ye ko: «Dawuda denkɛ Yusufu, i kana siran ka i muso Mariyama ta i fɛ. K'a masɔrɔ min kɔnɔma donna a la, o bɔra Ni Senu de la.

Matiyu 2.14 A wulila tuma min na, a ye denmisɛn ni a ba ta su fɛ ka taa Misira.

Yusufu ni Mariyama bolila ka taa Misira walisa ka denmisɛnnin Yesu lakana masakɛ Hɛrɔde bolo.

1. Yesu ka lakanani: Ala ka kantigiya ni a ka bilasirali bɛ se k’an tanga cogo min na.

2. Yusufu: A ye misali ye min bɛ kanminɛli ni dannaya da Ala sago kan.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Matiyu 1:23 - "A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, u na a tɔgɔ da Emanuɛl" (o kɔrɔ ye ko Ala bɛ an fɛ).

Mat.

Matiyu ka Kibaru Duman b’a fɔ ko Yesu denmisɛnman, u taara n’a ye Misira walisa ka kisi masakɛ Hɛrɔde ka diminya ma. O ye Matigi ka kiraya kuma tiimɛ, kira ye min fɔ, ko Matigi denkɛ na wele ka bɔ Misira.

1) "Kiraya fanga: Ala ka kuma b'a ka layidu tiimɛ cogo min".

2) "Ala ka weleli: An b'a ka weleli jaabi cogo min an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1) Esayi 11:1 - "Bɔri dɔ na bɔ Jese jiribolo la, bolo dɔ na falen a ju la."

2) Zaburu 78:1-7 - "Ne ka mɔgɔw, aw ka ne ka kalan tulo da, aw ka aw tulo da ne da kumaw kan! Ne na ne da wuli ntalen na, ne na dibi kumaw fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ, fɛnw." ko an y'a mɛn ani k'a dɔn, ko an bɛnbaw y'o fɔ an ye.

Mat , ka kɛɲɛ ni waati ye, a tun ye hakilitigiw ɲininka ni timinandiya ye.

Hɛrɔde ye yamaruya di ko denmisɛnw bɛɛ ka faga Bɛtilɛhɛm ani a lamini na minnu si tun bɛ san fila la ka tɛmɛ o kan.

1. Ala ka masaya: Hɛrɔde ka diminya kalan Matiyu 2 kɔnɔ

2. Keleya kɔlɔlɔw: Hɛrɔde ka jurumu kalanni Matiyu 2 kɔnɔ

1. Romɛkaw 8:28- An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Job 5:19- A na i kisi tɔɔrɔ wɔɔrɔ la, tiɲɛ wolonwula la, kojugu si tɛna maga i la.

Matiyu 2:17 O tuma la, kira Jeremi ka kuma dafara.

O tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na kira Jeremi ka kiraya kuma tiimɛna tuma min na Hɛrɔde ye denmisɛnw faga Bɛtilɛhɛm.

1. Kirayakuma tiimɛni fanga: Ala ka kuma bɛ tiɲɛ cogo min na

2. Hɛrɔde ka jurumu ka bɔnɛ: Ni an y’an kɔdon Ala la, o kɔlɔlɔw

1. Jeremi 31:15 - Matigi ko ten. Kumakan dɔ mɛnna Rama dugu kɔnɔ, kasikan ni kasikan jugumanba. Rasɛl kasitɔ a denw kosɔn, a ma sɔn ka dusu saalo a denw kosɔn, katuguni o tun tɛ.

2. Matiyu 2:18 - Rama la, kumakan dɔ mɛnna, kasi ni kasi, ani dusukasiba, Rasɛl tun bɛ kasi a denw kosɔn, a tun t’a fɛ ka dusu saalo, katuguni u tɛ ten.

Matiyu 2.18 Kan mɛnna Rama la, kasi ni kasi, ani dusukasiba, Rasɛl tun bɛ kasi a denw kosɔn, nka a tun t’a fɛ ka dusu saalo, katuguni u tɛ yen.

Matiyu 2:18 la, kumakan dɔ bɛ mɛn Rama la, a bɛ kasi ani ka kasi Rasɛl denw kosɔn minnu sara, u tɛ se ka dusu saalo.

1. Ka mɔgɔ wɛrɛw dusu saalo dege dusukasi waatiw la

2. Ka barika ni dususalo sɔrɔ Matigi ka Kuma kɔnɔ

1. Yuhana 14:18 - "Ne tɛna aw to yatɔw ye, ne na na aw fɛ."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Katuguni ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Matiyu 2.19 Hɛrɔde sara tuma min na, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'i jira Yusufu la sugo la Misira jamana na.

Yusufu ye cikan sɔrɔ sugo la Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ fɛ ko a ka Mariyama ni Yesu ta ka segin Israɛl.

1. Ala ye kuntigi ye ani a b’a janto a ka mɔgɔw la, hali ni ko gɛlɛnw bɛ a la.

2. Ala ye labɛn ni kuntilenna dɔ kɛ an ka ɲɛnamaya kama, hali ni a bɛ iko kow tɛ se ka kɛ.

1. Esayi 41:10 - "aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Esayi 55:8-11 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

Mat.

A fɔra Magiw ye u ka segin Israɛl walisa ka Yesu n’a ba tanga masakɛ Hɛrɔde ka cikanw ma.

1. Mɔgɔ minnu ye kantigiya kɛ a ma, Ala bɛna olu lakana tuma bɛɛ.

2. An bɛ se ka da Ala la ko a bɛna kɛ kantigi ye hali ni farati bɛ an na.

1. Zaburu 91:11-12 - Sabu a na ci bila a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k’i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la. u na i kɔrɔta u bolo la , walisa i kana i sen gosi kabakurun la .

2. Heburuw 13:6 - O la sa, an b’a fɔ ni daŋaniya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye. Ne tɛna siran. Mɔgɔ sataw bɛ se ka mun kɛ ne la?”

Matiyu 2.21 A wulila ka denmisɛn ni a ba ta ka taa Israɛl jamana kɔnɔ.

Yusufu ni Mariyama taara ni denmisɛn Yesu ye Israɛl jamana na.

1. Nafa min b’a la ka kanminɛli kɛ Ala sago la.

2. Ka tugu Ala ka labɛn kɔ hali ni a ka gɛlɛn.

1. Efesekaw 5:15-17 - "I ka taama cogo min na, i kana i taama cogo min na, i kana i hakili to o la, o lajɛ ni hakili ye, ka waati baara ɲuman kɛ, bawo donw ye kojugu ye. O la sa Matigi ye o ye.»

2. Marka 1:15 - "Waati dafara, Ala ka masaya surunyara, aw ka nimisa ka da Kibaru Duman la."

Matiyu 2:22 Nka a y’a mɛn ko Arkelawusi ye masaya kɛ Jude jamana na a fa Hɛrɔde ka so kɔnɔ, a siranna ka taa yen.

Yusufu lasɔmina sugo la ko a k’a yɛrɛ tanga Arkelɛsi ma, o de la ale n’a somɔgɔw taara Galile o nɔ na.

1. Hakilitigiya min bɛ Ala ka bilasirali kanminɛli la

2. Sugo fanga

1. Kɛwalew 16:6-10 - Paul ni Silasi ye Ni Senu ka bilasirali lamɛn ka taa Masedwanɛ

2. Jenɛse 20:3-7 - Ala ye Abimelɛki lasɔmi sugo la ko a kana Sara ta

Matiyu 2.23 A nana sigi dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Nazarɛti.

Yesu jiginna Nazarɛti walisa ka kiraw ka kiraya kuma dɔ tiimɛ.

1. Ala ye labɛn minnu kɛ an ye, n’a sɔrɔ o tɛ an makɔnɔnen ye, nka u dafalen don tuma bɛɛ.

2. An ka dannaya bɛ barika sɔrɔ tuma min na an bɛ Ala ka kirayakumaw tiimɛlenw fanga seereya.

1. Jeremi 29:11 - “Ne ye labɛn minnu kɛ i ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa sɔrɔ i la, a kana kojugu kɛ i la, a labɛnna ka jigiya ni siniko di i ma.”

2. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. A tɛna segin ne ma fu, Nka a na ne diyanyeko kɛ, Ne ye a ci fɛn min kama, a na ɲɛ sɔrɔ.

Matiyu 3 b Yuhana Batiselikla ka jogo ni a ka cidenyabaara jira, a ka nimisali cikan, ani Yesu Krisita ka batiseli. Nin tilayɔrɔba in bɛ Yuhana jira iko Yesu ɲɛbila, a bɛ mɔgɔw labɛn a nali kama, a kɛtɔ ka nimisali waajuli kɛ ani ka u batise Jurdɛn baji la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana Batiselikɛla bɔli ye Jude kungokolon kɔnɔ ka nimisali cikan waajuli kɛ bawo "sankolo masaya surunyara". A jirala ko a ye min fɔ kira Esayi fɛ - "Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele kɛ kungo kɔnɔ ko : 'Aw ka sira labɛn Matigi ye'". A bɛ ɲɛnamaya kɛ ni ascetic ye, a bɛ finiw don minnu dilannen don ni ɲɔgɔmɛ kunsigi ye ani ka ntumuw ni kungo kɔnɔ misiwolo dun (Matiyu 3:1-6).

Dakun 2nan: Nin yɔrɔ la (Matiyu 3:7-12), Yuhana ye Farisiɛnw ni Saduseɛnw kɔrɔfɔ minnu bɛ na a ka batiseli la. A bɛ u ka tilennenya jate sɔsɔ min sinsinnen bɛ bɛnbaw bɔnsɔnw kan ka taa Ibrahima ma, o nɔ na, a bɛ sinsin nimisali lakika kan min bɛ den ɲumanw bɔ. A b’a fɔ fana ko mɔgɔ min fanga ka bon n’ale ye, o bɛna na min bɛna batise ni Ni Senu ni tasuma ye.

Dakun 3nan: Tilayɔrɔ laban (Matiyu 3:13-17) bɛ Yesu jira ka bɔ Galile ka na Jurdɛn walisa ka batise Yuhana fɛ. A daminɛ na, Yuhana tun t’a fɛ kosɛbɛ bawo a b’a jate ko Yesu ka fisa n’ale ye, o la sa, a sɔnna Yesu ka sinsinni ma. Yesu batisera dɔrɔn, sankolow bɛ da wuli ka Ala Ni jira min bɛ jigin a kan i ko tuganin, k’a sɔrɔ kumakan dɔ bɛ bɔ sankolo la k’a fɔ ko ale ye Ala Denkɛ kanulen ye.

Matiyu 3:1 O donw la, Yuhana Batiselikla nana ka waajuli ke Jude kungokolon kn.

Yuhana Batiselikla ye nimisali waajuli ke Jude kungokolon kn.

1. Nimisali fanga

2. Ka i ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya nimisali fɛ

1. Esayi 40:3-5 - Matigi ka sira labɛn, ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

2. Luka 13:3 - Ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na.

Matiyu 3.2 A ko: «Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma nimisali ka kan ka don Sankolo Masaya la.

1. Nimisali kɔrɔtɔko: An ka kan ka min kɛ walisa ka don Sankolo Masaya la.

2. Nimisali nɛɛma: Ala ka hinɛ ni a ka kanuya an ye.

1. Luka 13:3 - "Ne b'a fɔ aw ye ko ayi! Nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki."

2. Kɛwalew 17:30-31 - "Fɔlɔ Ala tun bɛ o dɔnbaliya suguw ɲɛmajɔ, nka sisan, a bɛ ci bila yɔrɔ bɛɛ la ko u ka nimisa ye o dalilu di bɛɛ ma a lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma.”

Matiyu 3.3 Kira Esayi kofɔra min kan, o ye nin ye, ko: «Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna kungokolon kɔnɔ ko: «Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka a siraw latilen.»

Nin tɛmɛsira ye Yuhana Batiselikɛla ka Yesu nali weleweleda ye. 1. Ka miiri a nafa ka bon ka an dusukunw labɛn Matigi nali kama; 2. Yuhana Batiselikla ka Yesu weleweleda nafa. 1. Esayi 40:3-5; 2. Luka 3:4-6 la.

Matiyu 3.4 Yuhana kelen de tun ye a ka fini don ni ɲɔgɔmɛ kunsigi ye. A sogo tun ye ntumuw ni kungo kɔnɔ mɔni ye.

Yuhana Batiselikɛla tun bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo nɔgɔman na kosɛbɛ, a tun bɛ fini don minnu dilannen don ni ɲɔgɔmɛ kunsigi ye ani a tun bɛ ntumuw ni kungo kɔnɔ mɔni dun.

1. Walisa ka tugu Ala sago kɔ, an ka kan ka sɔn ka ɲɛnamaya kɛ ni majigilenya ye ani ɲɛnamaya min tɛ gɛlɛya.

2. Ala bɛ balo fɛn o fɛn di an ma, an ka kan ka wasa o la.

1. Matiyu 5:3 "Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye."

2. Filipekaw 4:12-13 "Ne bɛ majigincogo dɔn, ne bɛ caman sɔrɔcogo dɔn, yɔrɔ bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la, ne kalanna ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw sɔrɔ." Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

Matiyu 3.5 O kɔ, Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ ni Zurudɛn fan bɛɛ bɔra a fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Jerusalɛm, Jude ani Jurdɛn baji lamini mɔgɔw kan minnu bɔra ka taa Yuhana Batiselikɛla fɛ walisa k’a ka cikan lamɛn ani ka batise.

1: Ala b’a ka mɔgɔw wele u ka nimisa walisa ka a ka kisili nilifɛnw sɔrɔ.

2: An ka kan ka sɔn ka tugu Ala ka welekan kɔ ani ka an kolo a sago ye.

1: Esayi 55:6-7 “A’ ye Matigi ɲini k’a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ. aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa a ma kosɛbɛ.”

2: Jeremi 29:13 “I na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni i bɛ ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.”

Matiyu 3.6 U batisera Jurdn ba la, ka u ka jurumuw jate.

Mɔgɔw batisera Jurdɛn baji la Yuhana Batiselikɛla fɛ ani u y’u ka jurumuw fɔ.

1. Jɛkulu ka jurumuw fɔli fanga: An ka jurumuw fɔli bɛ se ka kɛ sababu ye ka dannaya kura sɔrɔ cogo min na

2. Batɛmu nafa: Batiseli bɛ se ka kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnya gɛlɛn don an ni Ala cɛ cogo min na

1. 1 Yuh.

2. Kɛwalew 2:38 - Piɛrɛ y’a jaabi ko: “Aw kelen-kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, walisa aw ka jurumuw yafa. Aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ.

Mat.

Yuhana Batiselikla ye Farisiɛnw ni Saduseɛnw lasɔmi Ala ka diminya nata ko la.

1. E Generation of Vipers: Ka Ala ka diminya labɛn

2. Aw ye aw janto lasɔmini na: Ka boli dimi nata ɲɛ

1. Ezekiɛl 3:17-21

2. Luka 21:34-36

Matiyu 3:8 O de kosɔn, aw ka denw bange minnu bɛnnen don nimisali kama.

O tɛmɛsira ye laadilikan ye ka bɔ Yuhana Batiselikɛla fɛ, walisa ka den kɛ min ka kan ni nimisali ye.

1. Nimisali denw: Dannaya lakika wajibiyalenw sɛgɛsɛgɛli

2. Ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni nimisali ye: Weelekan min bɛ kɛ ka wale kɛ

1. Luka 3:8-14 - Yuhana Batiselikla ka welekan ka nimisali ni batiseli

2. Efesekaw 5:9-10 - Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya ni yeelen na min ka kan ni nimisali ye

Mat.

Ala ka sebaaya dan tɛ ani mɔgɔ si tɛ se ka waso a bɔnsɔnw na.

1: An man kan ka ɲinɛ Ala ka Sebaayabɛɛtigi ni a ka fɛn bɛɛ dɔnni kɔ

2: An Bɛnba tɛ se ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen si di an ma

Rom=kaw 4.16 O de y=r= danaya de la, walisa a ka k= nɛɛma barika la. fo ka se a laban ma, layidu tun bɛ se ka kɛ kisɛ bɛɛ ye; A ma kɛ sariya dɔrɔn de ye, nka Ibrahima ka dannaya fana ma. ale de ye an bɛɛ fa ye.

Rom=kaw 9.7 U b== t== denw ye, katuguni u ye Ibrahima b==w ye.

Mat.

Sisan, bɔgɔdaga dara jiriw ju la, minnu tɛ den ɲuman bɔ, olu na tigɛ ka fili tasuma la.

1. Nafa min b’a la ka den ɲumanw kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ni an ma den ɲuman bɔ, o kɔlɔlɔw

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 2:17 - Dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara.

Matiyu 3.11 Ne b aw batise ni ji ye walisa aw ka nimisa .

Yuhana Batiselikla b sira labn Yesu ye ni a batiseli ye ni ji ye ka nimisa. Yesu na batise ni Ni Senu ni tasuma ye.

1. Yesu ka batiseli: Ala ka kanuya taamasyɛn

2. Ni Senu ka sebaaya: Tasuma ye Ni ye

1. Kɛwalew 2:4 - U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:13 - An bɛɛ batisera ka kɛ farikolo kelen ye Ni kelen de barika la, an kɛra Yahutuw ye wo, an kɛra jɔnw ye wo, an kɛra hɔrɔnw ye wo. U bɛɛ kɛra ka minni kɛ ka kɛ Ni kelen ye.

Matiyu 3:12 A ka ɲɔ bɛ a bolo, a na a ka dugukolo saniya kosɛbɛ, ka a ka malo lajɛ bɔgɔdaga kɔnɔ. Nka a na bɔgɔ jeni ni tasuma ye min tɛ se ka faga.

Yuhana Batiselikɛla bɛ lasɔmini kɛ Ala ka kiritigɛ ko la, malo bɛ lajɛ ka don jirisunba la ani ka bɔgɔ jeni ni tasuma ye min tɛ se ka faga.

1. Nimisali mako: Yuhana Batiselikɛla ka lasɔmini

2. Ala ka kiritigɛ sebaaya: Weelekan don ka taa senuya la

1. Esayi 5:24 - O de kosɔn tasuma bɛ binkɛnɛw jeni cogo min na, tasuma bɛ binkɛnɛw jeni cogo min na, u ju na kɛ i ko toli, u falen na wuli i ko buguri, katuguni u ye Matigi ka sariya fili kɛlɛbolow ye, ka Israɛl ka Senuman ka kuma mafiɲɛya.

2. Heburuw 10:26-27 - Ni an ye jurumu kɛ ni sago ye, an kɛlen kɔ ka tiɲɛ dɔn, saraka si tɛ to yen tun, jurumuw kosɔn, nka kiri makɔnɔni sirannin dɔ bɛ to yen, ani dimi tasumaman min bɛna juguw dun .

Mat.

Yesu nana Yuhana f walisa ka batise.

1: Yesu b’a jira an na ko a nafa ka bon ka an yɛrɛ majigin ani k’a to Ala ka baara kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: Ka tugu Yesu senna, an ka kan k’an jija ka kan minɛ Ala sago la.

1: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

2: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Mat.

Yuhana Batiselikla ma sɔn ka Yesu batise, a y’a deli o nɔ na ko a ka batise ale fɛ.

1. Yuhana Batiselikɛla ka majigilenya: Kalan min bɛ sɔrɔ yɛrɛdɔn na

2. Yesu ka sebaaya: Kuntigiya kalan

1. Filipekaw 2:3-8

2. Luka 9:46-48 la

Matiyu 3.15 Yesu y’a jaabi ko: «A to o ka kɛ sisan, katuguni a ka kan ka tilennenya bɛɛ dafa ten.» O kɔ, a y'a tɔɔrɔ.

Yesu y’a to Yuhana Batiselikɛla ka a batise, ka tilennenya bɛɛ dafa.

1. Tilennenya bɛɛ dafali nafa ka bon

2. Saraka ka sebaaya

1. Filipekaw 2:8 - Ka sɔrɔ a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

2. Heburuw 12:2 - An ɲɛ jɔlen Yesu kan, dannaya tutigɛbaga ani dannaya dafabaga. Nisɔndiya min tun bilalen bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, k'a maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ.

Mat.

Yesu batisera ani sankolo da yera a ye. A ye Ala Ni jigin i ko tuganin ka yeelen bɔ a kan.

1. Batɛmu fanga: Yesu ka misali

2. Ni Senu: An dusu saalobaga ani an ɲɛminɛbaga

1. Esayi 11:2-3 - "Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni;

2. Yuhana 1:32-34 - "Yuhana ye seereya di, ko: Ne ye Ni Senu jigintɔ ye ka bɔ sankolo la i ko tuganin, a tora a kan. Ne ma a dɔn. O y'a fɔ ne ye ko: I na Ni Jigin ye min kan, ka to a kan, o de bɛ batise ni Ni Senu ye.»

Matiyu 3.17 Kumakan dɔ bɔra sankolo la k’a fɔ ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, ne ka di ne ye kosɛbɛ.»

Ala kumana ka bɔ sankolo la walisa ka sɔn Yesu ma, a Denkɛ kanulen.

1. Ala ka dantigɛli sebaaya - Ala ka sɔnni kumaw bɛ se ka dusu don an kɔnɔ ani ka barika don an na cogo min na.

2. Denkɛ kanulen - Yesu ni Ala cɛsira ɲɔgɔn tɛ min na, o lajɛ ani a bɛ nɔ minnu bila an ka ɲɛnamaya la.

1. Esayi 42:1 - «Ne ka baaraden filɛ, ne bɛ min dɛmɛ. ne ka ɲɛnatɔmɔlenw, ne ni bɛ nisɔndiya minnu na. Ne ye ne ni da a kan, a na kiri lase siya wɛrɛw ma.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 1:20 - “Ala ka layidu minnu bɛɛ bɛ ale la, olu bɛ sɔrɔ a la, Amiina, o ye Ala nɔɔrɔ ye an barika la.”

Matiyu 4 bɛ Yesu ka kɔrɔbɔli kofɔ kungokolon kɔnɔ, a ka cidenyabaara Galile, ani a ka kalanden fɔlɔw weleli. A b’a jira cogo min na Yesu ye se sɔrɔ Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw kan, k’a daminɛ ka waajuli kɛ Sankolo Masaya ko la, ani ka tugubagaw lajɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Ni Senu ye Yesu bila ka taa kungokolon kɔnɔ walisa Sitanɛ ka a kɔrɔbɔ. Tile binaani ni su sunɔgɔlen kɔfɛ, Sitanɛ bɛ a kɔrɔbɔ siɲɛ saba - ka kabakurunw tigɛli kɛ buru ye, ka pan ka bɔ Alabatosoba kuncɛyɔrɔ dɔ la ka Ala ka lakanani kɔrɔbɔ, ani ka Sitanɛ bato diɲɛ masaya bɛɛ musaka la. O ko kelen-kelen bɛɛ la, Yesu bɛ o kɔrɔbɔliw ban ni tɛmɛsira ye (Matiyu 4:1-11).

Dakun 2nan: Yuhana minɛni kɔfɛ, Yesu bɔra Nazarɛti ka taa Kapɛrnaum Galile jamana na, a y’a ka foroba cidenyabaara daminɛ yɔrɔ min na. A bɛ Yuhana ka cikan lasegin ka bɔ Matiyu 3:2 la, a bɛ weleweleda ko "Aw ka nimisa sabu sankolo masaya surunyara" (Matiyu 4:12-17).

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba laban na (Matiyu 4:18-25), an b’a ye ko Yesu bɛ a ka kalanden fɔlɔw wele - mɔnikɛlaw Simɔn Piɛrɛ n’a balimakɛ Andre ka fara balimakɛ fila wɛrɛw kan Zabede denkɛ Yakuba ani a balimakɛ Yuhana. O yɔrɔnin bɛɛ la, u bɛ u ka jɔw to yen ka tugu a kɔ. Tuma min na u bɛ yaala Galile jamana bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ, u bɛ mɔgɔw kalan Alabatosow kɔnɔ, ka Ala ka masaya waajuli kɛ ani ka bana suguya caman kɛnɛya mɔgɔw cɛma.

Mat.

Yesu bilala kungokolon kɔnɔ Ni Senu fɛ walisa jinɛ ka a kɔrɔbɔ.

1. Ala b’an ka kɛlɛw dɔn, wa a bɛ yen tuma bɛɛ walasa k’an dɛmɛ k’u muɲu.

2. Yesu ye kɔrɔbɔli kunbɛn ani a laban na, a ye se sɔrɔ o kan, k’an hakili jigin an yɛrɛ ka fanga ni an ka muɲuli la.

.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma fo hadamadenw ta. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan. Nka ni aw kɔrɔbɔra, a na a bɔyɔrɔ la walasa i ka se k'o muɲu."

Matiyu 4:2 A ye tile binaani ni su binaani kɛ tuma min na, kɔngɔ donna a la.

A kɛlen kɔ ka sunɔgɔ tile binaani ni su binaani kɔnɔ, kɔngɔ donna Yesu la.

1: An ka kan k’an ɲɛmajɔ an ka hakilimaya walew la hali ni taa gɛlɛyara.

2: Delili ni sunɔgɔ fanga bɛ se k’an gɛrɛ Ala la.

1: Yakuba 5:16 "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili barika ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2: 1 Kɔrɛntekaw 9:24-27 " Aw m'a dɔn ko boli la bolibagaw bɛɛ bɛ boli, nka mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ sara sɔrɔ wa? o ka sɔrɔ ka jiribolo tiɲɛnen sɔrɔ, nka anw ye jirisunba ye min tɛ tiɲɛ.O la sa, ne tɛ boli laɲini tɛ min na, ne tɛ bokisi kɛ i n’a fɔ mɔgɔ min bɛ fiɲɛ gosi.Nka ne bɛ ne farikolo kolo ani k’a mara, walisa ne yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw waajuli kɔfɛ ."

Mat.

Sitanɛ bɛ Yesu kɔrɔbɔ a kɛtɔ k’a ɲini a fɛ a ka kabakurunw yɛlɛma ka kɛ buru ye ni a ye Ala Denkɛ ye.

1. Kɔrɔbɔli farati: Kɛlɛ ɲɛnabɔcogo.

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan ni Ala ka dɛmɛ ye.

1. Yakuba 1:12-15 – Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 – Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

Mat.

Hadamaden tɛ se ka balo buru dɔrɔn de la, nka Ala bɛ kuma o kuma kelen-kelen bɛɛ fɔ.

1) Ala ka Kuma fanga: An bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ cogo min na ka bɔ Ala ka layiduw la, an k’o faamu

2) Ka to Krisita la: An bɛ se ka an jigi da Krisita kan cogo min na mago bɛɛ kama

1) Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna to badaa.

2) Zaburu 119:89 - Badaa, Matigi, i ka kuma jɔlen bɛ sankolo la.

Matiyu 4:5 O kɔ, Sitanɛ taara ni a ye dugu senuma kɔnɔ, ka a sigi Alabatosoba kuncɛyɔrɔ dɔ kan.

Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ dugu senuma kɔnɔ, k’a sigi Alabatosoba kuncɛyɔrɔ dɔ kan.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali ni a bɛ iko an kelenpe de bɛ yen.

2. Ni an kɔrɔbɔra ka kojugu dɔ kɛ, Ala bɛna fanga di an ma walisa an ka se ka o kɛlɛ.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Yakuba 1:12-15 - "Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye. Ni kɔrɔbɔli kɛra, mɔgɔ si man kan ka o sɔrɔ." a fɔ ko: “Ala bɛ ne kɔrɔbɔ.” Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ, a tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu y'u sama ka taa, ka u lafili a falen don, a bɛ saya bange."

Matiyu 4.6 A y’a fɔ a ye ko: Ni i ye Ala Denkɛ ye, i yɛrɛ fili duguma, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: ‘A na a ka mɛlɛkɛw bila i ko la i sen da kabakurun dɔ kan.»

Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ walisa k’a jira ko ale ye Ala Denkɛ ye, a kɛtɔ k’a yɛrɛ fili duguma, nka Yesu bɛ o jaabi ni tɛmɛsira dɔ fɔli ye min b’a fɔ ko Ala bɛna a lakana.

1. Dannaya barika: Ka jɔ kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ

2. Sɛbɛnniw ka sebaaya: Ala ka Kuma min b’an bilasira

1. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

2. Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan."

Matiyu 4.7 Yesu y’a fɔ a ye ko: A sɛbɛnnen bɛ ko kura ko: «I kana i Matigi i ka Ala kɔrɔbɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka cikan jira ko an kana Ala kɔrɔbɔ.

1. "Ala ka kuma fanga: Ka da Ala la ani ka a ka ci fɔlenw labato".

2. "Kana Matigi kɔrɔbɔ: Dannaya ni kanminɛli ɲɛnamaya".

1. Yakuba 1:13-14 - "Mɔgɔ si kɔrɔbɔra tuma min na, mɔgɔ si kana a fɔ ko: 'Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,' katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a bɛ kɔrɔbɔ." bɛ sama ka bɔ a yɛrɛ negew fɛ, ka lafili."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:16 - "Aw kana Matigi aw ka Ala kɔrɔbɔ i ko aw ye Masaya kɛ cogo min na."

Matiyu 4:8 Sitanɛ taara ni a ye kulu janba dɔ kan tugun, ka diɲɛ masaya bɛɛ ni u nɔɔrɔ jira a la.

Sitanɛ taara ni Yesu ye kulu jan dɔ la, ka diɲɛ masaya bɛɛ n’u nɔɔrɔ jira a la.

1. Yesu Krisita ka kɔrɔbɔli min kɛra kulu kan

2. Jugu ka fanga jirala

1. Luka 4:5-13

2. Efesekaw 6:10-12

Matiyu 4.9 A y’a fɔ a ye ko: «Ni i y’i biri ka ne bato, ne na nin fɛn bɛɛ di i ma.»

Sitanɛ bɛ Yesu kɔrɔbɔ a kɛtɔ ka diɲɛ nafolo bɛɛ di a ma ni a bɛna a bato.

1. Kɔrɔbɔli fanga: Kɔrɔbɔli ni se sɔrɔli cogo

2. Kantigiya musaka: Cogo min na an bɛ se ka to an ka kantigiya la Ala fɛ

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 – “Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.”

2. Yakuba 1:13-15 – “Mɔgɔ si kɔrɔbɔra, a kana a fɔ ko: ‘Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,’ katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu la, a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili. O kɔ, nege ni a kɔnɔma donna, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.”

Mat.

Yesu ye Sitanɛ kɔrɔfɔ, k’a fɔ a ye ko a ka bɔ yen ani ka tɛmɛsira dɔ fɔ min b’a fɔ ko dannabaaw ka kan ka Ala kelenpe bato ani ka baara kɛ a ye.

1. "Ala baara musaka: Ka jɔ ni barika ye kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ".

2. "Daɲɛ fanga: Sɛbɛnni fanga ka juguya kɛlɛ".

1. Efesekaw 6:11-13 - "Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka Wilew kama. Katuguni an tɛ farisogo ni joli kɛlɛ, nka an bɛ fanga kɛlɛ, ka kɛlɛ nin diɲɛ dibi kuntigiw, ka Ala ka juguya kɛlɛ yɔrɔ janw na.

2. Yakuba 4:7-8 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutɔw, aw ka aw bolow saniya, aw ka aw saniya." dusukun fila, aw hakili fila.»

Matiyu 4.11 Sitanɛ y’a to yen, mɛlɛkɛw nana a baara.

Yesu sunɔgɔlen kɔ kungokolon kɔnɔ tile binaani kɔnɔ, jinɛ y’a kɔrɔbɔ siɲɛ saba. Nka, Yesu y’a kɛlɛ ani jinɛ y’a bila. O kɔ, mɛlɛkɛw y’u yɛrɛ jira ka baara kɛ a ye.

1. Ala ka nɛɛma sebaaya min bɛ kɔrɔbɔli kɛlɛli la

2. An bɛ se ka to dannaya barika la cogo min na kɔrɔbɔli waatiw la

1. Heburuw 4:14-16 - O de kosɔn, ikomi sarakalasebaa kuntigiba dɔ bɛ an fɛ min tɛmɛna sankolow fɛ , Yesu Ala Denkɛ, an bɛ dannaya min fɔ, an ka o minɛ kosɛbɛ. Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, i ko anw, o bɛɛ n’a ta, a ma jurumu kɛ.

2. Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye bawo, ni a ye kɔrɔbɔli muɲu, o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye. Kɔrɔbɔli tuma min na, mɔgɔ si kana a fɔ ko: “Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,” k’a masɔrɔ Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ, a tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ fana. nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u yɛrɛ nege jugu y'u sama ka taa ani k'u lafili. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

Matiyu 4.12 Yesu y’a mɛn ko Yuhana bilala kaso la, a taara Galile.

Yesu taara Galile a mɛnnen kɔ ko Yuhana bilala kaso la.

1. Yesu ka hinɛ - Yesu ye hinɛ Yuhana na cogo min na ani a ye wale kɛ walasa k’a ka kanuya jira.

2. Waati gɛlɛnw - I bɛ se ka to jigiya ni kantigiya la cogo min na gɛlɛya waatiw la.

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Matiyu 11:28 - "Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya."

Mat.

Yesu taara Kapɛrnaum ka waajuli kɛ ani ka mɔgɔw kalan.

1. An ka tugu Yesu ka misali kɔ ani ka bɔ an ka lafiya yɔrɔw la walasa ka kibaru duman jɛnsɛn.

2. Yesu jiginna Kapernaum ka waajuli kɛ ani ka mɔgɔw kalan, an ka baara kɛ ni nin waatiw ye walasa ka Ala ka Kuma ɲini.

1. Matiyu 28:19-20 Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.

2. Marka 16.15 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye.»

Matiyu 4.14 Walisa kira Esayi ye min fɔ, o ka tiimɛ.

Yesu ye Esayi ka kiraya kuma tiimɛ cogo min na, o tɛmɛsira bɛ kuma o kan.

1. Ala ka labɛn dafalen: Yesu tun fɔra cogo min na Sɛbɛnniw kɔnɔ

2. Ka tugu Ala sago kɔ: Yesu ye kiraya kuma tiimɛ cogo min na

1. Esayi 7:14, "O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, a na a tɔgɔ da Emanuɛl."

2. Matiyu 3:15, “Nka Yesu y’a jaabi ko: ‘A ka kɛ ten sisan, katuguni a bɛnnen don an ma ka tilennenya bɛɛ dafa.’ O kɔ, a sɔnna o ma.”

Matiyu 4.15 Zabulɔn jamana ni Neftali jamana, kɔgɔji sira fɛ, Jurdɛn kɔ fɛ, siya wɛrɛw ka Galile.

Nin tɛmɛsira bɛ Galile ɲɛfɔ iko Zabulɔn ni Neftali jamana, min tun bɛ kɔgɔji da la ani Jurdɛn baji kɔfɛ, ani siya wɛrɛw tun bɛ yen.

1. Ala ka labɛn: Ka jigiya sɔrɔ waati gɛlɛnw na

2. Yafa fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan cogo min na

1. Romɛkaw 15:4 - "Katuguni fɛn o fɛn sɛbɛnna fɔlɔfɔlɔ, o sɛbɛnna an kalanni kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw ka dusudon barika la."

2. Esayi 43:1-2 - "I kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ, ne ye i tɔgɔ wele, i ye ne ta ye. Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ, u na kɛ bajiw cɛma." kana aw degun, ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.»

Matiyu 4.16 Mɔgɔ minnu sigilen bɛ dibi la, olu ye yeelenba ye. Minnu sigilen bɛ saya yɔrɔ la, yeelen bɔra olu ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ka layidu jira ko a bɛna yeelen don dibi la.

1. Ala bɛ Jigiya Yeelen di an ma Dibi la

2. Ka Krisita ka yeelen minɛ jigitigɛ waatiw la

1. Esayi 9:2: “Mɔgɔ minnu bɛ taama dibi la, olu ye yeelenba ye, yeelen bɔra dibi jugu jamana kɔnɔ minnu sigilen bɛ.”

2. Yuhana 8:12: "Yesu ye kuma fɔ jama ye tugun tuma min na, a ko: «Ne ye diɲɛ yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ.»

Mat.

Yesu y’a daminɛ ka kibaru duman waajuli kɛ ko Sankolo Masaya surunyara.

1: Aw ka nimisa ani ka da Sankolo Masaya la

2: Sankolo Masaya ɲini ani ka ɲɛnamaya kura sɔrɔ

1: Luka 13:3, "Ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki."

2: Yuhana 3:16-17, "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Mat.

Yesu ye Piɛrɛ ni Andre kunbɛn, olu minnu ye mɔnikɛla balima fila ye.

1. Ka se hadamadenw ka mɔnikɛlaw ma: Weelekan ka ɲɛsin kibaru duman fɔli ma

2. Teriya fanga: Yesu n’a ka kalandenw

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2. Waajulikɛla 4:9-12 - «Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, katuguni u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la. Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi ye min bɛ a kelen na n’a binna, k’a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a fɛ k’a kɔrɔta! Nin sen in fana na, ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ sumaya, nka mɔgɔ bɛ se ka sumaya cogo di a kelen na? Hali ni cɛ bɛ se ka se sɔrɔ a kelen na, mɔgɔ fila na a kɛlɛ— juru saba tɛ kari joona.”

Matiyu 4.19 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.»

Yesu b’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka tugu a kɔ ani ka kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.

1. Ka tugu Yesu kɔ: Weelekan ka Kibaru Duman fɔ

2. Ka baara kɛ ni an ka sekow ye walisa ka dɔ fara Ala ka Masaya kan

1. Efesekaw 4:11-12 - A ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, sagagɛnnaw ni karamɔgɔw di u ma, u ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara kama, ka Krisita farikolo jɔ.

2. Talenw 11:30 - Mɔgɔ tilennen den ye ɲɛnamaya jiri ye, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ niw minɛ, o ye hakilitigi ye.

Matiyu 4:20 O yɔrɔnin bɛɛ la, u y'u ka jɔnw to yen ka tugu a nɔfɛ.

Mɔnikɛla fila ye Yesu ka welekan mɛn tuma min na, u y’u ka jɛgɛw bila o yɔrɔnin bɛɛ la ka tugu a nɔfɛ.

1. Ka tugu Yesu kɔ, o b’a ɲini an fɛ an ka teliya ka i yɛrɛ bila.

2. Yesu ka kan ni an ka dannaya bɛɛ ye.

1. Marka 8:34-38 - «Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.

2. Yakuba 1:22 - “Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili.”

Mat. A y'u wele.

Yesu ye balimakɛ fila ye, Yakuba ni Yuhana, ni u fa ye u ka jɔw labɛn, ka u wele ka tugu a kɔ.

1. Kalandenw weleli - Ala ka welekan kanminɛli nafa faamuyali.

2. Ka tugu Yesu kɔ - ka Yesu nɔfɛta dɔn min bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya Changer.

1. Luka 9:23-24 - "A y'a fɔ bɛɛ ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ bɔnɛna a ni na ne kosɔn, o na a kisi.”

2. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

Matiyu 4.22 U sinna ka kurun ni u fa bila ka tugu a kɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka balimakɛ fila weleli kan, Simɔn ni Andre, u ka tugu a kɔ.

1. Ka tugu Yesu kɔ: Weelekan min bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ to kɔfɛ

2. Ka gɛrɛ Krisita la: Ka kanminɛli kɛ a ka Kuma la

1. Yuhana 12:26 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ ne ye, o ka kan ka tugu ne kɔ, ne bɛ yɔrɔ min na, ne ka baaraden fana na kɛ yen. Ne Fa na ne baarabaga bonya."

2. Luka 9:23 - O kɔ, a y’a fɔ u bɛɛ ye ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.”

Matiyu 4.23 Yesu taara Galile jamana yɔrɔ bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka Masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana sifa bɛɛ ni bana sifa bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

Yesu taara Galile mara bɛɛ la ka mɔgɔw kalan Alabatosow kɔnɔ, ka Kibaru Duman waajuli kɛ, ka banabagatɔw ni banabagatɔw kɛnɛya.

1. Yesu: Furakɛlaba

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Masaya Kibaru Duman ye

1. Zaburu 103:3 - A b i ka jurumuw b yafa, ka i ka banaw b kn

2. Kɛwalew 10:38 - Ala ye Yesu Nazarɛtika mun cogo min na ni Ni Senu ni sebaaya ye, o min tun bɛ yaala-yaala ka koɲuman kɛ ani ka Sitanɛ degunbagaw bɛɛ kɛnɛya.

Mat. A y'u kɛnɛya.

Yesu tɔgɔba jɛnsɛnna Siri jamana bɛɛ la, ani mɔgɔ caman minnu tun bɛ ka tɔɔrɔ bana ni tɔɔrɔ fɛ, olu nana a fɛ walisa u ka kɛnɛya.

1. Ala ka hinɛ kɛnɛyali la: Yesu ka kɛnɛya cidenyabaara sɛgɛsɛgɛli

2. Ka i bolo da hinɛ fɛ: Yesu ka cidenyabaara banabagatɔw ma

1. Esayi 53:4 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta.

2. Matiyu 9:35 - Yesu ye duguw ni duguw bɛɛ lamini, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana bɛɛ ni bana bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

Matiyu 4.25 Jama caman tugura a nɔfɛ ka bɔ Galile ni Dekapɔli ni Jerusalɛm ni Jude ani Jurdɛn kɔ fɛ.

Mɔgɔ jamaba tugura Yesu kɔ ka bɔ o mara yɔrɔw la.

1: Ka tugu Yesu kɔ, o bɛ na ni nisɔndiya lakika ye.

2: Ka tugu Yesu kɔ, o b’a ɲini an fɛ an ka bɔ an ka ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ la.

1: Marka 8:34-35 "A ye jama wele a ka kalandenw fana ma, a y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ Min b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni la ne ni kibaru duman kosɔn, o na a kisi."

2: Kɛwalew 2:41-42 "Mɔgɔ minnu ye a ka kuma minɛ ni ɲagali ye, olu batisera, o don kelen na, mɔgɔ waa saba ɲɔgɔn farala u kan , ani deliliw la."

Matiyu 5 ye kulu kan waajuli daminɛ ye, o min ye Yesu ka kalan nafama dɔ ye. Nin tilayɔrɔba in bɛ Dugawuw daminɛ, ka kuma Sariya dafali kan, ani ka kɔrɔ kura di laadala kalanw ma minnu bɛ kuma mɔgɔfaga, jatɔya, furucɛ ni furumuso ka furu sa, kalili, waleɲumandɔn, ani juguw kanuya kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka Dugawuw lasecogo ye - dugawu minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na ka ɲɛsin mɔgɔ ma minnu bɛ jogo ɲuman dɔw jira i n’a fɔ dususuma ni hinɛ. O kumaw bɛ sinsin hakili ta fan fɛ nafaw kan ka tɛmɛ diɲɛ nafaw kan. Nin yɔrɔ la (Matiyu 5:1-12), Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija fana u ka nisɔndiya sɔrɔ tɔɔrɔ la bawo u ka sara bɛna caya sankolo la.

Dakun 2nan: Ka taa ɲɛfɛ (Matiyu 5:13-32), Yesu bɛ mɔgɔw kalan ka kɛ “dugukolo kɔgɔ” ani “diɲɛ yeelen” ye, k’a sinsin a kan ko a nɔfɛmɔgɔw ka kan ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo ɲuman na ani ko u man kan k’u ka dannaya dogo, nka u k’a to a bɛ yeelen bɔ walasa bɛɛ k'a ye. O kɔfɛ, a bɛ kuma a nana cogo min na walasa a kana Sariya ni Kiraw ban, nka k’u tiimɛ. A bɛ sariyaw kɔrɔfɔ kokura minnu ɲɛsinnen bɛ mɔgɔfaga (dimi), jatɔya (nege jugu), furucɛ ni furumuso ka furu sa (sariya tiɲɛni fo ni cɛnimusoya ko kosɔn) ka faamuyali jugu di min tɛ tɛmɛ a nɔfɛtaama yɛrɛ kan.

Dakun 3nan: Matiyu 5:33-48 la, Yesu bɛ t’a fɛ ka laadilikan di an ma ko an kana kalili nkalonmaw kɛ; o nɔ na, ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ u ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye k’a sɔrɔ i ma kali foyi la. O kɔfɛ, a bɛ cikan di ko i ka ɲɛda wɛrɛ wuli ni i gosira ani k’i juguw kanu ka tɛmɛ ɲɛ ɲinini kan ɲɛda waleɲumandɔn kama. O bɛ yafa lase mɔgɔ ma ka tɛmɛ waleɲumandɔn kan k’a sɔrɔ i juguw kanu bɛ kɛ gɛlɛya ye walasa ka kanuya bonya ka tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ ka jɛkuluw kan minnu bɛ Ala ka kanuya jira min tɛ dantigɛli kɛ.

Matiyu 5.1 A ye jama ye, a taara kulu dɔ kan.

Yesu b’a ka kalandenw kalan Dubatigiya la kulu kuncɛ la.

1. "Hakilila fanga: Nisɔndiya sɔrɔli gɛlɛyaw la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni Masaya hakilina ye: Ala ka dugaw".

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Zaburu 34:8 - "E, i ka nɛnɛ k'a lajɛ ko Matigi ka ɲi! Mɔgɔ min bɛ a dogo a la, o ye dubaden ye!"

Matiyu 5.2 A y'a da wuli k'u kalan.

Yesu y’a ta waajuli kɛ kulu kan jamaba dɔ ye.

1: Yesu ka kuma fanga ka bon ani a bɛ se ka yɛlɛma don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na.

2: Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye ani ka i jigi da Matigi kan.

1: Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

2: Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Matiyu 5:3 Faantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu majiginlen don ani minnu sɔnna k’u jigi da Ala kan, olu bɛna ɲɛnamaya banbali sara sankolo la.

1. "Majigilenya dugawu".

2. "Fantanya sara hakili la".

1. Ntalenw 22:4 - "Majigilenya ni Matigi ɲɛsiran sara ye nafolo ni bonya ni ɲɛnamaya ye."

2. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Matiyu 5.4 Minnu be dusukasi la, olu ye dubadenw ye, katuguni u na dusu saalo.

Yesu y’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ kasi, Ala bɛna u dusu saalo.

1. "Ala ka dususalo dusukasibagaw ye", ka sinsin Ala bɛ dususalo di dusukasibagatɔw ma cogo min na.

2. "Dusukasi nafa", k'a sinsin mun na dusukasi bɛ se ka nafa sɔrɔ.

1. Zaburu 34:18, "Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ minnu ni hakili tiɲɛnenw kisi."

2. Esayi 61:2, "Ka Matigi ka nɛɛma san ni an ka Ala ka waleɲumandɔn don fɔ, ka dusukasibaga bɛɛ dusu saalo."

Matiyu 5.5 Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma dususuma dubaw kan, ani cogo min na mɔgɔ dususumaninw bɛna sara ni dugukolo ciyɛn ye.

1. "Majigin fanga" - Dususuma fanga sɛgɛsɛgɛli alako ta fan fɛ ani mun na a nafa ka bon Ala bolo kosɛbɛ.

2. "Dugukolo ciyɛn" - Dugukolo ciyɛn hakilina sɛgɛsɛgɛli ani a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na.

1. Yakuba 3:13-18 - Ka dususuma ni hakilitigiya fanga sɛgɛsɛgɛ dimi ni kuncɛbaya kan.

2. Zaburu 37:11 - Ka baro kɛ Matigi ka layidu kan, mɔgɔ minnu dalen bɛ a la ani minnu bɛ u jigi da a ka bilasirali kan.

Matiyu 5.6 Tilennenya kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ minnu na, olu ye dubadenw ye, katuguni u na fa.

Yesu b’a kalan ko mɔgɔ minnu bɛ tilennenya ɲini, olu bɛna u ka cɛsiriw sara.

1. "Tilennenya denw".

2. "Tilennenya ɲinini dugaw".

1. Galasikaw 5:22-23: "Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.

2. Romɛkaw 8:28: "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Matiyu 5:7 Makaritigiw ye dubadenw ye, katuguni u na makari sɔrɔ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la, ikomi an bɛna hinɛ sɔrɔ o kɔfɛ.

1. Hinɛ fanga: Ka ɲumanya jira mɔgɔ wɛrɛw la, o bɛ na ni dugawu ye cogo min na

2. Hinɛ sara: Ka kɛ hinɛbaga ye, o b’an gɛrɛ Ala la cogo min na

1. Luka 6:36 - “Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na.”

2. Ntalenw 11:17 - “Mɔgɔ ɲuman bɛ nafa sɔrɔ a yɛrɛ la, nka mɔgɔ jugu bɛ tɔɔrɔ lase a yɛrɛ ma.”

Matiyu 5.8 Dusukun saniyalenw ye dubadenw ye, katuguni u na Ala ye.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka dusukun saniyalen sɔrɔ walisa ka jɛɲɔgɔnya ɲuman sɔrɔ ni Ala ye.

1. Dusukun saniyalen fanga: Senumaya ɲɛnamaya ani Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo

2. Saniya cɛɲi: Ka ɲɛnamaya ni dusukun tilalen ye min bɛ Ala ɲini

1. 1 Yuhana 3:2-3 - "Kanulenw, an ye Ala denw ye sisan, an b'a fɛ ka kɛ min ye, o ma jira fɔlɔ, nka an b'a dɔn ko a y'a jira tuma min na, an na kɛ i ko ale, katuguni an na a ye i ko a bɛ cogo min na." .Mɔgɔ o mɔgɔ jigi bɛ a la ten, o b'a yɛrɛ saniya i ko a saniyalen don cogo min na."

2. Zaburu 24:3-4 - "Jɔn na yɛlɛn Matigi ka kulu kan? Jɔn na jɔ a ka yɔrɔ senuma na? Min bolo saniyalen don ani min dusukun saniyalen don, min tɛ a ni kɔrɔta nkalon ni." tɛ kali nanbara la.»

Matiyu 5.9 Dubadenw ye h=r=baaw ye, katuguni u na wele Ala denw.

Yesu b mɔgɔw kalan ko hɛrɛ tigi bɛ duba sɔrɔ ani ko u bɛna wele Ala denw.

1. "Hɛrɛ sabatili dugawu: Ka kɛ Ala denw ye".

2. "Hɛrɛ sira: Ka tugu Yesu senna".

1. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

2. Esayi 11:6-9 - "Wulu na sigi ni sagaden ye, waraba na da bakɔrɔn fɛ, misiden ni warabilen ani warabilen ni san kɛ ɲɔgɔn fɛ; ani denmisɛnnin fitinin bɛna u ɲɛminɛ... u tɛna u fila si . i kana kojugu kɛ, i kana halaki ne ka kulu senuma bɛɛ kan, katuguni dugukolo na fa Matigi dɔnniya la i ko ji bɛ kɔgɔji datugu cogo min na.»

Matiyu 5.10 Minnu tɔɔrɔla tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ minnu tɔɔrɔla ko ɲuman kɛli kosɔn, u ka to kantigiya la, iko Ala bɛna laban ka u sara ni don ye sankolo masaya la.

1. Aw ka jɔ kosɛbɛ - Dusu don aw kɔnɔ ka to kantigiya la tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. I bɛ min dan, i ka o suman - Alako ta fan fɛ sara minnu bɛ sɔrɔ ko ɲuman kɛli la

1. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. 1 Piɛrɛ 4:12-13 - "Kanulen kanulenw, aw kana miiri ko kabako kɔrɔbɔli tasumaman na min bɛna aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ kɛra aw la. ni a nɔɔrɔ bɛna jira tuma min na, aw fana na nisɔndiya ni ɲagaliba ye.»

Mat.

Kerecɛnw bɛ duba sɔrɔ ni tɔɔrɔ bɛ u la ani ni u bɛ nkalon tigɛ u ka dannaya kosɔn Yesu Krisita la.

1. Dugawu min bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ la: Ka tɔɔrɔ minɛ Krisita kosɔn

2. Ka jɔ ka ɲɛ: Ka ban ka ban Kibaru Duman kosɔn

1. Yuhana 15:18-21 - "Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw hakili to a la ko a ye ne koniya fɔlɔ. Ni aw tun ye diɲɛ ta ye, a tun na aw kanu i ko a yɛrɛ ta. I ko a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye. nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. Ni u ye ne tɔɔrɔ, u na aw fana tɔɔrɔ. Ni u ye ne ka kalan labato, u na aw fana ta kan minɛ. U na nin kow bɛɛ kɛ aw la ne kosɔn, katuguni u tɛ ne cibaa dɔn.»

2. Heburuw 12:1-2 - "O de kosɔn, ikomi seerew ka sankababa in lamininen bɛ an na, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali, an ka o bɛɛ fili anw, an ɲɛ jɔlen bɛ Yesu kan, dannaya tutigɛbaga ni dafalen. Nisɔndiya min tun bilalen bɛ a ɲɛ, a ye gengenjiri muɲu, k'a maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ."(Alimankan na)

Matiyu 5.12 Aw ka ɲagali ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka nisɔndiya ani ka barika da Ala ka sara layidu talenw ye sankolo la, ikomi u tɔɔrɔla cogo kelen na i n’a fɔ kira minnu tun bɛ u ɲɛfɛ.

1. Aw ka nisɔndiya sankolo layidu la - Matiyu 5:12 hakilijakabɔ

2. Ala ka sara sankolo la tɔɔrɔlenw ye - Matiyu 5:12 ɲɛfɔli

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:17-18 - K’a masɔrɔ an ka gɛlɛya nɔgɔmanw ni waati dɔɔnin dɔrɔn de bɛ nɔɔrɔ banbali sɔrɔ an ye min ka bon ni u bɛɛ ye kosɛbɛ. O la sa, an tɛ an ɲɛ jɔ fɛn yetaw la, nka fɛn yebaliw de kan, k’a masɔrɔ fɛn yetaw ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, nka fɛn yebaliw ye banbali ye.

Matiyu 5.13 Aw ye dugukolo kɔgɔ ye. Kabini o waati, a nafa tɛ foyi la, fo ka gɛn ka bɔ kɛnɛma, ka sennatan mɔgɔw sen kɔrɔ.

Dugukolo kɔgɔ: A nafa ka bon ka kɛ misali ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ.

1: Ka kɛ Dugukolo kɔgɔ ye - Ka baara kɛ n’an ka nilifɛnw n’an ka sekow ye walasa ka nɔ ɲuman bila diɲɛ kɔnɔ.

2: The Lost Savor - Ka faamuyali sɔrɔ an ka kɛwalew bɛ se ka nɔ bila an ka seko la cogo min na ka nɔ ɲuman bila an na.

1: Kolosekaw 4:6 - Aw ka baro ka fa nɛɛma la tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka se ka bɛɛ jaabi cogo dɔn.

2: 1 Piɛrɛ 3:15 - Nka aw dusukunw na, aw ka Krisita bonya iko Matigi. I labɛn tuma bɛɛ ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma, mɔgɔ o mɔgɔ b’a ɲini i fɛ i ka jigiya min sɔrɔ, i ka o kun fɔ. Nka o kɛ ni dususuma ni bonya ye.

Matiyu 5.14 Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo.

Yesu b dannabaaw wele ka k yeelen ye diɲɛ ma, i ko dugu min bɛ kulu kan.

1. An ka yeelen: Ka yeelen bɔ Krisita kosɔn diɲɛ kɔnɔ

2. Ka kɛ yeelen ye: Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin Yesu nɔfɛmɔgɔw ma

1. Filipekaw 2:15 - "Walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni kojugubaliw ye, Ala denw, siya nɔgɔlen ni juguman cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelenw diɲɛ kɔnɔ.

2. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka aw sankolola Fa bonya."

Mat. O bɛ yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka mɔgɔ ka dannaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Dannaya yeelen: Mun na a nafa ka bon ka i ka dannaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Ka fitinɛ tɛmɛn: I bɛ se k’i ka dannaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na

1. Romɛkaw 10:14-15 - «U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Kibaru duman waajulikɛlaw senw cɛ ka ɲi dɛ!”

2. Filipekaw 2:14-16 - “Aw ka fɛn bɛɛ kɛ k’a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu walima ka sɔsɔli kɛ, walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni jalakibaliw ye, Ala denw, nɔgɔ tɛ minnu na, bɔnsɔn nɔgɔlenw ni mɔgɔ tigɛlenw cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelen diɲɛ kɔnɔ .

Matiyu 5.16 Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ ye ani min bɛ nɔɔrɔ da Ala kan.

1. Weelekan min b’a to an ka yeelen ka yeelen bɔ: Gɛlɛya min bɛ an bolo ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ ye Ala ɲɛ na

2. Baara ɲumanw fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ nɔɔrɔ da Ala kan

1. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Esayi 43:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, ne ye min da ne nɔɔrɔ kama; Ne y'a da, ɔwɔ, ne y'a da.

Matiyu 5.17 Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw halaki.

Yesu nana ka sariya ni kiraw dafa, sanni a ka u halaki.

1: Yesu nana ka Ala ka kisili labɛn dafa.

2: Yesu nana sariya ni kira minnu dira an ma, olu dafa.

1: Esayi 42:21 - Matigi nisɔndiyara kosɛbɛ a ka tilennenya kosɔn; a na sariya bonya, k'a kɛ bonya ye.

2: Galasikaw 3:19 - Mun na sariya bɛ baara kɛ? A farala a kan sariya tiɲɛniw kosɔn, fo ka na se kisɛ ma, layidu tara min ye.

Mat.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Yesu ye layidu ta ko Layidu Kɔrɔ sariyaw bɛna to baara la fo ka se u dafali ma.

1. Ala ka sariya cogoya tɛ Changé

2. Ka Ala ka Kuma minɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ ka Changé

1. Romɛkaw 3:31, "O tuma na fɛ, yala an bɛ sariya tiɲɛ dannaya barika la wa? Ala ka o bali.

2. Yakuba 1:22-25, "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili a ɲɛda dafalen bɛ galasi kɔnɔ: K'a masɔrɔ a bɛ a yɛrɛ filɛ, ka taa a ka sira fɛ, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye mɔgɔ sugu min ye.Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, o tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, nka a baara kɛbaga, nin cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.»

Mat sankolo.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka Ala ka ci fɔlenw bɛɛ mara ani ka mɔgɔ wɛrɛw kalan u ka o ɲɔgɔn kɛ, bawo o kɛbagaw de bɛna wele ko mɔgɔba sankolo masaya la.

1. Kanminɛli bonya: Ala ka ci fɔlenw labatoli bɛ se ka kɛ sababu ye ka sara banbali sɔrɔ cogo min na

2. Ala ka ci fɔlenw kalanni: An bɛ se ka Ala ka kuma jɛnsɛn cogo min na ani k’a ka dugawuw sɔrɔ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 11:18-19 - “o de kosɔn i ka ne ka kumaw mara i dusukun ni i ni kɔnɔ, i na u siri i bolo la i n’a fɔ taamasyɛn, u na kɛ i ɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ dawolo ye. I ka u kalan i denw na, ka kuma u kan ni i sigilen bɛ i ka so kɔnɔ, ni i bɛ taama sira kan, ni i bɛ i da, ni i wulila.”

2. Yakuba 1:22-25 - «Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda kɔlɔsi filɛlikɛlan na. sabu a b'a yɛrɛ kɔlɔsi, ka taa, ka ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye cɛ sugu min ye. Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to a kɔnɔ, ni a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o tigi na dugawu sɔrɔ a ka kɛtaw la.”

Matiyu 5.20 Ne b’a fo aw ye ko ni aw ka tilennenya ma tɛmɛ sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ka tilennenya kan, aw tɛna don sankolo masaya la abada.

Yesu b’a fɔ jama ye ko tilennenya ka kan ka bonya ka tɛmɛ sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ta kan walisa ka don Sankolo Masaya la.

1. Wajibi don ka tɛmɛ tilennenya kan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ walisa ka Ala diyabɔ, ka mɔgɔ diyabɔ

1. Rom=kaw 10:3-4 - Katuguni u ma Ala ka tilennenya dn, ka u ka tilennenya sabati, u ma u yr kolo Ala ka tilennenya ye.

2. Yakuba 4:4-5 - Aw jatɔw! Yala i t’a dɔn ko teriya ni diɲɛ ye, o ye Ala juguya ye wa? O de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o b’a yɛrɛ kɛ Ala jugu ye.

Matiyu 5.21 Aw y’a mɛn ko kɔrɔlenw y’a fɔ ko: «I kana mɔgɔ faga. Mɔgɔ o mɔgɔ mana mɔgɔ faga, o tigi bɛ kiri tigɛ.

Nin tɛmɛsira in b’a fɔ ko mɔgɔfaga dagalen don ani ko mɔgɔ minnu b’o kɛ, olu bɛna kiri tigɛ.

1. Ni i ye ɲɛnamaya ta, o kɔlɔlɔ juguw

2. Hadamaden bɛɛ ka ɲɛnamaya nafa

1. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Matiyu 5.22 Nka ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dimi a balimakɛ kɔrɔ k’a sɔrɔ kun tɛ o la, o tigi bɛ kiri tigɛ , Naloman, i na kɛ farati la jahanama tasuma na.

Yesu b’a lasɔmi ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dimi a balimakɛ kɔrɔ k’a sɔrɔ kun tɛ, o tigi bɛna kiri tigɛ, nka mɔgɔ o mɔgɔ mana a balima wele ko a mafiɲɛya, o tigi bɛna ɲangili ka tɛmɛ o kan.

1. "An ka kumaw sumani: bɛnbaliya jaabi cogo".

2. "Daɲɛw fanga: An ka kunkanbaaraw ɲɔgɔn ma".

1. Ntalenw 12:18 - Mɔgɔ dɔ bɛ yen min ka kuma kɔrɔtɔlenw bɛ i ko npan cili, nka hakilitigi nɛnkun bɛ kɛnɛya lase mɔgɔ ma.

2. Yakuba 3:9-10 - An b’an Matigi ni an Fa dunu ni o ye, ka mɔgɔw danga ni o ye, mɔgɔ minnu dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la. Duba ni danga bɛ bɔ o da kelen de la. Ne balimaw, nin kow man kan ka kɛ ten.

Matiyu 5.23 O de kosɔn ni i nana ni i ka nilifɛn ye sarakabɔlan kan, ni i hakili tora yen ko kojugu bɛ i balima la.

Krisita b’an wele ka bɛn ni an balimaw ye sani an ka Ala bato.

1: "I sigiɲɔgɔn kanu - Weelekan ka ɲɛsin bɛnkan ma".

2: "Bɛnkan sarakabɔlan".

1: Romɛkaw 12:18, "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

2: Yakuba 4:7, "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

Matiyu 5.24 I ka nilifɛn to yen sarakabɔlan ɲɛfɛ ka taa. i ka bɛn ni i balima ye fɔlɔ, o kɔ, i ka na i ka nilifɛn di.

Bɛnkan ka kan ka don an ni an balimaw cɛ ka sɔrɔ ka nilifɛnw di Ala ma.

1. Bɛnkan min ka kan ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la: Jɛɲɔgɔnya seginni cogo min sani an ka Ala bato

2. Bɛnkan fanga: Ka fara ɲɔgɔn kan Ala ka kanuya la walasa ka jɛɲɔgɔnya kura don jɛɲɔgɔnya la

1. Efesekaw 4:2-3 "Aw ka majigin ni dususuma ye pewu, aw ka muɲu ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. Aw ka cɛsiri bɛɛ kɛ ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ."

2. Yakuba 3:17-18 "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ. O fana ye hɛrɛ kanubaga ye, a dusu ka di tuma bɛɛ, a b'a fɛ ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw ma. A falen bɛ hinɛ ni kɛwale ɲumanw na. A tɛ a jira." mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ani a bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye tuma bɛɛ."

Matiyu 5.25 I ka teliya ka sɔn i jugu ma, k'i to sira kan ni a ye. walisa i jugu kana i don kiritigɛla bolo, kiritigɛla kana i don sɔrɔdasi kuntigi bolo, ka i bila kaso la.»

I ka sɔn i jugu ma joona sanni i ka taa kiritigɛso la.

1. "Aw ka taa ka Ala bila: Ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ hɛrɛ sira la".

2. "Bɛnkan fanga: Ka bɛnbaliya ɲɛnabɔ ni dannaya ni kanuya ye".

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

Matiyu 5.26 Tiɲɛ la ne b’a fɔ i ye ko i tɛna bɔ yen abada fo i ka wari bɛɛ sara.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma juruw sarali nafa kan.

1: Ka kɛ an ka nafolo marabaga ɲuman ye - Ala b’a ɲini an fɛ an ka kɛ hakilitigiw ye an ka wari la ani ka an ka juruw bɛɛ sara.

2: Nafa min b’a la ka kɛ kunkanbaaraw ye - An ka kan ka jateminɛ kɛ an ka wariko la ani k’a lajɛ ko an ka juruw sara.

1: Ntalenw 22:7 - Nafolotigi bɛ faantanw mara, jurudonna bɛ jurudonna ka jɔn ye.

2: Luka 16:11 - Ni aw ma kantigiya kɛ nafolo tilenbali la, jɔn bɛna nafolo lakika di aw ma?

Matiyu 5.27 Aw y’a mɛn ko kɔrɔlenw y’a fɔ ko: «I kana jatɔya kɛ.»

Nin tɛmɛsira in bɛ ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu sariya tan kɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ci fɔlen "I kana jatɔya kɛ".

1. Laɲini fanga - An ka layidu talenw tiimɛni b’an to sira ɲuman kan cogo min na

2. Kanminɛli nafa - Mun na Ala ka ci fɔlenw labatoli bɛ an gɛrɛ a la

1. Heburuw 13:4 - Furu bɛ bonya mɔgɔ bɛɛ la, ani dilan nɔgɔlen tɛ, nka jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw Ala na kiri tigɛ.

2. Ntalenw 6:20-23 - Ne denkɛ, i fa ka ci fɔlen mara, i kana i ba ka sariya bila, i k'u siri i dusukun na tuma bɛɛ, k'u siri i kɔ la. Ni i taara tuma min na, o na i ɲɛminɛ. ni i sunɔgɔra, o na i kɔlɔsi. Ni i kununna tuma min na, a na kuma i fɛ.» Sabu ci fɔlen ye lanpan ye. Sariya ye yeelen ye. ani kalan kɔrɔfɔliw ye ɲɛnamaya kɛcogo ye.

Mat.

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muso filɛ ni nege ye, o ye jatɔya kɛ u dusukun na.

1. "I ka miiriliw fanga: Nege juguw nɔ".

2. "Saniya welekan: Senuma sɔrɔli hakili ni dusukun na".

1. 1 Tesalonikekaw 4:3-5 - "Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw yɛrɛ tanga jatɔya ma nege nege don i ko siya wɛrɛw minnu tɛ Ala dɔn.»

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ.

Mat.

Nin tɛmɛsira min bɛ Bibulu kɔnɔ, o b’an jija an ka sɔn ka an yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ saraka, min bɛ se k’an bila ka bɔ Ala sago la.

1. Ka wale juguw kɛ Ala kosɔn: Ka saraka gɛlɛnw kɛ walisa ka tugu Ala ka labɛn kɔ

2. Nafa min b’a la ka don kow la ni kɔrɔbɔli ye mɔgɔ sɔrɔ

1. Ntalenw 4:23 - “Ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, i k’i dusukun kɔlɔsi, k’a masɔrɔ i ka kɛwalew bɛɛ bɛ bɔ a la.”

2. Matiyu 6:24 - «Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I na kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima i na i yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya.”

Mat .

Yesu b mɔgɔw kalan ko a ka fisa ka fɛn dɔ bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka jurumu kɛ, ka tɛmɛn ka an farikolo bɛɛ bila farati la ka fili Jahannama kɔnɔ.

1. "Walew bɛ kuma ka bon ka tɛmɛ kumaw kan: Kibaru duman ɲɛnamaya don o don ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ senumaya la: Ka kɛ i n'a fɔ Krisita".

1. Rom=kaw 6:12-14 - O de kosn aw kana a to jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la walisa aw ka a nege juguw kanmin. Aw kana aw yɔrɔ si di jurumu ma ka kɛ juguya minɛn ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i n’a fɔ mɔgɔ minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la. I ka i yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ di a ma ka kɛ tilennenya minɛn ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:18-19 - Aw ka boli cɛnimusoya la. Mg b jurumu tɔw b k farikolo kn, nka ni mg o mg b jurumu k kafoli la, o b jurumu k a yr farikolo ma. Aw m'a dɔn ko aw farikolow ye Ni Senu ka batosow ye, o min bɛ aw kɔnɔ, aw ye min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye.

Matiyu 5.31 A fɔra ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a muso bila, o ka furu sa sɛbɛn di a ma.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko a fɔra ko mɔgɔ o mɔgɔ y’a furuɲɔgɔn furu sa, o tigi ka kan ka furucɛ ni furumuso ka furu sa sɛbɛn di u ma.

1. Furu ye layidu senuma ye, wa a ka kan ka don ni ladonni ni cɛsiri ye.

2. Furucɛ ni furumuso ka furu sa ka kan ka kɛ fɛɛrɛ laban ye ani n’o kɛra, furuɲɔgɔn ka kan ka minɛ ni ladonni ni bonya ye.

1. Malaki 2:16 - « Matigi, Israɛl ka Ala, ko: ‘Ne bɛ furu sa koniya, ani min b’a ka fini datugu ni kojugu ye,’ o ko ten. ‘O la sa, i k’i janto i hakili la, walisa i kana nanbara kɛ.’”

2. Romɛkaw 7:2-3 - “Katuguni muso furulen sirilen bɛ a cɛ la sariya fɛ, k’a sɔrɔ a ɲɛnama don. Nka ni a cɛ sara, a bɛ bɔ cɛ ka sariya la. O cogo la, ni a cɛ bɛ balo la, ni a jɛra cɛ wɛrɛ la, a bɛ wele jatɔyakɛla. nka ni a cɛ sara, a hɔrɔnyalen don sariya ma, fo a tɛ jatɔya kɛ hali ni a jɛra cɛ wɛrɛ la.”

Mat.

Yesu b’a fɔ ko ni cɛ y’a muso furu sa, ni jatɔya sababu tɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka jatɔya kɛ. Ka fara o kan, ni muso furula kokura, cɛ min b’a furu, o bɛ jatɔya kɛ.

1. Furu: Kanuya ka senuya

2. Furucɛ ni furumuso ka furu sa: Ala ka miiriya

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi.

2. Malaki 2:14-16 - Matigi kosɔn, Israɛl ka Ala b’a fɔ ko a bɛ furu sa kɔniya.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ ka kalili bonya kan ani k’i yɛrɛ tanga i ka layidu tiɲɛni ma.

1. Nafa min b’a la ka i ka kuma labato

2. Se min bɛ danbe la

1. Yakuba 5:12 - «Nka, ne balimaw, aw kana kali o bɛɛ la, aw kana kali sankolo wala dugukolo la, wala fɛn wɛrɛ la. I ka “Ɔwɔ” ka kɛ ɔwɔ ye, i ka “Ayi” ka kɛ ayi ye, n’o tɛ, i na jalaki.”

2. Ntalenw 12:22 - “Matigi bɛ nkalontigɛ dawolo kɔniya, nka dannaya bɛ mɔgɔ minnu na, a ka di a ye.”

Matiyu 5.34 Nka ne b’a fo aw ye ko aw kana kali fewu. Sankolo fɛ fana. katuguni o ye Ala ka masasigilan ye.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi kalili la, wa a bɛ lasɔmi ko hali kali sankolo la, o ye kojugu ye, iko Ala ka masasigilan don.

1. Nafa min b’an ka kumaw senumaya la

2. Nafa min bɛ Ala bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan

1. Yakuba 5:12 - “Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali—sankolo wala dugukolo wala fɛn wɛrɛ la. I ka “Ɔwɔ” ka kɛ ɔwɔ ye, i ka “Ayi” ka kɛ ayi ye, n’o tɛ, i na jalaki.”

2. Zaburu 24:3-4 - «Jɔn bɛ se ka wuli Matigi ka kulu kan? Jɔn bɛ se ka jɔ a ka yɔrɔ senuma la? Min bolo saniyalen don ani min dusukun saniyalen don, min tɛ a jigi da boli la, wa a tɛ kali nkalon ala tɔgɔ la.”

Matiyu 5:35 Dugukolo kan fana. Katuguni o ye a sennasanbara ye. sabu o ye Masakɛba ka dugu ye.

Ala ye Masakɛba ye danfɛnw bɛɛ kan ani Jerusalɛm ye a ka dugu ye.

1. Ala ye Masakɛw ka Masakɛ ye ani Matigiw ka Matigi ye

2. An ka kan ka Ala ka dugu Jerusalɛm bonya ani ka bonya da a kan tuma bɛɛ

1. Esayi 66:1 - "Matigi ko ten: Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye, i tun na so min jɔ ne ye, o ye mun ye, ani ne lafiɲɛyɔrɔ ye mun ye?"

2. Zaburu 48:2 - "Sion kulu cɛ ka ɲi, dugukolo bɛɛ nisɔndiya, worodugu fan fɛ, Masakɛba ka dugu."

Matiyu 5.36 I kana kali i kunkolo la fana, katuguni i tɛ se ka kunsigi kelen kɛ fin walima ka nɛrɛ.

Yesu b’a ka kalandenw kalan u kana kali u kunkolo la bawo u tɛ se ka u kunsigi kulɛri kunbɛn.

1. "An kunkolo ka kalili fanga tɛ".

2. "Yesu ka kalansiraw labatoli nafa ka bon".

1. Yakuba 5:12 - "Nka ka tɛmɛn o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali—sankolo wala dugukolo wala fɛn wɛrɛ la. Aw ka “Ɔwɔ” ka kɛ ɔwɔ ye, aw ka “Ayi,” ayi, n’o tɛ, aw na kɛ.” jalakilen don.”

2. Josue 9:18-20 - «Nka Israɛlkaw ma bin u kan, katuguni jama kuntigiw tun ye kali u ye Matigi Israɛl ka Ala tɔgɔ la. O kɔfɛ, jamalajɛ bɛɛ ye ŋunan ɲɛmɔgɔw ko la. Nka kuntigiw bɛɛ y'u jaabi ko: 'An ye an ka kalili kɛ u ye Matigi Israɛl ka Ala tɔgɔ la, sisan an tɛ se ka maga u la.' An bɛna min kɛ u la, o filɛ nin ye: An na u bila ɲɛnamaya la, walisa Ala ka diminya kana bin an kan, an ye kalili min kɛ u ye, an ye o tiɲɛ.’”

Matiyu 5.37 Nka aw ka kuma ka k::>n. Ayi, ayi, katuguni fɛn o fɛn ka ca ni ninnu ye, o bɛ bɔ kojugu de la.

An ka kan ka kɛ mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ sɛbɛw ye an ka kuma kɔnɔ, ani ka an yɛrɛ tanga dantɛmɛni ma walima fɛn masirili ma.

1. Tiɲɛ kuma kanuya kɔnɔ - Efesekaw 4:15

2. Aw ka wasa sɔrɔ aw bolofɛnw na - Heburuw 13:5

1. Yakuba 3:1-12 - Kan ladonni

2. Talenw 10:19 - Tiɲɛ dawolo bɛ mɛn fo abada

Matiyu 5.38 Aw y’a mɛn ko a fɔra ko: ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ka ɲɛda tɔ kelen wuli sanni a ka waleɲumandɔn kɛ.

1. Yesu b’an wele ka taa ɲɛnamaya kɛcogo sanfɛla la: kanuya ni yafa.

2. Ka waleɲumandɔn kɛ, o tɛ sugandi ye; an ka kan ka majigilenya ni hɛrɛ sugandi.

1. Romɛkaw 12:17-21 - "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la. Aw ye aw janto ko ɲuman kɛli la mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye." Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, bawo a sɛbɛnnen bɛ ko: “Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na a sara,” Matigi ko ten.

“Ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo; ni minnɔgɔ b' a la , aw bɛ fɛn dɔ di a ma a ka min . O kɛli la, i na bɔgɔ jenilen dalajɛ a kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2. Kolosekaw 3:12-14 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ani aw kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

Mat.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u kana juguya kɛlɛ, nka u ka u ɲɛda tɔ kelen wuli.

1. "Ka kɛ mɔgɔba ye: Cogo min na ɲɛda tɔ kelen tigɛli ye misali ye bɛnbaliya ɲɛnabɔli kama".

2. "Majigilenya fanga: Nafa minnu bɛ sɔrɔ ɲɛda tɔ kelen tigɛli la".

1. Romɛkaw 12:17-21 - "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si ka juguya la, nka aw ka miiri ka bonya da mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, ni a bɛ aw bolo, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Kanulenw, abada." aw ka aw yɛrɛw hakɛ bɔ, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.» O kɔ, “ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo, ni minnɔgɔ b’a la, i ka dɔ di a ma k’a min, k’a masɔrɔ o kɛli fɛ, i na bɔgɔmugu jenitaw dalajɛ a kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw lajɛ.

Matiyu 5.40 Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka i sendon sariya la, ka i ka fini ta, a ka i ka fini fana ta.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka bolomafaraw kɛ ani ka yafa mɔgɔw ma an ka kɛwalew la ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Boloci fanga - Ka bolomafara nafa sɛgɛsɛgɛ an ni an lamini mɔgɔw cɛsiraw la.

2. Yafa dusukun - Ka nɛɛma ni makari lase an ma minnu ye kojugu kɛ an na, o dɔn.

1. Luka 6:27–36 - Samarika ɲuman ka ntalen.

2. Romɛkaw 12:19-21 - Ka se sɔrɔ juguya kan ni ko ɲuman ye.

Matiyu 5.41 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i wajibiya ka kilomɛtɛrɛ kelen kɛ, taa ni a ye kilomɛtɛrɛ fila.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka tɛmɛ fɛn ɲininenw kan minnu bɛ an fɛ, ani ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ an makɔnɔnenw kan.

1: Ka tɛmɛn fɛn makɔnɔnen kan - Matiyu 5:41

2: Hinɛ, a tɛ sariya labatoli ye - Matiyu 5:41

1: Filipekaw 2:3-4, “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

2: Galasikaw 6:2, “Aw ka ɲɔgɔn doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.”

Matiyu 5.42 Min b'i deli, i ka o di i ma, i kana juru don i la.

Yesu b’an jija an ka kɛ bolomafaraw ye ani ka sɔn ka juru don magojirabagaw la.

1. Dusukun min bɛ bolomafara di: Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ nili la

2. Dɛmɛn bolo juru doncogo: Jɛɲɔgɔnya kanuya

1. 1 Yuhana 3:17-18 "Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni a y'a ye ko a balimakɛ mago bɛ dɛsɛ la, k'a sɔrɔ a y'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a la cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kɛ ni kuma ye wala ka kuma." Nka kɛwalew ni tiɲɛ de la.”

2. Ntalenw 11:24-25 “Mɔgɔ bɛ nili kɛ fu, nka a bɛ bonya ka taa a fɛ. dɔ wɛrɛ b'a ka kan ka min di, a bɛ o bali, ka tɔɔrɔ dɔrɔn de sɔrɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ni dugawu ye, o na nafa sɔrɔ, min bɛ ji kɛ, o na ji di a yɛrɛ ma.”

Matiyu 5.43 Aw ye a mɛn ko a fɔra ko: I na i mɔgɔɲɔgɔn kanu, ka i jugu koniya.

Nin tɛmɛsira b’an bila ka an mɔgɔɲɔgɔn ni an juguw kanu.

1. Kanuya fanga: An bɛ se k’an sigiɲɔgɔnw ni an juguw kanu cogo min na

2. Ka yafa an juguw ma: Kanuya bɛ se ka kɛ cogo min na ko gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 12:20-21 - "O de kosɔn ni kɔngɔ bɛ i jugu la, i k'a balo, ni minnɔgɔ b'a la, i ka min di a ma, katuguni i na tasumamuguw dalajɛ a kun na. I kana se sɔrɔ kojugu kan, nka i ka se sɔrɔ kojugu kan." ni ɲuman ye."

2. Luka 6:27-28 - "Nka ne b'a fɔ aw ye minnu bɛ mɛnni kɛ ko: Aw ka aw juguw kanu, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka duba kɛ aw dangabagaw ye, ka delili kɛ aw ye.

Mat.

I juguw kanu ani ka ko ɲuman kɛ i kɔniyabagaw ye.

1. Kanuya min bɛ bɛɛ la - Galasikaw 5:14; Romɛkaw 13:10

2. Ka i juguw kanu - Filipekaw 2:3-4; Luka 6:27-36 la

1. Romɛkaw 12:14-21

2. 1 Yuhana 4:7-21

Mat.

Ala bɛ makari ni kanuya jira mɔgɔ bɛɛ la, a mana kɛ mɔgɔ ɲumanw ye wo, mɔgɔ juguw ye wo.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Tile ni sanji ntalen

2. Ala ka nɛɛma ni makari: Mɔgɔ si tɛ a seko kɔ

1. Romɛkaw 5:8 - “Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K’an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn.”

2. Yuhana 3:16 - “Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

Matiyu 5.46 Ni aw b= aw kanubaaw kanu, aw b= sara di? hali jatigilatigiw tɛ kelen ye wa?

Nin tɛmɛsira b’an kalan ko an man kan ka mɔgɔw dɔrɔn kanu minnu b’an kanu, nka an ka kan ka mɔgɔ minnu fana kanu minnu t’an kanu.

1: An bɛ se ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la ni an bɛ mɔgɔ minnu kanu, n’a sɔrɔ olu tɛna an kanu o kɔfɛ.

2: An ka kan k’an ka kanuya lase mɔgɔw ma minnu tɛ kanuya jira an na, i n’a fɔ Yesu y’a kɛ cogo min na.

1: Luka 6:31-32 - "I b'a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ cogo min na. Ni i bɛ i kanubagaw kanu, o ye bonya jumɛn ye i bolo? Hali 'jurumukɛlaw' bɛ u kanubagaw kanu."

2: 1 Yuhana 4:20-21 - "Ni mɔgɔ dɔ ko: 'Ne bɛ Ala kanu,' k'a sɔrɔ a bɛ a balima koniya, o ye nkalontigɛla ye. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ t'a balima kanu, a ye min ye, o tɛ se ka Ala kanu." a ma ye.»

Matiyu 5.47 Ni aw bɛ aw balimaw dɔrɔn fo, aw bɛ mun kɛ ka tɛmɛ tɔw kan? hali jatigɛwalekɛlaw tɛ ten wa?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka kanuya ni ɲumanya lase mɔgɔw bɛɛ ma, hali mɔgɔ minnu bɛ ye iko kɛnɛmamɔgɔw.

1. I mɔgɔɲɔgɔn kanu: A nafa ka bon ka ɲumanya jira bɛɛ la.

2. Kana gafe dɔ jateminɛ a ɲɛda fɛ: Ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ ni bonya ye, u mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye.

1. Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la, aw kana hɔrɔnya kɛ farisogo sababu ye, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la." nin ko la: I na i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.»

2. Romɛkaw 12:9-10 - "Kanuya kana kɛ fɛn yebali ye. Aw ka ko jugu kɔniya, aw ka nɔrɔ ko ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye.

Matiyu 5.48 O de kosɔn aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na.

Yesu bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u jija ka dafa, i n’a fɔ Ala dafalen don cogo min na.

1. Dafalen Dannaya fɛ: Senumaya ɲɛnamaya kɛcogo

2. Dafalen fanga: Ka tugu Ala sago kɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Heburuw 12:14 - Aw ka tugu hɛrɛ kɔ ni mɔgɔw bɛɛ ye, ani senuya, ni o tɛ, mɔgɔ si tɛna Matigi ye.

Matiyu 6 ye kulu kan waajuli dɔ ye ani a bɛ kumakun saba kan minnu ka bon: tilennenya walew, i n’a fɔ ka nili kɛ magojirabagaw ye, delili (Matigi ka delili fana sen bɛ o la), ani sunɔgɔ lasɔmini min bɛ kɛ dugukolo nafolo marali kan; ani laadilikan ye ko aw kana hami.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye a nɔfɛmɔgɔw kalan tilennenya walew kɛcogo la. A bɛ lasɔmini kɛ ko an kana Ala ɲɛsiran kɛ foroba la walasa mɔgɔ wɛrɛw ka u ɲɛnajɛ. A kɛra nili ye magojirabagaw ma wo, a kɛra delili ye wo, a kɛra sunɔgɔ ye wo, o kow ka kan ka kɛ u dan na, bawo Ala bɛ min kɛ gundo la, a bɛ sara di o ma. Nin tilayɔrɔba in kɔnɔ, Yesu bɛ a ka kalandenw kalan u ka kan ka delili kɛ cogo min na - o bɛ wele ko "Matigi ka delili" (Matiyu 6:1-18).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu bɛ kuma nafolomafɛnw kan (Matiyu 6:19-24). A b’a lasɔmi ko i kana nafolo mara dugukolo kan yɔrɔ minnu na u bɛ se ka tiɲɛ walima ka sonya. O nɔ na, a bɛ dusu don a nɔfɛmɔgɔw kɔnɔ u ka nafolo mara sankolo la minnu tɛ ban. A bɛ mɔgɔw kalan fana ko mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye - Ala ni wari.

Dakun 3nan: Dakun laban na (Matiyu 6:25-34), Yesu ye laadilikan di ko aw kana hami ɲɛnamaya magoɲɛfɛnw na i n’a fɔ dumuni ni finiw, bawo Ala bɛ magow bɛɛ dɔn ani a bɛ u mago ɲɛ i n’a fɔ a b’a kɛ cogo min na fiɲɛ kɔnɔw ni kungo kɔnɔw la. Sanni mɔgɔ ka hami diɲɛ kow la, a ka kan ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ ni layidu ye ko fɛn tɔw bɛɛ bɛna di fana.

Mat.

Aw kana aw yɛrɛ bonya ni aw ka kɛwale ɲumanw ye, bawo Ala kelenpe de bɛna aw sara.

1. Ka bolomafara di gundo la: Ka baara kɛ ni Ala ka sara ye k’a kɛ an dusu lamin ye

2. Kanminɛli dugawu: Ka ko ɲuman kɛ k’a sɔrɔ i ma tanuli ɲini

1. 1 Timote 6:17-19 – “Aw ka u bila ka koɲuman kɛ, ka kɛ nafolotigi ye baara ɲumanw na, ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ bolomafara di ani min labɛnnen don ka tila, ka waati nata jusigilan ɲuman mara u yɛrɛ ye, walisa u ka se ka u bolo. ɲɛnamaya banbali kan.”

2. Ntalenw 11:25 – “Mɔgɔ min bɛ dugawu lase, o na nafa sɔrɔ, min bɛ ji kɛ, o na ji sɔrɔ.”

Mat. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ka sara bɛ u bolo.

Yesu b’a lasɔmi ko an kana baara ɲumanw kɛ walisa ka hadamadenw ka dɔnniya sɔrɔ, i n’a fɔ filankafow b’a kɛ cogo min na Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la.

1. Ka baara ɲumanw kɛ kun ɲumanw na

2. Farati min bɛ kuncɛbaya la an ka baara ɲumanw na

1. Ntalenw 28:25-26 Min dusukun ye kuncɛbaya ye, o bɛ kɛlɛ lawuli, nka min bɛ a jigi da Matigi kan, o na fasa. Min b'a jigi da a yɛrɛ dusukun na, o ye naloman ye, nka min bɛ taama ni hakilitigiya ye, o na kisi.

2. Filipekaw 2:3-4 Foyi kana kɛ kɛlɛ wala kuncɛbaya fu fɛ. Nka ni yɛrɛmajigin ye, u kelen-kelen bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kana i ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka kow la, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ fana ka i ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kow fana na.

Matiyu 6:3 Nka ni i bɛ saraka di, i kininbolo kana a dɔn i kininbolo bɛ min kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka kanuya di k’a sɔrɔ u ma dɔnniya walima sara ɲini o kɔfɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdɔnbaliya ye".

2. "Jɛkulu ka bolomafara fanga gundo la".

1. Ntalenw 11:25 - Mɔgɔ bolomafara bɛna nafolo sɔrɔ, min bɛ ji di, o bɛna ji sɔrɔ.

2. Luka 6:38 - Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.

Matiyu 6.4 Walisa i ka nilifɛnw ka kɛ gundo la, i Fa min bɛ a yɛrɛ ye gundo la, o na i sara kɛnɛ kan.

An ka kan ka fɛn di mɔgɔ wɛrɛw ma gundo la, k’a dɔn ko Ala bɛna an sara k’a jɛya.

1. Gundola nili fanga: Nili kɛli mɔgɔ kelen na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sara caman sɔrɔ cogo min na

2. Duba min bɛ bɔ bolomafara la: Ka nili kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye i n’a fɔ Ala b’a di an ma cogo min na

1. 1 Kɔrɛntekaw 9:7-8 - "Jɔn bɛ taa kɛlɛ la tuma o tuma a yɛrɛ sago la? Min bɛ rezɛn nakɔ sɛnɛ k'a sɔrɔ a tɛ a denw dun? walima min bɛ sagaw balo, k'a sɔrɔ a tɛ sagakulu nɔnɔ dun." ?"

2. Matiyu 19:21 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: Ni i b'a fɛ ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, taa i bolofɛnw feere, ka o di faantanw ma, i na nafolo sɔrɔ sankolo la.

Matiyu 6.5 Ni i ye Ala deli, i kana k= i ko filankafow, katuguni a ka di u ye ka delili k= Alabatosow la ani siraw da la, walisa mgw ka u ye. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ka sara bɛ u bolo.

Yesu bɛ lasɔmi ko an kana delili kɛ walisa mɔgɔ wɛrɛw ka i ye, i ko filankafow b’a kɛ cogo min na, k’a masɔrɔ u ka sara sɔrɔla kaban.

1. Kuncɛbaya ni majigilenya delili la

2. Ka Matigi ka sɔnni ɲini, Mɔgɔ ta tɛ

1. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

. hadamadenw ka cikan."

Mat. I Fa min bɛ yeli kɛ gundo la, o na i sara kɛnɛ kan.»

Yesu ye ci bila an ma ko an ka Ala deli gundo la ani Ala na an sara kɛnɛ kan.

1. Ala bɛ an ka ko kɛtaw bɛɛ ye, wa a bɛna an sara an yɛrɛ ka dannaya walew la.

2. Ka delili kɛ gundo la, o b’a to an bɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye ani ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye Ala ɲɛkɔrɔ.

1. 1 Tesalonikekaw 5:16-18 – Aw ka ɲagali tuma bɛɛ, ka delili kɛ k’a sɔrɔ aw ma dabila, ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la; Elohim sago ye Krisita Yesu la aw ye.

2. Zaburu 34:17-19 – Ni mɔgɔ tilennenw bɛ kule ka dɛmɛ ɲini, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na ani a bɛ mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la. Mɔgɔ tilennenw ka tɔɔrɔw ka ca, nka Matigi b'a kisi o bɛɛ la.

Mat.

Delili ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye, wa a man kan ka fa segin-ka-bɔnye fuw la.

1: Ala b’a fɛ ka deliliw kɛ an fɛ minnu bɛ bɔ an dusukun na, minnu bɛ bɔ an na, kuma lankolonw tɛ.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko Ala b’an ka deliliw lamɛn, a tɛ kɛ an ka kuma fɔlenw hakɛ kosɔn, nka an dusukun jɛlen de kosɔn.

1: Yakuba 5:16; Cɛ tilennen ka delili barika ka bon ani a bɛ nɔ bɔ.

2: 1 Yuhana 5:14; Daŋaniya min bɛ an na ka gɛrɛ Ala la, o ye nin ye: ko ni an ye fɛn o fɛn deli ka kɛɲɛ n’a sago ye, a b’an lamɛn.

Mat.

Ala b’an magow dɔn sanni an yɛrɛ ka delili kɛ, o la sa, an man kan ka hami.

1: An mago bɛ fɛn minnu na, Ala b’o di an ma

2: I ka da Ala ka Waati la

1: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2: Esayi 40:29-31 - A bɛ fanga di sɛgɛnbagatɔw ma, ka dɔ fara barikantanw ka fanga kan. Hali funankɛninw bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw bɛ bin ka bin; Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Matiyu 6.9 O de kosɔn aw ka delili kɛ nin cogo la ko: An Fa min bɛ sankolo la, i tɔgɔ ka saniya.

Yesu b an kalan Ala deli cogo min na, an sankolola Fa.

1. Ka delili kɛ ni dannaya ye: Ka kumaɲɔgɔnya dege ni Ala ye

2. I tɔgɔ ka saniya: Delili senuma fanga

1. Romɛkaw 8:26 – “O cogo kelen na, Ni Senu bɛ an ka barikantanya dɛmɛ, katuguni an ka kan ka min deli, an t’o dɔn, nka Ni yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni ŋunankan ye min tɛ se ka fɔ. ”

2. Yakuba 5:16 – “Aw ka aw ka hakɛw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili min bɛ kɛ ni timinandiya ye, o nafa ka bon kosɛbɛ.”

Matiyu 6:10 I ka masaya ka na. I sago ka kɛ dugukolo kan, i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na.

Yesu b’an bilasira an ka Ala ka masaya deli walisa a ka na dugukolo kan ani a sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na.

1. "Ka Ala ka Masaya delili kɛ: A sago ka kɛ dugukolo kan".

2. "Ka i yɛrɛ majigin Ala sago ma: I n'a fɔ a bɛ sankolo la cogo min na".

1. Luka 11:2 - "A y'a fɔ u ye ko: «Ni aw bɛ delili kɛ, aw k'a fɔ ko: «Ne Fa, aw tɔgɔ ka saniya. Aw ka masaya ka na."

2. Heburuw 13:21 - «Aw ka ko ɲuman bɛɛ labɛn, walisa aw ka a sago kɛ, ka ko diya an ye, Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.”

Matiyu 6:11 An ka don o don dumuni di an ma bi.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an jigi da Ala kan walisa k’an magow ɲɛ don o don.

1) Ka da Ala ka Labɛn na - ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Ala ye an ka dɛmɛbaga kantigi ye cogo min na ani an bɛ se ka dannaya sɔrɔ a la cogo min na ko bɛɛ la.

2) Ala ɲinini fɔlɔ - k’a faamu cogo min na ka Ala sago ni a ka masaya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ na ni hɛrɛ ni wasa ye.

1) Filipekaw 4:6-7 - aw kana aw hakili ɲagami, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2) Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

Matiyu 6:12 I ka an ka juruw yafa an ma, i ko an b an ka jurumuw yafa cogo min na.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin yafa nafa la; ko an ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma cogo min na Ala ye yafa an ma cogo min na.

1: Yafa - Ɲɛnamaya wajibiyalen dɔ

2: Yafa fanga - Ka nɛɛma da wuli

1: Efesekaw 4:31-32 - Dumuni ni dimi ni dimi ni mankan ni tɔgɔjugu fɔli bɛɛ ka bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka dusu suma ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2: Kolosekaw 3:13 - Ka ɲɔgɔn muɲu ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la.

Matiyu 6.13 I kana an bila kɔrɔbɔli la, nka an kisi kojugu ma, katuguni masaya ni sebaaya ni nɔɔrɔ ye i ta ye badaa. Amiina.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala bɛ se k’an bila kɔrɔbɔli la, ka an kisi kojugu ma.

1: Ka Ala ka sebaaya dɔn walisa k’an kisi kɔrɔbɔli ma

2: Ala ka Masaya ni a ka nɔɔrɔ: Weelekan min bɛ mɔgɔ bila ka wale kɛ

1: 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - “Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.”

2: Yakuba 1:12-15 - “Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn tuma min na, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye. Kɔrɔbɔli tuma min na, mɔgɔ si kana a fɔ ko: “Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,” katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili. O kɔ, nege ni a kɔnɔma donna, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.”

Matiyu 6.14 Ni aw ye mgw ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa na yafa aw ma.

Tɛmɛsira Yesu b’an jija an ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma an yɛrɛ nafa kama, i n’a fɔ an sankolola Fa fana bɛna yafa an ma cogo min na.

1. Yafa fanga: Yafa bɛ se ka an yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Yafa layidu: Nafa minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw yafa

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

Matiyu 6.15 Nka ni aw ma mgw ka jurumuw yafa, aw Fa fana t= aw ka jurumuw yafa.

Yafa nafa ka bon walisa an ka yafa sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ.

1: Ala ka yafa bɛ bɔ an ka yafa la mɔgɔ wɛrɛw ma

2: Yafa fanga: Sankolo dubaw dabɔli

1: Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2: Kolosekaw 3:13 - "aw ka ɲɔgɔn muɲu, ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka yafa o cogo la."

Mat. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ka sara bɛ u bolo.

Yesu bɛ lasɔmi filankafoya ka sunɔgɔ la, k’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu b’o kɛ u yɛrɛ jirali kama, olu bɛna u ka sara sɔrɔ mɔgɔw fɛ, Ala tɛ.

1. "Sudon ka ɲɛsin jirali ma: filankafoya faratiw".

2. "Sudon dusukun: Ala ka sara ɲinini".

1. Esayi 58:6-7 - "Ne ye sunɔgɔ min sugandi, o tɛ nin ye wa? ka juguya juruw lajɔ, ka doni girinmanw bɔ, ka degunbagatɔw bila ka hɔrɔnya, ka jɔrɔnankow bɛɛ kari wa? Yala o don." i kana i ka dumuni di kɔngɔtɔw ma, ka na ni faantanw ye minnu filila ka na i ka so, ni i ye farilankolon ye, i b'a datugu, k'i kana i dogo i yɛrɛ farisogo la?»

2. Yakuba 1:27 - "Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye, ka taa fitanw ni muso cɛ salenw lajɛ u ka tɔɔrɔw la, ka a yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

Matiyu 6.17 Ni i bɛ sunɔgɔ, i ka i kunkolo tulu ka i ɲɛda ko.

Tɛmɛsira b’a fɔ an ye ko ni an bɛ sunɔgɔ, an ka kan ka tulu kɛ an kun na ani ka an ɲɛda ko.

1. Sunɔgɔ fanga - A bɛ kuma sunɔgɔ fanga kan alako ta fan fɛ ani a bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka gɛrɛ Ala la.

2. Munni nafa - A bɛ kuma an kunkolo munni nafa kan ani ka an ɲɛda ko ni an bɛ sunɔgɔ.

1. Esayi 58:6-7 - "Ne ye sunɔgɔ min sugandi, o tɛ nin ye wa? ka juguya juruw lajɔ, ka doni girinmanw bɔ, ka degunbagatɔw bila ka hɔrɔnya, ka jɔrɔnankow bɛɛ kari wa? Yala o don." i kana i ka dumuni di kɔngɔtɔw ma, ka na ni faantanw ye minnu filila ka na i ka so? n'i ye farilankolon ye, i b'a datugu, k'i kana i dogo i yɛrɛ farisogo la?

2. Matiyu 5:6 - "Tilennenya kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ minnu na, olu ye dubadenw ye, katuguni u na fa."

Matiyu 6.18 I kana i jira mɔgɔw la ka sunɔgɔ, fɔ i Fa min bɛ gundo la, i Fa min bɛ gundo ye, o na i sara kɛnɛ kan.

Yesu b mɔgɔw kalan ko sunɔgɔ ka kan ka kɛ gundo la, ani ko Ala bɛna o kɛbagaw sara.

1. "Gundola sunɔgɔ sara".

2. "Delili kɛrɛnkɛrɛnnen fanga".

1. Matiyu 6:18

2. Yakuba 5:16b - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

Matiyu 6.19 Aw kana nafolo mara aw yɛrɛw ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ.

O tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko i kana fɛnw dalajɛ minnu bɛ se ka tiɲɛ walima ka sonya.

1: Nafolo lakika: I ka nafolo mara sankolo la

2: I dusukun kɔlɔsili: Kana i jigi da nafolo kan

1: Yakuba 4:13-17 - Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko: “Bi walima sini an bɛna don nin dugu in na ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ”—

2: Kolosekaw 3:1-3 - Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan.

Matiyu 6.20 Nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na, sonyali tɛ yɔrɔ min na.

Yesu b’an jija an ka nafolo mara Sankolo la Dugukolo nɔ na, bawo u tɛna tiɲɛ wala u tɛna sonya.

1: "Nafolo banbaliw ka dugaw".

2: "Nafa min bɛ wari bilali la sankolo la".

1: Marka 10:21-22 – Yesu y’a fɔ ko an ka kan ka sɔn ka dugukolo kan fɛnw bila walisa ka sankolo nafolo sɔrɔ.

2: Kolosekaw 3:1-2 – An ka kan k’an dusukunw ni an hakili bila Sankolo fɛnw kan, Dugukolo tɛ.

Matiyu 6.21 I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an dusukunw n’an nafolomafɛnw sinsin Ala n’a ka Masaya kan, sanni an k’an sinsin dugukolo kan fɛnw kan.

1: "Ka ɲɛnamaya ni hakilina banbali ye".

2: "Ka Masaya ɲini fɔlɔ".

1: Kolosekaw 3:1-2 - "Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ minnu bɛ dugukolo kan.»

2: Heburuw 13:5 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, k'a masɔrɔ a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

Matiyu 6.22 Farikolo yeelen ye ɲɛ ye.

Ɲɛ bɛ kɛ ntalen ye mɔgɔ ka sinsinnan na, wa ni ɲɛ kelen bɛ mɔgɔ la, o b’a jira ko a ɲɛ bɛ Ala de la, o min bɛna na ni yeelen dafalen ye.

1: I ka Ala ka yeelen ɲini i hakili kelen sinsinni fɛ.

2: I ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, i ka ɲɛnamaya bɛna fa yeelen la.

1: Ntalenw 4:18-19 “Nka mɔgɔ tilennenw ka sira bɛ i ko sɔgɔmada yeelen, min bɛ yeelen ka taa a fɛ fo tile dafalen. Mɔgɔ juguw ka sira bɛ i ko dibi jugumanba. u bɛ fɛn min kɛ, u t’o dɔn.”

2: Zaburu 119:105 “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw kɔrɔ, yeelen don ne ka sira kan.”

Matiyu 6.23 Nka ni i ɲɛ ka jugu, i farikolo bɛɛ na fa dibi la. O de kosɔn, yeelen min bɛ i kɔnɔ, ni o kɛra dibi ye, o dibi ka bon dɛ!

Yesu bɛ lasɔmi farati minnu b’a la, n’an y’a to an dusukunw ka dibi don, bawo o bɛna an ka ɲɛnamaya bɛɛ dibi.

1. Yeelen fanga: An bɛ se k’an dusukunw tanga dibi ma cogo min na

2. Dibi farati: Ka i yɛrɛ tanga ɲɛ jugu kɔrɔbɔliw ma

1. Efesekaw 5:8-10 - "I tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan i ye yeelen ye Matigi la. I ka ɲɛnamaya i ko yeelen denw, katuguni yeelen bɛ ɲumanya ni tilennenya ni tiɲɛ sugu bɛɛ bɔ. A ɲini ka Matigi diya ."

2. Yuhana 12:35-36 - "Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛna yeelen sɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn. Aw ka taama ka yeelen sɔrɔ, sani dibi ka aw minɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama dibi la, o tɛ yɔrɔ dɔn." u bɛ taa, aw ka aw jigi da yeelen kan k'a sɔrɔ a bɛ aw bolo, walisa aw ka kɛ yeelen denw ye.»

Matiyu 6.24 Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ kuntigi fila ye, katuguni a na kelen kɔniya, ka tɔ kelen kanu. Ni o tɛ, a na minɛ kelen na, ka tɔ kelen mafiɲɛya.» Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye.

Yesu b’an kalan ko a tɛ se ka kɛ ka baara kɛ matigi fila ye bawo a laban na, an bɛna laban ka kelen kanu ani ka tɔ kelen kɔniya.

1. Ka tugu Ala ka sira la sanni ka tugu diɲɛ sira la

2. Sugandili min bɛ Ala kanu ni wari baara cɛ

1. Yakuba 4:4 Aw jatɔw ni jatɔyakɛlaw, aw m’a dɔn ko diɲɛ teriya ye Ala juguya ye wa? O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o ye Ala jugu ye.

2. Heburuw 13:5-6 Aw ka baro ka kɛ ni wasabaliya ye. Fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka wasa, katuguni a y'a fɔ ko: «Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.» Walisa an k'a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: «Matigi ye ne dɛmɛbaga ye, mɔgɔ bɛna min kɛ ne la, ne tɛna siran o ɲɛ.»

Mat. Aw ka kan ka min don aw farikolo kosɔn fana.» Yala ɲɛnamaya man bon ni sogo ye, farikolo tɛ tɛmɛ fini kan wa?

Yesu b’an kalan ko an kana hami an ka ɲɛnamaya ni an farikolo magow la bawo an ka ɲɛnamaya nafa ka bon ka tɛmɛ dumuni ni finiw kan.

1. Wasa Krisita la: Ka hɛrɛ sɔrɔ Matigi la ani ka i jigi da a ka labɛn kan

2. Aw kana hami: Ka se sɔrɔ jɔrɔnankow kan ani ka dege ka aw jigi da Matigi kan

1. Filipekaw 4:11-13 - A kana kɛ ko ne bɛ kuma dɛsɛ ko la, katuguni ne ye a dɔn ko ne bɛ cogo o cogo, ka wasa o la.

2. Esayi 26:3 - I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i la, katuguni a dalen bɛ i la.

Matiyu 6.26 Sankolola kɔnɔw filɛ, katuguni u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ. O bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Aw ma fisa u ma kosɛbɛ wa?

Yesu b’an hakili jigin ko Ala bɛ a janto hali sankolola kɔnɔw la, o la sa, an man kan ka hami.

1. “Ala ka labɛn: Ka a dege ka da Ala ka ladonni na”

2. “Ala ka dususalo min bɛ mɔgɔ dusu saalo ni kanuya ye” .

1. Matiyu 10:29-31 - “Yala wulu fila tɛ feere warijɛ kelen na wa? O bɛɛ n'a ta, u si tɛna bin duguma aw Fa ka ladonni kɔfɛ. Hali aw kunsigiw bɛɛ jatera. O la, aw kana siran; i nafa ka bon ni kɔnɔnin caman ye.”

2. Zaburu 121:2 - “Ne dɛmɛ bɛ bɔ Matigi fɛ, sankolo ni dugukolo Dabaga.”

Matiyu 6:27 Aw la jumɛn bɛ se ka mɛtɛrɛ kelen fara a janya kan ni a bɛ miiri?

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko hami tɛna an ka ɲɛnamaya kɛcogo Changer.

1: Hami tɛ mako ɲɛ - Filipekaw 4:6-7

2: I jigi da Ala kan - Ntalenw 3:5-6

1: Yakuba 1:2-4

2: 1 Piɛrɛ 5:7

Matiyu 6.28 Mun na aw bɛ miiri finiw na? Aw ye foro kɔnɔ liliw jateminɛ, u bɛ falen cogo min na. U tɛ baara kɛ, u tɛ firifiri.

1: Ala bɛ an magoɲɛfɛnw di an ma, wa a ye an dɛmɛbaga ye, o la sa, i ka i jigi da a kan.

2: Ala bɛna an magow ɲɛ, o la sa, an mago t’a la ka hami.

1: Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu la.

2: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Matiyu 6.29 O bɛɛ n’a ta, ne b’a fɔ aw ye ko Solomani yɛrɛ ma don a nɔɔrɔ bɛɛ la i ko ninnu dɔ la kelen.

Yesu ye danfɛnw cɛɲa jira, k’a jira ko hali Solomani, a ka nɔɔrɔ bɛɛ la, a tun ma fini don ka ɲɛ i n’a fɔ Ala ka o danfɛnw dɔ la kelen.

1. "Sɛnɛfɛnw bonya: Ala ka nɔɔrɔ jiracogo".

2. "Hadamaden ka majigin: Kalan min bɔra Solomani fɛ".

1. Zaburu 19:1 - "Sankolo bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ, sankolo bɛ a bolo baara fɔ."

2. Waajulikɛla 2:7-8 - "Ne ye dɔnkilidala cɛw ni musow sɔrɔ, ani harem fana—cɛ dusukun diyabɔ ."

Matiyu 6.30 O de y'a to, ni Ala ye foro bin don, bi, sini, a bɛ fili foro la, yala a tɛna aw fini don ka tɛmɛ o kan, aw dannaya dɔgɔmanninw wa?

Ala b’a janto an na ani a b’an magow bɛɛ ɲɛ.

1: Ala bɛ fɛn bɛɛ di ani a bɛ a janto fɛn bɛɛ la

2: Dannaya ka kɛ Matigi ka labɛnw na

1: Jeremi 29:11-13 Matigi ko: "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ i la, ka kojugu kɛ i la, ka jigiya ni siniko di i ma. O tuma na fɛ, i na ne wele Aw ka na ne deli, ne na aw lamɛn, aw na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni aw bɛ ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye.»

2: Filipekaw 4:19 "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la."

Matiyu 6.31 O de kosɔn aw kana aw hakili ɲagami ko: An na mun dun? wala: An na mun min? Walima ko: «An na fini don mun na?»

Tɛmɛsira bɛ dusu don an kɔnɔ an kana hami an bɛna min dun, an bɛna min min, walima an bɛna min don.

1: An man kan ka hami an magow la, bawo Ala bɛna an di an ma.

2: An bɛ se k’an jigi da Matigi kan walisa k’an magow ɲɛ.

1: Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la."

2: Matiyu 6:25-26 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, walima aw farikolo ko la, aw na fini min don. Yala ɲɛnamaya nafa ka bon ka tɛmɛ dumuni kan, ani farikolo kan." nafa ka bon ka tɛmɛ finiw kan wa?"

Matiyu 6:32 (Siya wɛrɛw bɛ nin kow bɛɛ ɲini,) katuguni aw sankolola Fa b’a dɔn ko aw mago bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ la.

Ala b’an magow dɔn ani a b’a fɛ an ka da a la ko a bɛna an magow ɲɛ, sanni an ka diɲɛ fɛnw ɲini.

1. "Wasa: Ka i jigi da Ala ka labɛn kan".

2. "Wasa dusukun: Ka Ala bila ɲɛfɛ".

1. Filipekaw 4:12-13 - "Ne b'a dɔn magoba ye min ye, ani ne b'a dɔn fɛn caman sɔrɔli ye. a kɛra ɲɛnamaya ye caman na wo, walima dɛsɛ la wo."

2. 1 Yuhana 2:15-17 - "Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa kanuya tɛ u la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ—farisogo nege, farisogo nege ɲɛw nege, ani ɲɛnamaya kuncɛbaya—o tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ balo badaa-badaa."

Matiyu 6.33 Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

Aw ye Ala ɲini fɔlɔ, a bɛna an magow bɛɛ ɲɛ.

1. Ala ɲini, a bɛna fɛnw di - Matiyu 6:33

2. I jigi da Ala kan walisa ka labɛnw sɔrɔ - Matiyu 6:33

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Zaburu 37:25 - Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, ne ma mɔgɔ tilennen bilalen ye, wala a denw bɛ dumuni deli.

Mat. O don juguya bɛ se don ma.

Aw kana aw hakili ɲagami siniko la; aw sinsin bi kan ani a gɛlɛyaw kan.

1: I ka ɲɛnamaya kɛ waati kɔnɔ - I ka i jigi da Ala kan ani ka don kelen-kelen bɛɛ ta sen kelen-kelen bɛɛ la.

2: Aw kana aw hakili ɲagami, aw ka nisɔndiya - aw ka aw jigi da Matigi kan ka sini haminankow to sini.

1: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2: 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka hami bɛɛ bila a kan bawo a b’a janto aw la.

Matiyu 7 bɛ kulu kan waajuli kuncɛ, Yesu bɛ kuma kiritigɛ kan, ka dɛmɛ deli Ala fɛ, sankolo sira, ani a nafa ka bon ka a ka kumaw waleya.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye a nɔfɛmɔgɔw laadi u kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan filankafoya la. A bɛ baara kɛ ni ntalen ye min ye ka fɛn dɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ na k’a sɔrɔ a ma a janto pankurun dɔ la i yɛrɛ ɲɛ na. Sanni mɔgɔ ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan kosɛbɛ, a ka kan k’a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ (Matiyu 7:1-5). A bɛ lasɔmi fana fɛn senumaw dicogo kan mɔgɔ minnu tɛ se ka u waleɲumandɔn (Matiyu 7:6).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu bɛ dusu don a nɔfɛmɔgɔw kɔnɔ u ka Ala deli u mago bɛ fɛn minnu na, ka layidu ta ko u ka deliliw bɛna jaabi. A bɛ Sariya Sanuman jira - ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ i b’a fɛ u ka i minɛ cogo min na - o min bɛ Sariya ni kiraw kuncɛ (Matiyu 7:7-12). O kɔfɛ, a bɛ sira fila ɲɛfɔ : da fitinin min bɛ taa ɲɛnamaya la, mɔgɔ damadɔw bɛ min sɔrɔ ani da belebele min bɛ taa halakili la, mɔgɔ caman bɛ min ta (Matiyu 7:13-14).

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔ laban na (Matiyu 7:15-29), Yesu bɛ lasɔmi kira nkalontigɛlaw ko la minnu bɛ i ko kojugu tɛ u la, nka u kɔnɔna na, u bɛ kojugu kɛ. U denw walima u ka kɛwalew fɛ, u bɛna dɔn. O kɔfɛ, a b’a sinsin a kan ko mɔgɔ o mɔgɔ b’a wele ko Matigi, o bɛɛ tɛna don sankolo la, nka mɔgɔ minnu bɛ Ala sago kɛ, olu dɔrɔn de bɛna don. Sapitiri bɛ laban ni ntalen ye min bɛ boon jɔbaga hakilitigiw ni hakilintanw danfara bɔ ɲɔgɔn na; minnu bɛ a ka kalanw mɛn k'u bila baara la, olu bɛ i n'a fɔ so jɔbaga hakilitigiw minnu ka so jɔlen bɛ fɔɲɔba waatiw la k'a sɔrɔ minnu t' o kɛ, olu bɛ i n'a fɔ so jɔbaga hakilintanw minnu ka so bɛ bin ni fɔɲɔba nana.

Matiyu 7:1 Aw kana kiri tigɛ walisa aw kana kiri tigɛ.

Nin tɛmɛsira ye hakilijigin ye ko an kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan iko Ala de bɛna kɛ kiritigɛla laban ye.

1. Neema fanga: An bɛ se ka kanuya kɛ cogo min na k’a sɔrɔ an ma kiri tigɛ

2. Yafa dusukun: Ka kiri bila

1. Yakuba 4:12 - Sariya dibaga ni kiritigɛla kelenpe de bɛ yen, min bɛ se ka kisi ani ka halaki.

2. Romɛkaw 14:10-13 - O tuma na fɛ, mun na i bɛ kiri tigɛ i balima kan walima mun na i bɛ i balima mafiɲɛya? K'a masɔrɔ an bɛɛ na jɔ Ala ka kiritigɛ-sigilan ɲɛfɛ.

Matiyu 7.2 Aw b kiri min jate, aw na kiri tigɛ ni o ye.

Ni an bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, o bɛna kɛ sababu ye ka kiri tigɛ o cogo kelen na.

1: “A’ ye miiri siɲɛ fila sani aw ka kiri tigɛ” .

2: “Aw ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ aw b’a fɛ u ka minɛ cogo min na” .

1: Luka 6:37 - “Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2: Yakuba 4:11-12 - «Balimaw, aw kana ɲɔgɔn juguya. Min bɛ a balima jugu fɔ, ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ sariya jugu fɔ, ka sariya kiri tigɛ. Sariya dibaga kelenpe bɛ yen, min bɛ se ka mɔgɔ kisi ani ka mɔgɔ halaki.

Matiyu 7:3 Mun na i b'i balima ɲɛ na, i bɛ jiribolo min bɛ i yɛrɛ ɲɛ na, i tɛ o filɛ?

I ka i yɛrɛ ka filiw dɔn sani i ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ.

1: I majigin ka i kɔnɔna lajɛ sani i ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ.

2: An ka kuncɛbaya dabila ani ka Ala ka dɛmɛ ɲini walisa k’a faamu mun na an bɛ kiri tigɛ.

1: Yakuba 4:11-12 "Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma, balimaw. Min bɛ kuma jugu fɔ balima dɔ kan, walima min bɛ kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la, ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni aw bɛ kiri tigɛ sariya kan, aw bɛ o kɛ." A tɛ sariya labatobaga ye, nka kiritigɛla don.

2: Galasikaw 6:1-2 "Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna kojugu dɔ la, aw minnu ye Ala ta ye, aw ka a lasegin a la ni dususuma hakili ye. Aw ka to aw yɛrɛw ɲɛ na, walisa aw fana kana kɔrɔbɔ Krisita ka sariya dafa.»

Mat. A filɛ, jiribolo dɔ bɛ i yɛrɛ ɲɛ na wa?

Krisita b’a lasɔmi ko an kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan ni gɛlɛyaba dɔ b’an kan.

1: An ka kan ka an sinsin an yɛrɛ ka filiw ni an ka jurumuw kan sani an ka mɔgɔ wɛrɛw ta jira.

2: An ka kan k’a dɔn ko an bɛɛ ye jurumutw ye, ani ka majigin an ka kiriw la.

1: Romɛkaw 3:10-12 - "I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ tilennen tɛ, mɔgɔ kelen tɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ nafa tɛ minnu na, mɔgɔ si tɛ koɲuman kɛ, mɔgɔ kelen tɛ yen.»

2: Yakuba 4:11-12 - "Balimaw, aw kana ɲɔgɔn juguya. i tɛ sariya kɛbaga ye, nka i ye kiritigɛla ye.Sariya dibaga kelen bɛ yen, min bɛ se ka mɔgɔ kisi ani ka mɔgɔ halaki.

Matiyu 7:5 I filankafo, i ka fɔlɔ ka o jirisun bɔ i yɛrɛ ɲɛ na. O tuma na fɛ, i na yeli kɛ ka jɛya walasa ka jirisunba in gɛn ka bɔ i balima ɲɛ na.»

An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ fo n’an y’an yɛrɛw kiri tigɛ fɔlɔ.

1. Ka se sɔrɔ kuncɛbaya kan ani ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ: Matiyu 7:5 kalan

2. Ka yeli kɛ ka jɛya: Ka majigin ani k’an balimaw kanu

1. Yakuba 4:11-12 - «Balimaw, aw kana ɲɔgɔn juguya. Mɔgɔ min bɛ kuma a balima dɔ kan wala ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la ani ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni i bɛ kiri tigɛ sariya kan, i tɛ sariya kɛbaga ye, nka i ye kiritigɛla ye.

2. Romɛkaw 12:3 - “Ne ka nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri a yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka dannaya hakɛ ye ye baara di.”

Mat.

I kana i ka fɛn senumaw di mɔgɔw ma minnu tɛ nafa don u la, walima k’u jira mɔgɔw la minnu tɛna u waleɲumandɔn, bawo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kojugu kɛ i la.

1. I kana i ka dugawuw tiɲɛ mɔgɔ minnu tɛna u waleɲumandɔn.

2. I bɛ i ka hakilimaya nilifɛnw tila mɔgɔ minnu fɛ, i ka kɛ hakilitigi ye.

1. Ntalenw 25:12 - "I n'a fɔ sanu tulolanɛgɛ, sanu ɲuman masirilen, kɔrɔfɔbaga hakilitigi bɛ kɛ tulo kanminbaga kan."

2. Waajulikɛla 9:10 - "I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko ye, k'a masɔrɔ baara, fɛɛrɛ wala hakilitigiya tɛ kaburu kɔnɔ, i bɛ taa yɔrɔ min na."

Matiyu 7:7 A' ye delili kɛ, o na di aw ma. Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka da gosi, a na dayɛlɛ aw ye.

Yesu b’an jija an ka delili kɛ, ka ɲinini kɛ, ka da gosi walisa an mago bɛ fɛn minnu na, an k’olu sɔrɔ.

1. Sankolo da gosi: Ala ka dugaw sɔrɔcogo

2. Ɲininkali, ɲinini ani gosili: Ka ɲɛtaa sɔrɔ dannaya fɛ

1. Yakuba 4:2-3 (Aw ma deli, katuguni aw t’a deli.)

2. Filipekaw 4:6-7 (Aw kana aw janto foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye ko bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye.)

Matiyu 7.8 Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ, o bɛ o sɔrɔ. Min b'a ɲini, o bɛ sɔrɔ. Min bɛ a gosi, o na da wuli o ye.»

An bɛ min ɲini, Ala bɛ o di an ma ni an b’o ɲini.

1: An ka kan ka delili kɛ ani ka timinandiya an ka deliliw la Ala fɛ, a bɛna an jaabi ka kɛɲɛ n’a sago ye.

2: Dannaya ye ka an jigi da Ala kan, a ka an mago bɛ fɛn min na, o di an ma, hali ni o tɛ an sago ye.

1: Yakuba 4:2-3 - Aw t'a fɛ, katuguni aw tɛ delili kɛ. I bɛ delili kɛ, i tɛ sɔrɔ, bawo i bɛ delili kɛ cogo jugu la, k’a musaka kɛ i diyanyekow la.

2: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Matiyu 7:9 Mɔgɔ jumɛn bɛ aw la, ni a denkɛ ye dumuni ɲini, a na kabakurun di a ma?

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ min bɛ kɛ ni kumakan ye, fa dɔ bɛ sɔn ka min di a denkɛ ma, a mago bɛ min na.

1. Fa ka kanuya fanga - fa ka kanuya barika ka bon cogo min na fo a bɛna a denkɛ magow ɲɛ tuma bɛɛ.

2. Buru ni kabakurun ntalen - ka baara kɛ ni Yesu ka ntalen ye walasa ka a jira ko a nafa ka bon ka an kanubagaw magow ɲɛ.

1. 1 Yuhana 3:1 - “A filɛ Fa Ala ye kanuya sugu min di an ma, walisa an ka wele Ala denw. An fana bɛ ten.”

2. Romɛkaw 8:35 - «Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa?”

Matiyu 7:10 Walima ni a ye jɛgɛ deli, yala a bɛna sa di a ma wa?

Tɛmɛsira ye ɲininkali ye min bɛ kɛ ni kumakan ye, min b’a ɲininka ni bangebaga ɲuman bɛna fɛn jugu dɔ di den ma ni den ye fɛn ɲuman ɲini.

1. Nafa min b’a la ka kɛ bangebaga kanubaganci ni hinɛbaga ye.

2. Ka dege ka da Ala ka ɲumanya ni a ka labɛnw na.

1. Galasikaw 6:7-10 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ.

2. Luka 4:4 - Yesu y'a jaabi ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tɛna balo dumuni dɔrɔn de la.»

Mat.

Ala b’a fɛ ka nilifɛn ɲumanw di an ma minnu ka bon kosɛbɛ ni an tun bɛ se ka fɛn o fɛn ɲini.

1. Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma caya

2. Ala ka labɛnw ka ɲumanya

1. Romɛkaw 8:32: “Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?”

2. Efesekaw 3:20: "Sisan, min bɛ se ka kɛ ka caya ka tɛmɛ an ka delili walima an ka miiriliw bɛɛ kan, ka kɛɲɛ ni fanga ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ...."

Mat.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ an b’a fɛ u ka minɛ cogo min na, iko sariya ni kiraw.

1. Ka sariya sanulama waleya: Kanuya sariya

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔndɛmɛ sariya ye: An tun bɛna min kɛ an na, k’o kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Luka 6:31 : “I b’a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ i la cogo min na.”

2. Galasikaw 5:14: “Sariya bɛɛ lajɛlen bɛ ci fɔlen kelen de la: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’”

Mat.

Sira surun bɛ taa ɲɛnamaya la k’a sɔrɔ siraba bɛ taa ni halakili ye.

1. Kisili sira surun

2. Sirabaw kɔlɔlɔw

1. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don cɛ ma, nka a laban ye saya sira ye.

2. Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

Matiyu 7.14 Katuguni da min bɛ taa ɲɛnamaya la, o da ka gɛlɛn, sira ka dɔgɔ.

Ɲɛnamaya sira ka gɛlɛn ani mɔgɔ damadɔw de bɛna o sɔrɔ.

1. Sira surun - Matiyu 7:14 sɛgɛsɛgɛli

2. Mɔgɔ damadɔw de bɛna a sɔrɔ - Krecɛn taama gɛlɛyaw

1. Matiyu 19:23-24 - Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: "Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko a ka gɛlɛn nafolotigi ma ka don sankolo masaya la sɔgɔsɔgɔninjɛ ɲɛ ka tɛmɛ nafolotigi dɔ kan ka don Ala ka masaya la.»

2. Yuhana 14:6 - Yesu ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

Matiyu 7.15 Aw ye aw janto kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni sagaw ka finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba wuluwuluw ye.

Aw ye aw janto kira nkalontigɛlaw la minnu bɛ na u yɛrɛ dogo.

1: I hakili to mɔgɔw la tuma bɛɛ minnu bɛ na u yɛrɛ dogo ani ka ɲininkali kɛ u ŋaniyaw la.

2: Aw k'aw janto mɔgɔw la minnu bɛ na ni sagaw ka finiw ye, nka u ye waraw ye minnu bɛ u yɛrɛ dogo.

1: 1 Yuhana 4:1 - "Kanulenw, aw kana da niw bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k'a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ."

2: Ntalenw 14:15 - "Mɔgɔ nɔgɔman bɛ da fɛn bɛɛ la, nka hakilitigi bɛ miiri a senw na."

Matiyu 7.16 Aw na u dn u denw f. Mɔgɔw bɛ rezɛnw lajɛ ni ŋaniw ye wa, wala torosunw bɛ bɔ ŋɛɲɛw la wa?

Yesu b’an jija an ka kiri tigɛ mɔgɔw kan u ka kɛwalew fɛ sanni ka kiri tigɛ u ka kumaw fɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ni Senu den de la".

2. "Tilennenya ni Matigi ka sira".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ ye."

2. Yakuba 1:22-25 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw yɛrɛw lafili filɛlikɛlan;k'a masɔrɔ a b'a yɛrɛ kɔlɔsi, ka taa, ka ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun ye mɔgɔ sugu min ye.Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen lajɛ ka taa a fɛ a kɔnɔ, wa a tɛ ɲinɛbaga ye, nka a ye baara kɛbaga ye, o ye nin ye a bɛna dugawu sɔrɔ a ka kɛtaw la.»

Matiyu 7.17 O cogo kelen na, jiri ɲuman bɛɛ bɛ den ɲuman kɛ. Nka jiri min tolilen don, o bɛ den juguw bɔ.

Jiri ɲuman bɛ den ɲumanw bɔ, ka sɔrɔ jiri tiɲɛnen bɛ den juguw bɔ.

1. Ɲɛnamaya denw: I ta bɛ cogo di?

2. An ka sugandiliw bɛ nɔ banbali bila: Kalan min bɛ Matiyu 7:17 kɔnɔ

1. Galasikaw 5:22-23, "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 3:17-18, "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a dabɔlen don hakili la, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la minnu bɛ hɛrɛ kɛ."

Matiyu 7.18 Jiri ɲuman tɛ se ka den jugu kɛ, jiri tiɲɛnen tɛ se ka den ɲuman kɛ.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko ɲuman ni juguman bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, wa u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan.

1. Sugandili fanga: An ka kɛwalew kɔlɔlɔw faamuyali

2. Ka den kɛ: Ka a dɔn ko an bɛ min kɛ, o nafa ka bon

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 3:17-18 - "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Matiyu 7.19 Jiri o jiri min t den kouma la, o b tigɛ ka fili tasuma la.

Mɔgɔ minnu tɛ kɛwale ɲumanw bɔ, olu bɛna jalaki ka fili tasuma la.

1. Ka den: Baara ɲumanw kɛli nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Jalaki tasuma: Ni mɔgɔ ma tugu sira ɲuman kɔ, o kɔlɔlɔw.

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 2:17 - Dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara.

Matiyu 7.20 O de kosɔn aw na u dɔn u ka denw fɛ.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ ka kɛwalew bɛ se ka kɛ walasa k’a dɔn ani k’a jogo dɔn.

1. "Ni den: An ka kɛwalew b'an jogo jira cogo min".

2. "Mɔgɔw dɔnni u jiridenw fɛ: An yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 3:17 - "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a dabɔlen don hakili la, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

Matiyu 7.21 Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o tɛna don sankolo masaya la. Nka min bɛ ne Fa sankolola sago kɛ.

Yesu b lasɔmi ko ka fɔ ko "Matigi, Matigi" o tɛ don sankolo la, nka Ala sago kɛli bɛ o kɛ.

1. "I jigi da Ala sago kan, i kana da i ka kumaw kan".

2. "I sinsin kanminɛli kan, i kana dawolo baara dɔrɔn kan".

1. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o bɛ mun nafa? Dannaya bɛ se k'a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, don o don dumuni tɛ a bolo, ani kelen." aw b'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, nka aw tɛ fɛn minnu di u ma farikolo ta fan fɛ, nafa jumɛn b'a la? ye a sa.

2. Romɛkaw 2:13 - Sariya lamɛnnikɛlaw tɛ tilennenya ye Ala ɲɛ kɔrɔ, nka sariya labatobagaw na jo sɔrɔ.

Matiyu 7.22 Mɔgɔ caman na a fɔ ne ye o don na ko: Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la wa? I ye jinɛw gɛn i tɔgɔ la wa?» I ye kabako caman kɛ i tɔgɔ la wa?

Kiiri don na, mɔgɔ caman na a fɔ ko u ye baara belebele caman kɛ Matigi tɔgɔ la, i n’a fɔ kiraya fɔli, jinɛw gɛnni ani baarabaw kɛli.

1. Senumaya magoɲɛfɛnw: A bɛ ɲɛnamaya senuma kɛli nafa kan, ani n’i ma o kɛ kiritigɛ don na, o kɔlɔlɔw.

2. Dannaya fanga: A danaya fanga kan ani baara minnu b se ka fanga di mg ma ka k Matigi tg la.

1. Matiyu 5:20 - "Ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ka tilennenya ma tɛmɛ sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ka tilennenya kan, aw tɛna don sankolo masaya la abada."

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, k'a sɔrɔ kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Dannaya bɛ se k'a kisi? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, Aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, hali ni aw ma farikolo magoɲɛfɛnw di u ma, nafa jumɛn bɛ o la? ka kɛ i kelen na."

Matiyu 7.23 O tuma na, ne na a f u ye ko: Ne ma aw dn abada.

Mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ, Yesu bɛ olu lasɔmi ko a bɛna ban u la kiritigɛ don na.

1. Aw ka Ala ka hinɛ minɛ Sani a ka tɛmɛ

2. Tilennenya sugandi ka tɛmɛ Juguya kan

1. Zaburu 97:10: “Aw minnu bɛ Matigi kanu, aw bɛ kojugu koniya.”

2. Yakuba 4:17: "O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

Mat.

Nin tɛmɛsira b’a jira an na ko a nafa ka bon ka tugu Yesu ka kalansiraw ni a ka ci fɔlenw kɔ walisa ka hakili ta fan fɛ jusigilan barikama sigi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. "An ka ɲɛnamaya jɔli farakurun kan: Dannaya jusigilan sigili".

2. "Ka Yesu ka kumaw lamɛn: Alako ta fan fɛ bonya kun".

1. 1 Kɔrɛntekaw 3:10-15 - Paul ka misali min ye ka so jɔ jusigilan kan

2. Zaburu 40:1-3 - Dawuda ka tanuli dɔnkili, ka da a kan Ala y’a mɛn ani k’a jaabi

Matiyu 7.25 Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw ye o so gosi. A ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma so dɔ kan min jɔra farakurun kan, sanji ni sanjiba ani fiɲɛ ma nɔ bila a la.

1. Jusigilan sabatilen barika: An ka ɲɛnamaya jɔ Yesu Krisita farakurun kan

2. Fɔɲɔba minnu bɛ se ka kɛ: I bɛ se ka to i jɔlen na cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Esayi 28:16 - "O de kosɔn Matigi Ala b'a fɔ nin cogo la: «A filɛ, ne bɛ kabakurun dɔ da Siyɔn, kabakurun kɔrɔbɔlen, jusigilan jɔli kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, min jɔlen don. Min dalen bɛ o la, o tɛna jɔrɔ. " " .

2. Zaburu 25:5 - "I ka ne bilasira i ka tiɲɛ na, ka ne kalan, katuguni e ye ne ka kisili Ala ye, ne bɛ i makɔnɔ tile bɛɛ."

Mat.

Yesu b’a kalan ko mɔgɔ minnu tɛ a ka kumaw lamɛn, olu bɛna kɛ i n’a fɔ hakilintan min b’a ka so jɔ cɛncɛn kan.

1. "An ka ɲɛnamaya jusigilan: Ka jɔ farakurun kan".

2. "Fara min bɛ Ala ka kuma jatebaliya la".

1. Talenw 10:25 - "Ni fiɲɛ tɛmɛna, mɔgɔ jugu tɛ yen tun, nka mɔgɔ tilennen jusigilan banbali bɛ yen."

2. Zaburu 11:3 - "Ni jusigilanw tiɲɛna, mɔgɔ tilennenw bɛ se ka mun kɛ?"

Matiyu 7:27 Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw ye o so gosi. A binna.

So min jɔlen bɛ jusigilan barikama kan, o min ye Yesu Krisita ye, o bɛna jɔ hali ni ɲɛnamaya fɔɲɔba bɛ yen.

1: So jɔli jusigilan gɛlɛn kan

2: Ka jɔ ni barika ye ɲɛnamaya fɔɲɔba kɔnɔ

1: Zaburu 18:2 - Matigi ye ne farakurun ye, ne ka kɛlɛbolo ani ne kisibaa ye; ne ka Ala ye ne ka farakurun ye, ne bɛ dogo min na, ne ka kala ni ne ka kisili buru, ne ka barikalan.

2: Efesekaw 2:20 - A jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Krisita Yesu yɛrɛ ye a jɔli kabakurun kunba ye.

Matiyu 7.28 Yesu ye nin kumaw ban tuma min na, jama kabakoyara a ka kalan ko la.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka kalan fɛ.

1. Yesu: An Karamɔgɔ ani an ɲɛminɛbaga

2. Yesu ka kumaw ka sebaaya

1. Efesekaw 4:20-21 - Nka aw ye Krisita kalan cogo min na, o tɛ ten!— k’a miiri ko aw ye a ko mɛn ani ko aw kalanna a la, i ko tiɲɛ bɛ Yesu la cogo min na.

2. Kolosekaw 3:16-17 - Krisita ka cikan ka sigi aw cɛma kosɛbɛ, k’a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi ni hakilitigiya bɛɛ ye Zaburuw, dɔnkiliw ani dɔnkiliw fɛ minnu bɛ bɔ Ni Senu fɛ, ka dɔnkili da Ala ye ni waleɲumandɔn ye aw dusukunw na.

Matiyu 7.29 A ye u kalan i ko fangatigi, a ma u kalan i ko sariya karamɔgɔw.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka mɔgɔw kalan cogo ɲɛfɔ ka kɛɲɛ ni sariya karamɔgɔw ye, ni fanga ye sanni a ka kalan kɛ dɔrɔn ka kɔrɔ.

1. Kuntigiya fanga - Yesu nana ni cikan kura ye cogo min na ani ka diinɛ kalanni cogoya sɔsɔ cogo min na.

2. Kanminɛli nafa - Yesu ka kumaw labatoli ni fanga ye cogo min na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛnamaya nafama sɔrɔ.

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:28 - Ala ye ciden fɔlɔw, kira filananw, karamɔgɔ sabananw sigi egilisi kɔnɔ...

2. Esayi 50:4-5 - Matigi Ala ye kalan kɛbagaw nɛn di ne ma, walisa ne ka se ka mɔgɔ sɛgɛnnen balo ni kuma ye. Sɔgɔma ni sɔgɔma, a bɛ kunun; a bɛ ne tulo kunu ka mɛnni kɛ i ko mɔgɔ minnu bɛ kalan.

Matiyu 8 bɛ kabako damadɔw jira minnu kɛra Yesu fɛ, k’a jira ko a bɛ se ka banaw, fɛnɲɛnamaw ani hakili ta fan fɛ. A bɛ kalandenya musakaw fana jira.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye kunatɔ dɔ kɛnɛya min bɛ gɛrɛ a la ni dannaya ye (Matiyu 8:1-4). O kɔfɛ, a bɛ Romɛkaw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ kɛnɛya ka bɔ yɔrɔ jan a ka kuma dɔrɔn de fɛ. O ko bɛ na ni Yesu ye ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ka dannayaba tanu (Matiyu 8:5-13). O kɔ, a bɛ taa a fɛ ka Piɛrɛ bamuso ni mɔgɔ caman wɛrɛw kɛnɛya, jinɛw tun bɛ minnu na walima minnu tun bananen don (Matiyu 8:14-17).

Dakun 2nan: Matiyu 8:18-22 la, Yesu ni mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ kalanden ye, olu bɛ jɛɲɔgɔnyaw kɛ. Ni cɛ dɔ ko a bɛna tugu a kɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, Yesu bɛ lasɔmi gɛlɛyaw ko la minnu bɛ na ni kalandenya ye - hali ni a kunkolo da yɔrɔ tɛ a bolo. Mɔgɔ wɛrɛ min bɛ waati ɲini ka a fa su don sani a ka tugu a kɔ, Yesu b’a jaabi ko a ka a to suw ka u yɛrɛ ka suw su don; a ka baara ye ka tugu Ala ka masaya kɔ ani k' a weleweleda.

Dakun 3nan: Dakun laban (Matiyu 8:23-34) bɛ kabako fila wɛrɛw jira, Yesu b’a ka kuntigiya jira yɔrɔ min na danfɛnw ni jinɛw kan. Fɔlɔ, a bɛ fɔɲɔba dɔ lafiya kɔgɔji kan, a kɛtɔ ka fiɲɛ ni jikuruw kɔrɔfɔ minnu b’a ka sebaaya jira fɛnɲɛnamaw kan (Matiyu 8:23-27). O kɔfɛ, Gadarenes jamana kɔnɔ, A bɛ jinɛw gɛn ka bɔ cɛ fila la ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ minnu bɛ boli ka jigin bajida la ka don ji la ka sa. O bɛ dugumɔgɔw lasiran k’u bila k’a ɲini a fɛ a ka bɔ u ka mara la.

Matiyu 8:1 A jiginna ka bɔ kulu kan tuma min na, jamaba tugura a nɔfɛ.

Yesu jigira ka bɔ kulu kan walisa mɔgɔ jamaba ka tugu a kɔ.

1. Yesu b’a fɛ jama ka tugu a kɔ ani k’a janto a la.

2. Yesu ye ɲɛmɔgɔya majiginlen misali ye.

1. Yuhana 13:13-17 - Yesu ka kalandenw senw ko iko ɲɛmɔgɔya majiginlen misali.

2. Matiyu 19:27-30 - Nafolotigi kamalennin ka delili ka tugu Yesu kɔ ani o bɛ min jira kalandenya la.

Matiyu 8.2 Kunnabanabagatɔ dɔ nana a bato, a ko: «Matigi, ni i b’a fɛ, i bɛ se ka ne saniya.»

Kunatɔ dɔ nana Yesu fɛ k’a ɲini a fɛ a ka kɛnɛya, k’a fɔ ko ni Yesu sɔnna, a bɛ se k’a saniya.

1. Danaya ka sebaaya: Yesu b sn ka danaya deliliw jaabi ani ka an saniya ka b an ka jurumuw b la.

2. Yesu ka hinɛ: Yesu ye makari ni hinɛ jira kunatɔ la, a kɛtɔ k’a kɛnɛya ani ka jɛɲɔgɔnya ɲuman don a ni Ala cɛ.

1. Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ si tɛna se danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

2. Marka 10:45-46 - Katuguni hali Mɔgɔ Denkɛ ma na ka baara kɛ, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.

Matiyu 8.3 Yesu y’a bolo kɔrɔta k’a maga a la k’a fɔ ko: «Ne b’a fɛ. I ka saniya.» O yɔrɔnin bɛɛ, a ka kuna saniyara.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka kunatɔ dɔ kɛnɛyali maana lakali.

1: Se bɛ Yesu ye ka an kɛnɛya ani ka an ka jurumuw yafa.

2: Yesu ye kunatɔ kɛnɛya, o ye hakilijigin ye a ka sebaaya kan ka an lasegin, ka an kuraya ani ka an caman sɛmɛntiya.

1: Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2: Yakuba 5:15 - Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw k, a na yafa a ma.

Matiyu 8.4 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I kana o fɔ mɔgɔ si ye. Nka i ka taa i yɛrɛ jira sarakalasebaa la, ka Musa ka nilifɛn min fɔ u ye, i ka o di u ma.

Yesu ye kunatɔ kɛnɛyalen dɔ ci ko a k’a ka kɛnɛyali to gundo la, ka taa sarakalasebaa fɛ, ka saraka bɔ ka kɛɲɛ ni Musa ka ci fɔlen ye.

1. Kanminɛli fanga: Ka tugu Yesu ka ci fɔlen kɔ cogo min na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ kɛnɛya kabako la.

2. Kanminɛli ka dugawu: Ka Ala ka ci fɔlenw bonya, o bɛ se ka dugawuw lase mɔgɔ ma minnu tɛ se ka da a la.

1. Levitike 14:2-32 - Ladilikanw di sarakalasebaaw ma kunatɔ saniyali ko la.

2. Marka 1:45 - kunatɔ ka cikanw ko a kana a kɛnɛyali fɔ mɔgɔ si ye.

Matiyu 8.5 Yesu donna Kapernaum tuma min na, kɛlɛbolo kuntigi dɔ nana a deli.

Kɛlɛbolo kuntigi nana Yesu fɛ k’a deli.

1. Dannaya fanga: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ ɲɛnamaya gɛlɛyaw kan

2. Timinandiya fanga: Siga bɛ se sɔrɔ cogo min na ani ka to ka dannaya kɛ

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

Matiyu 8.6 A ko: «Matigi, ne ka baaraden dalen bɛ so kɔnɔ, a tɔɔrɔlen don kosɛbɛ.»

Yesu ye paralikɛ dɔ kɛnɛya.

1. Ala ka sebaaya ka an farikolo ni an niw kɛnɛya.

2. Dannaya ni dannaya min bɛ Matigi la, o nafa ka bon.

1. Marka 2:1-12 - Yesu ye paraliden dɔ kɛnɛya.

2. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, An kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

Matiyu 8.7 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne na na a kɛnɛya.»

Yesu y’a fɔ ko a bɛna cɛ dɔ kɛnɛya min mago bɛ dɛmɛ na.

1. Ala ka Kɛnɛya Hinɛ - Yesu labɛnnen don cogo min na tuma bɛɛ ka na ni farikolo ni hakili kɛnɛya ye an ma.

2. Dannaya fanga - Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ se ka dugawu danmadɔw lase an ma cogo min na.

1. Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ ale de kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.”

2. Yakuba 5:14-16 - “Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u kan ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ ni dannaya ye, o na banabagatɔ kɛnɛya; Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu k, u bna yafa u ma. O de kosɔn aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon, a bɛ nɔ bɔ.”

Matiyu 8:8 Kɛlɛcɛw kuntigi y’a jaabi ko: «Matigi, ne man kan ka na ne ka so kɔrɔ, nka i ka kuma dɔrɔn fɔ, ne ka baaraden na kɛnɛya.»

Kɛmɛsarada kuntigi y’a dɔn ko se bɛ Yesu ye k’a sagokɛla kɛnɛya k’a sɔrɔ a yɛrɛ ma kɛ farikolo la. A sɔnna a ma ni majigilenya ye ko a man kan, wa a y’a jira ko a dalen b’a la ko Yesu bɛ se ka kɛnɛya.

1. Majigilenya ni dannaya: Ka dege ka i jigi da Yesu kan

2. Ka i ka kanbaliya ni Ala ka bonya dɔn

1. Matiyu 8:5-13

2. Esayi 40:28-31

Matiyu 8.9 Ne ye fanga kɔrɔ, sɔrɔdasiw bɛ ne kɔrɔ. ka dɔ wɛrɛ fɔ a ye ko: «Na, a bɛ na.» Ne ka jɔnkɛ fana ko: «I ka nin kɛ, a bɛ o kɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kuntigiya kan ani a bɛ ci bila mɔgɔ wɛrɛw ma cogo min na u k’a sago kɛ.

1. Ala ka kuntigiya: Yesu ye kanminɛli misali jira

2. An ka kanminɛli Ala sago la

1. Rom=kaw 6:16 - Yala aw t’a dn ko ni aw b aw yr jira mg o mg la i ko jn kanminbagaw, aw ye min kanminn, jurumu min b taa ni saya ye, walima kanmineli min b taa ni tilennenya ye, o ka jnw ye wa?

2. Filipekaw 2:8 - Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Mat.

Romɛkaw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dɔ ka limaniyaba ye Yesu kabakoya.

1. Ka Dannayaba Ye Ala ɲɛw fɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

Matiyu 8.11 Ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ caman na bɔ kɔrɔn fɛ ani tilebin fɛ, ka sigi ni Ibrahima ni Isaka ni Yakuba ye sankolo masaya la.

Mɔgɔ caman bɛna bisimila sankolo la ka bɔ fan bɛɛ la.

1. Sankolo bisimilali banbali: Ala ka kanuya ni a ka hinɛ bɛɛ ye

2. Ka fɛn suguya caman minɛ: Sankolo kelenya seli

1. Efesekaw 2:13-18 - Nka sisan, aw minnu tun bɛ yɔrɔ jan, Krisita joli barika la, aw gɛrɛla Krisita Yesu la.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Matiyu 8.12 Nka masaya denw na fili kɛnɛma dibi la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka masaya banbaliya kɔlɔlɔw kan: ka fili kɛnɛma dibi la ni kasi ni ɲinw ɲimi ye.

1. Banni sɔngɔ: Ni an banna Ala ka Masaya la, o kɔlɔlɔw

2. Jurumu ka dibi: Ka ban Ala ka Masaya juguya cogo faamu

1. Luka 13:25-28 - Saga tununnen ntalen

2. 2 Tesalonikekaw 1:6-10 - Ala ka diminya jirala

Matiyu 8.13 Yesu y’a fɔ kɛlɛbolo kuntigi ye ko: «Taa. I ye dannaya kɛ cogo min na, o ka kɛ i la ten.» A ka baaraden kɛnɛyara o waati kelen na.

Yesu ye kɛlɛbolo kuntigi ka baarakɛla kɛnɛya dannaya barika la.

1. Dannaya fanga ani a bɛ se ka kɛnɛya cogo min na

2. Yesu b’a ka hinɛ jira kɛnɛyali fɛ

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yakuba 5:15 - "Delili min kɛra dannaya la, o na banabagatɔ kɛnɛya, Matigi na u lakunun. Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma."

Matiyu 8.14 Yesu donna Piere ka so tuma min na, a ye a muso ba ye, a dalen tun b.

Yesu taara bɔ Piɛrɛ ka so, a y’a ye ko a bamuso dalen tun bɛ yen, sumaya tun b’a la.

1. Ka da Ala la bana waatiw la - Ka a dege ka i jigi da Ala kan ni i bɛ ko gɛlɛnw kunbɛn.

2. Yesu ka hinɛ - Ka dusu don Yesu ka sɔnni na ka kɛnɛya ani ka baara kɛ.

1. Heburuw 13:5-6 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

2. Yakuba 5:14-15 - "Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u ye, ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ dannaya la, o na banabagatɔw lajɔ." mɔgɔ ka ɲɛ, Matigi na u lakunun. Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma."

Matiyu 8.15 A magara a bolo la, sumaya bɔra a la, a wulila ka baara kɛ u ye.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ye muso dɔ kɛnɛya ani k’a hɔrɔnya sumaya ma.

1: An bɛ se ka da Yesu la ko a bɛna an kɛnɛya an magoba waati la.

2: Ni Yesu y’an kɛnɛya, a bɛ fanga di an ma ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili kɛra a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2: Yakuba 5:14-15 - "Aw cɛma banabagatɔ dɔ bɛ yen wa? a ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, u ka delili kɛ a ye, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na kɛ." banabagatɔw kisi, Matigi na a lakunun, ni a ye jurumuw kɛ, u na yafa a ma.»

Matiyu 8.16 Wula sera tuma min na, u nana ni jinɛw ka mɔgɔ caman ye a ma.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye mɔgɔ caman kɛnɛya minnu tun bananen don ani ka jinɛ juguw gɛn ni a ka kuma ye.

1. Se bɛ Ala ye k’an kɛnɛya ani k’an tanga kojugu ma.

2. Yesu ka fanga sababu fɛ an bɛ se ka kɛnɛya ni dafalenya sɔrɔ.

1. Zaburu 103:2-3 "Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ.

2. Esayi 41:10 "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye. Ne na barika don i la; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ne ka tilennenya.»

Matiyu 8.17 Walisa kira Esayi ye min f, o ka dafa, ko: A yr ye an ka barikantanya ta ka an ka banaw ta.

Yesu ye banabagatɔw kɛnɛya walisa ka Esayi ka kiraya kuma tiimɛ.

1. Yesu bɛ kɛnɛya: Matiyu 8:17 hakilijakabɔ

2. Kirayakuma dafali fanga: Matiyu 8:17 kalan

1. Esayi 53:4-5 - “Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasi muɲu, ka an ka dusukasi ta. O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.”

2. Luka 4:18-19 - «Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka hɔrɔnya fɔ mɔgɔ minɛlenw ye, ka ɲɛnayeli kofɔ fiyentɔw ye, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw hɔrɔnya, ka Matigi ka nɛɛma san weleweleda.”

Matiyu 8.18 Yesu ye jamaba ye tuma min na a lamini na, a ye ci bila ko a ka taa fan dɔ fɛ.

Yesu ye jamaba ye, a y’a fɔ u ye ko u ka taa fan dɔ fɛ.

1. Yesu bɛ misali di jamaba ka kan ka jaabi cogo min na ni hinɛ ni ladonni ye.

2. An bɛ se ka a dege ka segin kɔfɛ ani ka ko dɔ jateminɛ sani an ka desizɔn ta.

1. Matiyu 9:35-38 - Yesu ye jamaba jaabi ni hinɛ ye.

2. Ekisode 14:15 - Musa ye misali di jamaba jaabi cogo min na ni dannaya ni dannaya ye Ala la.

Matiyu 8.19 Sariya karamɔgɔ dɔ nana a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ, ne na tugu i kɔ.»

O sariya karamɔgɔ y’a jira ko a b’a fɛ ka tugu Yesu kɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ.

1: Ka tugu Yesu kɔ, o bɛ cɛsiri de wajibiya ani ka sɔn ka taa yɔrɔ o yɔrɔ, a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ.

2: An ka kan ka sɔn ka bɔ an ka lafiya yɔrɔw la ka tugu Yesu kɔ a bɛ taa ni an ye yɔrɔ o yɔrɔ.

1: Luka 9:23 - A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.

2: Yuhana 10:27 - Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ.

Mat. Nka mɔgɔ Denkɛ tɛ se k'a kunkolo da yɔrɔ min na.

Yesu b’a fɔ cɛ dɔ ye ko a tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ i ko danfɛn tɔw, iko a ye Mɔgɔ Denkɛ ye.

1. Yesu ka saraka: Mɔgɔ Denkɛ ka so tɛ min na

2. Kalandenya musaka: Yesu ka majigilenya misali

1. Filipekaw 2:5-7 - Hakili min tun b Krisita Yesu la, o ka k aw la, o min tun b Ala cogo la, a ma miiri ko ka bn Ala ma, nka a ye a yr tn, ani a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2. Heburuw 4:14-15 - K'a masɔrɔ sarakalasebaa kuntigiba dɔ bɛ an fɛ, min tɛmɛna sankolo la, Yesu Ala Denkɛ, an ka an ka dannaya minɛ kosɛbɛ. Katuguni sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ, an ka barikantanya dusukunnata tɛ se ka maga min na. nka a kɔrɔbɔra yɔrɔ bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tun t'a la.

Mat.

Kalanden dɔ y’a ɲini Yesu fɛ a k’a to a ka taa a fa su don sani a ka tugu a kɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ waati la: An ka waati ni Yesu ye sisan ye,"

2. "Ala ka weleli: Ka tugu a kɔ hali ni kunkanbaaraw wɛrɛw bɛ yen."

1. Luka 9:59-60: “A y’a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ko: ‘Aw ka tugu ne kɔ.” Nka a ko: «Matigi, a to ne ka taa ne fa su don fɔlɔ.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka suw to u yɛrɛ ka suw su don, nka e kɔni, taa Ala ka masaya weleweleda.»

2. Waajulikɛla 11:4: “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fiɲɛ kɔlɔsi, o tɛna jiri turu, min bɛ sankaba filɛ, o tɛna suman tigɛ.”

Matiyu 8.22 Nka Yesu y’a fɔ a ye ko: «I ka tugu ne kɔ. Suw ka u ka suw su don.»

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka tugu Yesu kɔ ka tɛmɛ layidu tɔw bɛɛ kan.

1: An ka gengenjiri ta ka tugu Yesu kɔ.

2: Ka an ka labɛnw bila walisa ka tugu Ala ka laɲiniw kɔ.

1: Luka 9:23-24 - "A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ."

2: Matiyu 16:24-25 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

Matiyu 8.23 A donna kurun kɔnɔ tuma min na, a ka kalandenw tugura a kɔ.

Yesu n’a ka kalandenw donna kurun kɔnɔ ka kurun ta ka taa.

1. Yesu de bɛ an barika bonya ani ka dusu don an kɔnɔ

2. Ka tugu Yesu kɔ: Dannaya taama

1. Heburuw 13:5 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

2. Yuhana 10:27 - Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ.

Matiyu 8.24 Sanfiɲɛba dɔ wulila kɔgɔji la, jikuruw ye kurun datugu, nka a tun bɛ sunɔgɔ la.

Sanfiɲɛba dɔ ye kalandenw lasiran kɔgɔji kan, nka Yesu tun bɛ sunɔgɔ la.

1. Yesu ka hɛrɛ gɛlɛya waatiw la

2. Ka i jigi da Ala kan ko gɛlɛnw na

1. Zaburu 31:24 - Aw bɛɛ jigi bɛ Matigi kan, aw ka aw jagɛlɛya, a na aw dusukun barika bonya.

2. Esayi 26:3 - I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i la, katuguni a dalen bɛ i la.

Mat.

Yesu ka kalandenw siranna ani u y’a ɲini a fɛ a k’u kisi farati ma.

1. Dannaya fanga gɛlɛya waatiw la

2. Ka an ɲɛsin Yesu ma magoɲɛ waatiw la

1. Zaburu 91:2 - "Ne na a fɔ Matigi ye ko ale ye ne dogoyɔrɔ ni ne ka kɛlɛbolo ye: ne ka Ala, ne na ne jigi da ale de kan."

2. Romɛkaw 10:13 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi."

Matiyu 8.26 A y’a fɔ u ye ko: «Aw dannaya dɔgɔmanninw, mun na aw bɛ siran? O kɔ, a wulila ka fiɲɛw ni kɔgɔji kɔrɔfɔ. Hakilijiginba kɛra.

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka mun na u siranna, o kɔ, a ye kɔgɔji ni fiɲɛ hakili sigi n’a ka fanga ye.

1. Dannaya fanga: Ala bɛ dannabaaw sara cogo min na

2. I ka sirankow ɲɛnabɔ: Yesu b’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ jɔrɔnankow kan

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun.»

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Matiyu 8:27 Nka o mɔgɔw kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye, hali fiɲɛ ni kɔgɔji bɛ a kan minɛ!

Nin tɛmɛsira bɛ kabako ko dɔ ɲɛfɔ tuma min na cɛw bɛ Yesu ka sebaaya seereya fiɲɛ ni kɔgɔji kan.

1. Siran ni kabako: Yesu ka sebaaya sɔrɔli kokura

2. Sankolo ni Dugukolo Matigi: Yesu ka kabako sebaaya

1. Job 9:5-10 kɔnɔ

2. Esayi 55:8-9 kɔnɔ

Matiyu 8.28 A sera Gɛrɛgɛsekaw ka jamana fan dɔ fɛ tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ fila la, u tun bɛ ka bɔ kaburuw kɔnɔ, u tun ka jugu kosɛbɛ, walisa mɔgɔ si kana tɛmɛ o sira fɛ.

Yesu ye cɛ fila sɔrɔ, jinɛw tun bɛ minnu kɔnɔ, k’a to taama na ka taa Gergesekaw ka jamana na. Cɛw tun ka jugu fo mɔgɔ si tun tɛ se ka tɛmɛ u fɛ.

1. Ka sɔn Yesu ma iko an Kisibaa: Jinɛ si tɛ se ka jɔ sira la

2. Ka se sɔrɔ siran ni sigasiga kan dannaya fɛ

1. Yakuba 4:7-8 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la."

2. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

Matiyu 8.29 U pɛrɛnna k'a fɔ ko: «An ni i cɛ ye mun ye, Yesu, Ala Denkɛ? i nana yan ka an tɔɔrɔ sani waati ka se wa?

Jinɛw kulu dɔ pɛrɛnna Yesu ma, k’a ɲininka mun na a tun bɛ yen walisa k’u tɔɔrɔ sani u ka waati ka ban.

1. Yesu ka sebaaya: A bɛ se sɔrɔ bɛɛ kan cogo min na

2. Yesu Krisita: Jigiya kelenpe min bɛ mɔgɔ tununnenw bolo

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.

2. Romɛkaw 10:13 - Sabu “mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.”

Matiyu 8:30 Donsokɛ caman tun bɛ ka balo yɔrɔ ɲuman na.

Yesu ye donsokɛ kulu dɔ kunbɛn k’a to taama na ka yɔrɔ jan mɔgɔw kulu dɔ la.

1. Yesu ka sebaaya: Kuntigiya jirali

2. Yesu ka cidenyabaara bɛ nɔ min bila mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la

1. Marka 5:1-17 - Yesu ye jinɛw ka kɛlɛbolo dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ.

2. Luka 8:26-33 - Yesu ye jinɛw ka kɛlɛbolo dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la, ka a to u ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ.

Matiyu 8.31 Jinɛw y’a deli ko: «Ni i y’an gɛn ka taa donsokɛw la.»

Jinɛw y’a ɲini Yesu fɛ a ka sɔn u ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ ni a y’u gɛn ka bɔ yen.

1: Ala bɛ se ka jinɛw ka fanga labanw mara, wa a bɛ ci fɔ u ye ko u ka a kan minɛ.

2: An ka kan k’an janto jinɛw ka fanga la ani ka an jigi da Ala kan walisa k’an tanga u ma.

1: Yakuba 4:7 - «Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ.”

2: Efesekaw 6:11-13 - «Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Katuguni an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.”

Matiyu 8.32 A y’a fɔ u ye ko: «Taa.» U bɔra tuma min na, u taara donsokɛw kɔnɔ , donsokɛw bɛɛ bolila ka jigin yɔrɔ janba dɔ la ka taa kɔgɔji la, ka halaki ji la.

Yesu y’a fɔ mɔgɔ fila kulu dɔ ye ko u ka taa ani u taara yen tuma min na, donsokɛ kulu dɔ bolila ka jigin kuluba dɔ kan ka don kɔgɔji la, u bɛɛ halakira yen.

1. Yesu ka kumaw fanga: Kanminɛli bɛ se ka kɛ sababu ye ka kabakow kɛ cogo min na

2. Ka i yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma: Ni an tugura an negew kɔ, o kɔlɔlɔw

1. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - Aw ka aw hakili to aw hakili la, aw ka aw ɲɛmajɔ. Katuguni aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun.

Matiyu 8.33 U kɔlɔsibagaw bolila ka taa dugu kɔnɔ, ka fɛn bɛɛ fɔ, ani ko min kɛra jinɛw bolo.

Mɔgɔ minnu tun bɛ jinɛw kunna, olu bolila ka taa kibaruya jɛnsɛn dugu kɔnɔ min kɛra.

1. Ala ka sebaaya ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

2. Sigida fanga bonya waati gɛlɛnw na

1. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la."

2. Kɛwalew 16:25-26 - “Su tilancɛ la, Pol ni Silasi tun bɛ Ala deli ka dɔnkili da Ala ye, kasoden tɔw tun bɛ u lamɛn. O yɔrɔnin bɛɛ, dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, kasobon yɛrɛyɛrɛla fo ka se a jusigilanw ma. O yɔrɔnin bɛɛ, daaw bɛɛ wulila ka wuli, kasoden kelen-kelen bɛɛ ka cakɛdaw binna!”

Matiyu 8.34 Dugu bɛɛ bɔra ka na Yesu kunbɛn.

Jama dugu bɛɛ bɔra ka na Yesu kunbɛn nka a y’a ɲini a fɛ a ka bɔ u ka kɔgɔjida la.

1: Yesu ye misali ye min b’a jira ko a majigilenya ani a b’a fɛ ka Ala sago kɛ, hali ni o kɔrɔ ye ko mɔgɔ kana bisimila yɔrɔ dɔ la.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ ka an sinsin Ala sago kɛli kan, hali ni o musaka mana kɛ fɛn o fɛn ye.

1: Filipekaw 2:5-8 - "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya. a kɛtɔ ka baarakɛla cogo ta, ka bange hadamadenw cogo la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."(Alimankan na)

2: Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

Matiyu 9 bɛ taa a fɛ ka Yesu ka kabakow lakali, ka a ka sebaaya jira ka jurumuw yafa, ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka suw lakunun. A b kuma a ka cidenyabaara kan fana ka jurumutw wele ani baarakɛlaw mago bɛ Ala ka suman tigɛ la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye cɛ farintan dɔ kɛnɛya, a kɛlen kɔ k’a fɔ ko a ka jurumuw yafara a ma, k’a jira ko a ka setigiya bɛ farikolo banaw ni yafa alako ta fan fɛ (Matiyu 9:1-8). O kɔfɛ, a ye Matiyu wele, min ye takasibɔla ye, a ka tugu a kɔ. O bɛ na ni dumuni ye ni takasibilabaga wɛrɛw ni jurumutw ye, Yesu b’a jɛya yɔrɔ min na ko a ma na mɔgɔ tilennenw de kama, nka a nana jurumukɛlaw de kama (Matiyu 9:9-13).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, kabako saba wɛrɛ bɛ yen minnu kɛra Yesu fɛ - muso dɔ kɛnɛyali min tun bɛ joli bɔ san tan ni fila kɔnɔ, a magara a ka fini na dɔrɔn dannaya la (Matiyu 9:20-22), ka Yayirus denmuso lakunun ka bɔ saya la (Matiyu 9:23 -26), ani ka ɲɛnayeli segin fiyentɔ fila ma minnu sɔnna a ma ko a ye Dawuda Denkɛ ye k’u ka dannaya sinsin a kan iko Masiya (Matiyu 9:27-31). A bɛ jinɛ dɔ fana gɛn ka bɔ bobo dɔ la min b’a to a bɛ se ka kuma tugun min bɛ jama kabakoya nka a bɛ jalaki lawuli Farisiɛnw fɛ ko a bɛ baara kɛ ni jinɛw kuntigi fanga ye (Matiyu 9:32-34).

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba laban na (Matiyu 9:35-38), Yesu bɛ taa a fɛ ka mɔgɔw kalan ani ka kɛnɛya kɛ dugubaw ni dugumisɛnw bɛɛ kɔnɔ. K’a ye ko jama bɛ tɔɔrɔ ani ko u tɛ se ka foyi kɛ i n’a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnnaw ye, o b’a to a bɛ hinɛ u la. A bɛ kuma kuncɛ k’a fɔ a ka kalandenw ye ko hali ni suman tigɛ ka ca, baarakɛlaw ka dɔgɔ; o de kosɔn u ka kan ka suman tigɛ Matigi deli i n' a fɔ Ala yɛrɛ ka baarakɛlaw bila ka taa a ka foro la .

Matiyu 9.1 A donna kurun dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ ka don a yɛrɛ ka dugu kɔnɔ.

Yesu taara kurun kɔnɔ ka taa a ka dugu la.

1: Yesu b’a jigi da Ala ka labɛn kan, wa a bɛ faratiw ta walisa ka tugu o la.

2: Yesu bɛ misali di an bɛ se ka to jɛɲɔgɔnya la cogo min na ni an juw ye, k’a sɔrɔ an b’a ɲini ka Ala ka masaya ɲɛ.

1: Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

2: Yuhana 4:35 - "Aw t'a fɔ ko: 'Kalo naani bɛ yen, suman tigɛ bɛ na wa? A filɛ, ne b'a fɔ aw ye, aw ka aw ɲɛ kɔrɔta, k'a lajɛ ko forow fin don suman tigɛ kama."

Matiyu 9.2 U nana ni cɛ farigantɔ dɔ ye, a dalen bɛ dilan kan. Denkɛ, i ka i ja gɛlɛya. I ka jurumuw yafara i ma.»

Cɛ senkelen dɔ nana Yesu ma, Yesu ye mɔgɔw ka dannaya ye minnu nana ni a ye, ka a fɔ o cɛ ye ko a ka jurumuw yafara.

1. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

2. Yafa nilifɛn Yesu barika la

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni a ka nma nafolo ye.

Matiyu 9.3 Sariya karamɔgɔ dɔw y'a fɔ u kɔnɔ ko: «Nin cɛ bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ.»

O tɛmɛsira b’a jira ko sariya karamɔgɔ dɔw tun bɛ ka Yesu jalaki ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1: U ye Yesu jalaki tilenbaliya la ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ, nka a jɔlen tora a ka kalansiraw la.

2: Ala ka tiɲɛ bɛna sɔsɔ tuma bɛɛ, nka an ka dannaya tɛna ban gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1: Esayi 53:7 - «A degunna, a tɔɔrɔla, nka a ma a da wuli; i n’a fɔ sagaden min bɛ taa fagali la, i n’a fɔ saga min bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, a ma a da wuli ten.”

2: Galasikaw 6:9 - “An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n’an ma an fari faga.”

Mat.

Yesu tun b mgw ka miiriliw dn ani a y’u ɲininka mun na u tun b miiri juguw la u dusukunw na.

1. Miiriliw fanga faamuyali: An ka miiriliw bɛ nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Dusukun tilennen fanga: Dugawu min bɛ sɔrɔ ka miirili ɲuman sugandi

1. Ntalenw 23:7 - "A bɛ miiri a dusukun na cogo min na, a bɛ ten".

2. Romɛkaw 8:6-8 - "Ka kɛɲɛ ni farisogo ta ye, o ye saya ye, nka ka miiri hakili ta fan fɛ, o ye ɲɛnamaya ni hɛrɛ ye. Katuguni farisogo hakili ye Ala juguya ye bɛ se ka kɛ."

Matiyu 9.5 K'a masɔrɔ a ka nɔgɔn, k'a fɔ ko i ka jurumuw yafara i ma. Walima k'a fɔ ko: «Wuli ka taama?»

Yesu ye ɲininkali kɛ ni a ka nɔgɔn ka jurumuw yafa wala ka farikolo banaw kɛnɛya.

1. Ala ka hinɛ min ɲɔgɔn tɛ - Yesu bɛ Ala ka seko jira cogo min na ka yafa

2. Yesu ka sebaaya - Yesu ka sebaaya b se ka dannabaaw ka namaya bn cogo min na

1. Esayi 43:25 - "Ne de ye aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ne hakili tɛna to aw ka jurumuw la."

2. Zaburu 103:12 - "Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan, a ye an ka jurumuw bɔ an na fo ka se yɔrɔ jan."

Mat.

Yesu b’a ka setigiya jira ka jurumuw yafa a kɛtɔ ka farigantɔ dɔ kɛnɛya.

1. Yesu ka sebaaya ka jurumuw yafa

2. Yesu bɛ kɛnɛya: Kabako don dannaya la

1. Yuhana 8:36 - "O la sa, ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na hɔrɔnya tiɲɛ na."

2. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.

Matiyu 9.7 A wulila ka taa a ka so.

Yesu ye hinɛ ni makari jira a kɛtɔ ka cɛ senkelen dɔ ka jurumuw yafa.

1: Yesu bɛ sɔn tuma bɛɛ ka makari ni hinɛ jira magojirabagaw la.

2: An ka kan k’an jija ka tugu Yesu ka misali kɔ, ka makari ni hinɛ jira mɔgɔ wɛrɛw la.

1: Kolosekaw 3:12-14 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ani aw kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la.

2: Yakuba 2:13 - Sabu kiri tɛ hinɛ mɔgɔ la min ma makari. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan.

Matiyu 9.8 Jama ye o ye tuma min na, u kabakoyara ka Ala tanu, ale min ye o sebaaya di mgw ma.

Jamaba kabakoyara Yesu ka sebaaya la, ka Ala tanu sabu a ye o fanga sugu di hadamaden ma.

1: An bɛ se ka dannaya sɔrɔ ko Ala ye fanga di an ma ka kobaw kɛ.

2: An ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kan tuma bɛɛ, bawo ale de ye fanga bɛɛ bɔyɔrɔ ye.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2: Zaburu 62:11 - "Ala ye kuma fɔ siɲɛ kelen, siɲɛ fila ne ye nin mɛn: ko sebaaya ye Ala ta ye."

Matiyu 9.9 Yesu bɔra yen tuma min na, a ye cɛ dɔ ye, a tɔgɔ ko Matiyu, a sigilen bɛ jurudon yɔrɔ la. A wulila ka tugu a nɔfɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ maana fɔ cogo min na Yesu ye Matiyu wele ka tugu a kɔ.

1. Yesu ka weleli - Nafa b’a la ka sɔn ka sɔn Yesu ka weleli ma ani ka a kan minɛ.

2. Ka tugu Yesu kɔ - Nafa ka bon ka tugu Yesu kɔ ani ka sira minɛ a ye min bila an ɲɛ.

1. Luka 5:27-28 - Yesu ye u ka danaya ye tuma min na, a y'a fò paraliden ye ko: "Ne den, i ka jurumuw yafara i ma." 28 Yesu kumana fanga min fɛ, sariya karamɔgɔ dɔw ye ɲininkali kɛ.

2. Yuhana 15:16 - Aw ma ne sugandi, nka ne ye aw sugandi ka aw sigi walisa aw ka taa den kɛ, den minnu bɛna mɛn—ani aw bɛ fɛn o fɛn ɲini ne tɔgɔ la, Fa ka o di aw ma.

Mat.

Yesu tun bɛ dumuni kɛ so dɔ kɔnɔ n’a ka kalandenw ye tuma min na, waribɔlaw ni jurumukɛla caman farala a kan.

1. Yesu ka kanuya ni a ka sɔnni min tɛ dantigɛli kɛ

2. Yafa sebaaya

1. Luka 19:10 "Mɔgɔ Denkɛ nana mɔgɔ tununnenw ɲini ani ka u kisi."

2. Romɛkaw 5:8 "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Mat.

Farisiɛnw ye Yesu kɔrɔfɔ sabu a tun bɛ dumuni kɛ ni waribɔlaw ni jurumutw ye.

1. An bɛɛ ye jurumutw ye, ani Yesu ye kunmabli sira jira an na a ka kanuya ni sɔnni misali fɛ.

2. Ala bɛ bɛɛ kanu, wa an ka baara ye ka tugu a ka misali kɔ ani ka kanuya ni sɔnni jira bɛɛ la.

1. Luka 6:37, "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. 1 Yuhana 4:7-8, "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu".

Mat.

Yesu b’a kalan ko mɔgɔ minnu bananen don hakili ta fan fɛ ani farikolo ta fan fɛ, olu mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la walisa u ka kɛnɛya.

1. Banabagatɔw mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la: Yesu ka kalansira sɛgɛsɛgɛli kɛnɛyali kan

2. Ka bɔ bana na: Yesu bɛ se ka na ni dafalenya ye cogo min na

1. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Yakuba 5:14 - Yala banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la.»

Mat.

Hinɛ nafa ka bon ka tɛmɛ saraka kan. Ala b jurumutw wele u ka nimisa, a t mg tilennenw wele.

1: Hinɛ nafa ka bon: Ka se tilenbaliw ma

2: Nimisali fanga

1: Luka 5:32 - Yesu ko: "Ne ma na mg tilennenw wele, nka jurumutw wele ka nimisa."

2: Esayi 1:10-17 - Hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.

Mat.

Yuhana ka kalandenw b’a ɲininka mun na Yesu ka kalandenw tɛ sunɔgɔ tuma caman i n’a fɔ Farisiɛnw b’a kɛ cogo min na.

1. Lakununni fanga: Yesu ka lakununni bɛ sunɔgɔ yɛlɛma cogo min na

2. Dusu donna sunɔgɔ la: Weelekan min bɛ kɛ walasa ka sunɔgɔ kololi lawuli kokura

1. Matiyu 9:14

.

Mat. Nka donw na se, kɔɲɔcɛ na bɔsi u bolo, o kɔ, u na sunɔgɔ.»

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko kun t’a la ka sunɔgɔ k’a sɔrɔ a bɛ u fɛ, nka ko don dɔ bɛna na, a bɛna taa ni a ye, o kɔfɛ, u bɛna sunɔgɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni nisɔndiya ye Yesu Krisita ɲɛkɔrɔ

2. Ka kɔɲɔcɛ nali labɛn

1. Romɛkaw 12:12 - Ka nisɔndiya jigiya la; muɲu tɔɔrɔ la; ka taa a fɛ yɔrɔnin kelen delili la;

2. Luka 5:34-35 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ se ka kɔɲɔcɛ denw sunɔgɔ, k'a sɔrɔ kɔɲɔcɛ bɛ u fɛ wa? Nka don dɔw na se, kɔɲɔcɛ na bɔ u la, o kɔ, u na sunɔgɔ o donw na.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin hakilina kan ko n’i y’a ɲini ka fini sɛgɛnnen dɔ siri ni fini kura ye, o bɛna ɲɛji juguya dɔrɔn.

1. An man kan k’a ɲini ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛnenw labɛn ni nafolomafɛnw ye; o bɛna ko juguya dɔrɔn.

2. An man kan k’a ɲini ka an ka jurumuw labɛn ni an yɛrɛ ka furaw ye; Ala kelenpe de bɛ se k’an ka karilen kɛ kura ye kokura.

1. Esayi 1:18 - "Na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko ten: hali ni aw ka jurumuw bilennen don, u na fin i ko nɛnɛ, hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - "O de kosɔn ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye, fɛn kɔrɔw tɛmɛna, a filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye."

Mat.

Tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an man kan k’a ɲini ka fɛn kura don fɛn kɔrɔ la, bawo kɔrɔ tɛna se ka kura minɛ.

1: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka da mɔgɔw ɲɛ na ko nataw bɛ se ka kɛ.

2: An man kan ka siran ka fɛn kura dɔ kɛ k’a lajɛ, hali n’a y’a sɔrɔ an ma deli.

1: Efesekaw 4:22-24 - "Aw ka mɔgɔ kɔrɔ min tolilen don ka kɛɲɛ ni nanbara negew ye, aw ka o bɔ aw cogo kɔrɔ la, ka aw hakili kura don aw hakili la. O dabɔra Ala nɔfɛ tilennenya ni senuya lakika la.»

2: Esayi 43:18-19 - "Aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la, aw kana ko kɔrɔw jateminɛ. A filɛ, ne na ko kura kɛ, sisan a na falen, aw tɛna o dɔn wa? Ne na a kɛ." sira bɛ kungokolon kɔnɔ, ani bajiw kungokolon kɔnɔ.»

Matiyu 9.18 Ka o kow f u ye, kuntigi d nana a bato, ko: Ne denmuso sara sisan.

Kuntigi dɔ nana Yesu fɛ k’a ɲini a fɛ a ka na a bolo da a denmuso kan, ale min sara kɔsa in na, walisa a ka ɲɛnamaya.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ se ka i ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Fa ka kanuya: I kana jigiya dabila abada

1. Marka 5:21-43 - Yesu ka muso kɛnɛyali ni joli bɔra a la

2. 1 Yuhana 5:14-15 - Daŋaniya ka Ala deli walisa a ka kɛnɛya

Matiyu 9.19 Yesu wulila ka tugu a nɔfɛ, ani a ka kalandenw fana.

Yesu ye misali di Ala nɔfɛtaama la, a kɛtɔ ka taama ni majigilenya ye ni takasibɔla dɔ ye.

1. Ka tugu Ala kɔ: Majigilenya misali dɔ

2. Kanuya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la: Dusukun min bɛ i ko Yesu

1. Filipekaw 2:5-8 - "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya. a kɛtɔ ka baarakɛla cogo ta, ka bange hadamadenw cogo la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."(Alimankan na)

2. Luka 19:1-10 - "A donna Jeriko ka tɛmɛ. Cɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Zase. A tun ye takasibɔlaw kuntigi ye, a tun ye nafolotigi ye. A tun b'a ɲini k'a dɔn Yesu ye mɔgɔ min ye, nka a tun bɛ o de kosɔn." jama ma se, katuguni a tun ka dɔgɔ a y'a fɔ a ye ko: 'Zake, i ka teliya ka jigin, katuguni ne ka kan ka to i ka so bi.' O la, a teliyara ka jigin ka a bisimila ni nisɔndiya ye.»

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ muso dɔ ka dannaya lakali Yesu ka se ka a kɛnɛya.

1: Dannaya fanga - Muso min bɛ joli ko la, o ka maana bɛ dannaya fanga jira ka kuluw lamaga.

2: Yesu ka kɛnɛyali - Yesu ka hinɛ ni a ka kɛnɛya sebaaya jiralen bɛ muso ka maana kɔnɔ min bɛ ni joli ko ye.

1: Marka 5:25-34 - Yesu ye muso dɔ kɛnɛya ni joli ko ye, k’a ka sebaaya jira ani k’a jira ko dannaya bɛ se ka kuluw lamaga.

2: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Matiyu 9.21 A y’a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ni ne magara a ka fini na, ne na kɛnɛya.»

O tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ kan, jolilabana bɛ min na, a kɛnɛyara a magara Yesu ka fini na.

1. Dannaya fanga - Ka i jigi da Matigi kan hali ni gɛlɛya bɛɛ bɛ i la

2. Yesu ka kɛnɛya magali - Yesu bɛ se ka kɛnɛya lase an ka ɲɛnamaya ma cogo min na

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Yakuba 5:14-15 - Yala banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka Egilisi maakɔrɔw wele; U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Matiyu 9:22 Nka Yesu y’a yɛlɛma, a y’a ye tuma min na, a ko: «Ne denmuso, i dusu saalo. i ka dannaya de y'i kɛnɛya.» Muso kɛnɛyara kabini o waati.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka muso dɔ kɛnɛya ka bɔ a ka tɔɔrɔ la tuma min na a ye dannaya jira a la.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ se ka i ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka dusu saalo sɔrɔ Krisita la: Ka jigiya sɔrɔ waati gɛlɛnw na

1. Heburuw 11:6 - "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

Matiyu 9.23 Yesu donna kuntigi ka so tuma min na, a ye dɔnkilidalaw ni jama mankan ye.

Yesu ye jamalajɛ mankanba dɔ hakili sigi faama dɔ ka so.

1: Yesu ye a ka kuntigiya fanga jira an na ani an bɛ se ka to a ɲɛkɔrɔ cogo min na hali bi.

2: Hali ni ɲagami cɛma, an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ Yesu la.

1: Luka 1:79 - A na yeelen di dibi la ani saya sumaya la, ka an senw bila hɛrɛ sira la.

2: Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, aw kana siran.

Matiyu 9.24 A y’a fɔ u ye ko: «A’ ye yɔrɔ di, katuguni jɔnmuso ma sa, nka a sunɔgɔra.» U ye ŋɛɲɛ kɛ a la fo ka a mafiɲɛya.

Mɔgɔw ye ŋɛɲɛ kɛ Yesu la tuma min na a ko sunguru ma sa, nka a sunɔgɔra dɔrɔn.

1. Dannaya ka tɛmɛ siran kan - Ka kan ka da Ala la hali ni dannayabaliya ni siran waatiw la.

2. Jigiya Yesu la - Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ salenw ma.

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada. Yala i dalen b’a la wa?”

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye muso dɔ kɛnɛya min tun ye paralize ye.

1: Yesu ka hinɛ b’a jira an na ko ɲumanya ni kanuya fanga b’a la.

2: Yesu ye misali min kɛ kɛnɛyako la, o b’a jira an na ko a nafa ka bon ka magojirabagaw dɛmɛ.

1: Marka 5:34-35 - Yesu y'a fɔ muso ye ko: «Ne denmuso, i ka dannaya ye i kɛnɛya. Taga hɛrɛ la ka hɔrɔnya ka bɔ i ka tɔɔrɔ la.”

2: Luka 7:13-15 - Matigi y'a ye tuma min na, hinɛ y'a dusukun fa. A y'a fɔ a ye ko: «I kana kasi.» O kɔ, a ye sennateliya kɛ ka maga sanubɔlan na, a tabagaw jɔra. A ko: “Kamalennin, ne b’a fɔ i ye ko i ka wuli!”

Matiyu 9.26 O tɔgɔ bɔra jamana bɛɛ la.

Yesu ka kɛnɛyali tɔgɔba jɛnsɛnna jamana fan bɛɛ la.

1. Ala ka kanuya fanga: Yesu ye jamana dɔ yɛlɛma cogo min na

2. Dannaya ka kabako: An bɛ se ka min kalan Yesu ka kɛnɛyali la

1. Matiyu 4:23-25 - Yesu taara Galile jamana bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya kibaru duman fɔ , ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

2. Marka 5:19-20 - Yesu ma a to, nka a ko: «Taa i ka mɔgɔw fɛ i ka so, ka Matigi ye ko minnu kɛ i ye, ani a hinɛ i la cogo min na, i k’o fɔ u ye.” O la, cɛ taara ka Yesu ka ko caman fɔ a ye Dekapoli dugu kɔnɔ.

Matiyu 9.27 Yesu bɔra yen tuma min na, fiyentɔ fila tugura a nɔfɛ ka pɛrɛn ko: «E Dawuda denkɛ, makari an na.»

O tɛmɛsira bɛ kuma fiyentɔ fila kan minnu tugura Yesu kɔ, u bɛ pɛrɛn a fɛ ko a ka makari u la.

1. Dannaya fanga: Fiyentɔya bɛ se ka kɛ sababu ye ka yeli kɛ cogo min na

2. Ka dɛmɛ ɲini sɔrɔyɔrɔ ɲuman fɛ: Ka da Matigi la

1. Luka 18:35-43 – Fiyentɔw ka delilikɛla ka ntalen

2. Matiyu 21:14-15 – Denmisɛnw ka hinɛ kulekan

Matiyu 9.28 A donna so kɔnɔ tuma min na, fiyentɔw nana a fɛ. U y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi.»

Yesu ye fiyentɔ fila kunbɛn ani k’u ɲininka ni u dalen b’a la ko a bɛ se k’u kɛnɛya. Cɛw y’a jaabi ko u dalen bɛ a la tiɲɛ na.

1. I jigi da Matigi kan ani ka da a la ko a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ

2. Yesu bɛ se ka kabakow kɛ

1. Heburuw 11:6 - "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

2. Yuhana 14:12-14 - "Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko: Min dara ne la, ne bɛ kɛwale minnu kɛ, o na kɛ, a na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ." .Aou ye fɛn o fɛn ɲini ne tɔgɔ la, ne na o kɛ, walisa Fa ka nɔɔrɔ sɔrɔ Denkɛ la.

Matiyu 9.29 A magara u ɲɛw la k’a fɔ ko: «Aw ka dannaya ka kɛ aw ye.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu bɛ fiyentɔ fila kɛnɛya, ani ka sinsin dannaya nafa kan.

1. "Dannaya fanga: Ka tɛmɛn an ka teliya cogoyaw kan".

2. "Dannaya cɛɲi: Kabakow Dannaya fɛ".

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

Matiyu 9:30 U ɲɛw wulila. Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw k'a to mɔgɔ si kana o dɔn.»

Yesu ye fiyentɔ fila kɛnɛya ani ka cikan di u ma u k’o to gundo la.

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya

2. Yesu ka ci fɔlenw marali nafa ka bon

1. Marka 5:43 - "A ye ci bila u ma kosɛbɛ ko mɔgɔ si kana o dɔn, a y'a fɔ ko a ka dumuni di a ma."

2. Esayi 35:5-6 - "O tuma na, fiyentɔw ɲɛ bɛ da, tulo gerenw tulo bɛ jɔ. O kɔfɛ kungokolon kɔnɔ ji na bɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.»

Matiyu 9.31 Nka u taara tuma min na, u y’a tɔgɔba jɛnsɛn o jamana bɛɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu tɔgɔba jɛnsɛnna cogo min na a nɔfɛmɔgɔw bɔlen kɔ o mara la.

1: An ka kan ka kɛ Krisita seerew ye ani k’a ka cikan fɔ an lamini mɔgɔw ye.

2: Yesu ka cidenyabaara fanga tɛ dan mɔgɔw dɔrɔn ma minnu y’a ye u yɛrɛ ɲɛ na.

1: Kɛwalew 1:8 - "Nka Ni Senu nana aw kan, aw na sebaaya sɔrɔ dugukolo kan."

2: Matiyu 28:19-20 - "Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la : ani, a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina."

Matiyu 9:32 U bɔra tuma min na, u nana ni bobo dɔ ye Yesu fɛ, jinɛ tun bɛ min na.

Mɔgɔ kulu dɔ nana ni cɛ dɔ ye Yesu fɛ min tun tɛ se ka kuma, jinɛ dɔ tun b’a kɔnɔ.

1. Ala ka sebaaya ka se sɔrɔ juguya kan: Matiyu 9:32 kalan

2. Dannaya fanga: Yesu ye jinɛ minɛ cogo min na Matiyu 9:32 kɔnɔ

1. Luka 11:14, "A tun bɛ jinɛ dɔ gɛn ka bɔ yen, a kɛra bobo ye. Jinɛ bɔra tuma min na, bobow kumana, jama kabakoyara."

2. Marka 9:25, "Yesu ye jama bolitɔ ye tuma min na, a ye jinɛ jugu kɔrɔfɔ, k'a fɔ a ye ko: «I jinɛ bobo ni tulogweren, ne bɛ a fɔ i ye ko i ka bɔ a kɔnɔ, i kana don a kɔnɔ tun." " " .

Mat.

Jama kabakoyara Yesu ka sebaaya la ka jinɛ gɛn, ka se ka mɔgɔ min tun ye bobo ye fɔlɔ, o ka se ka kuma.

1. Yesu ka sebaaya min bɛ ka mɔgɔ karilenw kɛnɛya ani k’u lasegin u cogo kɔrɔ la, o ɲɔgɔn tɛ yen.

2. Ka da Yesu la, o bɛ da yele ka se ka kɛ cogo jatebaliw la.

1. Luka 4:18-19 - «Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kɛnɛya, ka kisili waajuli kɛ jɔnyalenw ye, ka ɲɛnayeli ko kura wajuli fɔ fiyentɔw ye, ka mɔgɔ goginlenw hɔrɔnya, 19 ka Matigi ka san duman waajuli kɛ.”

2. Kɛwalew 10:38 - «Ala ye Yesu Nazarɛtika mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na. katuguni Ala tun bɛ a fɛ.”

Matiyu 9.34 Farisiɛnw ko: «A bɛ jinɛw gɛn jinɛw kuntigi barika la.»

Farisiɛnw ye Yesu jalaki ko a ye jinɛw gɛn jinɛw ka sebaaya barika la.

1: An man kan ka teliya ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ, ka an jigi da Ala sago kan o nɔ na.

2: An ka dannaya min bɛ Ala la, o man kan ka yɛrɛyɛrɛ ni nkalon walima kuma juguw ye.

1: Jeremi 29:11 - “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa kɛ aw la, a kana kojugu kɛ aw la, a ye laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma.”

2: 1 Piɛrɛ 5:7 - “Aw ka hami bɛɛ da a kan katuguni a b’a janto aw la.”

Mat.

Yesu ye duguw ni duguw bɛɛ lamini, ka mɔgɔw kalan Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka mɔgɔw ka banaw ni banaw bɛɛ kɛnɛya.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu ye baara kɛ ni Kibaru Duman ye cogo min na walisa ka banabagatɔw kɛnɛya

2. Kɛnɛya cidenyabaara: Weelekan don an ka tugu Yesu ka misali kɔ

1. 1 Piɛrɛ 2:24 - "A ye an ka jurumuw ta a farikolo la jiri kan, walisa an ka sa jurumu kama ka ɲɛnamaya tilennenya kama. Aw kɛnɛyara a joginw fɛ."

2. Yakuba 5:14-15 - "Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? A ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, u ka delili kɛ a ye, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na kɛ." banabaatɔ kisi, Matigi na a lakunu.Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.»

Mat.

Yesu ye hinɛ jira jamaba la minnu tununna ani sagagɛnna tun tɛ u bolo.

1. Yesu ni saga tununnen: Hinɛ bɛ na ni kisili ye cogo min na

2. Sagagɛnnaw tɛ: Dususalo ni barika sɔrɔli Yesu la

1. Esayi 40:11 - A na a ka sagaw balo i ko sagagɛnnaw, a na sagadenw lajɛ ni a bolo ye, ka u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ nɔgɔya la.

2. 1 Piɛrɛ 5:4 - Ni Sagagɛnnaw kuntigi y'i jira, aw na nɔɔrɔ masafugulan sɔrɔ min tɛ ban.

Matiyu 9.37 A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Suman tigɛ ka ca tiɲɛ na, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ.

Suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw man ca.

1. Ala ka kanuya caya: Mun na an ka kan ka sennateliya walisa k’a ka dugawuw sɔrɔ

2. Kibaru Duman kɔrɔtɔko: Mun na an ka kan ka wale kɛ sisan walisa ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔw ye

1. Yuhana 4:35-38 - Yesu ye ci bila a ka kalandenw ma ko u ka taa masaya kibaru duman weleweleda di la.

2. Zaburu 126:5-6 - Matigi ka mɔgɔw ka nisɔndiya ni u bɛ a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

Matiyu 9.38 Aw ka suman tigɛ Matigi deli ko a ka baarakɛlaw ci ka taa a ka suman tigɛ la.

Yesu b’a ka kalandenw wele u ka Suman tigɛ Matigi deli walisa a ka baarakɛlaw ci ka na dɛmɛ don suman tigɛ la.

1. Delili fanga: Ala ka labɛn ɲini a ka baara kama

2. Ka Ala ka ciba dafa: Yesu ka welekan jaabi ka ɲɛsin baara ma

1. Yakuba 1:5-8 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

2. Esayi 6:8 - Ne ye Matigi kan mɛn fana ko: Ne na jɔn ci, jɔn na taa an nɔfɛ? O kɔ, ne ko: «Ne filɛ nin ye. aw ka n ci.

Matiyu 10 bɛ ciden tan ni fila ka ci bilali ɲɛfɔ ka ɲɛ, u ka cidenyabaara cikanw, ani Yesu nɔfɛta musakaw.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye fanga di a ka kalanden tan ni fila ma, u ka hakili saniyalenw gɛn ka bɔ yen, ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya (Matiyu 10:1-4). O kɔfɛ, o kalandenw tɔgɔ dara ko cidenw.

Dakun 2nan: Matiyu 10:5-15 la, Yesu ye u bilasira u ka cidenyabaara la - u ka kan ka taa Israɛl ka saga tununnenw dɔrɔn de fɛ, ka weleweleda ko sankolo masaya surunyara. Fanga dira u ma fana ka banabagatɔw kɛnɛya, ka mɔgɔ salenw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn. U man kan ka wari walima fini wɛrɛw ta u ka taama kama, nka u ka kan ka u jigi da sigida jatigila kan walasa ka balo sɔrɔ. Ni dugu dɔ m’u bisimila walima k’u ka cikan lamɛn, u ka kan k’a buguri bɔ u sen na n’u bɛ taa.

Dakun 3nan: Tilayɔrɔ laban (Matiyu 10:16-42) bɛ lasɔmi tɔɔrɔ nataw ko la, nka a bɛ dusu don u kɔnɔ u kana siran sabu Ala bɛna kɛ u fɛ. U ka kan ka labɛn ko denbayaw bɛna tila ale de kosɔn; min bɛ denbaya kanu ka tɛmɛ ale kan, o man kan ni a ye; min bɔnɛna ɲɛnamaya la a kosɔn, o na o sɔrɔ. Minnu b’a nɔfɛmɔgɔw bisimila, olu fana b’a bisimila, wa u bɛna sara sɔrɔ ka kɛɲɛ n’o ye.

Mat.

Yesu ye fanga di a ka kalanden 12 ma, u ka jinɛw gɛn ka bɔ yen, ka bana ni bana sifa bɛɛ kɛnɛya.

1. Se min bɛ an na ka kɛnɛya: Yesu bɛ fanga di an ma cogo min na an ka se ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni a ka cidenyabaara ye

2. Ka bɔ bana cakɛdaw la: Yesu b’an hɔrɔnya cogo min na ka bɔ bana jɔnya la

1. Kɛwalew 3:6-7 - O kɔ, Piɛrɛ ko: «Wari wala sanu tɛ ne fɛ, nka ne bɛ min sɔrɔ, ne bɛ o di aw ma. Yesu Krisita Nazarɛti tɔgɔ la, i ka taama.” A y’a kininbolo minɛ, k’a dɛmɛ ka wuli, o yɔrɔnin bɛɛ la, cɛ senw ni a senkɔniw barika bonyana.

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Matiyu 10.2 Ciden tan ni fila tɔgɔw ye ninnu ye. Fɔlɔ, Simɔn, min tɔgɔ ye ko Piɛrɛ, ani a balimakɛ Andre. Zebede denkɛ Yakuba ni a balimakɛ Yuhana.

Yesu ye ciden tan ni fila sigi ka kibaru duman jɛnsɛn.

1: A nafa ka bon ka tugu Yesu ka misali kɔ ani ka mɔgɔ wɛrɛw sigi walisa ka Ala ka kuma jɛnsɛn.

2: Kalandenya nafa ani ciyɛn min bɛ se ka to an kɔ.

1: Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo yɔrɔ janw ma.»

2: Marka 16:15 - A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ fan bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛnw bɛɛ ye.

Matiyu 10:3 Filipe ni Bartolome; Toma, ani Matiyu min ye jagokɛla ye; Alfe denkɛ Yakuba ni Lebaye, o tɔgɔ tun ye Tade ye.

Yesu ye Ciden tan ni fila sigi.

1. Ka da Ala ka Labɛn na: Yesu ye Ciden tan ni fila sigi

2. Ka tugu welekan kɔ: Yesu ka ciden tan ni fila

1. Yuhana 15:16 - “Aw ma ne sugandi, nka ne ye aw sugandi, ka aw sigi walisa aw ka taa den, den min bɛna mɛn.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-13 - «Farakolo, hali ni a yɔrɔ ka ca, a yɔrɔ caman bɛ kɛ farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ kɛ ten. Katuguni an bɛɛ batisera Ni kelen de barika la walisa ka farikolo kelen dilan, a kɛra Yahutuw ye wo, a kɛra jɔnw ye wo, a kɛra hɔrɔnw ye wo, an bɛɛ ye Ni kelen di an ma walisa an ka min.”

Matiyu 10:4 Simɔn Kananka, ani Juda Iskariɔti, olu fana ye a janfa.

Nin tɛmɛsira bɛ Simɔn kan, Kanankaw ni Juda Iskariɔti kofɔ, olu minnu ye Yesu janfa.

1. Farati min bɛ mɔgɔ janfa la: Ka kalan sɔrɔ Juda ka misali la

2. Yesu ka yafa: K’a ta Simɔn na, Kananka la, ka taa a bila Juda Isikariɔti la

1. Matiyu 18:21-22 - Piɛrɛ ye ɲininkali min kɛ Yesu la yafa ko la

2. Luka 22:47-48 - Yesu ye Juda kɔrɔfɔ janfa ko la

Mat.

Yesu ye Ciden tan ni fila ci ni cikanw ye ko u kana taa siya wɛrɛw walima Samarikaw fɛ.

1. Yesu ye wele bila ka taa cidenyabaara la: Taga ni dannaya ye

2. Cidenw ka cidenyabaara faamuyali

1. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.

2. Matiyu 28:19 - O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

Matiyu 10.6 Nka taa Israɛl ka so saga tununnenw fɛ.

Yesu y’a ka kalandenw bila ka taa Israɛlkaw fɛ walisa k’a ka kalanw jɛnsɛn.

1. Yesu ka cidenyabaara fanga: Saga tununnenw lase so

2. Ka sɔn Yesu ka welekan ma walisa ka se mɔgɔ tununnenw ma

1. Esayi 53:6 - "An bɛɛ tununna i ko sagaw, an kelen-kelen bɛɛ y'an ka sira kan, Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan."

2. Ezekiɛl 34:11-12 - "Matigi Ala ko ten: Ne na ne ka sagaw sɛgɛsɛgɛ ka u ɲini. I ko sagagɛnnaw bɛ a ka sagaw ɲini cogo min na a bɛ a cɛma don min na." saga minnu jɛnsɛnnen don, ne na ne ka sagaw ɲini ten, ka u kisi u jɛnsɛnna yɔrɔ bɛɛ la sankaba ni dibi don na.»

Matiyu 10.7 Ni aw taatɔ, aw ka waajuli kɛ ko: Sankolo masaya surunyara.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka bɔ ka taa waajuli kɛ, k’a fɔ ko Sankolo Masaya surunyara.

1. "Sankolo Masaya surunyara: Mun na an ka kan k'a weleweleda yɔrɔ bɛɛ".

2. "Sankolo masaya gɛrɛgɛrɛ: A bɛ nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min".

1. Luka 10:9 - "Aw ka banabagatɔw kɛnɛya, k'a fɔ u ye ko: Ala ka masaya surunyara aw la."

.

Matiyu 10:8 Aw ye banabagatɔw kɛnɛya, ka kunatɔw saniya, ka suw lakunun, ka jinɛw gɛn.

Aw ye min sɔrɔ Ala fɛ, aw ka o di fu.

1: Nilifɛn - Ala ye nilifɛn minnu di an ma, ka baara kɛ ni olu ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2: Dili hɔrɔnya la - Nili bɛ kɛ cogo min na ni Ala ye min di an ma

1: 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

2: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn caman tɛ ɲɔgɔn falen, walima biɲɛ tɛ min fɛ fɛn caman Changement kosɔn.

Matiyu 10:9 Aw kana sanu ni warijɛ ni nɛgɛso don aw ka waribɔlanw kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko an kana wari ta ni an bɛ waajuli kɛ.

1. Se min bɛ nili la: Ka fɛnw di kun min na, o faamuyali

2. Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege k’a sɔrɔ a ma kɛ: Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka fɛnw bila

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ a dusukun na, o cogo la, a ka nili kɛ. A tɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala wajibi don, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

2. Matiyu 6:19-20 - Aw kana nafolo mara aw yɛrɛw ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ ka sonya yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na. ani sonw tɛ don yɔrɔ min na, u tɛ sonyali kɛ yɔrɔ min na.

Matiyu 10:10 Aw kana sɔgɔsɔgɔninjɛ don aw ka taama kama, aw kana fini fila ni sanbara ni berew, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka dumuni ye.

Baarakɛla ka kan ni sara ye, u bɛ min sɔrɔ.

1: Ala bɛ an bolo baara jate fɛnba ye ani an fana ka kan ka o jate.

2: Ka baara kɛ ni dusu ye ani ka ɲɛ, o bɛ bonya da Ala kan, wa a bɛ sara sɔrɔ.

1: Kolosekaw 3:23-24, “Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, ka baara kɛ Matigi ye, aw kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k’a masɔrɔ aw b’a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.”

2: Efesekaw 4:28, “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sonyali kɛ, o man kan ka sonyali kɛ tun, nka a ka baara kɛ, ka fɛn nafama dɔ kɛ ni a yɛrɛ bolo ye, walisa u ka fɛn sɔrɔ ka tila ni magojirabagaw ye.”

Matiyu 10.11 Aw mana don dugu o dugu kɔnɔ, aw ka ɲininkali kɛ mɔgɔ min ka kan ni o dugu kɔnɔ. Aw ka to yen fo aw ka taa yen.»

Nin tɛmɛsira b’an jija ka mɔgɔw ɲini ani ka to u fɛ minnu ka kan ni an ka jɛɲɔgɔnya ye.

1. Ɲɛnamaya min ka kan: Ka mɔgɔ bɛnnenw ɲini ani ka to u fɛ

2. Jɛɲɔgɔnya nafa: Jɛɲɔgɔnya ni mɔgɔw ye minnu b’an kɔrɔta

1. Ntalenw 13:20 - “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama ni hakilitigi ye, o bɛ kɛ hakilitigi ye, nka hakilintanw taamaɲɔgɔn na tɔɔrɔ sɔrɔ.”

2. 1 Tesalonikekaw 5:11- “O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati i ko aw b’a kɛ cogo min na.”

Matiyu 10.12 Ni aw donna so dɔ kɔnɔ, aw ka o fo.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka mɔgɔw fo ni dusu ye u ka so.

1. Se min bɛ mɔgɔ wɛrɛw fo ni kanuya ni bonya ye

2. Jatigila dusukun: Ka mɔgɔ wɛrɛw bisimila i ka so kɔnɔ

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye; bonya la ka ɲɔgɔn fisa.

2. Ntalenw 3:27 - I kana ko ɲuman bali mɔgɔ minnu ma, k’a sɔrɔ i bolo bɛ o kɛ.

Matiyu 10.13 Ni so ka kan, aw ka hɛrɛ ka na a kan, nka ni a man kan, aw ka hɛrɛ ka segin aw ma.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka hɛrɛ jɛnsɛn mɔgɔ minnu ka kan n’a ye, ani k’a ta ka segin minnu ma.

1: An ka hɛrɛ di mɔgɔ minnu ma, an k’an hakili to o la, an kana o tiɲɛ mɔgɔ minnu man kan n’o ye.

2: An ka kan k’an jija ka hɛrɛ lase mɔgɔ wɛrɛw ma, nka an ka kan fana k’a dɔn mɔgɔ min ka kan ni hɛrɛ ye.

1: Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye.

2: Yakuba 3:17-18 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Mat.

Yesu b’a ka kalandenw bila ka u senw buguri bɔ ni u ma sɔn so walima dugu dɔ kɔnɔ.

1. Banni fanga: I bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ka bɔ kow la minnu man di

2. Yesu ka dususalo: Ka i jigi da a kan ni ban ye

1. Romɛkaw 12:19-21 - "Ne teri kanulenw, aw kana aw yɛrɛ sara, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, k'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na o sara, Matigi ko ten. O kɔfɛ." : “Ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo, ni minnɔgɔ b’a la, i ka dɔ di a ma, i kɛtɔ ka bɔgɔ jenilenw dalajɛ a kun na.”

2. Ntalenw 17:13 - “Ni mɔgɔ ye kojugu sara ɲuman na, kojugu tɛna bɔ a ka so kɔnɔ abada.”

Matiyu 10.15 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko Sodɔmu ni Gomɔri jamana na muɲu ka tɛmɛ o dugu kan.

Yesu ye lasɔmini kɛ ni ban a ka cikan nɔfɛkow la, k’a fɔ ko mɔgɔ minnu ma o cikan sɔrɔ, o ɲangili bɛna bonya ka tɛmɛ Sodɔmɛ ni Gomɔri ta kan.

1. Farati min b’a la ka ban Ala ka Kuma la

2. Yesu ye lasɔmini kɛ kanminɛbaliya ko la

1. Ezekiɛl 16:48-50

2. Luka 17:26-30

Matiyu 10.16 A filɛ, ne b'aw ci i ko sagaw waraba cɛma.

Krisita ye ci fɔ kalandenw ma ko u ka kɛ hakilitigiw ye ani farati tɛ u la farati cɛma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye diɲɛ faratilen kɔnɔ".

2. "Hakilitigiya ni kojugukɛbaliya balansi".

1. Talenw 4:5-7, "Hakilitigiya sɔrɔ, ka faamuyali sɔrɔ, i kana ɲinɛ o kɔ, i kana ban ne da kumaw la. I kana a bila, a na i tanga o de ye ko kunba ye, o de kosɔn, i ka hakilitigiya sɔrɔ, i ka faamuyali bɛɛ sɔrɔ.»

2. Yakuba 1:5, "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

Matiyu 10.17 Nka aw k'aw janto mgw la, katuguni u na aw don jamakuluw bolo, ka aw bugɔ u ka Alabatosow kɔnɔ.

Aw ye aw janto faratiw la minnu bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ.

1. I jigi da Matigi kan, katuguni a tɛ a yɛrɛ ta bila abada.

2. Matigi na an dɛmɛ tɔɔrɔ fɛ.

1. Zaburu 27:10 - "Hali ni ne fa ni ne ba ye ne bila, Matigi na ne minɛ."

2. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Matiyu 10.18 Aw na taa ni aw ye gɔfɛrɛnɛrɛw ni masakɛw ɲɛkɔrɔ ne kosɔn, ka kɛ seereya ye u ni siya wɛrɛw kama.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u bɛna na ni u ye gofɛrɛnamanw ni masakɛw ɲɛkɔrɔ walisa ka seereya kɛ u ni siya wɛrɛw kama.

1. Seereya fanga: An jɔyɔrɔ Kibaru Duman jɛnsɛnni na

2. Ka se sɔrɔ siran kan ani ka jɔ an ka dannaya la

1. Kɛwalew 4:29-31 - "Sisan, Matigi, i k'u ka bagabagaliw lajɛ, ka sɔn i ka baarakɛlaw ma u ka taa a fɛ ka i ka kuma fɔ ni jagɛlɛya bɛɛ ye, k'i bolo kɔrɔta ka kɛnɛya, taamasyɛnw ni kabakow bɛ kɛ o sababu fɛ." i ka jɔnkɛ senuma Yesu tɔgɔ.» U ye Ala delili kɛ tuma min na, u lajɛra yɔrɔ min na, o yɛrɛyɛrɛla, u bɛɛ fa Ni Senu la, ka to ka Ala ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye.

2. 1 Piɛrɛ 3:14-15 - Nka hali ni aw na tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, aw na dugawu sɔrɔ. Aw kana siran u ɲɛ, aw kana jɔrɔ, nka aw dusukunw na, aw ka Krisita Matigi bonya iko mɔgɔ senuma, aw labɛnnen don tuma bɛɛ ka aw lafasa mɔgɔ o mɔgɔ ma, jigiya min bɛ aw kɔnɔ, o kun na. o bɛɛ n'a ta, aw k'o kɛ ni dususuma ni bonya ye.

Mat.

O tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka u jigi da Ala kan ko a bɛna kumaw di u ma u ka se ka minnu fɔ ni u mago bɛ u la.

1. “I jigi da Matigi kan: a ka layiduw ye tiɲɛ ye” .

2. “I ka i jigi da Matigi kan ani ka i jigi da a ka barika kan” .

1. Zaburu 56:3-4 “Ne bɛ siran waati min na, ne na ne jigi da i kan. Ne na a ka kuma tanu Ala de la, ne ye ne jigi da Ala kan; Farikolo bɛ se ka min kɛ ne la, ne tɛna siran o ɲɛ.”

2. Esayi 41:10 “I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.”

Matiyu 10.20 Aw t= kuma f=, nka aw Fa Ni b= kuma aw f=.

Ala Ni bɛ kuma an fɛ, a tɛ kuma an yɛrɛ ka kumaw fɛ.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka kɛ Ala ka kanuya Seere ɲɛnama ye

1. Yuhana 14:26 - “Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ne ye min fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la.”

2. Kɛwalew 1:8 - «Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ. Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.”

Matiyu 10.21 Balimakɛ na balimakɛ di saya ma, a fa na den don, denw na wuli u bangebagaw kama ka u faga.

Tɛmɛsira Balimakɛw ni faw bɛ se ka ɲɔgɔn walima u denw lase saya ma, denmisɛnw bɛ se ka wuli u bangebagaw kama ka u faga.

1. Denbaya ka kanuya nafa ka bon waati gɛlɛnw na

2. Yafa gɛlɛya ni janfa bɛ yen

1. Romɛkaw 12:17-21 - Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la kojugu la, nka aw ka aw hakili jakabɔ fɛnba la mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka a to Ala ka diminya ma. katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.» Ayi, “ni kɔngɔ bɛ i juguw la, i k’u balo; ni minnɔgɔ bɛ u la, aw ka dɔ di u ma u ka min; Katuguni aw kɛtɔ ka bɔgɔ jenilenw dalajɛ u kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2. 1 Piɛrɛ 4:8 - Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, aw ka ɲɔgɔn kanu tuma bɛɛ, katuguni kanuya bɛ jurumu caman datugu.

Matiyu 10.22 Mɔgɔw bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn, nka min bɛ muɲu fo ka se a laban ma, o na kisi.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an ka dannaya min bɛ Yesu la, o bɛna a ɲini an fɛ an ka sɔn ka tɔɔrɔ sɔrɔ, nka an bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ k’a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ to kantigiya la fo ka se laban ma, olu bɛna kisi.

1. To kantigiya la tɔɔrɔ la: Muɲuli fanga Krisita la

2. Ka ɲagali kisili layidu la dannabaaw ye

1. Kɛwalew 5:41 - "U bɔra lajɛba ɲɛkɔrɔ, u nisɔndiyara ko u jatera ko u ka kan ka maloya a tɔgɔ kosɔn."

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate ɲagali ye, k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye bɛɛ, foyi t'a fɛ."

Mat.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko tɔɔrɔ bɛna kɛ u la Israɛl duguw kɔnɔ, nka u ka boli ka taa dugu wɛrɛ la iko a tun tɛna na fo u ka taa duguw bɛɛ la.

1. Ka barika sɔrɔ tɔɔrɔ la: Yesu b’an wele cogo min na an ka muɲuli kɛ

2. Krisita seginni layidu: Jigiya min b’an bolo waati gɛlɛnw na

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

Matiyu 10.24 Kalanden tɛ tɛmɛ a matigi kan, baaraden tɛ tɛmɛ a matigi kan.

Yesu b’a ka kalandenw hakili jigin ko u tɛ a sanfɛ wala u man bon ni a ye.

1. Yesu ye Karamɔgɔ ye ani anw ye a ka kalandenw ye

2. Baarakɛla ka kantigiya a Matigi ma

1. Yuhana 13:15 - "Ne ye misali di aw ma, ne ye aw kɛ cogo min na, aw ka o kɛ."

. , ka baarakɛla cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."

Matiyu 10.25 Kalanden ka k i ko a matigi, ka baaraden ka k i ko a matigi. Ni u ye sotigi wele ko Bɛlzebub, u tɛna u wele a ka somɔgɔw ye ka tɛmɛ o kan cogo di?

Kalanden ka kan k’a jija ka kɛ i n’a fɔ u makɛ, hali n’a y’a sɔrɔ u kɔrɔfɔli ni u tɔgɔjugu fɔli ka bon ka tɛmɛ u makɛ kan.

1. Aw ka barika sɔrɔ kɔrɔfɔli ɲɛkɔrɔ - Matiyu 10:25

2. I ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni i ka weleli ye - Filipekaw 1:27

1. Filipekaw 1:27 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana kɛ mɔgɔw ye".

2. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na".

Matiyu 10.26 Aw kana siran u ɲɛ, katuguni foyi dogolen tɛ, min tɛna jira. ani dogolen, o tɛna dɔn.

Ala t’a fɛ an ka siran ko si ɲɛ, iko foyi dogolen tɛ a la ani a bɛ fɛn bɛɛ dɔn.

1. Ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn: I jigi da a kan

2. Jagɛlɛya siran ɲɛkɔrɔ

1. Yuhana 3:20-21 «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen koniya, a tɛ na yeelen na, walisa a ka kɛwalew kana bɔ kɛnɛ kan. Nka min bɛ tiɲɛ kɛ, o bɛ na kɛnɛ kan, walisa a ka jɛya ko a ka kɛwalew kɛra Ala la.”

2. Filipekaw 4:6-7 «Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

Matiyu 10.27 Ne bɛ min fɔ aw ye dibi la, aw ka o fɔ kɛnɛ kan.

Yesu b’a ka kalandenw jija u k’a ka kanuya ni jigiya cikan lase mɔgɔ wɛrɛw ma.

1: "Ala ka kanuya ni a ka jigiya tila ɲɔgɔn na".

2: "Ka Kibaru Duman weleweleda diɲɛ ma".

1: Romɛkaw 10:14-15 - "U ma da min na, u na o wele cogo di? ani u na da o la cogo di, ni waajulikɛla tɛ yen? U na kɛ cogo di." u bɛ waajuli kɛ, ni u ma ci, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!»

2: Marka 16:15 - "A y'a fɔ u ye ko: Aw ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye."

Mat.

Yesu b’a fɔ an ye ko an kana siran mɔgɔw ɲɛ minnu bɛ se ka farikolo dɔrɔn de faga, nka an ka siran Ala ɲɛ min bɛ se ka farikolo ni ni bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.

1. Aw kana siran: Hakilisigi don gɛlɛya waatiw la

2. Ala ka sebaaya min tɛ se ka faamuya

1. Esayi 8:12-13 "Nin jama bɛ min wele ko dajuru, aw kana siran u ɲɛnama ɲɛ, aw kana siran aw ka siran, a ka kɛ aw ɲɛsiran ye.»

2. Romɛkaw 8:38-39 "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la." ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

Matiyu 10:29 Yala wulu fila tɛ feere warijɛ kelen na wa? U la kelen tɛna bin duguma ni aw Fa tɛ.»

Ala bɛ danfɛnw bɛɛ kɔlɔsi, hali danfɛn fitininw.

1: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna an kɔlɔsi tuma bɛɛ.

2: Ala ka kanuya n’a ka ladonni an kan, o ka bon fo a yɛrɛ b’a dɔn ni wulu binna.

1: Esayi 40:12-17 - Ale ye ji suman a bolo dingɛ kɔnɔ, ka sankolo suman ni bɔgɔdaga ye, ka dugukolo buguri minɛ sumanikɛlan na, ka kuluw pese balansi la, ani kuluw balansi kɔnɔ wa?

2: Zaburu 147:9 - A b'a ka dumuni di wara ma, ani wuluden minnu bɛ kule.

Matiyu 10:30 Nka aw kunsigiw bɛɛ jatera.

Yesu b’a lamɛnbagaw jija u kana siran, iko Ala b’a dɔn ani k’a janto hali u ka ɲɛnamaya kɔnɔko fitininw na.

1. Ala b’an janto an na - Ala ka dɔnniyaba min bɛ an ka ɲɛnamaya ko la, o b’a ka kanuyaba jira an na cogo min na.

2. Aw kana siran - Mun na an ka kan ka an jigi da Ala kan ani ka siran ko si la.

1. Zaburu 139:1-6 - Matigi, i ye ne sɛgɛsɛgɛ ka ne dɔn!

2. Matiyu 6:25-34 - O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya ko la.

Matiyu 10.31 Aw kana siran, aw nafa ka bon ka tɛmɛ kɔnɔnin caman kan.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u kana siran, k’a masɔrɔ u nafa ka bon ka tɛmɛ wulu caman kan.

1. "Ɲɛnamaya kelen-kelen bɛɛ nafa".

2. "Ala ka lakanani hakilisigi".

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 91:9-10 - "Ni i ye Kɔrɔtalenba kɛ i sigiyɔrɔ ye - Matigi min ye ne dogoyɔrɔ ye - o tuma na, kojugu si tɛna kɛ i la, balawu si tɛna gɛrɛ i ka fanibugu la."

Mat.

Mɔgɔ minnu b’a fɔ a ye mɔgɔw ɲɛ na, Yesu bɛ dusu don olu kɔnɔ u ka da a la ko a bɛna nɛɛma segin u ma, a kɛtɔ ka sɔn u ma a Fa ɲɛkɔrɔ sankolo la.

1. Jagɛlɛya ka kuma: Se min bɛ mɔgɔ la ka Yesu Jira mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ

2. Layidu min b’a jira ko an bɛ sɔn an ma: Ka barika sɔrɔ Yesu ka kumaw la

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko: «Yesu ye Matigi ye», ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni i dusukun de bɛ i la." i dalen b'a la ka jo sɔrɔ, i bɛ sɔn i ma ka kisi i da la.»

2. 1 Yuhana 4:15 - "Mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna a ma ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, Ala bɛ to ale la, ale bɛ to Ala la."

Matiyu 10.33 Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛ kɔrɔ.

Yesu b lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ ban a la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, olu fana bɛna ban Sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.

1. Dannaya nafa ka bon: Mun na an man kan ka ban Yesu la

2. Ka ban Yesu la, o kɔlɔlɔw: Mun bɛ kɛ ni an y’a sugandi ka da a la

1. Rom=kaw 10:9-10 "Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da a la i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.»

2. 1 Yuhana 4:15 "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, Ala bɛ sigi ale kɔnɔ, ale fana sigilen bɛ Ala la."

Matiyu 10.34 Aw kana miiri ko ne nana hɛrɛ ci dugukolo kan, ne ma na hɛrɛ ci, nka npan.

Yesu Krisita nana ka faranfasi lase diɲɛ ma, hɛrɛ tɛ.

1. Tiɲɛ ka npan: Yesu ka weleli ka fara diɲɛ kan

2. Dannaya npan ta ka kan

1. Efesekaw 6:10-17 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw

2. Yakuba 4:4 - Teriya ni diɲɛ ye juguya ye Ala ma

Mat.

Yesu ka cikan bɛ denbayaw fara ɲɔgɔn kan: Yesu ka Kibaru Duman cikan bɛ faranfasi lase denbayaw ma, ni jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka dannayakow ni u ka nafaw tɛ kelen ye.

1: I kana a to i ka dannaya ka i ka denbaya faranfasi, o nɔ na, i ka baara kɛ n’a ye i n’a fɔ baarakɛminɛn walasa k’aw gɛrɛ ɲɔgɔn na.

2: Hali ni farali waatiw la, i hakili to a la ko Yesu ka cikan tun ye hɛrɛ ni bɛnkan ye.

1: Efesekaw 4:1-3, "Ne Matigi ka kasoden, ne b'a ɲini aw fɛ aw ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la." , ka cɛsiri bɛɛ kɛ walasa Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na."

2: Romɛkaw 12:18, "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

Matiyu 10.36 Mɔgɔ juguw na kɛ a yɛrɛ ka somɔgɔw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ juguw bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔ cogo min na.

1. Yafa fanga: Ka se sɔrɔ denbaya ka bɛnbaliya kan

2. Jugu min bɛ mɔgɔ kabakoya: Ka i ka denbaya kanucogo dege

1. Matiyu 5:44 - Nka ne b’a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

2. Romɛkaw 12:20 - “Ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo; ni minnɔgɔ b' a la , aw bɛ fɛn dɔ di a ma a ka min . O kɛli la, i na bɔgɔ jenilen dalajɛ a kun na.”

Matiyu 10.37 Mg min b a fa kanu ka tm ne kan, o man kan ni ne ye.

Yesu b’a ɲini an fɛ an ka kantigiya dafalen kɛ a ye ka kɔn denbaya ɲɛ.

1: An ka kan ka Ala kanuya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ an ka denbaya kanuya kan.

2: An ka kan ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ka kɔn an somɔgɔw ɲɛ.

1: Matiyu 22:37-40 - Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.

2: Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala kɔngɔ, wala farilankolon, wala farati wala npan wa?

Matiyu 10.38 Min ma a ka gengenjiri ta ka tugu ne la, o man kan ni ne ye.

Yesu b mɔgɔw kalan ko walisa mɔgɔ ka kan ni a ye, a ka kan ka sɔn ka u ka gengenjiri ta ka tugu a kɔ.

1. Yesu ka gengenjiri: Weelekan ka tugu a kɔ

2. An ka gengenjiri ta: Sira min ka kan ni Krisita ye

1. Luka 9:23 - "A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ."

2. Galasikaw 6:14 - "Nka Ala kana ne yɛrɛ bonya, fo an Matigi Yesu Krisita ka gengenjiri la, diɲɛ gengenna jiri la ne ye, ne fana gengenna diɲɛ ye."

Mat.

Mɔgɔ o mɔgɔ mana a ka ɲɛnamaya di Krisita kosɔn, o na ɲɛnamaya lakika sɔrɔ.

1. Ɲɛnamaya lakika bɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya di Yesu ma

2. Ɲɛnamaya kuntilenna ka bon ni an yɛrɛ negew ye

1. Yuhana 12:25 - Mɔgɔ o mɔgɔ b’a ka ɲɛnamaya kanu, o bɛna bɔnɛ a la, ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ka ɲɛnamaya koniya nin diɲɛ kɔnɔ, o na o mara ɲɛnamaya banbali kama.

2. Filipekaw 1:21 - Katuguni ne bolo ka ɲɛnamaya ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.

Matiyu 10.40 Min b aw minɛ, o bɛ ne minɛ, min bɛ ne minɛ, o bɛ ne cibaa minɛ.

Ka Yesu minɛ, o ye ka Fa min ci, o minɛ.

1. Yesu: Fa ye mɔgɔ min ci

2. Ka Yesu sɔrɔ: Duba min bɛ bɔ Fa la

1. Yuhana 14:9 - Yesu ko: “Min ye ne ye, o ye ne Fa ye.”

2. Esayi 9:6 - Katuguni den bangera anw ye, denkɛ dira anw ma, gɔfɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan. A na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

Matiyu 10.41 Min ye kira minɛ kira tɔgɔ la, o na kira ka sara sɔrɔ. Min bɛ mɔgɔ tilennen minɛ mɔgɔ tilennen tɔgɔ la, o na mɔgɔ tilennen ka sara sɔrɔ.

Yesu b’an jija an ka bonya da Ala ka baara kɛbagaw kan, an kɛtɔ k’u sara ni bonya kelen ye, an tun bɛna bonya min di Ala ma.

1. "Ala ka baarakɛlaw bonya dugawu".

2. "Tilennenya sara".

1. Heburuw 6:10 - Ala tɛ tilenbaliya ye; a tɛna ɲinɛ i ka baara kɔ ani i ye kanuya min jira a la i n' a fɔ i y' a ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na ani ka taa a fɛ k' u dɛmɛ .

2. Ntalenw 19:17 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲumanya kɛ faantanw ye, o bɛ juru don Matigi la, a na u ka kɛwalew sara.

Mat.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka magojirabagaw dɛmɛ, hali ni o baara ka dɔgɔ cogo o cogo, walima sara mana majigin cogo o cogo.

1. "ɲumanya sara: Ji nɛnɛ tasa dili kalanden tɔgɔ la".

2. "Waleya misɛnninw fanga: Ji nɛnɛ tasa bɛ se ka danfaraba don cogo min na".

1. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-7 - "Aw k'aw hakili to nin na: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o na suman tigɛ dɔɔnin, ni min bɛ danni kɛ ni bolomafara ye, o fana na suman tigɛ ni bolomafara ye wajibi, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

Matiyu 11 bɛ Yesu ka jaabi sɛbɛn Yuhana Batiselikɛla ka sigasigakow la, a ka kɔrɔfɔli duguw kan minnu ma nimisa, ani a ka weleli ka lafiɲɛ sɔrɔ a la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana Batiselikɛla ye, min bɛ kaso la sisan, a y’a ka kalandenw ci Yesu ma walisa k’a jira ni tiɲɛ na, ale ye Masiya ye (Matiyu 11:1-6). Yesu b’a jaabi a kɛtɔ k’a jira ko a ye kabako minnu kɛ, k’olu kɛ dalilu ye min b’a jira ko a ye masiya ye. Yuhana ka kalandenw taalen kɔfɛ, Yesu ye Yuhana tanu iko kira ani a ka ca ni kira ye - min bɛ sira labɛn a ye. O bɛɛ n’a ta, a b’a fɔ fana ko sankolo masaya la dɔgɔmannin ka bon ni Yuhana ye (Matiyu 11:7-15).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu bɛ dugu minnu kɔrɔfɔ, a ka kabako fanba kɛra yɔrɔ minnu na, nka u ma nimisa - Korazin, Bɛtsaida ani Kapernaum (Matiyu 11:20-24). A b’u suma ni Tiri, Sidɔn ani Sodɔmu ye cogo jugu la minnu tun bɛna nimisa ni u ye o kabako suguw ye. O b’a jira k’u dusukun gɛlɛn don hali k’a sɔrɔ u ye Ala ka masaya taamasyɛnw ye.

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔ laban na (Matiyu 11:25-30), Yesu bɛ delili kɛ ka barika da Ala ye, a kɛlen ka tiɲɛw jira a yɛrɛ ni masaya ko la, a ma kɛ hakilitigiw ni kalanbagaw ye, nka denmisɛnninw de ma, o kɔrɔ ye ko minnu majiginlen don Ala ɲɛ kɔrɔ. O kɔ, a bɛ mɔgɔ minnu bɛɛ wele, minnu sɛgɛnnen don ani minnu doni bɛ u kan, u ka na a fɛ ka lafiɲɛ. Sabu a ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn ani doni ka nɔgɔn min b’a jira ko tugu a kɔ bɛ lafiya lase doni ma minnu bɛ da diinɛ sariya siratigɛ la.

Matiyu 11.1 Yesu ye ci fɔ a ka kalanden tan ni fila ye tuma min na, a bɔra yen ka taa mɔgɔw kalan ani ka waajuli kɛ u ka duguw kɔnɔ.

Tɛmɛsira Yesu y’a ka kalanden tan ni fila kalan ban, o kɔfɛ, a taara mɔgɔw kalan ani ka waajuli kɛ dugu wɛrɛw la.

1. "Kalanden ka baara ye ka Yesu ka cikan tila".

2. "Kibaru Duman waajuli fanga".

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2. Kɛwalew 1:8 - "Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma."

Matiyu 11.2 Yuhana ye Krisita ka kɛwalew mɛn kasobon kɔnɔ, a ye a ka kalanden fila ci.

Yuhana Batiselikla ye Yesu ka k=walew ko mn a ka kalandenw f, ka u fila ci ka na Yesu ɲininka ni ale de ye Masiya ye.

1. Seereya sebaaya - cogo min na hali ni a tun donna kaso la, Yuhana Batiselikla tun b bn hali bi ka Yesu ka baara kibaru duman f

2. Kantigiya nafa - Yuhana ka a yɛrɛ di tiɲɛ ma, hali ni gɛlɛyaw bɛ a la

1. Heburuw 11:1-2 - Sisan, dannaya ye dannaya ye an jigi bɛ min kan, ani hakilisigi ye an tɛ min ye. O de tùn bɛ kɔrɔlenw tanu.

2. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da mɔgɔ min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Ani, u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ u ye? Ani cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka waajuli kɛ fo n’a ma ci?

Matiyu 11.3 A y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ min ka kan ka na, e de don wa, walima an bɛ mɔgɔ wɛrɛ makɔnɔ wa?

Jerusalɛm mɔgɔw ye Yuhana Batiselikɛla ɲininka ni Yesu tun ye Masiya makɔnɔnen ye walima ni u ka kan ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini.

1. An bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ Matigi la, hali ni an ka ɲininkaliw ma jaabi.

2. An bɛ se ka an jigi da Matigi kan, hali ni an ka jigiya ma dafa.

1. Esayi 40:31 - Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Zaburu 37:3-4 - I jigi da Matigi kan ka ko ɲuman kɛ; sigi dugukolo kan ani ka baganmarayɔrɔ lakananen diyabɔ. Aw ka nisɔndiya Matigi la, a na aw dusukun negew di aw ma.

Mat.

Yesu y’a fɔ jama ye ko u ka segin Yuhana fɛ ka kabako kow fɔ a ye, u ye minnu ye ani u ye minnu mɛn.

1: An ye kabako minnu ye ani an ye minnu mɛn Yesu tɔgɔ la, an ka segin ka taa o fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: An man kan ka ɲinɛ abada ka Krisita ka kibaru duman fɔ ani a ka kanuya min bɛ an ye.

1: Filipekaw 1:27 - "Aw ka ɲɛnamaya kɛcogo ka kan ni Krisita ka kibaru duman ye, walisa ni ne nana aw ye wala ne tɛ yen, ne ka aw ko mɛn ko aw jɔlen bɛ ni kelen na, ni kelen ye." hakili ka cɛsiri kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaru duman dannaya kosɔn.»

2: Kɛwalew 1:8 - "Nka aw na sebaaya sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma."

Matiyu 11:5 Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw bɛ saniya, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, faantanw ye Kibaru Duman fɔ u ye.

Yesu ka kabakow b’a ka sebaaya jira ani k’a janto mɔgɔw bɛɛ la, u ka ko mana kɛ min o min ye.

1: Yesu b’a janto an bɛɛ la, wa a bɛ sɔn k’an kɛnɛya ni an y’an ɲɛsin a ma.

2: Se bɛ Yesu ye ka an bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na.

Yuhana 8:12 - "Yesu y'a fɔ u ye ko kura ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka ɲɛnamaya yeelen bɛ a fɛ."

Esayi 61:1 - «Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kɛnɛya, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, ka kasobon da wuli mɔgɔ sirilenw ye.”

Matiyu 11.6 Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ jurumu kɛ ne la, o ye dubaden ye.

Mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ, Yesu bɛ dusu don u kɔnɔ u kana u dusu tiɲɛ a kɔrɔ.

1. "Dubaw minnu bɛ sɔrɔ ka da Yesu kan".

2. "Dannaya min tɛ se ka lamaga, o barika".

1. Zaburu 37:5 - I ka sira di Matigi ma, i jigi da a kan, a na wale kɛ.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Matiyu 11.7 U taatɔ tuma min na, Yesu y’a daminɛ k’a fɔ jama ye Yuhana ko la ko: «Aw bɔra kungokolon kɔnɔ ka mun filɛ? Bɔgɔ min bɛ yɛrɛyɛrɛ fiɲɛ fɛ wa?

Yuhana Batiselikɛla tun ye mɔgɔ danma ye, wa Yesu ye mɔgɔw ɲininka mun na u bɔra kungokolon kɔnɔ ka taa a ye.

1: Yuhana Batiselikɛla tun ye dannaya ni jagɛlɛyaba ye, Yesu ye jama ɲininka mun na u bɔra kungokolon kɔnɔ ka taa a ɲini.

2: Yesu tun b’a fɛ k’a dɔn fɛn min ye mɔgɔw bila ka Yuhana Batiselikɛla ɲini kungokolon kɔnɔ. An bɛɛ ka kan k’an jija ka Yuhana ka limaniya ni a ka jagɛlɛya ladege.

1: Luka 7:28 - Katuguni ne b'a fɔ aw ye ko muso minnu bangera muso fɛ, kira si tɛ yen min ka bon ni Yuhana Batiselikɛla ye.

2: Esayi 40:3-5 - Min bɛ pɛrɛn kungokolon kɔnɔ ko: «Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka siraba latilen kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.» Kɔnɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin, yɔrɔ kɔrɔlenw na tilennen, yɔrɔ gɛlɛnw na kɛ kɛnɛ ye. Matigi nɔɔrɔ na bɔ kɛnɛ kan, mɔgɔ bɛɛ na o ye ɲɔgɔn fɛ, katuguni Matigi da de y'o fɔ.

Matiyu 11.8 Nka aw taara mun filɛ? Cɛ min bɛ fini nɔgɔlen don wa? A filɛ, minnu bɛ fini nɔgɔlen don, olu bɛ masakɛw ka so.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tɛmɛ kɛnɛma yecogo ni nafolomafɛnw kan, n’i bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa jateminɛ.

1. “Masakɛ ka finiw: Kalansen min bɛ kɛ ka ɲɛsin yecogo kɔfɛ” .

2. “Masaya ka nafolo: Ala ka nafa jateminɛcogo” .

1. Luka 7:25 - Nka aw bɔra ka taa mun lajɛ? Kira dɔ don wa? Ɔwɔ, ne b'a fɔ aw ye, ka tɛmɛn kira kan.

2. Yakuba 2:1-7 - Ne balimaw, aw kana dannaya kɛ an Matigi Yesu Krisita la, nɔɔrɔ Matigi la.

Matiyu 11.9 Nka aw taara mun filɛ? Kira dɔ don wa? ɔwɔ, ne b’a fɔ aw ye, ka tɛmɛ kira kan.

Nin tɛmɛsira min bɔra Matiyu la, o bɛ kuma Yesu ka bonya kan, iko a ka ca ni kira ye.

1. Yesu ye an ka nilifɛnba ye: Ka Yesu dɔn ko a ka ca ni kira ye

2. Yesu nafa: A jɔyɔrɔ faamuyali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ.

2. Yuhana 1:14-18 - Kuma kɛra farisogo ye, ka sigi an cɛma, (an ye a nɔɔrɔ ye i ko Fa ka den kelenpe nɔɔrɔ,) min falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yuhana Batiselikɛla kan, ale min cilen don ka sira labɛn Yesu ye.

1. Yuhana Batiselikla ye sira labɛn cogo min na Yesu ye

2. Yuhana Batiselikɛla nafa ka bon Bibulu kɔnɔ

1. Esayi 40:3-5 - Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: “A’ ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye. ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

4 Kɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin. dugukolo gɛlɛn bɛna kɛ tilennen ye, yɔrɔ gɛlɛnw bɛna kɛ kɛnɛ ye.

2. Malaki 3:1 - «Ne na ne ka ciden ci, o na sira labɛn ne ɲɛ. O kɔ, i bɛ Matigi min ɲini, o na barika sɔrɔ ka na a ka Alabatosoba kɔnɔ. layidu ciden, aw b'a fɛ min na, o na na,” Matigi Sebaayabɛɛtigi ko ten.

Matiyu 11.11 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko muso minnu bangera musow fɛ, mɔgɔ si ma wuli ka tɛmɛ Yuhana Batiselikɛla kan.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ an ye ko Yesu ye Yuhana Batiselikɛla tanu kosɛbɛ a ka cɛsiri kosɔn Ala ka cikan na, nka hali mɔgɔ majiginlenba min bɛ Sankolo Masaya la, o ka bon ni ale ye.

1. Yuhana Batiselikɛla ka bonya: An bɛ se ka tugu a ka misali kɔ cogo min na

2. Sankolo Masaya ka majigin: An bɛ se ka tugu a ka kalansiraw kɔ cogo min na ni majigilenya ye

1. Matiyu 5:3-12 - Faantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye.

2. Esayi 40:3-5 - Matigi ka sira labɛn; ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

Mat.

Sankolo masaya bɛ ɲini kosɛbɛ mɔgɔ minnu b’a ta fanga la.

1. Dannaya fanga: Sankolo ta fanga fɛ

2. Dannaya barika: Sankolo Masaya minɛni

1. Luka 16:16 - Sariya ni kiraw tun bɛ yen fo Yuhana.

2. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

Matiyu 11.13 Kiraw bɛɛ ni sariya tun bɛ kiraya kɛ fo Yuhana.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko kiraw ni sariya bɛɛ ye kiraya kɛ fo Yuhana.

1. Kirayakumaw tiimɛ - Ka a sɛgɛsɛgɛ cogo min na Yuhana Batiselikɛla nali ye kiraya kumaw tiimɛ Bibulu kɔnɔ.

2. Kiraya ka ɲɛtaa - Ala ye a sago jira dɔɔnin dɔɔnin cogo min na Layidu Kɔrɔ kiraw sababu fɛ, o sɛgɛsɛgɛ.

1. Esayi 40:3 - "Mɔgɔ min bɛ pɛrɛn kungokolon kɔnɔ ko: A' ye Matigi ka sira labɛn, ka siraba latilen an ka Ala ye kungokolon kɔnɔ."

2. Malaki 3:1 - «A filɛ, ne na ne ka ciden ci, a na sira labɛn ne ɲɛ in: a filɛ, a na na, Kɛlɛbolow Matigi ko ten.»

Matiyu 11.14 Ni aw b’a fɛ k’a sɔrɔ, o ye Eli ye, min tun bɛna na.

Yesu kira Eli iko min ka kan ka na a ɲɛfɛ.

1. Eli nali: Ala ka waati ni a kuntilenna dɔnni

2. Eli nafa ka bon Bibulu kɔnɔ: Kalan min bɛ Ala ka kantigiya kan

1. Malaki 4:5-6 - "A filɛ, ne na kira Eli ci aw ma sani Matigi ka donba ni siranba ka se. A na faw dusukunw lasegin u denw ma, denw dusukunw na u denw ma." faw, n'o tɛ, ne na na jamana gosi ni halaki pewu ye."

2. Yuhana 1:19-21 - "Yuhana ka seereya ye nin ye tuma min na Yahutu kuntigiw ye sarakalasebaaw ni Levitew ci Jerusalm ka taa a ɲininka a ye jɔn ye. ' . U y'a ɲininka ko: 'O tuma na fɛ, i ye jɔn ye, i ye Eli ye wa?' A ko: 'Ne tɛ o ye.'

Matiyu 11.15 Tulo bɛ min fɛ ka lamɛnni kɛ, o ka lamɛnni kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Yesu ka kumaw lamɛn.

1. An ka kan ka an janto Yesu ka kumaw la ani ka u sebaaya ni u kɔrɔ faamu an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Yesu b’a fɛ an ka an dusukunw ni an hakiliw da wuli a ka kalanw kama, walisa an ka se k’a ka kanuya ni a ka nɛɛma sɔrɔ.

1. Luka 8:18 - "Aw ka mɛnni kɛ cogo min na, aw k'aw janto o la, katuguni fɛn bɛ min bolo, o na di o ma, ni min tɛ a bolo, o na bɔ a bolo."(Alimankan na)

2. Yakuba 1:19 - "O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi."

Matiyu 11.16 Nka ne na nin mɔgɔw suma ni mun ye? A bɛ iko denmisɛnw sigilen bɛ suguw la, ka u tɔɲɔgɔnw wele.

Nin tɛmɛsira in bɛ sisan mɔgɔw suma ni denmisɛnw ye sugu la minnu bɛ ɲɔgɔn wele.

1. An ka mɔgɔw ka mɔgɔw faamuyali

2. Hakilitigiya ɲinini sugu la

1. Ntalenw 1:20-33 - Hakilitigiya bɛ wele kɛ nbɛdaw la

2. Waajulikɛla 12:1-7 - Farati min bɛ ɲɛnamaya la, hakilitigiya tɛ min na

Matiyu 11.17 U y’a fɔ ko: «An ye fɔlikan fɔ aw ye, aw ma dɔn kɛ. An ye dusukasi kɛ aw ye, aw ma kasi.

Mɔgɔw ma Yesu ka kumaw jaabi hali k’a sɔrɔ a y’a ɲini ka se u ma.

1. Yesu ka kumaw fanga: An ka kan ka jaabi di cogo min na

2. Nafa min b’a la ka Ala ka bilasirali lamɛn

1. Esayi 55:3 - "I ka i tulo kɔrɔta ka na ne fɛ, i ka lamɛnni kɛ, i ni na ɲɛnamaya, ne na layidu banbali kɛ i fɛ, Dawuda ka makari dafalenw."

2. Yakuba 1:19 - "O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi."

Mat.

Yuhana Batiselikɛla ye saraka ni a yɛrɛ ban ɲɛnamaya kɛ, o bɛɛ n’a ta, jama y’a sugandi k’a kɔrɔfɔ ani k’a jalaki nkalon na ko jinɛ dɔ b’a la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ sarakabɔ ni yɛrɛdɔnbaliya la tuma caman na, o bɛ na ni kɔrɔfɔli ni nkalon jalaki ye.

2. Yesu b’an lasɔmi ko diɲɛ tɛna an ka kɛwalew senuya dɔn tuma bɛɛ.

1. Matiyu 7:16-20, "Aw na u dɔn u denw fɛ. Yala mɔgɔw bɛ rezɛnw tigɛ ŋaniw la wa, wala torosunw na?"

2. 1 Piɛrɛ 4:12-14, "Ne kanulenw, aw kana kɛ kabako ye kɔrɔbɔli tasumaman na min bɛna aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ kɛra aw la."

Matiyu 11.19 Mɔgɔ Denkɛ nana dumuni kɛ ka minni kɛ, u b’a fɔ ko: «Cɛ min ye dɔlɔminna ye, o ye dɔlɔminna ye, o ye fajibɔlaw ni jurumukɛlaw teri ye.» Nka hakilitigiya jo bɛ a denw fɛ.

Yesu jalakilen don ko a ye dumunikɛla ye ani ko a ye dɔlɔminna ye sabu a tun bɛ dumuni kɛ ani ka minni kɛ ni jurumutw ni takasibɔlaw ye. Nka, mɔgɔ minnu tugura a kɔ, olu y’a jira ko a ka hakilitigiya ye tiɲɛ ye.

1. Yesu ka hakilitigiya fanga: Yesu ka kalansiraw bɛ nɔ min bila an ka ɲɛnamaya la, o sɛgɛsɛgɛ

2. Majigilenya cɛɲi: Yesu ka majigilenya bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na

1. Yuhana 5:39-40 - "Aw bɛ Kitabuw sɛgɛsɛgɛ, katuguni aw b'a miiri ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw la u kɔnɔ, olu de bɛ seereya kɛ ne ko la, o bɛɛ n'a ta, aw tɛ sɔn ka na ne fɛ walisa aw ka ɲɛnamaya sɔrɔ."

2. Yakuba 3:17 - "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a dabɔlen don hakili la, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

Matiyu 11:20 A ka sebaaya baara fanba kɛra dugu minnu kɔnɔ, a y’o kɔrɔfɔ, katuguni u ma nimisa.

Dugu minnu y’a ka kabakow ye, nka u ma sɔn ka nimisa, Yesu ye olu kɔrɔfɔ ni juguya ye.

1: Yesu b’an wele ka nimisa, an ka waati tɛmɛnenw mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: Yesu bɛ nɛɛma jira an na, hali ni an ma da a la fɔlɔ.

1: Luka 15:7 - “Ne b’a fɔ aw ye ko sankolo la, jurumukɛla kelen min bɛ nimisa, o na nisɔndiya ka tɛmɛ mɔgɔ tilennen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan, minnu mago tɛ nimisa.”

2: Ezekiɛl 33:11 - “A fɔ u ye ko: ‘Ne ɲɛnama don, Matigi Matigi ko fɔra, mɔgɔ juguw ka saya tɛ diya ne ye, nka u ka kɔsegin u ka siraw kan ka ɲɛnamaya.’”

Matiyu 11.21 Bɔnɛ bɛ i la, Korazin! Bɔnɛ bɛ i la, Bɛtisaida! Katuguni sebaaya baara minnu kɛra aw la, ni olu tun kɛra Tiri ni Sidɔn, u tun na nimisa kabini tuma jan ni cɛncɛn ni buguri ye.

Yesu b’a jira ko a ma diya Korazin ni Bɛtisayida ye, hali ni baara barikamaw kɛra u kɔnɔ, bawo ni o baara kelenw tun kɛra Tiri ni Sidɔn, u tun na nimisa dusukasiba kɔnɔ.

1. Nimisali ni yafa fanga

2. Ɲɛnamaya tilennenya nafa ka bon

1. Kɛwalew 2:38 - Piɛrɛ y’a fɔ u ye ko: «Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu nilifɛn sɔrɔ.»

2. 1 Piɛrɛ 1:17 - Ni aw bɛ Fa wele, o min bɛ kiri tigɛ mɔgɔ bɛɛ ka baara la, aw ka sigi waati tɛmɛn yan ni siran ye.

Mat.

Israɛlkaw bɛna minɛ ka kɛɲɛ ni kiritigɛcogo ye min ka bon ni Tiri ni Sidɔn mɔgɔw ta ye.

1: Kiritigɛ don bɛ na - Aw ka aw labɛn o kama!

2: I ka dannaya da Matigi kan sisan ani ka o sara sɔrɔ

1: Jirali 20:11-15 - Masasigilan finmanba kiritigɛ

2: Esayi 3:10-11 - Ala ka kiri tigɛ mɔgɔ juguw kan

Matiyu 11.23 E, Kapernaum, min kɔrɔtara ka taa sankolo la, i na jigin jahanama la, katuguni sebaaya baara minnu kɛra i la, ni olu tun kɛra Sodɔmu, o tun na to yen fo bi.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma lasɔmini dɔ kan min kɛra Kapɛrnaum ye ko ni a ma nimisa, a bɛna jigin jahanama kɔnɔ i n’a fɔ Sodɔmu ni Gomɔri tun bɛ cogo min na.

1: 1. .

Ala b’an lasɔmi ko ni an ma nimisa, an bɛna kɛ a ka diminya kɔrɔ i ko Kapɛrnaum, Sodɔmu ani Gomɔrɛ tun bɛ cogo min na.

2: 1nan.

Ala ye muɲuli ni makarikɛla ye, nka an ka kan ka a ka lasɔminiw lamɛn ani ka an kɔdon ka bɔ an ka jurumuw la walima ka o kɔlɔlɔw kunbɛn.

1: Romɛkaw 2:4-10 – Ala ka kiri ni makari mɔgɔ minnu ye koɲuman ni kojugu kɛ.

2: Luka 13:3-5 – Yesu ka lasɔmini ka nimisa walima ka kiri kunbɛn.

Mat.

Mɔgɔ minnu bɛ ban Yesu la, kiritigɛ bɛna gɛlɛya olu ma ka tɛmɛ mɔgɔw kan minnu tɛ ban Yesu la.

1: Ka ban Yesu la, o bɛ na ni kiri gɛlɛnba ye.

2: Ka sɔn Yesu ma, o bɛ na ni makari ni nɛɛma ye.

1: Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2: Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye fo tilennenya." ;

Matiyu 11.25 O waati la Yesu y’a jaabi ko: «Ne Fa, sankolo ni dugukolo Matigi, ne b’i barika da i ye, katuguni i ye o kow dogo hakilitigiw ni hakilitigiw la, ka u jira denmisɛnw la.

Yesu bɛ barika da Ala ye, ale min y’a ka tiɲɛ jira mɔgɔ majiginlenw ni mɔgɔ nɔgɔlenw na.

1: Ala b’a ka Tiɲɛ jira mɔgɔ majiginlenw na

2: Yesu ye waleɲumandɔn jira Ala ka tiɲɛ jirali kosɔn

1: Yakuba 4:6 - “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

2: 1 Piɛrɛ 5:5 - “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

Matiyu 11.26 O cogo la, ne Fa, katuguni a diyara i ye ten.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kuntigiya laban kan, ko a sago bɛ kɛ tuma bɛɛ, wa o de ka fisa tuma bɛɛ.

1: Ala bɛ kuntigiya la - An ka kan ka da a la ko Ala sago dafalen don tuma bɛɛ, hali ni a bɛ iko a ka gɛlɛn cogo o cogo.

2: Ala sago ka fisa tuma bɛɛ - An ka kan ka sɔn a ma ko Ala sago de ka fisa tuma bɛɛ ani ka an jija ka a sago kɛ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

Matiyu 11.27 Fɛn bɛɛ dira ne Fa ma, mɔgɔ si tɛ Denkɛ dɔn, ni Fa tɛ. Fa Ala tɛ mɔgɔ si dɔn fo Denkɛ, ani Denkɛ b'a fɛ k'a jira mɔgɔ o mɔgɔ la.

Denkɛ kelenpe de bɛ se ka Fa jira hadamadenw na, wa Fa ye fɛn bɛɛ di Denkɛ ma.

1. Fa dɔnni: Bonya min b’a la ka Matigi jira mɔgɔ wɛrɛw la

2. Krisita ka danfara: Fa ni Denkɛ cɛsira faamuyali

1. Yuhana 14:9-11, Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne bɛ i fɛ kabini tuma jan, nka i ma ne dɔn, Filipe wa? Min ye ne ye, o ye Fa ye. o la, i bɛ se k'a fɔ cogo di ko: ‘Fa jira an na’? Aw ma da a la ko ne b ne Fa la, ko ne Fa b ne la wa? Ne bɛ kuma minnu fɔ aw ye, ne tɛ olu fɔ ne yɛrɛ ka fanga kan; Nka Fa min sigilen bɛ ne kɔnɔ, o de bɛ kɛwalew kɛ.

11 Aw ka da ne la ko ne bɛ Fa la, ko ne Fa bɛ ne la, wala aw ka da ne la kɛwalew yɛrɛ kosɔn.

2. Heburuw 1:1-3, Ala, min tun bɛ kuma waati caman na ani cogo caman na ka tɛmɛn kiraw fɛ faw fɛ, nin don laban ninnu na, a kumana an fɛ a Denkɛ fɛ, a ye min sigi fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ye , a ye diɲɛw da ale de sababu fɛ fana; ale min ye a nɔɔrɔ yeelen ye ani a yɛrɛ ja jɛlen ye, ka fɛn bɛɛ sabati a ka sebaaya kuma fɛ, tuma min na a ye an ka jurumuw saniya a yɛrɛ ma, a y'i sigi Matigi kinin fɛ san fɛ.

Matiyu 11.28 Aw ka na ne ma, aw minnu b= baara k= ani doni girinmanw b=, ne na aw lafiya.

Yesu bɛ mɔgɔ minnu wele, doni bɛ minnu kan, ani minnu sɛgɛnnen don, u ka na a fɛ ka lafiɲɛ.

1. Aw ka na Yesu fɛ ka lafiɲɛ - Matiyu 11:28

2. Ka lafiya sɔrɔ Krisita la - Matiyu 11:28

1. Esayi 40:29-31 - A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnnenw ma ani ka dɔ fara barikantanw ka fanga kan.

2. Zaburu 62:5-7 - Ale kelenpe de ye ne farakurun ni ne kisili ye; ale de ye ne ka kɛlɛbolo ye, ne tɛna yɛrɛyɛrɛ abada.

Matiyu 11.29 Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne la. Katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.»

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ, ale min dusu sumalen don ani min majiginlen don, walisa ka lafiɲɛ sɔrɔ an niw ye.

1. Ka majigilenya dege: Ka Yesu ka jurumu ta an kan

2. Ka lafiɲɛ a ka hɛrɛ la: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ

1. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye. ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2. Zaburu 37:7 - I hakili sigi Matigi ɲɛ kɔrɔ ka muɲu a makɔnɔ; I kana i hakili ɲagami mɔgɔ min bɛ ɲɛtaa sɔrɔ a ka sira kan, mɔgɔ min bɛ fɛɛrɛ juguw kɛ.

Matiyu 11:30 Katuguni ne ka jɔnkɛ ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka layidu kan ko doni nɔgɔman bɛna di a nɔfɛmɔgɔw ma.

1: Yesu de ye Jaabi ye - A ka jɔnya ka nɔgɔ ani a doni ka nɔgɔn.

2: Tilennenya sira - Yesu bɛ ɲɛnamaya kɛcogo dɔ jira an na, gɛlɛya tɛ doni min na.

1: Zaburu 55:22 - I ka doni da Matigi kan, a na i dɛmɛ.

2: 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.

Matiyu 12 bɛ bɛnbaliya jira Yesu ni Farisiɛnw cɛ lafiɲɛ don labatoli ko la, a y’a jira ko a ka bon ni Alabatosoba ni Jonasi ye, ani a ka kalan min bɛ somɔgɔw lakika kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Farisiɛnw ka Yesu ka kalandenw jalaki ko u ye lafiɲɛ don sariya tiɲɛ u kɛtɔ ka suman tigɛ ka dun (Matiyu 12:1-8). Yesu b’u lafasa, k’a fɔ ko hadamadenw mago bɛ fɔlɔ ka tɛmɛ laadalakow sariya kan. A b'a yɛrɛ jira iko "Lafiɲɛ don Matigi", k'a ka fanga jira diinɛ laadalakow kan. Lafiɲɛ don sɔsɔli wɛrɛ bɛ kɛ tuma min na a ye cɛ dɔ kɛnɛya min bolo kurulen don Alabatoso kɔnɔ (Matiyu 12:9-14). Hali ni Farisiɛnw y’a sɔsɔ, Yesu b’a fɔ ko ko ɲuman kɛli dagalen don lafiɲɛ don na.

Dakun 2nan: A kɛlen kɔ ka kɛnɛya caman wɛrɛw kɛ, i n’a fɔ ka ɲɛnayeli ni kuma segin a ma, jinɛw bɛ cɛ min na, a bɛ jalakiw sɔrɔ Farisiɛnw fɛ, ko a bɛ baara kɛ ni Bɛlzebul (Sitanɛ) ka sebaaya ye a ka kabakow kama (Matiyu 12:22-37). A bannen o fɔlen in na, a b’a jira ko masaya min tilalen don a yɛrɛ kama, o tɛ se ka jɔ; o cogo la, hakili tɛ a la k’a fɔ ko Sitanɛ tun bɛna fanga di a ma ka jinɛw gɛn. A bɛ lasɔmi ka taa a fɛ Ni Senu tɔgɔ tiɲɛni ko la min tɛna yafa - ka Ala ka baara bila Sitanɛ de la. Ni sariya karamɔgɔ dɔw ni Farisiɛn dɔw y’a ɲini a fɛ a ka taamasiyɛn di a ma, a bɛ kuma Jonasi ka tile saba kan jɛgɛ kɔnɔbara la min ye kiraya kɛ a yɛrɛ ka saya ni a lakununni ko la – “Jonasi ka taamasyɛn”.

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔ laban na (Matiyu 12:38-50), Yesu bɛ bɔnsɔn minnu bɛ taamasiyɛnw ɲini, olu ɲɛfɔ iko juguya ani jatɔya minnu b’a jira k’u ka kantigiya tɛ Ala ma hali ni daliluw dira kaban a ka cidenyabaara fɛ. O kɔfɛ, a fɔra a ye ko a ba n’a balimakɛw bɛ ka makɔnɔni kɛ kɛnɛma k’a fɛ ka kuma n’a ye, a bɛ denbaya ɲɛfɔ kokura, a tɛ sinsin jɛɲɔgɔnya kan min bɛ kɛ ni ɲɛnamaya ye, nka a sinsinnen bɛ Ala sago kɛli kan.

Matiyu 12.1 O waati la, Yesu taara ɲɔ cɛma lafiɲɛ don na. Kɔngɔ tun b'a ka kalandenw na, u y'a daminɛ ka ɲɔkisɛw tigɛ ka dumuni kɛ.

Yesu n’a ka kalandenw bɛ ɲɔ tigɛ lafiɲɛ don na.

1: Ala ka sariyaw ma dabɔ ka dan sigi; o nɔ na, u ka kan ka ye iko fɛɛrɛ min b’an gɛrɛ a la.

2: Yesu y’a jira ko kanuya ni makari nafa ka bon ka tɛmɛ sariya labatoli kan.

1: Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a saniya.

2: Matiyu 23:23 - Bɔnɛ bɛ aw ye, sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw, filankafow! Katuguni aw bɛ manje ni anise ni kumini taasibila di, ka sariya ko gɛlɛnw bila, kiritigɛ, makari ani dannaya.

Matiyu 12.2 Farisiɛnw y'o ye tuma min na, u y'a fɔ a ye ko: «A filɛ, i ka kalandenw bɛ fɛn minnu kɛ lafiɲɛ don na.»

Farisiɛnw ye Yesu ka kalandenw kɔlɔsi u bɛ sariya tiɲɛ lafiɲɛ don na.

1. Lafiɲɛ don ye waati ye an ka lafiɲɛ Matigi la ani an kana hami dugukolo kan haminankow la.

2. Lafiɲɛ don ye don ye an hakili ka to Ala ka layidu la ni an ye ani a ye ko minnu kɛ an ye.

1. Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a mara saniya.

2. Esayi 58:13-14 - Ni i ye lafiɲɛ don wele ko nisɔndiya, Matigi na i dusukun nege di i ma.

Mat.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalan kan Matigi ka don nafa kan ani cogo min na Dawuda n’a nɔfɛmɔgɔw y’o bonya.

1. Kanminɛli fanga: Yesu ka kalanw b’an bilasira cogo min na walisa ka Matigi ka don bonya

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye: Ka tugu Yesu ka misali kɔ, n’o ye ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi ye

1. Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a mara saniya.

2. Romɛkaw 12:1-2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Mat.

Yesu donna Ala ka so kɔnɔ ka ɲɛjirali buru dun, o tun bɛ sɔn sarakalasebagaw dɔrɔn de ma.

1. Yesu ka sɔn ka sariyaw tiɲɛ walisa k’a jira ko a bɛ Ala kan minɛ

2. Mun na Yesu ka kanminɛli misali nafa ka bon an bolo bi

1. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara."

2. Romɛkaw 13:8-10 - "Juru si kana to, fo juru min bɛ to ka ɲɔgɔn kanu, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu, o ye sariya dafa."

Mat.

O tɛmɛsira bɛ kuma Alabatosoba sarakalasebagaw bɛ lafiɲɛ don nɔgɔ cogo min na, nka hali bi u bɛ jate jalakibaliw ye.

1. Ala ka sariya ka bon ni Hadamaden ka sariya ye

2. Danfara min bɛ ko ɲuman ni ko jugu cɛ, o dɔn

1. Rom=kaw 7:12-14 - O de kosn sariya senuma don, ci flen senuma, tilennenya ni ɲuman.

2. Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a mara saniya.

Matiyu 12.6 Nka ne b’a fɔ aw ye ko nin yɔrɔ la, mɔgɔ dɔ ka bon ni Alabatosoba ye.

Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan ko a ka bon ni Alabatosoba ye ani ko fɛn dɔ bɛ yen min ka bon ni Alabatosoba ye.

1. Yesu ka bon ni Alabatosoba bɛɛ ye - Yesu ka kalanw nafa sɛgɛsɛgɛli Matiyu 12:6 kɔnɔ

2. Ka fɛn dɔ sɔrɔli minɛ min ka bon kosɛbɛ - Yesu ka Alaya gundo seli

1. Yuhana 10:30 - "Ne ni ne Fa ye kelen ye."

2. Kolosekaw 2:9 - "Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ farikolo la ale de kɔnɔ."

Mat.

Hinɛ nafa ka bon ka tɛmɛ diinɛ sariyaw ni sariyakolow labatoli kan.

1: Ala ka kanuya ni a ka makari bɛ se sɔrɔ tuma bɛɛ

2: Ka Ala ka nɛɛma ni a ka makari minɛ

1: Yakuba 2:13 - Sabu kiri tɛ hinɛ mɔgɔ la min ma makari. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan.

2: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Matiyu 12.8 Mɔgɔ Denkɛ ye lafiɲɛ don Matigi ye.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu ye lafiɲɛ don Matigi ye.

1. "Ka kɛ lafiɲɛ don Matigi ye, o kɔrɔ ye mun ye?"

2. "A nafa ka bon ka Yesu bonya iko lafiɲɛ don Matigi".

1. Ekisode 20:8-11 - Ala ka ci min ye ka lafiɲɛ don senuma.

2. Kolosekaw 2:16-17 - Ala ka ci fɔlenw bonya ka ɲɛsin lafiɲɛ don ma.

Matiyu 12.9 A bɔra yen tuma min na, a taara u ka Alabatoso kɔnɔ.

Yesu taara Alabatoso dɔ la ka mɔgɔw kalan.

1. Yesu y’a jira an na ko sigida ni jɛɲɔgɔnya nafa ka bon a kɛtɔ ka taa Alabatoso dɔ la.

2. Yesu ye majigilenya ni nɛɛma jira a kɛtɔ ka mɔgɔw kalan Alabatoso kɔnɔ.

1. Heburuw 10:24-25 - An k’a lajɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn lawuli kanuya ni kɛwale ɲumanw na, an kana ɲinɛ ka ɲɔgɔn lajɛn, i n’a fɔ dɔw delila cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija.

2. Kɛwalew 20:7 - Dɔgɔkun don fɔlɔ la, an lajɛlen tun bɛ ka buru kari tuma min na, Paul kumana u fɛ, a tun b’a fɛ ka taa o dugujɛ, a y’a ka kuma janya fo su tilancɛ.

Matiyu 12.10 Cɛ dɔ tun jalen don. U y'a ɲininka ko: «A dagalen bɛ ka kɛnɛya lafiɲɛ donw na wa?» walisa u k'a jalaki.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min bolo jalen don lafiɲɛ don na, ka jaabi di Farisiɛnw ka ɲininkali dɔ ma.

1. Ala ka hinɛ bɛ hadamaden ka sariyaw tiɲɛ

2. Dannaya ka kɛnɛya sebaaya

1. Esayi 43:25 - “Ne, ne yɛrɛ de bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.”

2. Yakuba 5:15 - «Delili min bɛ kɛ dannaya la, o na banabagatɔ kɛnɛya. Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma.”

Matiyu 12.11 A y’a fɔ u ye ko: «Aw cɛma, mɔgɔ jumɛn na saga kelen sɔrɔ, ni a binna dingɛ kɔnɔ lafiɲɛ don na, yala a tɛna a minɛ k’a kɔrɔta wa?»

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ min bɛ kɛ ni kumakan ye, cɛ dɔ kan, saga kelen tun bɛ min bolo, o binna dingɛ kɔnɔ lafiɲɛ don na, ani a tun bɛna min kɛ.

1. Hinɛ fanga – hinɛ ni ɲumanya jirali bɛ se ka tɛmɛ hali sariya senumaw kan cogo min na

2. Ka waati ta ka ladonni kɛ – ka a faamu waati min na ani cogo min na i bɛ se ka lafiɲɛbɔ don o don ɲɛnamaya la

1. Matiyu 12:7 – “Nka ni aw tun y’a dɔn nin kɔrɔ ye min ye ko: ‘Manɛ b’a fɛ, saraka tɛ,’ aw tun tɛna jalakibaliw jalaki.”

2. Luka 6:35-36 – “Aw ka aw juguw kanu, ka ko ɲuman kɛ, ka juru don, aw kana foyi makɔnɔ. Aw ka sara na caya, aw na kɛ Kɔrɔtalenba denw ye.» Sabu a ka ɲumanya bɛ waleɲumandɔnbaliw ni mɔgɔ juguw ma.”

Matiyu 12:12 O tuma na fɛ, mɔgɔ ka fisa ni saga ye cogo di? O de kosɔn a dagalen don ka ko ɲuman kɛ lafiɲɛ donw na.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ko ɲuman kɛ lafiɲɛ donw na, o min bɛ ye ko a nafa ka bon ka tɛmɛ saga kan.

1. "Koɲuman kɛli sebaaya lafiɲɛ don na".

2. "Yɛlɛma min ka bon kosɛbɛ ka ko ɲuman kɛ lafiɲɛ don na".

1. Esayi 58:13-14 - «Ni aw senw kana lafiɲɛ don tiɲɛ, ka aw sago kɛ ne ka don senuma na, ni aw bɛ lafiɲɛ don wele ko nisɔndiya, Matigi ka don senuman bonya, ani ni aw bɛ bonya da a kan i kana taa i yɛrɛ ka sira fɛ, i kana i sago kɛ, wala ka kuma gansanw fɔ, o tuma na, i na i ka nisɔndiya sɔrɔ Matigi la.”

2. Yakuba 1:27 - “An Fa Ala bɛ sɔn diinɛ min ma iko saniyalen ni dafabali, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔ la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.”

Matiyu 12.13 A y'a fɔ cɛ ye ko: «I bolo kɔrɔta.» A y'a kɔrɔta. A kɛnɛyara kokura, i n'a fɔ tɔ kelen.

Yesu ye cɛ dɔ bolo kɛnɛya a kɛtɔ k’a fɔ a ye ko a k’a bolo kɔrɔta.

1. Yesu ka sebaaya ka an kɛnɛya ani k’an lasegin farikolo ni hakili ta fan fɛ.

2. Yesu ka ci fɔlenw labatoli nafa ka bon.

1. Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ ale de kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.”

2. Zaburu 103:3 - “A bɛ i ka jurumuw bɛɛ yafa, a bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya.”

Matiyu 12.14 Farisiɛnw bɔra ka taa a kɛlɛ, u bɛ se k’a halaki cogo min na.

Farisiɛnw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Yesu halaki.

1: An ka kan k’an hakili to tuma bɛɛ ka yafa mɔgɔw ma minnu ye kojugu kɛ an na, hali n’a bɛ iko u b’a fɛ ka an halaki.

2: An ka kan k’an ka dannaya mara Ala la, k’an jigi da a kan ko a bɛna an tanga mɔgɔw ma minnu bɛna kojugu kɛ an na.

1: Romɛkaw 12:19-21 - Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na o sara, Matigi ko ten. O kɔfɛ: "Ni kɔngɔ b'i jugu la, i ka dumuni di a ma; ni minnɔgɔ b'a la, i ka fɛn dɔ di a ma. O kɛli la, i bɛna kɔɔri jenilenw dalajɛ a kun na."

2: Zaburu 27:1 - Matigi ye ne ka yeelen ni ne ka kisili ye— ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barikama ye— ne bɛna siran jɔn ɲɛ?

Matiyu 12.15 Yesu y’o dɔn tuma min na, a y’a yɛrɛ bɔ yen.

jamaba minnu tugura a kɔ, Yesu ye olu kɛnɛya.

1: Yesu ye bɛɛ kɛnɛyabaga ye

2: Kɛnɛya kɛli Yesu sababu fɛ

1: Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili kɛra a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2: Yakuba 5:14–15 - "Aw cɛma banabagatɔ dɔ bɛ yen wa? a ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, u ka delili kɛ a ye, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na kɛ." banabagatɔw kisi, Matigi na a lakunun, ni a ye jurumuw kɛ, u na yafa a ma.»

Matiyu 12.16 A ye ci bila u ma ko u kana a ladɔnniya.

Tɛmɛsira Yesu y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u k’a ka mɔgɔya to gundo la.

1. Makun fanga: Ka a dege ka kɛ hakilitigiw ye an ka dannaya la

2. Ka Yesu mara sumaya la: Gundo ka kan an ka taama na ni Ala ye

1. Matiyu 6:5-6: "Ni aw bɛ delili kɛ, aw kana kɛ i ko filankafow, katuguni a ka di u ye ka delili kɛ ka jɔ Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u ye. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ye o sɔrɔ." u sara bɛrɛbɛrɛ.Nka ni i bɛ delili kɛ, i ka don i ka so kɔnɔ, ka da tugu ka i Fa deli, min tɛ ye."

2. Kolosekaw 4:5-6: "Aw ka kɛ hakilitigiw ye kɛnɛmamɔgɔw ta fan fɛ, aw ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la. Aw ka baro ka fa ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka se ka mɔgɔ bɛɛ jaabi cogo dɔn." " " .

Matiyu 12:17 Walisa kira Esayi ye min fɔ, o ka tiimɛ.

Esayi ye kiraya kuma min fɔ, Yesu ye o tiimɛ.

1: Yesu ye kiraya kuma tiimɛ - a bɛ ɲɛnamaya lase cogo min na ka bɔ saya la.

2: Yesu ka cidenyabaara fanga min ye ka Esayi ka kiraya kuma tiimɛ.

1: Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2: Yuhana 1:45 - Filipe ye Natanaɛl sɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Musa ye min ko sɛbɛn sariya la ani kiraw fɛ, an ye o sɔrɔ, Yesu Nazarɛtika, Yusufu denkɛ.»

Matiyu 12.18 Ne ye ne ka baaraden filɛ, ne ye min sugandi. ne kanulen min ka di ne ye kosɛbɛ, ne na ne ni da a kan, a na kiri jira siya wɛrɛw la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka baarakɛla sugandilen kan ani a ka cidenyabaara ka tilennenya lase siya wɛrɛw ma.

1. Ala ka kanuya fanga: Ka Yesu faamu iko Matigi ka baarakɛla sugandilen

2. Tilennenya cidenyabaara: Ala ka laɲini waleya siya wɛrɛw ye

1. Esayi 42:1-4 - Matigi ka baaraden

2. Kɛwalew 10:34-35 - Waajuli kɛli siya wɛrɛw ye

Matiyu 12.19 A tɛna kɛlɛ kɛ, a tɛna kule. Mɔgɔ si tɛna a kan mɛn nbɛdaw la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka dususuma kan, k’a sinsin a kan ko a ma sɔsɔli kɛ wala ka ɲɛjirali dɔ kɛ foroba la.

1. Dususuma ɲumanya: An bɛ se ka min kalan Yesu fɛ

2. Yɛrɛminɛ fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

1. Ntalenw 15:1 - "Jaabi nɔgɔman bɛ dimi bila, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli."

2. 1 Piɛrɛ 3:4 - "Nka, a ka kan ka kɛ aw kɔnɔna ta ye, hakili dususumanin ni dususumanin cɛɲi min tɛ ban, o nafa ka bon Ala ɲɛ kɔrɔ."

Matiyu 12.20 A tɛna binkɛnɛ tigɛlen kari, a tɛna lenburuba sisilen faga, fo a ka kiri ci ka taa se sɔrɔli la.

Ala tɛna barikantanw kari, nka a bɛna fanga di u ma fo tilennenya ka kɛ.

1: Ala bɛna fanga di barikantanw ma walisa u ka muɲu ɲɛnamaya kɔnɔ kɛlɛw la.

2: Mɔgɔ minnu tɔɔrɔla, Ala bɛna tilennenya di olu ma.

1: Esayi 40:29 A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma. Fanga tɛ minnu bolo, a bɛ dɔ fara u fanga kan.

2: Zaburu 9:9 Matigi na kɛ mɔgɔ tɔɔrɔlenw dogoyɔrɔ ye, gɛlɛya waatiw la.

Matiyu 12.21 Siya wɛrɛw na u jigi da a tɔgɔ kan.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka an jigi da Yesu tɔgɔ kan iko siya wɛrɛw.

1: Ni an y’an jigi da Yesu kan, an bɛ se ka da a la ko a bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma.

2: N’an b’an jigi da Yesu kan, an bɛ se ka an jigi da a kan magoɲɛ waatiw la.

1: Esayi 12:2 - «Ala ye ne kisili ye. Ne na ne jigi da ne kan, ne tɛna siran; katuguni Matigi Ala ye ne fanga ni ne ka dɔnkili ye, a kɛra ne kisili ye.”

2: Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Mat.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya, jinɛ tun bɛ min kɔnɔ, ka yeli ni kuma di a ma.

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya

2. Yesu bɛ Ala ka kuntigiya jira

1. Matiyu 8:16 – Sufɛla sera, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, a ye jinɛw gɛn ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya.

2. Marka 16:17-18 – Nin taamashyɛnw na fara dannabaaw kan: Ne tɔgɔ la, u na jinɛw gɛn; u na kuma kan kuraw la; u bɛna saw ta ni u bolow ye ; ni u ye baga fagalen min, o tɛna u tɔɔrɔ fewu; u na u bolo da banabagatɔw kan , u na kɛnɛya .

Matiyu 12.23 Jama bɛɛ kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin tɛ Dawuda denkɛ ye wa?»

Yesu ka waati mɔgɔw kabakoyara k’a ye ko a ye Dawuda denkɛ ye.

1. Ala ka labɛn: Ka tugu Dawuda Denkɛ ka kiraya kuma kɔ

2. Ka da layidu la: Ka ɲagali Dawuda Denkɛ la

1. Esayi 11:1 - "Baara na bɔ Jese jiribolo la, jiribolo dɔ na falen a ju la".

2. Mise 5:2 - "Nka e, Bɛtilɛhɛm Efrata, hali ni i ka dɔgɔ Juda mɔgɔ ba caman cɛma, o bɛɛ n'a ta, a na bɔ e la ne fɛ min bɛna kɛ Israɛl kuntigi ye".

Mat.

Farisiɛnw ye Yesu jalaki ko a ye jinɛw gɛn ka bɔ jinɛw kuntigi Bɛlzebub ka sebaaya la.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu bɛ se sɔrɔ juguya kan cogo min na

2. Farisiɛnw n’u ka jalakiw: Dannabaliya faamuyali

1. Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin waati dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya kɛlɛbolow ye sankolo yɔrɔw la.

2. Kolosekaw 2:15 - A ye kuntigiw ni fangatigiw ka marifaw bɔ a la, a ye foroba ɲɛnajɛ kɛ u la, ka se sɔrɔ u kan o kɔnɔ.

Mat. Dugu wala so bɛɛ farala ɲɔgɔn kan, o tɛna jɔ.

Masaya walima so min tilalen don, o tɛna jɔ.

1. Kelenya barika: Aw bɛ se ka aw ka jɛɲɔgɔnyaw barika bonya cogo min na

2. Ka se sɔrɔ farali kan: Masaya tilalen don ɲɔgɔn na cogo min na

1. Efesekaw 4:1-3 - «Ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.”

2. Zaburu 133:1 - “A filɛ, ni balimaw sigilen bɛ kelenya la, a ka ɲi, a ka di dɛ!”

Matiyu 12.26 Ni Sitanɛ ye Sitanɛ gɛn, a bɛ tila a yɛrɛ kama. O tuma na fɛ, a ka masaya bɛna jɔ cogo di?

Yesu y’a ɲininka cogo min na Sitanɛ bɛ se ka Sitanɛ gɛn ka bɔ yen ni u farala ɲɔgɔn kan, k’a masɔrɔ o kɔrɔ ye ko a ka masaya tɛna se ka jɔ.

1. I bɛ se k’a dɔn cogo min na ni Sitanɛ bɛ i kɔrɔbɔ

2. Kelenya fanga juguya kɛlɛli la

1. Efesekaw 6:10-18 - I barika ka bon Matigi la ani a ka sebaaya barika la.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Mat. o de kosɔn u na kɛ aw ka kiritigɛlaw ye.»

Yesu b’a ka setigiya lafasa ka jinɛw gɛn, a kɛtɔ ka ɲininkali kɛ Farisiɛnw denw ka setigiya la ka o ɲɔgɔn kɛ.

1: Yesu ye Kɔrɔtalenba ye - An Matigi Yesu kelenpe de ye fanga sɔrɔ juguya fanga kan.

2: Kiiritigɛla laban - An bɛ se ka da Yesu la ko a bɛna kiri laban kɛ, bawo ale de ye kiritigɛla laban ye.

1: Kolosekaw 1:17 - A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ale de la.

2: Yuhana 5:22 - Fa Ala tɛ kiri tigɛ mɔgɔ si kan, nka a ye kiri bɛɛ di Denkɛ ma.

Matiyu 12.28 Nka ni ne ye jinɛw gɛn Ala Ni barika la, Ala ka masaya sera aw ma.

Yesu b’a fɔ ko ale bɔra Ala ka Masaya la ani ko se b’a ye ka jinɛw ni jinɛ juguw gɛn Ala Ni barika la.

1. Ala ka sebaaya: Yesu b’a ka Ala ka kuntigiya jira cogo min na.

2. Ala ka Masaya faamuyali: Yesu bɛ ka min fɔ an ye tiɲɛ na.

1. Luka 11:20 - Nka ni ne ye jinɛw gɛn ni Ala bolokɔni ye, siga t'a la ko Ala ka masaya sera aw ma.

2. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ. A ka gɔfɛrɛnaman caya ni hɛrɛ tɛna ban.

Matiyu 12:29 Ni o tɛ, mɔgɔ bɛ se ka don cɛ barikama ka so kɔnɔ cogo di ka a ka nafolo tiɲɛ, ni a ma cɛ barikama siri fɔlɔ? o kɔ, a bɛna a ka so tiɲɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Sitanɛ sirili kan walisa Yesu ka na ni kisili ye.

1. Yesu ka sebaaya: Ka cɛ barikama siri ani k’a ka so tiɲɛ

2. Kisili bɛ nɔ min bila: Ka Sitanɛ hɔrɔnya ani ka Ala ka Masaya lasegin a cogo kɔrɔ la

1. Kolosekaw 2:14-15 - "A ye wajibi minnu tun bɛ an kɛlɛ, a ye olu bolonɔbila, o min tun bɛ an sɔsɔ. A y'o bɔ sira kan, k'a gengen gengenjiri la."(Alimankan na)

2. Romkaw 8:1-2 - "O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki tɛ olu la. Katuguni ɲɛnamaya Ni sariya min bɛ Krisita Yesu la, o ye aw hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la."

Matiyu 12.30 Min t ne f, o b ne kn. Min tɛ mɔgɔw lajɛ ni ne ye, o bɛ jɛnsɛn.

Min tɛ jɛ ni Ala ye, o bɛ a kɛlɛ, wa u ka cɛsiriw bɛna jɛnsɛn.

1: An ka kan ka kɛ Ala fɛ n’an b’a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ an ka cɛsiriw la.

2: Walasa ka bɛn Ala ma tiɲɛ na, an ka kan ka ɲɔgɔn lajɛn n’a ye, an kana an ka cɛsiriw jɛnsɛn.

1: Waajulikɛla 4:9-12 - Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u bɛ baara kɛ ka caya ni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.

2: Ntalenw 27:17 - Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ, o la mɔgɔ kelen bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ.

Matiyu 12.31 O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko: Jurumu ni Ala tɔgɔ tiɲɛni sifa bɛɛ na yafa mɔgɔw ma.

Jurumu ni Ala tɔgɔ tiɲɛni bɛ se ka yafa, nka Ni Senu tɔgɔ tiɲɛni tɛ se ka yafa.

1: Ala ye makarikɛla ye ani a bɛ yafa, nka an man kan k’a ka muɲuli kɔrɔbɔ.

2: Ala ye nɛɛma ni kanuya ye hali bi hali n’an bɛ fili, nka an man kan k’a ka nɛɛma ta ka kɛ fɛn ye.

1: Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye , hali k’a sɔrɔ an sara an ka hakɛw la, a ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ— aw ye an kisi nɛɛma barika la —

2: 1 Yuhana 1:9 - Ni an b an ka jurumuw bn, a ye kantigi ye ani a tilennen don ka an ka jurumuw yafa an ma ani ka an saniya tilenbaliya bEE la.

Mat.

Yesu ba kalan ko mg o mg b kuma mg Denc kn, o b yafa a ma, nka min b kuma Ni Senu kn, o tna yafa o ma.

1. Yafa sebaaya Yesu la

2. Ni Senu ka senuya

1. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu b’an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min deli, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ an deli ni ŋunankanw ye minnu ka dun fo ka se kumaw ma.

2. 1 Yuh.

Matiyu 12.33 Aw ka jiri ɲuman kɛ, ka a den kɛ ka ɲɛ. Ni o tɛ, aw ka jiri toli, ka a den toli, katuguni jiri bɛ dɔn a den de fɛ.

Jiri in bɛ Dɔn a den fɛ; jiri ɲumanw bɛ den ɲumanw bɔ ani jiri tiɲɛnenw bɛ den tiɲɛnenw bɔ.

1. An ka kɛwalew fanga: An ka sugandili bɛ an ka ciyɛn dantigɛ cogo min na

2. An bɛ min bila diɲɛ kɔnɔ: An ka kumaw ni an ka kɛwalew kɔlɔlɔw

1. Galasikaw 6:7-8 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. 8 Min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ.

2. Yakuba 3:17-18 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, a bɛ hɛrɛ la, a dusu ka di, a dabɔlen don hakili la, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. 18 Tilennenya suman bɛ dan hɛrɛ la hɛrɛ kɛbagaw fɛ.

Matiyu 12.34 Aw saw bɔnsɔn, aw ka juguw bɛ se ka ko ɲumanw fɔ cogo di? Katuguni mɔgɔ da bɛ kuma dusukun caya de la.»

Da bɛ kuma ka kɛɲɛ ni dusukun caya ye, o la, mɔgɔ juguw tɛ se ka ko ɲumanw fɔ.

1. Dusukun: Dusukun caya bɛ nɔ bila an ka kuma la cogo min na

2. I k’i janto i ka kuma fɔlenw na: An ka kumaw b’an jogo jira cogo min na

1. Yakuba 3:1-12 - Kan ka sebaaya

2. Matiyu 15:18-20 - Fɛn min bɛ mɔgɔ nɔgɔ

Matiyu 12.35 Mɔgɔ ɲuman bɛ ko ɲumanw bɔ a dusukun nafolo ɲuman na.

Mɔgɔ ɲuman bɛ ko ɲumanw bɔ a dusukun na, mɔgɔ jugu bɛ ko juguw bɔ a dusukun na.

1. An ka miiriliw fanga: An bɛ miiri min na, an bɛ kɛ o ye

2. Ka Dusukun Senumaya ni Saniyalen Sɛnɛ

1. Filipekaw 4:8-9 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka kɛ, ni fɛn o fɛn ka kan ni o ye." tanu, ka miiri nin kow la. Aw ye min kalan, ka min sɔrɔ, ka min mɛn ani ka min ye ne la—aw ka o kow waleya, hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ."

2. Heburuw 10:22 - "An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye, ni an dusukunw serilen don ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye."

Matiyu 12.36 Nka ne b’a fo aw ye ko mgw na kuma gansan o kuma f, u na o jate kiri don na.

Kuma gansan o kuma gansan min fɔra, kiri na tigɛ o kan kiritigɛ don na.

1: Aw ye aw janto aw ka kumaw la - Matiyu 12:36

2: Aw ye aw janto aw ka kuma fɔlenw na - Matiyu 12:36

1: Yakuba 3:1-12 - Kan ladonni

2: Ntalenw 18:21 - Ɲɛnamaya ni saya fanga bɛ kan na.

Matiyu 12.37 I na jo dn i ka kumaw barika la, i na jalaki i ka kumaw barika la.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko an ka kumaw de bɛna an ka jotigiya walima an jalakicogo jira.

1: An ka kumaw fanga - An ka kan ka baara kɛ ni an ka kumaw ye ni hakilitigiya ye, bawo u bɛ se ka nɔba bila an yɛrɛ la ani mɔgɔ wɛrɛw la.

2: An ka kumaw kɔlɔlɔw - An ka kumaw bɛ se ka kɔlɔlɔ ɲumanw walima kɔlɔlɔ juguw lase ka kɛɲɛ n’u baaracogo ye.

1: Yakuba 3:5-8 - Se bɛ an ka kumaw ye ka dugawu kɛ walima ka danga, wa an ka kan k’an jija ka baara kɛ n’u ye cogo la min bɛ mɔgɔ sabati ani ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ.

2: Ntalenw 12:18 - Kuma ɲuman minnu fɔra waati bɛnnen na, olu bɛ se ka kɛnɛya ni hɛrɛ lase mɔgɔ ma.

Matiyu 12.38 Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn dɔw y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, an b'a fɛ ka taamashyɛn dɔ ye i fɛ.»

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ye taamashyɛn dɔ deli Yesu fɛ walisa k’a ka kuntigiya jira.

1) Delili fanga: Ɲininkaliw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jaabiw sɔrɔ cogo min na

2) Taamaʃyɛnw ɲinini: Farisiɛnw bɛ se k’an kalan min na dannaya ko la

1) Matiyu 16:1-4

2) Yuhana 4:48-51

Matiyu 12.39 Nka Yesu y’u jaabi ko: «Siya jugu ni jatɔw bɛ taamashyɛn ɲini. Taamaʃyɛn si tɛna kɛ o la, ni kira Yuhana ka taamashyɛn tɛ.

Yesu y’a fɔ jama ye ko taamashyɛn dɔ bɛna di u ma, o ye kira Jonasi ka taamasyɛn ye.

1. Jonasi ka taamasyɛn: Bibulu bɛ an kalan min na Ala ka don ko la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Taamaʃyɛnw ɲinini: Ala ka kabakow dɔn don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Luka 11:29-30 - Jama tun bɛ ka caya tuma min na, a y’a daminɛ k’a fɔ ko: “Nin bɔnsɔn ye bɔnsɔn jugu ye. A b taamashyɛn ɲini, nka taamashyɛn si tɛna di a ma ni Jonasi ka taamasyɛn tɛ.

2. Zaburu 78:12-14 - A ye kɔgɔji tila ka u bila ka tɛmɛ a fɛ, ka ji jɔ i ko kulu. Tile fɛ, a y'u ɲɛminɛ ni sankaba ye, ka su bɛɛ kɛ ni tasuma yeelen ye. A ye faraw tila kungokolon kɔnɔ ka minfɛn caman di u ma i n’a fɔ a bɛ bɔ duguma.

Matiyu 12:40 Jonasi ye tile saba ni su saba kɛ balema kɔnɔ cogo min na. O cogo la, Mɔgɔ Denkɛ na kɛ tile saba ni su saba dugukolo kɔnɔ.

Jonasi ye waati min kɛ balema kɔnɔ, o bɛ kɛ Yesu ka saya ni a lakununni taamasyɛn ye.

1: Yesu sara ka kunun walisa ka an kisi an ka jurumuw ma.

2: Yesu ye su kununni ni ɲɛnamaya ye; ka da a la, o bɛ na ni ɲɛnamaya banbali ye.

1: Yuhana 11:25 Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya.

2: Rom=kaw 5:8 Nka Ala b a ka kanuya jira an na, ka k= jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Mat. Mɔgɔ min ka bon ni Jonasi ye, o bɛ yan.»

Ninivɛ cɛw b’a jira ko nimisali bɛ se ka kɛ sababu ye ka kisili sɔrɔ, hali ni jama yɔrɔ ka jan Ala la.

1. Nimisali bɛ na ni kisili ye, i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ala ka nɛɛma ka bon ka tɛmɛ an si tɛ se ka miiri min na.

1. Jonasi 3:1-10 - Niniv=kaw da Ala ka cikan la, ka nimisa.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Mat. Mɔgɔ min ka bon ni Solomani ye, o bɛ yan.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma fanga dɔ kan min ka bon ni Solomani ye, ale min bɛna na kiri tigɛ nin mɔgɔw kan.

1: An ka kan ka Ala ka hakilitigiya ɲini, i n’a fɔ Saheli masamuso ye Solomani ka hakilitigiya ɲini cogo min na.

2: An man kan ka Ala ka sebaaya dɔgɔya, bawo a ka bon ni diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye.

1: Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

2: Ntalenw 2:1-5 - "Ne denkɛ, ni i ye ne ka kumaw minɛ, ka ne ka ci fɔlenw dogo i la, walisa i ka i tulo kɔrɔta hakilitigiya la, ka i dusukun don hakilitigiya la. Ɔwɔ, ni i bɛ pɛrɛn dɔnniya nɔfɛ." .

Matiyu 12.43 Ni hakili nɔgɔlen bɔra mɔgɔ la, a bɛ yaala yɔrɔ jalenw na ka lafiɲɛ ɲini, nka a tɛ foyi sɔrɔ.

Jinɛ nɔgɔlen b’a ɲini ka lafiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ jalenw na nka a tɛ foyi sɔrɔ.

1. Lafiɲɛ sɔrɔli kɛlɛ diɲɛ sɛgɛnnen kɔnɔ

2. Ka dususalo sɔrɔ farifaga waatiw la

1. Esayi 40:30-31 - Hali kamalenninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na sɛgɛn; nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Zaburu 127:2 - Furu don, ka wuli joona ka taa lafiɲɛ, ka jɔrɔnanko buru dun ; sabu a bɛ sunɔgɔ di a kanulen ma.

Matiyu 12.44 A ko: Ne na segin ne ka so kɔnɔ, ne bɔra yɔrɔ min na. A sera tuma min na, a y'a sɔrɔ a lankolon don, a kolen don, a masirilen don.

Yesu bɛ kuma cɛ dɔ kan min seginna so ka a sɔrɔ a lankolon don ani a saniyalen don.

1. "Saniya fanga: Kalansenw Yesu ka ntalen na".

2. "Wasa sɔrɔli so lankolon kɔnɔ".

1. Esayi 40:11 - A na a ka sagakulu ladon i ko sagagɛnna; a na sagadenw lajɛ a bolo la. a na u ta a disi la, ka denmisɛnw ɲɛminɛ nɔgɔya la.

2. Ntalenw 24:3-4 - So bɛ jɔ hakilitigiya de fɛ, a bɛ sabati faamuyali fɛ; dɔnniya fɛ, sow falen bɛ nafolo nafama ni nafolo duman bɛɛ la.

Mat. O cogo kelen na kɛ nin bɔnsɔn juguw fana ye.

Yesu bɛ mɔgɔw lasɔmi ko jurumu kɛli bɛna kɛ sababu ye ka ko jugu kɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan, ani ko o ɲɔgɔn bɛna kɛ sisan bɔnsɔn juguw fana na.

1. Jurumu farati: Lakɔlɔsili min bɔra Yesu fɛ

2. Juguya musaka: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ

1. Yakuba 1:14-15 - Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege bɛ a lafili ani ka a lafili. O tuma na fɛ, nege ni a kɔnɔma don, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, o bɛ saya bange.

2. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don cɛ ma, nka a laban ye saya sira ye.

Mat.

Yesu somɔgɔw y’a ɲini ka kuma a fɛ k’a to mɔgɔw kalanni na.

1. Nafa min b’an hakili la ka to baara la min bɛ an bolo, hali ni denbaya b’a ɲini k’an hakili bɔ.

2. Yesu ye misali min ta, o min b’a jira cogo min na an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw magow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ an yɛrɛ ka denbaya kan.

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Marka 3:31-35 - Yesu ba ni a balimakɛw nana a fɛ, nka a y’a jaabi ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o ye ne balimakɛ ni ne balimamuso ani ne ba ye.”

Matiyu 12.47 Mɔgɔ dɔ y’a fɔ a ye ko: «I ba ni i balimakɛw jɔlen bɛ kɛnɛma, u b’a fɛ ka kuma i fɛ.»

Yesu gɛrɛla a ba ni a balimakɛw fɛ minnu tun b’a fɛ ka kuma a fɛ.

1. Denbaya nafa ka bon ani a ka kan ka jɛɲɔgɔnyaw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni an gɛrɛfɛmɔgɔw ye.

2. Yesu ye misali min kɛ, a kɛlen ka waati ta ka baro kɛ n’a ka denbaya ye, hali a ka cidenyabaara cɛmancɛ la.

1. Marka 3:31-35 – Yesu ka denbaya ka cɛsiri k’a bali.

2. Matiyu 10:37 – Yesu ka kalan min bɛ mɔgɔ ka denbaya kanu nafa kan.

Matiyu 12.48 Nka Yesu y’a jaabi ko: «Ne ba ye jɔn ye?» Ne balimaw ye jɔnw ye?

Yesu bɛ denbaya kɔrɔ ɲininka ani ka laadala ɲɛfɔli sɔsɔ.

1. Denbaya ka ca ni joli dɔrɔn ye: Denbaya kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ka tɛmɛ jɛɲɔgɔnyaw kan minnu bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Kanuya weleli: Yesu ka gɛlɛya ka an ka hadamadenya jɛlen dɔn

1. Matiyu 22:34-40 - Yesu ka ntalen Samarika ɲuman ko la

2. Marka 12:28-31 - Yesu ka ci fɔlen ka Ala ni an mɔgɔɲɔgɔn kanu

Matiyu 12.49 A y'a bolo kɔrɔta a ka kalandenw ma k'a fɔ ko: «Ne ba ni ne balimaw filɛ!

Yesu y’a fɔ ko a ka kalandenw ye a ka denbaya ye.

1: An bɛ denbaya min sugandi, o bɛ se ka kɛ fɛn nafama ye i n’a fɔ an wolola denbaya min kɔnɔ.

2: Ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ, o bɛ se k’an gɛrɛ a la, ka an kɛ denbaya kelen kɔnɔmɔgɔw ye.

1: Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2: Galasikaw 6:10 - "Ni an ye cogo sɔrɔ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye."

Matiyu 12.50 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne sankolola Fa sago kɛ, o ye ne balimakɛ ni ne balimamuso ani ne ba ye.

Nin tɛmɛsira b’an kalan ko a nafa ka bon ka Ala sago dafa.

1: An bɛɛ bɛ kelen ye Krisita la ni an bɛ Ala sago kan minɛ.

2: Ka tugu Ala sago kɔ, o b’an bila jɛɲɔgɔnya la n’ale ye ani ɲɔgɔn cɛ.

1: Yuhana 15:14 - "Aw ye ne teriw ye ni aw ye ne ka ci fɔlenw kɛ."

2: Kɛwalew 10:34-35 - “O kɔ, Piɛrɛ y’a da wuli k’a fɔ ko: “Tiɲɛ na, ne y’a faamu ko Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, nka siya bɛɛ la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ, ka ko ɲuman kɛ, o ka di a ye.”

Matiyu 13 ye ntalenw dalajɛlen ye, Yesu bɛ baara kɛ ni minnu ye walasa ka sankolo masaya ɲɛfɔ, k’a nafa, a bonya, ani a dafacogo laban jira.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannikɛla ka ntalen ye (Matiyu 13:1-9), kisɛ min danna dugukolo suguya wɛrɛw kan, o bɛ jaabi suguya caman jira Ala ka kuma la. Ni a ka kalandenw b’a ɲininka a ka baara kɛcogo la ni ntalenw ye, Yesu b’a ɲɛfɔ ko a bɛ baara kɛ n’u ye walasa ka tiɲɛw jira mɔgɔw la minnu bɛ da mɔgɔw ɲɛ na, ani k’u dogo mɔgɔ minnu dabɔlen tɛ (Matiyu 13:10-17). O kɔfɛ, a bɛ dannikɛla ka ntalen kɔrɔ fɔ a ka kalandenw ye (Matiyu 13:18-23).

Dakun 2nan: Yesu ye ntalen caman wɛrɛw fɔ masaya ko la - Binjuguw ntalen malo cɛma min bɛ koɲuman ni juguman sigiɲɔgɔnya ɲɛfɔ fo laban waatiw la, Ala bɛna u fara ɲɔgɔn kan waati min na (Matiyu 13:24-30), Mutaridi kisɛ ni funteni ntalenw bɛ sinsin masaya cogo kan a bɛ daminɛ dɔɔnin dɔɔnin nka a bɛ bonya kosɛbɛ (Matiyu 13:31-33). O ntalenw fɔlen kɔfɛ, Yesu bɛ binkɛnɛ ntalen kɔrɔ ɲɛfɔ a kelen na a ka kalandenw ye (Matiyu 13:36-43).

Dakun 3nan : Nin tilayɔrɔ laban na, Yesu bɛ ntalen surun saba wɛrɛw fɔ – Nafolo dogolen, Perle Jagokɛla ani Mɔnikɛla - olu bɛɛ bɛ sinsin masaya nafaba kan ani cogo min na a bɛ cɛsiri bɛɛ ɲini a ɲinibagaw fɛ (Matiyu 13:44-50). Ni a ye o kalanw ban a ka dugu la Nazarɛti mɔgɔw bɛ kabakoya nka u bɛ dimi fana bawo u b’a ka denbaya dɔn. O cogo la, hali n’a ka hakilitigiya ni a ka kabako kɛwalew bɛ yen, u dalen tɛ a la ko a bɛ Yesu bila k’a fɔ ko bonya tɛ kira la a ka dugu kɔnɔ dɔrɔn ani a somɔgɔw cɛma.

Matiyu 13.1 O don kelen na, Yesu bɔra so kɔnɔ ka sigi ba da la.

Yesu taara ba da la ka mɔgɔw kalan.

1: Yesu taara kɔgɔji da la walisa k’an kalan ko a labɛnnen don tuma bɛɛ k’a ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya tila an cɛ.

2: Yesu taara kɔgɔji da la walisa k’a jira an na ko a bɛ sɔn ka bɔ a ka sira bɛɛ la ka Kibaru Duman jɛnsɛn.

1: Marka 4:1-2 - A y'a daminɛ ka mɔgɔw kalan kɔgɔji da la tugun, jamaba ye a lajɛ a ye , fo a donna kurun kɔnɔ ka sigi kɔgɔji la. Jama bɛɛ tun bɛ kɔgɔji da la dugukolo kan.

2: Yuhana 21:25 - Yesu ye ko caman wɛrɛw fana kɛ, ni u kelen-kelen bɛɛ sɛbɛnna, ne hakili la ko hali diɲɛ yɛrɛ tun tɛ se ka kitabu minnu ka kan ka sɛbɛn. Amiina.

Matiyu 13.2 Jama caman y’a lajɛ a fɛ, fo a donna kurun kɔnɔ ka sigi. Jama bɛɛ jɔlen tora kɔgɔjida la.

Jama ye Yesu lamini o la a donna kurun dɔ kɔnɔ ka kuma u fɛ ka bɔ yen.

1. Yesu tun bɛ sɔn ka kilomɛtɛrɛ wɛrɛ kɛ walisa ka se jama ma.

2. An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na tuma bɛɛ.

1. Yuhana 4:7-8 – “Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye.”

2. Marka 12:29-31 – “Yesu y’a jaabi ko: ‘Min nafa ka bon kosɛbɛ, o ye ko: ‘Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.’ Filanan ye nin ye: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Cikan wɛrɛ tɛ yen min ka bon ni ninnu ye.’”

Matiyu 13.3 A ye ko caman f u ye ntalenw na, ko: «A filɛ, dannikɛla dɔ bɔra ka danni kɛ.

Yesu bɛ kalan dɔ kɛ kibaru duman jɛnsɛnni nafa kan dannikɛla ka ntalen sababu fɛ.

1: "Sɛnɛkɛla ka ntalen: Ala ka kuma sebaaya".

2: "Sɛnɛkɛla ka ntalen: An bɛ min dan, an bɛ o suman".

1: Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2: Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

Matiyu 13.4 A ye danni kɛ tuma min na, kisɛ dɔw binna sira da la, kɔnɔw nana u dun.

Dantigɛla ka ntalen b’a ɲɛfɔ Ala ka Kuma jɛnsɛnna cogo min na.

1. "Ka danaya danaya: Dugawu suman tigɛ".

2. "Kɔnɔw ni dannikɛla: Jugu fanga faamuyali".

1. Marka 4:14-20

2. Zaburu 126:5-6

Matiyu 13.5 Dɔw binna kabakurunw kan, dugukolo caman tun tɛ u bolo yɔrɔ minnu na.

Dantigɛla ka ntalen b’an kalan ko kisɛ ju ka kan ka dun walisa a ka falen.

1. Ni a ju ka dun, suman tigɛ bɛ caya

2. Ka Dannaya Dusukun sɛnɛ

1. Kolosekaw 2:7 - Aw ye aw sinsin ani ka jɔ a la, ka sabati dannaya la, i ko aw kalanna cogo min na, ka barika dali caya o la.

2. Zaburu 1:3 - A na kɛ i ko jiri min turulen don ji baji da la, min bɛ den a waati la. A bulu fana tɛna ja. A mana fɛn o fɛn kɛ, o na ɲɛ sɔrɔ.»

Matiyu 13:6 Tile bɔra tuma min na, u jenina. Ikomi u ju tun t'u la, u jara.

Dantigɛla ka ntalen b’a jira danfara min bɛ jirisunw ni jirisunw tɛ minnu na.

1. Nafa min b’a la ka kɛ ni jusigilan jɔnjɔn ye dannaya la

2. Farati min bɛ dannaya sɔrɔli la dugukolo sanfɛla la

1. Kolosekaw 2:7 - "Aw ka sinsin a la, ka sabati dannaya la, i ko aw kalanna cogo min na, aw ka barika dali caya."

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

Matiyu 13:7 Dɔw binna ŋaniw cɛma. ŋaniw bɔra ka u dawolo.

Dantigɛla ka ntalen bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔ dɔw ka dannaya bɛ dabila diɲɛ ka kɔrɔbɔliw fɛ.

1: Dannaya lakika sinsinnen bɛ Ala ka kuma de kan, wa a lakananen don diɲɛ ka kɔrɔbɔliw ma.

2: Walasa ka dannaya barikama sɔrɔ, an ka kan ka wari bila Ala ka kuma mɛnni n’a faamuyali la.

1: Kolosekaw 3:2 - Aw ka aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.

2: Heburuw 12:1 - O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni seerew ka sankaba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min nɔrɔlen don kosɛbɛ, ka boli ni muɲuli ye boli min bilalen bɛ an ɲɛ.

Matiyu 13.8 Nka dɔw binna dugukolo ɲuman kan ka den kɛ, dɔw siɲɛ kɛmɛ, dɔw siɲɛ biwɔɔrɔ, dɔw siɲɛ bisaba.

Dugukolo ɲuman bɛ na ni sumanba ye.

1: Suman tigɛ ɲuman bɛ bɔ dugukolo ɲuman de la

2: Dugukolo ɲuman bɛ na ni caman ye

1: 2 Kɔrɛntekaw 9:6-8 - "Nka ne b'a fɔ nin ye: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o na suman tigɛ dɔɔnin, min bɛ danni kɛ ka caya, o na suman caman tigɛ wajibi don, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu. Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw ye, walisa aw ka se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ tuma bɛɛ, ka caman sɔrɔ baara ɲuman bɛɛ la."

2: Yuhana 4:35-38 - "Aw t'a fɔ ko kalo naani bɛ yen hali bi, suman tigɛ bɛ na?' suman tigɛ kama!Mɔgɔ min bɛ suman tigɛ, o bɛ sara sɔrɔ, ka jiridenw lajɛ ɲɛnamaya banbali kama, walisa dannikɛla ni suman tigɛbaga bɛɛ ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ. Aw ma baara kɛ min kama, ne ye aw ci ka taa o suman, dɔw ye baara kɛ, aw donna u ka baara la.»

Matiyu 13:9 Tulo bɛ min fɛ ka lamɛnni kɛ, o ka lamɛnni kɛ.

Nin tɛmɛsira ye hakilijigin ye ka Ala ka kuma lamɛn ni dusukun ni hakili dafalenw ye.

1. "An ka Ala ka kuma lamɛn".

2. "I dusukun ni i hakili da wuli ka Ala ka kuma lamɛn".

1. Esayi 50:4-5 - «Matigi Ala ye kalan kɛbagaw nɛn di ne ma, walisa ne ka se ka mɔgɔ sɛgɛnnen balo ni kuma ye. Sɔgɔma ni sɔgɔma, a bɛ kunun; a bɛ ne tulo kunu ka mɛnni kɛ i ko mɔgɔ minnu bɛ kalan.»

2. Yakuba 1:19-21 - «Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: Mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase. O de kosɔn, aw ka nɔgɔ ni kojuguba bɛɛ bɔ yen, ka kuma min donna a kɔnɔ, o min bɛ se ka aw niw kisi, aw ka o minɛ ni dususuma ye.”

Matiyu 13.10 Kalandenw gɛrɛla a la k'a fɔ a ye ko: «Mun na i bɛ ntalenw fɔ u ye?

Kalandenw ye Yesu ɲininka mun na a bɛ kuma ntalenw fɛ jama fɛ.

1: Ala bɛ kuma an fɛ cogo la min b’an gɛlɛya ka faamuyali jugu ɲini.

2: Ala bɛ kuma an fɛ ntalenw na walisa k’an dɛmɛ ka gɛrɛ a la ani ka tiɲɛw faamu alako ta fan fɛ.

1: Zaburu 78:2 - Ne na ne da wuli ntalen na, ne na dibi kumaw fɔ fɔlɔ.

2: Luka 8:9-10 - A ka kalandenw y'a ɲininka ko: Nin ntalen bɛ se ka kɛ mun ye? A ko: «Ala ka masaya gundo dɔnni dira aw ma. walisa u kana yeli kɛ, ka mɛnni kɛ, u kana faamuyali sɔrɔ.

Matiyu 13.11 A y’a jaabi k’a fɔ u ye ko: «Katuguni a dira aw ma ka sankolo masaya gundo dɔn, nka o ma di u ma.»

Yesu ye Sankolo Masaya gundo ɲɛfɔ a ka kalandenw ye.

1. Sankolo Masaya gundo faamuyali

2. Ala ka hakilitigiya ɲinini walasa ka Sankolo Masaya gundo dabɔ

1. Yakuba 1:5 "Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma."

2. Zaburu 25:14 "Matigi ka gundo bɛ a ɲɛsiranbagaw de bolo, a na a ka layidu jira u la."

Mat.

Minnu b'a bolo, olu bɛna dɔ fara u kan, minnu t'u bolo, olu bɛna bɔsi u bolo.

1. Ala ka caya a ka mɔgɔw ye: Ka ɲɛtaa dubaw faamu

2. Wasa dugawu: Ka hɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw cɛma

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. Zaburu 37:25 - Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, ne ma deli ka mɔgɔ tilennenw bilalen ye, walima u denw bɛ dumuni deli.

Matiyu 13.13 O de kosɔn ne bɛ ntalenw fɔ u ye, katuguni u tɛ yeli kɛ. Ni u y'a mɛn, u tɛ mɛnni kɛ, u t'a faamu fana.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan sankolo masaya ko la ntalenw sababu fɛ sabu u tɛ se k’o faamu.

1. Sankolo Masaya faamuyali: Yesu ka ntalenw sɛgɛsɛgɛli

2. Hakilitigiya: Ala bɛ min jira an na, k’o mɛn ni kantigiya ye ani k’a ye

1. Ntalenw 4:7 - Hakilitigiya de ye fɛnba ye; o de kosɔn i ka hakilitigiya sɔrɔ.

2. Yuhana 8:31-32 - Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.

Matiyu 13.14 Esayi ka kiraya kuma dafara olu de la, o ko: «Aw na mɛnni kɛ, nka aw tɛna a faamu. Aw na yeli kɛ, nka aw tɛna a dɔn.

Esayi ka kiraya kuma bɛ tiimɛ mɔgɔw la minnu tɛ u ka mɛnta faamu ani u tɛ min ye, u tɛ o faamu.

1. "Ka yeli ni mɛnni kɛ nka ka faamuyali tɛ: Esayi ka kiraya kuma tiimɛ".

2. "Ka a sugandi ka faamuyali kɛ: Ka se sɔrɔ Esayi ka kiraya kuma tiimɛni kan".

1. Esayi 6:9-10 - "A ko: Taga k'a fɔ jama ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana faamuyali sɔrɔ, aw ka ye tiɲɛ na, nka aw kana a dɔn. Aw ka nin mɔgɔw dusukun fasa, ka u tulo kɛ." ka girin, ka u ɲɛw datugu, walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali sɔrɔ ni u dusukunw ye, ka u yɛlɛma, ka kɛnɛya.»

2. Romɛkaw 11:8-10 - "Ka kɛɲɛ ni a sɛbɛnnen ye cogo min na ko: «Ala ye sunɔgɔ ni di u ma, ɲɛ minnu kana ye, ani tulo minnu kana mɛn, fo ka na se bi ma. Dawuda ko: `U ka tabali ka kɛ jaan ye, ka kɛ jan ye, ani ka kɛ kuncɛbaya ye, ani ka kɛ u sara ye: U ɲɛw ka dibi, walisa u kana yeli kɛ, ka u kɔ biri tuma bɛɛ.»

Matiyu 13.15 Katuguni nin mɔgɔw dusukunw ye ko jugu ye, u tulow bɛ ka mɛnni kɛ, u ɲɛw datugulen don. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali sɔrɔ ni u dusukun ye, ka yɛlɛma, ne ka u kɛnɛya.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw bɛ se ka kɛ fiyentɔw ni tulogwerenw ye Ala ka kuma la cogo min na alako ta fan fɛ.

1: Kana i ɲɛw datugu Ala ka Kuma la

2: Ka Ala ka Kuma lamɛn ani k’a ye ni dusukun dafalen ye

1: Esayi 6:9-10 - Taga k'a fɔ nin mɔgɔw ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana a faamu. Aw k'a ye tiɲɛ na, nka aw kana o dɔn.» Aw ye nin jamana ninnu dusukun fasa, ka u tulo gɛlɛya, ka u ɲɛw datugu. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali kɛ ni u dusukunw ye, ka u yɛlɛma ka kɛnɛya.»

2: Yuh. Matigi bolo jirala jɔni de la? O de kosɔn u ma se ka da a la, katuguni Esayi y'a fɔ ko kura ko: «A ye u ɲɛw fiyen, ka u dusukun gɛlɛya. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, wa u kana faamuyali kɛ ni u dusukunw ye, ka yɛlɛma, ne ka u kɛnɛya.»

Matiyu 13.16 Nka aw ɲɛw ye dubadenw ye, katuguni u bɛ yeli kɛ, aw tulow fana bɛ mɛnni kɛ.

Mɔgɔ minnu bɛ se k’a ka kalanw ye ani k’u mɛn, Yesu bɛ duba olu ye.

1. Yeli ni mɛnni nilifɛn: Ala ka cikan yecogo ani a mɛnni.

2. Ala ka kuma yecogo n’a mɛnni dugaw la, i ka nisɔndiya.

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Zaburu 119:18 - Ne ɲɛw yɛlɛ, walisa ne ka kabakow ye i ka sariya kɔnɔ.

Matiyu 13.17 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko kira caman ni mɔgɔ tilennen caman tun b’a fɛ ka aw ye minnu ye, nka u ma u ye. Aw bɛ fɛn minnu mɛn, aw ma olu mɛn.»

Kiraw ni mɔgɔ tilennenw tun b’a fɛ ka dugawu minnu sɔrɔ sisan mɔgɔw fɛ, olu tun b’a fɛ kosɛbɛ ka olu sɔrɔ.

1: An ka barika da nɛɛma ye min dira an ma, ka baara kɛ n’u ye walisa ka nɔɔrɔ da Ala kan.

2: An ka kan k’an jija ka tilennenya ɲɛnamaya kɛ walisa an ka dugawu kelenw sɔrɔ i n’a fɔ waati tɛmɛnen kiraw ni mɔgɔ tilennenw.

1: Efesekaw 5:20- “An ka barika da Ala ni Fa ye tuma bɛɛ fɛn bɛɛ kosɔn an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.”

2: Zaburu 112:1- “Aw ka Matigi tanu. Mɔgɔ min bɛ siran Matigi ɲɛ, a ka ci fɔlenw ka di a ye kosɛbɛ, o ye dubaden ye.”

Matiyu 13.18 Aw ka dannikɛla ka ntalen lamɛn.

Dannikɛla ka ntalen ye kalan ye min b’a jira ko Ala ka kuma faamuyali nafa ka bon.

1: Dantigɛla ni kisɛ: Sinikɛla ka ntalen bɛ an kalan min na Ala ka Kuma ko la

2: Ntalenw ka sebaaya: Ntalenw bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka Ala ka Kuma faamu

1: Esayi 55:10-11 - «Katuguni sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la cogo min na, u tɛ segin yen, nka u bɛ dugukolo ji kɛ, ka a falen ka falen, ka kisɛ di danbaga ma, ka dumuni di dumunikɛla ma, o cogo kelen na ne ka kuma bɛ bɔ ne da la wa? a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne b'a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a bɛna ɲɛ sɔrɔ o la.

2: 2 Timote 3:16-17 - “Ala ka Kitabu bɛɛ fiyɛ, a nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya degeliw la, walisa Ala ka mɔgɔ ka se ka kɛ, a labɛnnen don baara ɲuman bɛɛ kama. ” .

Mat. Min ye kisɛ sɔrɔ sira kɛrɛ fɛ, o filɛ nin ye.

Tɛmɛsira Ni mɔgɔ dɔ ye Masaya kuma mɛn, nka a ma se k’a faamu, mɔgɔ jugu bɛ na ka kisɛ min danna a dusukun na, a bɛ o ta.

1. An kana a to juguman k’an dusukun sonya

2. Ka Masaya Kuma faamu, o nafa ka bon walisa ka bonya Alako ta fan fɛ

1. Luka 8:11-15 - Dantigɛla ka ntalen

2. Efesekaw 6:11-12 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don

Matiyu 13.20 Nka min ye kisɛ minɛ kabakurunw na, o ye kuma mɛn, ka a minɛ ni ɲagali ye.

Mɔgɔ min bɛ Ala ka kuma mɛn ka sɔn o ma ni nisɔndiya ye, o de y’a kisɛ dan kabakurun dugukolo la.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka sɔn Ala ka Kuma ma

2. Kibaru Duman kisɛ danni kabakurun dugukolo kan

1. Zaburu 119:162 - Ne nisɔndiyara i ka kuma la i ko mɔgɔ min bɛ nafolo caman sɔrɔ.

2. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ.

Mat.

Jurubaliya bɛ na ni fɛn caman sɛgɛsɛgɛli ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1: I ka timinandiya Dannaya la hali ni tɔɔrɔ bɛ i kan

2: Wajibi don ka jusigilan sabatilen sɔrɔ Krisita la

1: Romɛkaw 5:3-5 "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso an ka tɔɔrɔw la fana, katuguni an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase an ma, timinandiya ni jogoɲumanya ni jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya." a bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

2: Yakuba 1:2-4 "Ne balimaw, ne balimaw, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Timinandiya k'a ka baara ban walisa aw ka kɔgɔ." ani dafalen, foyi tɛ dɛsɛ."

Matiyu 13.22 Min ye kisɛ sɔrɔ ŋaniw cɛma, o ye kuma mɛnbaga ye. Nin diɲɛ hami ni nafolo lafilili bɛ kuma daji, a tɛ den.

Diɲɛ ladonni ani nafolo lafilili bɛ se ka Ala ka kuma dawolo ani k’a kɛ den tɛ min na.

1: An ka kan ka an sinsin Ala kan, an man kan ka an sinsin diɲɛ bolofɛnw kan, walisa ka den sɔrɔ tiɲɛ na.

2: Wari kanu bɛ se ka kɛ bali ye Ala ka kuma mɛnni na.

1: Luka 12:15 - "A y'a fɔ u ye ko: «A' ye aw janto aw yɛrɛw la wasabaliya la, katuguni mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a bolofɛnw caya la."

2: 1 Timote 6:10 - “Katuguni wari kanu ye kojugu sifa bɛɛ ju ye, dɔw bɔra dannaya la u ka namara la, ka u yɛrɛ sɔgɔ ni dusukasi caman ye.”

Matiyu 13.23 Nka min ye kisɛ sɔrɔ dugukolo ɲuman kɔnɔ, o ye kuma mɛn ka a faamu. O fana bɛ den ka den, dɔw bɛ den siɲɛ kɛmɛ, dɔw bɛ den biwɔɔrɔ, dɔw bɛ den siɲɛ bisaba.

Dantigɛla ka ntalen b’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ Ala ka kuma lamɛn k’a faamu, olu bɛna den caman kɛ.

1. Ka den: Kanminɛli fanga

2. Ka bonya dannaya la: Ala ka Kuma mɛnni ni a faamuyali sara

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Zaburu 19:7-8 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lakunu; Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye; Matigi ka ci fɔlenw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya. Matigi ka ci fɔlen saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen.

Matiyu 13.24 A ye ntalen wɛrɛ fɔ u ye ko: «Sankolo masaya bɛ tali kɛ mɔgɔ la min ye kisɛ ɲuman dan a ka foro la.

Yesu ye ntalen dɔ fɔ cɛ dɔ kan min ye kisɛ ɲuman dan a ka foro la walisa ka Sankolo Masaya jira.

1. Ala ka suman tigɛ: a ka Masaya kisɛ ɲuman

2. Dannikɛla ka ntalen: Kisɛ ɲuman dancogo Sankolo Masaya kɔnɔ

1. Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman tigɛ. Katuguni min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka kelen." min bɛ danni kɛ Ni la, o na ɲɛnamaya banbali suman ka bɔ Ni la.»

2. Matiyu 7:15-20 - "Aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye jiri kɛnɛman bɛ den ɲuman kɛ , nka jiri bananen bɛ den jugu de la.Jiri kɛnɛman tɛ se ka den juguw kɛ, jiri bananen tɛ se ka den ɲuman kɛ bɛna u dɔn u denw fɛ."

Matiyu 13.25 Mɔgɔw sunɔgɔlen kɔ, a jugu nana binkɛnɛ dan malo cɛma, ka taa.

Ala ka jama jugu ye binkɛnɛ dan malo cɛma k'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ sunɔgɔ la.

1. Farati min bɛ mɔgɔ wasa la hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka to i ɲɛ na kɔrɔbɔli diɲɛ kɔnɔ

1. Efesekaw 6:10-18 (Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ)

2. 1 Piɛrɛ 5:8 (Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ. Aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun).

Matiyu 13.26 Nka a dawolo falenna ka den kɛ tuma min na, binjuguw fana bɔra kɛnɛ kan.

Malo ni binkɛnɛ ntalen b’a jira ko hali ɲuman cɛma, kojugu bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan.

1. Malo ni binkɛnɛ ntalen: Ka ko ɲuman ni ko jugu dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Muɲuli nafa: Ka kalan sɔrɔ malo ni binkɛnɛ ntalen na

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

Matiyu 13.27 Dutigi ka baaradenw nana a fɔ a ye ko: «Matigi, i ma kisɛ ɲuman dan i ka foro la wa?» O tuma na fɛ, binjugu bɔra min?

Baarakɛlaw ye dutigi ɲininka binjuguw sɔrɔli ko la foro kɔnɔ minnu danna ni kisɛ ɲuman ye.

1. Ala bɛ baara kɛ n’an ka dafabaliya ye walisa k’a sago dafalen lase.

2. An bɛ se ka da Ala la hali ni an t’a faamu a bɛ min kɛ.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ani ne ka siraw fana ka bon cogo min na." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

Matiyu 13.28 A y’a fɔ u ye ko: «Jugu dɔ ye nin kɛ.» Baarakɛlaw y'a fɔ a ye ko: «I b'a fɛ an ka taa u lajɛ wa?»

Dutigi dɔ y’a kɔlɔsi ko binjuguw sɛnɛna a ka maloforo la. A ka baarakɛlaw y’a ɲininka n’u ka kan ka taa binjuguw bɔ, nka matigi b’a fɔ u ye ko jugu dɔ de y’o kɛ.

1. An ni jugu b’a ɲini ka siga ni siran binjugu dan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An tɛ se ka jugu ka baara jate tiɲɛ na abada, nka o nɔ na, an ka kan ka to an ɲɛ na ani ka to an ɲɛ na Ala ka labɛn kan an ka ɲɛnamaya kama.

1. Efesekaw 6:10-13 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Matiyu 13.29 Nka a ko: Ayi. Ni aw bɛ binkɛnɛw lajɛ tuma min na, aw kana malo fana bɔ ni u ye.»

Malo ni binkɛnɛ ntalen b’an kalan ko an ka kan k’an janto an yɛrɛ la ni an bɛ ko ɲuman ni juguman faranfasi bawo an bɛ se ka tiɲɛni kɛ o kɛcogo la k’a sɔrɔ an ma laɲini.

1. "Matigi ka faamuyali: Koɲuman ni juguman faranfasi".

2. "Malo ni binkɛnɛ ntalen: Karamɔgɔya kalan".

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni bolomafara tɛ, o na di a ma."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

Mat.

Yesu bɛ malo ni binkɛnɛ ntalen fɔ, o min kɔnɔ, malo ni binkɛnɛ bɛ to ka falen ɲɔgɔn fɛ fo ka se suman tigɛ waati ma. Suman tigɛ waati la, a bɛna ci suman tigɛlaw ma u ka binkɛnɛw lajɛ ka kɛ kuluw ye walasa k’u jeni, ka malo mara bɔgɔdaga kɔnɔ.

1. Malo ni binkɛnɛ ntalen: Suman tigɛcogo labɛnni

2. Ka kantigiya sabati: Matiyu 13:30 kalan

1. Galasikaw 6:7-9 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ.

2. Yakuba 3:18 - Tilennenya suman bɛ dan hɛrɛ la hɛrɛ kɛbagaw fɛ.

Matiyu 13.31 A ye ntalen wɛrɛ fɔ u ye ko: «Sankolo masaya bɛ i ko mutaridi kisɛ, mɔgɔ ye min ta ka dan a ka foro la.

Sankolo Masaya bɛ suma ni mutaridi kisɛ fitinin ye.

1. Mutaridi kisɛ: Dannaya taamasyɛn

2. Kanminɛli wale fitinin dɔ fanga

. A ka kan ka aw kan minɛ.”

2. Marka 4:31 - “A bɛ i ko mutaridi kisɛ, ni a danna dugukolo la, a ka dɔgɔ ni dugukolo kisɛw bɛɛ ye.»

Matiyu 13:32 Tiɲɛ na, o ye kisɛw bɛɛ la dɔgɔmannin ye, nka ni a falenna, a ka bon ni binw cɛma, a bɛ kɛ jiri ye, fo sankolo kɔnɔw bɛ na ka sigi a bolow la.

Nin tɛmɛsira bɛ daminɛ dɔ bonya jira min bɛ iko daminɛ fitinin.

1. “Daminɛ misɛnninw fanga” .

2. “Ka seko kɛ fɛn fitininw na” .

1. 1 Kɔrɛntekaw 1:27-29 - “Nka Ala ye hakilintanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa ka hakilitigiw maloya. Ala ye barikantanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa ka maloya barikamaw maloya; 28 Ala ye fɛn dɔgɔmanninw ni fɛn mafiɲɛyalenw sugandi diɲɛ kɔnɔ, hali fɛn minnu tɛ fɛn ye, walisa ka fɛn minnu bɛ yen, olu halaki, 29 walisa hadamaden si kana waso Ala ɲɛ kɔrɔ.”

2. Esayi 40:31 - «Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; U na taama, u tɛna sɛgɛn.”

Matiyu 13.33 A ye ntalen wɛrɛ fɔ u ye. Sankolo masaya bɛ i ko funu, muso dɔ ye min ta ka a dogo dumuni sumanikɛlan saba kɔnɔ, fo a bɛɛ ka funun.

Sankolo Masaya bɛ i n’a fɔ lenburuba, muso ye min dogo mugu sumanikɛlan saba kɔnɔ fo a ka funu pewu.

1. "Dannaya dɔɔnin fanga".

2. "Ala ka masaya ka kabako baara".

1. Matiyu 16:17, "I ye dubaden ye, Jonasi denkɛ Simɔn, katuguni o ma jira i la farisogo ni joli barika la, nka ne sankolola Fa de y'a jira i la."

2. Galasikaw 5:9, "Levure dɔɔni bɛ baara kɛ mugu bɛɛ la."

Matiyu 13.34 Yesu ye o kow b f jama ye ntalenw na. A ma kuma u fɛ ni ntalen tɛ.

Yesu ye jama kalan ntalenw sababu fɛ.

1: Yesu tun ye karamɔgɔ ŋana ye, a tun bɛ ntalenw kɛ walisa k’a ka cikan lase.

2: Ntalenw ye fɛɛrɛ ɲuman ye min bɛ se ka Alako tiɲɛ juguw fɔ.

1: Ntalenw 1:5-7 - Hakilitigi na mɛnni kɛ ka dɔ fara kalan kan, hakilitigi na laadilikan hakilitigi sɔrɔ.

2: Ntalenw 9:9 - I ka kalan di hakilitigi ma, a na kɛ hakilitigi ye hali bi, i ka mɔgɔ tilennen kalan, a bɛna dɔ fara a ka kalan kan.

Matiyu 13:35 Walisa kira ye min f, ko: Ne na ne da yele ni ntalenw ye, o ka dafa. Fɛn minnu tun dogolen bɛ kabini diɲɛ sigili, ne na olu fɔ.

Ala b’a ka gundo jira mɔgɔw la minnu bɛ u lamɛn.

1: Ala ka kuma lamɛn.

2: Ntalenw ka sebaaya.

1: Esayi 28:9-10, “A na jɔn kalan dɔnniya la? Ani a na jɔn de kɛ walisa ka kalan faamuya? Minnu bɛ bɔ sin na nɔnɔ na, ka bɔ sinw na. Sabu cikan ka kan ka kɛ cikan kan, cikan ka kan ka kɛ cikan kan; layini ni layini, layini ni layini; yan dɔɔni, ani dɔɔni dɔɔni yan.”

2: Zaburu 25:14, “Matigi ka gundo bɛ a ɲɛsiranbagaw fɛ. A na a ka layidu jira u la.”

Mat.

Yesu ye jama bila ka taa so kɔnɔ. A ka kalandenw y’a ɲini a fɛ a ka foro binjuguw ntalen ɲɛfɔ.

1. Kantigiya ladonni ɲɛnamaya foro la

2. Ka muɲuli ni timinandiya kɛ Dannaya siratigɛ la

1. Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

2. Yakuba 5:7 - O de kosɔn balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ, sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den sɔngɔ gɛlɛn makɔnɔ, a bɛ muɲu o la ka mɛn, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma.

Matiyu 13.37 A y’a jaabi k’a fɔ u ye ko: «Min bɛ kisɛ ɲuman dan, o ye Mɔgɔ Denkɛ de ye.

Mɔgɔ Denkɛ de bɛ kisɛ ɲuman dan.

1. Mɔgɔ Denkɛ: An Kisibaa ani Kisɛ ɲuman danbaga

2. Mɔgɔ Denkɛ ni a kisɛ ɲuman nafa

1. Luka 8:11 - "Ntalen filɛ nin ye: Kisɛ ye Ala ka kuma ye."

2. Yuhana 15:5 - "Ne ye ɛrɛzɛnsun ye, aw ye bolow ye. Min tora ne la, ne bɛ to ale la, o bɛ den caman kɛ, katuguni ni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ."

Matiyu 13:38 Foro ye diɲɛ ye. kisɛ ɲumanw ye masaya denw ye; Nka binjuguw ye jugu denw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma diɲɛ kan iko foro, kisɛ ɲumanw ni kisɛ juguw bɛ min na, o bɛ Ala denw ni jugu denw jira.

1: An ka kan k’an ɲɛmajɔ an ka taama na ni Ala ye, bawo diɲɛ falen bɛ nɔ ɲumanw ni nɔ juguw la.

2: An ka kan k’an jija ka kisɛ ɲumanw dan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, bawo an bɛ suman min tigɛ, o ye an ka kisɛw de nɔ ye.

1: Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman tigɛ. Katuguni min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka kelen." min bɛ danni kɛ Ni la, o na ɲɛnamaya banbali suman ka bɔ Ni la.»

2: Efesekaw 6:11 - "Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ."

Matiyu 13.39 Jugu min ye u dan, o ye jinɛ ye. suman tigɛ ye diɲɛ laban ye ; Suman tigɛbagaw ye mɛlɛkɛw ye.

Sitanɛ bɛ nkalon ni nkalon dan diɲɛ kɔnɔ, nka Ala na na ni tiɲɛ ni tilennenya ye waati laban na a ka mɛlɛkɛw sababu fɛ.

1. An bɛ kɛlɛ kɛ nkalon ni nanbara kama, a laban na, Ala bɛna o sara.

2. An bɛ se ka da a la ko Ala ka mɛlɛkɛw bɛna tilennenya lase laban ma.

1. Yuhana 8:44 - "I ye i fa, jinɛ ta ye, i b'a fɛ ka i fa negew kɛ. A tun ye mɔgɔfagala ye kabini fɔlɔfɔlɔ, a ma minɛ tiɲɛ na, katuguni tiɲɛ tɛ a la. Tuma min." a bɛ nkalon tigɛ, a bɛ a fasokan fɔ, bawo nkalontigɛla don, nkalon fa don."

2. Jirali 20:10- "Sitanɛ min ye u lafili, o filila kisɛ jenilen kɔ la, wara ni kira nkalontigɛla filila yɔrɔ min na. U na tɔɔrɔ su ni tile fo abada."(Alimankan na)

Matiyu 13:40 O de kosɔn binjuguw bɛ lajɛ ka jeni tasuma la cogo min na. O cogo kelen na kɛ nin diɲɛ laban na.»

Binjugu ntalen b’an kalan ko farali bɛna kɛ diɲɛ laban na.

1. Binkɛnɛ ntalen: Kiiri laban faamuyali

2. Binjugu ntalen bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka ɲɛnamaya tilennenya kɛ

1. Matiyu 25:31-46 - Sagaw ni bakɔrɔnw ka ntalen

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:10 - An bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛ sigilan ɲɛkɔrɔ

Matiyu 13.41 Mɔgɔ Denkɛ na a ka mɛlɛkɛw ci, ka jurumukɛlaw ni tilenbaliyakɛlaw bɛɛ lajɛ ka bɔ a ka masaya la.

Mɔgɔ Denkɛ na a ka mɛlɛkɛw ci walisa ka mɔgɔw bɛɛ bɔ a ka Masaya la.

1: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya ni majigilenya la tuma bɛɛ walisa ka to Ala ka Masaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka to an ɲɛ na tuma bɛɛ ani k’an jija ka juguya bɛɛ bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani an ka sigidaw la.

1: 1 Kɔrɛntekaw 6:9-10 - “Aw m’a dɔn ko tilenbali tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana aw lafili: kafoɲɔgɔnyakɛlaw ni bolibatokɛlaw ni jatɔyakɛlaw ni cɛɲɔgɔnɲininaw ni sonw, namaratɔw ni dɔlɔminnaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ni nanbarakɛlaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.”

2: Galasikaw 5:19-21 - «Farisogo ka kɛwalew bɛ kɛnɛ kan: cɛnimusoya, nɔgɔya, nege, bolibato, subagaya, juguya, kɛlɛ, keleya, dimi, sɔsɔli, sɔsɔli, farali, keleya, dɔlɔ, . orgie, ani o ɲɔgɔnna fɛnw. Ne b’aw lasɔmi, i ko ne y’aw lasɔmi ka kɔrɔ, ko mɔgɔ minnu bɛ o ko suguw kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.”

Matiyu 13.42 A na u fili tasumamugu kɔnɔ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔ minnu tɛ den u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu bɛna fili tasumabɔlan kɔnɔ, dusukasi ni tɔɔrɔ caman bɛna kɛ yɔrɔ min na.

1. Ka den: A ka kan ka ko ɲuman kɛ

2. Ni aw ma den den, o kɔlɔlɔw

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ ye.

2. Matiyu 7:21-23 - Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: ‘Matigi, Matigi’, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ kelen min bɛ ne Fa min bɛ sankolo la, o sago kɛ.

Matiyu 13.43 O tuma la, mg tilennenw na yeelen b i ko tile u Fa ka masaya la. Tulo bɛ min fɛ ka lamɛnni kɛ, o ka mɛnni kɛ.

Mɔgɔ tilennenw na yeelen bɔ ni Ala nɔɔrɔ ye a ka masaya la.

1: I ka Matigi ka kalanw lamɛn ani i labɛnnen don k’a nɔɔrɔ sɔrɔ Masaya la.

2: Aw ka nisɔndiya ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye walisa aw ka kɛ Ala ka Masaya kɔnɔmɔgɔw ye.

1: Filipekaw 3:20-21 - Nka an ka jamanadenya b sankolo la, an b Kisibaa makɔnɔ o de la, Matigi Yesu Krisita, min na an farikolo majiginlen yɛlɛma ka kɛ i ko a farikolo nɔɔrɔma, sebaaya fɛ min b’a to a ka se ka o kɛ fɛn bɛɛ bila a yɛrɛ bolo.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:51-53 - A filɛ! Ne bɛ gundo dɔ fɔ aw ye. An bɛɛ tɛna sunɔgɔ, nka an bɛɛ bɛna Changé, waati dɔɔnin kɔnɔ, ɲɛjibɔ la, burufiyɛ laban na. Katuguni burufiyɛn na pɛrɛn, mɔgɔ salenw na lakunu fo ka ban, an na yɛlɛma. Sabu nin farikolo tiɲɛnen ka kan ka fɛn tiɲɛbali don, o farikolo salen ka kan ka sabali don.

Matiyu 13.44 Sankolo masaya b i ko nafolo dogolen foro la. Ni mɔgɔ ye o sɔrɔ, a bɛ o dogo, ka taa a bolofɛnw bɛɛ feere, ka o foro san.

Yesu ye ntalen fɔ cɛ dɔ kan min ye nafolo dogolen dɔ sɔrɔ foro dɔ kɔnɔ, ani a ka nisɔndiya kosɔn, a y’a bolofɛnw bɛɛ feere walisa ka foro san.

1. Nisɔndiya min bɛ Sankolo Masaya sɔrɔli la

2. Sankolo Masaya sɔrɔli musaka

1. Zaburu 37:4 - I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

2. Kolosekaw 3:12-14 - O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ani ni dɔ bɛ mɔgɔ kelen na, ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Wa ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na bɛnkan dafalen na.

Matiyu 13.45 Sankolo masaya b i ko jagokɛla min b perle ɲumanw ɲini.

Sankolo masaya bɛ i ko jagokɛla min bɛ perle nafamaw ɲini.

1. Sankolo Masaya nafa

2. Perle ɲumanw ɲinini

1. Matiyu 6:33 - “Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.”

2. Ntalenw 8:10-11 - “Aw ka ne ka kalan sugandi warijɛ nɔ na, dɔnniya ka tɛmɛ sanu ɲɛnama kan, katuguni hakilitigiya nafa ka bon ni rubiw ye, aw nege foyi tɛ se ka suma ni a ye.”

Matiyu 13.46 A ye perle kelen sɔrɔ min sɔngɔ ka bon, a taara a bolofɛnw bɛɛ feere ka o san.

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 13:46 la, o bɛ kuma cɛ dɔ kan min ye perle dɔ sɔrɔ min nafa ka bon kosɛbɛ, wa a tun bɛ sɔn ka a bolofɛnw bɛɛ bila ka kɛ a tigi ye.

1. "Ni nafa" - Hadamaden ka ɲɛnamaya nafa sɛgɛsɛgɛli ani an ka kan ka sɔn cogo min na ka an bolofɛnw bɛɛ bila walasa ka se mɔgɔ wɛrɛw ma ni kibaru duman ye.

2. "Kanuya saraka" - Ka sinsin cogo min na Yesu ye a ka bolo kan ka an kisi ani cogo min na an ka kan ka sɔn ka saraka di kanuya kosɔn.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Mat.

Sankolo masaya bɛ i ko jɛgɛ min bɛ jɛgɛ sifa bɛɛ minɛ.

1. Ala ka Masaya bɛɛ lajɛlen - Ala ka Masaya bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bisimila.

2. Ala ka Masaya hakilitigiya - Ala ka Masaya ye hakilitigiya ye, wa a bɛ ni labɛn ye tuma bɛɛ.

1. Luka 15:3-7 - Saga tununnen ni wari tununnen ntalenw.

2. Esayi 11:6-9 - Warabilen na balo ni sagaden ye ani waraba na bɔgɔ dun i ko misi.

Matiyu 13.48 O yɔrɔ falen don tuma min na, u taara bajida la, ka u sigi ka fɛn ɲumanw lajɛ minɛnw kɔnɔ, nka u ye fɛn juguw fili.

Net ntalen b’an kalan ko Ala bɛna mɔgɔ ɲumanw ni jugumanw faranfasi laban waati la.

1: An ka kan ka labɛn kiri don kama, Ala bɛna mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ juguw fara ɲɔgɔn kan tuma min na.

2: Ala ka kiri tilennen don ani a tilennen don, o de la an ka kan ka an jija ka namaya ɲuman kɛ ani ka kan ni a ka makari ye.

1: Matiyu 25:31-46 - Yesu ka ntalen min bɛ sagaw ni bakɔrɔnw kan.

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:10 - An bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛ sigilan ɲɛkɔrɔ.

Matiyu 13.49 A na kɛ ten diɲɛ laban na, mɛlɛkɛw na bɔ ka mɔgɔ juguw tigɛ ka bɔ mɔgɔ tilennenw cɛma.

Diɲɛ laban na, mɛlɛkɛw bɛna mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ juguw fara ɲɔgɔn kan.

1: An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye ani ka tugu Ala sago kɔ, bawo diɲɛ laban na, a bɛna mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ juguw fara ɲɔgɔn kan.

2: A laban na, mɔgɔ tilennenw na sara sɔrɔ u ka kantigiya kosɔn, ka sɔrɔ ka mɔgɔ juguw ɲangi u ka kanminɛbaliya kosɔn.

1: Matiyu 25:31-46 - Yesu ka ntalen min bɛ sagaw ni bakɔrɔnw kan.

2: Romɛkaw 2:6-10 - Ala ka tilennenya kiritigɛ.

Mat.

Yesu bɛ kuma mɔgɔ juguw ka siniɲɛsigi kan, u bɛna fili tasumabɔlan kɔnɔ, u bɛna kasi ni ɲinw ɲimi yɔrɔ min na.

1. Jahannama ka tiɲɛ: Jurumu kɔlɔlɔw dɔnni

2. Nimisali kɔrɔtɔko: Waati ye fɛnba ye

1. Jirali 14:10-11 - Mɔgɔ juguw na tɔɔrɔ ni tasuma ni kisɛ ye mɛlɛkɛ senumaw ɲɛkɔrɔ ani Sagaden ɲɛkɔrɔ.

2. Jude 1:7 - O cogo kelen na, Sodɔmɛ ni Gomɔri ani a lamini duguw, minnu fana tun bɛ cɛnimusoya kɛ, ka tugu nege juguw kɔ, olu bɛ kɛ misali ye, u kɛtɔ ka tasuma banbali ɲangili sɔrɔ.

Matiyu 13.51 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ye nin kow bɛɛ faamu wa? U y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi.»

Yesu ye kalandenw ɲininka n’u ye ntalenw faamu, u ye o ntalenw jaabi k’a fɔ ko a bɛnnen don.

1: Taama faamuyali la dannaya fɛ

2: I ka tugu faamuyali jugu kɔ Yesu sababu fɛ

1: Ntalenw 4:5–7 - Hakilitigiya sɔrɔ, ka faamuyali sɔrɔ, aw kana ɲinɛ a kɔ; Aw kana ban ne da kumaw fana na.» I kana a to yen, a na i tanga, a ka a kanu, a na i mara. Hakilitigiya de ye fɛnba ye; o de kosɔn i ka hakilitigiya sɔrɔ.

2: Kolosekaw 1:9–10 - O de kosɔn, kabini an y’o mɛn don min na, an t’a dabila ka delili kɛ aw ye, k’a ɲini aw fɛ aw ka fa a sago dɔnniya la hakilitigiya ni hakili ta fan fɛ faamuyali bɛɛ la ; Walisa aw ka taama ka kɛɲɛ ni Matigi ye fo ka diya mɔgɔw bɛɛ ye, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka dɔ fara Ala dɔnniya kan.

Mat.

Yesu ye sariya karamɔgɔ minnu kalanna sankolo masaya ko la, a bɛ olu suma ni dutigi ye min bɛ fɛn kuraw ni fɛn kɔrɔw bɔ a ka nafolo la.

1. Sankolo Masaya ni Sɛbɛnnikɛla: Dutigi ka ntalen sɛgɛsɛgɛli.

2. Nafolo kura ni nafolo kɔrɔw: Fɛn min nafa ka bon Sankolo Masaya la, o sɔrɔli kokura.

1. Kolosekaw 3:1-2, “Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.”

2. Luka 12:33, “A’ ye aw bolofɛnw feere, ka u di dɛsɛbagatɔw ma. Aw ka waribɔrɛw labɛn minnu tɛ kɔrɔ, nafolo min tɛ ban sankolo la, son tɛ gɛrɛ yɔrɔ min na, ntumu tɛ yɔrɔ min na.”

Matiyu 13.53 Yesu ye nin ntalenw ban tuma min na, a taara yen.

Yesu ye ntalenw kalan jama la ka tugu ɲɔgɔn na sanni a ka taa.

1. Yesu ka ntalenw bɛ kalan nafamaw di an ma Ala ka masaya ko la ani an ka ɲɛnamaya ko la.

2. Yesu ye ntalenw ta walisa ka dannaya ni kanminɛli fanga jira.

1. Matiyu 7:24-27 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan.

2. Luka 18:15-17 - U nana ni denmisɛnninw fana ye a fɛ, walisa a ka maga u la, nka a ka kalandenw y'o ye tuma min na, u y'u kɔrɔfɔ.

Matiyu 13.54 A sera a ka jamana la tuma min na, a ye u kalan u ka Alabatoso kɔnɔ, fo u kabakoyara, u y’a fɔ ko: «Nin hakilitigiya ni nin sebaaya kɛwalew bɔra min?»

Yesu ye mɔgɔw kabakoya n’a ka hakilitigiya ni a ka sebaaya kɛwalew ye.

1: Yesu ye hakilitigiya ni sebaaya ye.

2: Yesu bɛ jigiya ni barika don an na.

1: Ntalenw 2:6-7 "Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la. A bɛ hakilitigiya ɲuman mara mɔgɔ tilennenw ye, a ye kala ye minnu bɛ taama tilennenya la."

2: Kɛwalew 10:38 "Ala ye Yesu Nazarɛtika mun cogo min na ni Ni Senu ni sebaaya ye. A taara koɲuman kɛ ka Sitanɛ degunna mɔgɔ minnu bɛɛ kan, k'olu bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ."

Matiyu 13:55 Nin tɛ minisiri denkɛ ye wa? a ba tɔgɔ tɛ Mariyama wa? A balimakɛw, Yakuba ni Yuse, Simɔn ni Juda?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka denbaya kɔnɔmɔgɔw dɔnni kan.

1. Yesu tun ye minisiri denkɛ ye, nka a tun ka bon kosɛbɛ fana.

2. Ala bɛ baara kɛ mɔgɔ gansanw sababu fɛ walasa ka ko danmadɔw kɛ.

1. Filipekaw 2:7-8 - "nka a y'a yɛrɛ majigin, ka baaraden cogo ta, ka kɛ hadamadenw bɔɲɔgɔnko la a kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.»

2. Matiyu 12:46-47 - "Ka a to kuma la jama fɛ, a ba ni a balimakɛw jɔlen bɛ kɛnɛma, u b'a fɛ ka kuma a fɛ. a b'a fɛ ka kuma i fɛ."

Matiyu 13.56 A balimamusow, u bèè tè an fè wa? Nin cɛ in ye nin kow bɛɛ bɔ min?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka denbaya ka ɲininkali kan a ka se ka kabako kɛ.

1. Yesu sera ka kabakow kɛ sabu a cilen don ka bɔ Ala yɔrɔ.

2. Yesu tun ye misali ye dannaya ni dannaya la Ala la a nɔfɛmɔgɔw fɛ.

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

Matiyu 13.57 U dusu tiɲɛna a kosɔn. Nka Yesu y'a fɔ u ye ko: «Kira tɛ bonya la fo a ka jamana ni a ka so.»

Yesu ye mɔgɔw kalan ko kiraw tɛ sɔn u ka duguw kɔnɔ.

1. Kira min ma dɔn: K’a dɔn waati min na i ka kan ka kɛlɛli gɛlɛya

2. Ka i nafa dɔn: Ka ban mɔgɔ wɛrɛw ka miiriya jugu la

1. Jeremi 1:5-7 - «Sanni ne ka i da kɔnɔbara la, ne ye i dɔn, sani i ka bange, ne ye i senuma. Ne ye i sigi siyaw ka kira ye.»

2. Matiyu 5:13-14 - «Aw ye dugukolo kɔgɔ ye, nka ni kɔgɔ ma diya, a kɔgɔ na segin cogo di? A man ɲi foyi ma tun fo ka fili kɛnɛma ka sennatan mɔgɔw sen kɔrɔ.”

Matiyu 13.58 A ma sebaaya baara caman kɛ yen u ka dannabaliya kosɔn.

Yesu ma kabako caman k yr d la sabu jama ma da a la.

1. Dannaya ye yeli ye: Dannaya bɛ an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Dannabaliya: Mun bɛ kɛ ni an ma da a la

1. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara."

2. Yakuba 1:6-8 - "Nka a to a ka ɲininkali kɛ dannaya la, ni siga t'a la, bawo mɔgɔ min bɛ sigasiga, o bɛ i n'a fɔ kɔgɔji jikuruba min bɛ boli ani ka wuli fiɲɛ fɛ. Sabu o tigi man kan k'a miiri ko a ye a na fɛn o fɛn sɔrɔ Matigi fɛ, a ye mɔgɔ fila ye, a tɛ sabati a ka siraw bɛɛ la.»

Matiyu 14 ye Matiyu ka Kibaru Duman tilayɔrɔba tan ni naaninan ye, min kɔnɔ, ko nafamaw bɛ yen i n’a fɔ Yuhana Batiselikɛla ka saya, Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo, ani Yesu ka taama ji kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Hɛrɔde ye min kɛ Yesu ka cidenyabaara la, ani a ka dannaya fililen ko Yesu tun ye Yuhana Batiselikɛla ye min kununna ka bɔ suw cɛma (Matiyu 14:1-12). Hɛrɔde tun ye Yuhana bila kaso la k’a sababu kɛ a ye Hɛrɔde ka furu jalaki min tun tɛ sariya kɔnɔ. Nka, wolodon seli dɔ senfɛ, Hɛrɔde ye layidu ta k’a sɔrɔ a ma kɔrɔtɔ ko a denmuso kɔrɔba ye fɛn o fɛn ɲini a fɛ, a bɛna sɔn o ma. A ba y’a bila ka John kunkolo ɲini tasa dɔ kɔnɔ. A ma sɔn, Hɛrɔde y’a ka delili dafa ani a y’a to u ka Zan faga.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, maana bɛ wuli ka taa Yesu ka jamaba balo ni buru duuru dɔrɔn ye ani jɛgɛ fila (Matiyu 14:13-21). Tuma min na Yesu ye Yuhana ka saya dɔn, a y’a kɔdon ka taa yɔrɔ kelen na. Nka, jamaba tugura a kɔ senna. Yesu y’a ye k’u mago bɛ dumuni na, hinɛ donna u la, ka kabako kɛ ka buru ni jɛgɛ caya walasa ka cɛ ba duuru ɲɔgɔn balo ka fara musow ni denmisɛnw kan. Bɛɛ wasalen kɔ, segi tan ni fila falen bɛ tolenw na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni ko kabakoma dɔ ye, Yesu bɛ taama ji kan min na (Matiyu 14:22-36). K’a sɔrɔ a ka kalandenw tun bɛ ka Galile baji tigɛ kurun kɔnɔ, sanfiɲɛba dɔ la, u y’a ye ko jinɛ dɔ tun bɛ ka taama ka taa u fan fɛ. Nka tiɲɛ yɛrɛ la, Yesu de y’u hakili sigi ko u kana siran. Peter ye sira ɲini a fana ka taama ji kan nka a y’a daminɛ ka jigin tuma min na a ye sigasiga kɛ. Yesu y’a kisi ani ka fɔɲɔba hakili sigi tuma min na u sera u ka yɔrɔ la Jenɛzarɛti. A selen yen, mɔgɔ caman y'a dɔn ko a ye "Ala Denkɛ" ye, ka na n'u ka banabagatɔw ye kɛnɛya kama.

Kuma surun na, .

Matiyu tilayɔrɔba tan ni naani bɛ Yuhana Batiselikɛla ka saya lakali Hɛrɔde bolo, o kɔfɛ, Yesu ye kabako kɛ ka mɔgɔ ba duuru balo ni buru damadɔw ni jɛgɛ ye.

O ko danmadɔ fana sen bɛ o la, Yesu taamana ji kan ani ka Piɛrɛ kisi su fɛ sanfiɲɛba dɔ la Galile baji kan.

O tilayɔrɔba bɛ Yesu ka hinɛ jamaba la, a ka Ala ka sebaaya jira ka kabakow kɛ, ani a ka kuntigiya min bɛ danfɛnw kan. A b’a jira ko a b’a fɛ ka farikolo magow ɲɛ ani ka hakilisigi di siran waatiw la. Nin tilayɔrɔba in bɛ Yesu ka hadamadenya ni a ka Ala jogo fila bɛɛ jira, tuma min na mɔgɔw b’a dɔn ko a ye “Ala Denkɛ” ye ani ka kɛnɛya ɲini a fɛ.

Matiyu 14:1 O waati la, masakɛ Hɛrɔde ye Yesu tɔgɔba ko mɛn.

Hɛrɔde ye Yesu tɔgɔba ko mɛn.

1. Ala tɔgɔ bɔra yɔrɔ jan, wa a bɛ nɔ bila mɔgɔw bɛɛ la, u ka dannayakow walima u bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

2. Yesu tɔgɔba bɛ se ka kɛ yeelen ye dibi la mɔgɔw bolo, k’a to u k’u yɛrɛ seko ye.

1. Matiyu 5:14-16 – “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, a bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan sankolo la.”

2. Luka 4:18-19 – “Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka hɔrɔnya fɔ kasodenw ye, ka ɲɛnayeli seginni weleweleda fiyentɔw ye, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw hɔrɔnya, ka Matigi ka nɛɛma san weleweleda.”

Matiyu 14.2 A y’a fɔ a ka jɔnw ye ko: «Nin ye Yuhana Batiselikɛla ye. a kununna ka bɔ suw cɛma. O de kosɔn sebaaya kɛwalew bɛ u yɛrɛ jira a la.

Yuhana Batiselikla jirala ko a kununna ka b suw cma, ani a ka nali b jira sebaaya k=walew la.

1. Jigiya sebaaya: Yuhana Batiselikla ka lakununni

2. Ka ɲɛnamaya kɛ kabako la: Yuhana Batiselikɛla ka ciyɛn sɛgɛsɛgɛli

1. Romɛkaw 4:17 - I n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Ne ye i kɛ siya caman fa ye”—a dalen tun bɛ Ala min na, o ɲɛ kɔrɔ, min bɛ ɲɛnamaya di suw ma, ka fɛn minnu tɛ yen, a bɛ olu wele ka na ɲɛnamaya la a bɛ yen.

2. Marka 16:19 - O cogo la, Matigi Yesu kumana u fɛ, a wulila sankolo la ka sigi Ala kinin fɛ.

Mat.

Yuhana Batiselikɛla minɛna ka don kaso la sabu a ye Hɛrɔde ka furu kɛlɛ min tun tɛ sariya kɔnɔ.

1. Nafa min b’a la ka jɔ ko ɲuman na, hali ni a ka gɛlɛn.

2. Ala bɛ se ka baara kɛ ni an ka kanminɛli ye walisa k’a sago dafa, hali ni o bɛ na ni kɔlɔlɔ gɛlɛnw ye.

1. Kɛwalew 5:29 - “Nka Piɛrɛ ni cidenw y’a jaabi ko: ‘An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan.’”

2. Matiyu 10:28 - «Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.”

Mat.

Yuhana Batiselikɛla ye Hɛrɔde Antipasi lasɔmi ko sariya tɛ ka a balimakɛ muso Hɛrɔdiya kɛ a yɛrɛ ta ye.

1: An man kan ka kɔrɔbɔ ka Ala ka sariyaw tiɲɛ hali ni o ka nɔgɔn.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko an ka kɛwalew bɛ na ni kɔlɔlɔ ye min bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la.

1: Efesekaw 5:3 – “Nka cɛnimusoya ko si man kan ka kɛ aw cɛma, wala nɔgɔlenya sifa si, wala namaratɔya, katuguni o kow man ɲi Ala ka jama senumaw ma.”

2: Yakuba 4:17 – “O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.”

Matiyu 14.5 A tun b’a fɛ k’a faga tuma min na, a siranna jama ɲɛ, katuguni u tun b’a jate kira ye.

Hɛrɔde tun b’a fɛ ka Yuhana Batiselikɛla faga, nka a siranna k’o kɛ sabu jama tun b’a jate kira ye.

1. Ala ka lakanani hali ni farati bɛ a la

2. Foroba hakilina fanga

1. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ; i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Ntalenw 29:25 - Mɔgɔ siran na kɛ jaan ye, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da Matigi kan, o tigi bɛ lakana.

Matiyu 14.6 Nka Hɛrɔde wolodon seli kɛra tuma min na, Hɛrɔdi denmuso ye dɔn kɛ u ɲɛ kɔrɔ ka Hɛrɔde diya.

Hɛrɔde wolodon na, a denmuso ye dɔn kɛ ka a diya.

1. Farati min b’a la ka don kɔrɔbɔli la

2. Se min bɛ mɔgɔ wɛrɛw diyabɔ

1. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma walima kɛwalew la, aw ka fɛn bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Matiyu 14:7 O kɔ, a ye layidu ta ni kalili ye ko a bɛna fɛn o fɛn ɲini a fɛ, a bɛna o di a ma.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Hɛrɔde ye layidu ta ko a bɛna fɛn o fɛn ɲini Salome fɛ, a bɛna o di a ma, ni kalili ye.

1. Layidu talenw fanga - kalili bɛ se k’an siri cogo min na ka fɛn dɔ kɛ ani an ka layiduw tiimɛ nafa.

2. Farati min bɛ mɔgɔw lafili - n’i y’i yɛrɛ di kɔrɔbɔli ma, o kɔlɔlɔw ani o bɛ se ka kɛ sababu ye ka desizɔnw ta cogo min na ni kɔnɔnafili ye.

1. Waajulikɛla 5:5 - "Ka layidu ta, o ka fisa ni ka layidu ta, k'a sɔrɔ i kana a dafa".

2. Zaburu 15:4 - "Min bɛ kali a yɛrɛ ka tɔɔrɔ la, a tɛ Changé".

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ Hɛrɔdi denmuso ka delili ɲɛfɔ Hɛrɔde fɛ walasa a ka Yuhana Batiselikɛla kunkolo di a ma.

1. Hali ni baara walima delili gɛlɛn dɔ b’an ɲɛ, an ka kan k’an jija ka tilennenya ni hakilitigiya sɔrɔ.

2. An ka kan k’an hakili to an ka latigɛw la ani an ka kɛwalew bɛ se ka nɔ banbali bila an lamini mɔgɔw la cogo min na.

1. Yakuba 1:5-8 - «Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ. Sabu o tigi man kan ka miiri ko a na foyi sɔrɔ Matigi fɛ. a ye mɔgɔ fila ye, a tɛ sabati a ka siraw bɛɛ la.”

2. Ntalenw 3:5-7 - “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen. Aw kana kɛ hakilitigi ye aw yɛrɛ ɲɛ na. aw ka siran Matigi ɲɛ, ka aw mabɔ kojugu la.»

Mat.

Masakɛ y'a ka kalili tiimɛ hali k'a sɔrɔ o ye dusukasi lase a ma.

1: Ka an ka kuma labato hali ni a ka gɛlɛn.

2: Ka layidu ta, hali ni a ka gɛlɛn.

1: Zaburu 15:4, “Min bɛ kali a yɛrɛ ka tɔɔrɔ la, k’a sɔrɔ a tɛ yɛlɛma.”

2: Yakuba 5:12, "Nka ka tɛmɛn o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali—sankolo wala dugukolo wala fɛn wɛrɛ la. Aw ka “Ɔwɔ” ka kɛ ɔwɔ ye, aw ka “Ayi” ka kɛ ɔwɔ ye, n’o tɛ, aw na kɛ.” jalakilen don."

Matiyu 14.10 A ye ci bila ka taa Yuhana kunkolo tigɛ kaso la.

Yuhana Batiselikɛla ka martiri: Yuhana Batiselikɛla kunkolo tigɛra masakɛ Hɛrɔde ka cikan kosɔn.

1. Ala ka laɲini ka bon ni an ta ye, wa tuma dɔw la, an ka kan ka sɔn tɔɔrɔ ma ani ka muɲu a kosɔn.

2. An ka ɲɛnamaya ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, wa an ka sara lakika bɛ sankolo de la.

1. Romɛkaw 8:18, "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:17-18, "K'a masɔrɔ nin tɔɔrɔ nɔgɔman min bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ, o bɛ nɔɔrɔ banbali labɛn an ye, min tɛ se ka suma ni fɛn bɛɛ ye, k'a masɔrɔ an tɛ fɛn yetaw filɛ, nka fɛn yebaliw de filɛ. Fɛnw de kosɔn." fɛn minnu bɛ ye, olu ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, nka fɛn yebaliw ye banbaliw ye.»

Matiyu 14.11 U nana ni a kunkolo ye daga kɔnɔ ka di sungurunnin ma.

Yuhana Batiselikɛla kunkolo tigɛra ka a kunkolo ci Hɛrɔde denmuso ma, o kɔfɛ a nana n'a ye a ba ma.

1. Muɲuli fanga gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Kantigiya nafa ka bon a ka denbaya ma

1. Zaburu 118:6 - "Matigi bɛ ne fan fɛ, ne tɛna siran. Mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?"

2. Ntalenw 17:17 - "Teri bɛ kanu tuma bɛɛ, balima bɛ bange gɛlɛya kama."

Matiyu 14.12 A ka kalandenw nana o su ta ka a su don ka taa o f Yesu ye.

Yesu ka kalandenw y’a su ta k’a su don a salen kɔ, ka tila k’o fɔ Yesu ye.

1. Kanuya fanga: Yesu ka kalandenw y’u ka yɛrɛdi jira cogo min na hali a salen kɔfɛ

2. Ka an janto suw la: Yesu ka kalandenw ka misali

1. Romɛkaw 12:15 - "A' ye ɲagali ni nisɔndiyabaaw ye, aw ka kasi ni dusukasibagaw ye."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - "Sisan, nin saba tora: dannaya, jigiya ani kanuya. Nka o bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye."

Mat.

Yesu ye ko dɔ kibaru sɔrɔ ani a y’a latigɛ ka taa yɔrɔ jan dɔ la kurun kɔnɔ. Mɔgɔw y’o mɛn, u tugura a kɔ senna ka bɔ dugubaw kɔnɔ.

1. "Ka da Yesu kan: Ni ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya".

2. "Ala ka dɛmɛ: Ka tugu Yesu kɔ dannaya la".

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka hami bɛɛ bila a kan bawo a b’a janto aw la.

Matiyu 14.14 Yesu bɔra ka jamaba ye, a hinɛ donna u la, ka u banabagatɔw kɛnɛya.

Yesu ye hinɛ banabagatɔw la ani a y’u kɛnɛya.

1: Yesu b’an wele ka hinɛ ni kanuya jira bɛɛ la, hali tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na.

2: Yesu b’a jira an na cogo min na an bɛ se k’an ka ɲɛnamaya kɛ ni kanuya ni ladonni ye min tɛ dantigɛli kɛ.

1: Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen.

2: 1 Yuhana 3:16-18 - Ala ka kanuya min b an na ani a ka welekan ka an kanu.

Matiyu 14.15 Wula fɛ, a ka kalandenw gɛrɛla a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Nin ye kungokolon ye, waati tɛmɛna sisan. jama bila ka taa , walisa u ka taa duguw kɔnɔ ka dumunifɛnw san u yɛrɛ ye .

Yesu ka kalandenw y’a ɲini a fɛ a ka jama bila ka taa dumuni san bawo wula tun don ani u tun bɛ kungokolon yɔrɔ dɔ la.

1. Ala bɛna an magow bɛɛ ɲɛ n’an y’an jigi da a kan.

2. An ka kan k’an janto an balimakɛw ni an balimamusow la minnu mago bɛ dɛmɛ na.

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Yakuba 2:15-17 - Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, wa don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ aw ma fɛnw di u ma minnu ka kan ka kɛ farikolo , o nafa ye mun ye ?

Matiyu 14.16 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Wajibi tɛ u ka taa. Aw ka dumuni di u ma.»

Yesu ye hinɛ jira jama la, a kɛtɔ k’a ka kalandenw laadi u ka dumuni di u ma.

1: Yesu b’an kalan ka hinɛ ani ka bolomafara di magojirabagaw ma.

2: Yesu b’a jira an na ko an bɛ se ka yaala-yaala ni an bɛ fɛn minnu sɔrɔ, olu tila ɲɔgɔn na.

1: Matiyu 25:35-40 - Kɔngɔ tun bɛ ne la, aw ye dumuni di ne ma. Minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn dɔ di ne ma; Ne tun ye dunan ye ani i ye ne wele ka don.

2: 1 Yuhana 3:17-18 - Ni nafolomafɛnw bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni a ye balimakɛ walima balimamuso dɔ ye min mago bɛ a la, nka a tɛ hinɛ u la, Ala ka kanuya bɛ se ka kɛ o tigi la cogo di? Denmisɛn kanulenw, an kana kanu ni kuma walima kuma ye, nka an ka kanuya kɛ ni kɛwalew ni tiɲɛ ye.

Matiyu 14.17 U y’a fɔ a ye ko: «Nbuuru duuru ni jɛgɛ fila dɔrɔn de bɛ an bolo yan.»

Yesu bɛ mɔgɔ 5000 balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila ye.

1: Yesu bɛ se ka mago o mago ɲɛ an bolo - nafolo mana kɛ cogo o cogo.

2: Yesu ka kabakow b’a ka sebaaya ni a ka kuntigiya jira an na walisa k’an mago ɲɛ.

1: Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu la.

2: Esayi 40:28-31 - Aw t'a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn wala a tɛ sɛgɛn; a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min na, a bɛ dɔ fara fanga kan. Hali funankɛninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin ni sɛgɛn ye. nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Matiyu 14.18 A ko: Aw ka na ni u ye yan ne ma.

Yesu y’a ɲini kalandenw fɛ u ka na ni mɔgɔw ye a ma walisa a ka se k’u balo.

1: Yesu b’a ka kanuya n’a ka ladonni jira an na, a kɛtɔ k’an magow ɲɛ.

2: An bɛ se k’an jigi da Yesu kan ko a bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma hali ni an b’a miiri ko an degunna.

1: Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu la.

2: Matiyu 6:31-33 - O de kosɔn aw kana aw hakili ɲagami k'a fɔ ko: An na mun dun?' walima ‘An bɛna mun min?’ walima ‘An bɛna mun don?’. Siya wɛrɛw bɛ nin kow bɛɛ ɲini, aw sankolola Fa b'a dɔn ko aw mago bɛ o fɛn bɛɛ la. Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

Mat ka ɲɛsin jama ma.

Yesu ye duba kɛ o nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ye, k’u kari ka u di a ka kalandenw ma walisa u ka di jama ma.

1. Yesu ye misali min kɛ ka ɲɛsin bolomafaraw ma ani k’a janto mɔgɔ wɛrɛw la.

2. Dannaya ni dugawu fanga.

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== dafa ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Luka 12:22-34 - O kɔ, Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko: Aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun. walima i farikolo ko la, i bɛna min don.

Matiyu 14.20 U bɛɛ ye dumuni kɛ ka fa, u ye segi tan ni fila fa.

Kalandenw sera ka jamaba dɔ balo ni dumuni dɔɔni ye.

1: Ala ka labɛn bɛ se an magow bɛɛ ma.

2: I jigi da Matigi kan walisa a ka se ka fɛnw di.

1: Filipekaw 4:19 "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la."

2: Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

Matiyu 14.21 Dumuni kɛbagaw tun bɛ cɛ waa duuru ɲɔgɔn bɔ, musow ni denmisɛnw kɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ ba duuru baloli kabako kan ni buru duuru dɔrɔn ye ani jɛgɛ fila.

1. Dannaya fanga: Yesu ye kabako kɛ ka mɔgɔ ba duuru balo cogo min na ni buru duuru ni jɛgɛ fila ye

2. Ɲɛnamaya buru: Yesu ye buru kɛ cogo min na k’a ka kanuya jira hadamadenw na

1. Yuhana 6:1-14 – Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

2. Luka 9:10-17 – Yesu bɛ mɔgɔ ba naani balo

Matiyu 14.22 O yɔrɔnin bɛɛ la, Yesu y’a ka kalandenw wajibiya ka don kurun kɔnɔ ka taa a ɲɛfɛ ka taa fan dɔ fɛ, k’a sɔrɔ a ye jama bila ka taa.

Yesu ye ci bila a ka kalandenw ma ko u ka don kurun kɔnɔ ka taa fan dɔ fɛ k’a sɔrɔ a ye jama bila ka taa.

1: An ka kan ka Yesu ka cikanw labato, hali ni an t’a faamu mun na.

2: An ka kan ka labɛn ka tugu Yesu kɔ a bɛ an bila yɔrɔ o yɔrɔ.

1: Luka 5:4-5 - "A ka kuma ban tuma min na, a y'a fɔ Simɔn ye ko: «A' ye aw ka jɛgɛw bila ka taa dugujukɔrɔ, ka aw ka jɔw jigin ka taa u minɛ." Simɔn y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, an ye baara kɛ su bɛɛ la, an ma foyi ta, nka i ka kuma kosɔn, ne na jɔw jigin.»

2: Yuhana 21:22 - Yesu y'a fɔ a ye ko: «Ni ne sago don a ka to fo ne ka na, o ye mun ye i bolo? Aw bɛ tugu ne kɔ!”

Matiyu 14.23 A ye jama bila ka taa, a taara kulu dɔ kan ka delili kɛ.

Yesu ye jama bila ka taa kulu dɔ la a kelen na ka taa delili kɛ wula fɛ.

1. Ka dege ka to i hakili sigilen na ani ka waati sɔrɔ delili kama.

2. Ka gɛrɛ Ala la waati kɛli fɛ n’a ye.

1. Filipekaw 4:6-7 - «Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw lase Ala ma. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

2. Zaburu 63:1 - «Ala, e ye ne ka Ala ye. ne bɛ aw ɲini ni timinandiya ye; ne ni minnɔgɔ bɛ aw la; ne farisogo bɛ sɛgɛn aw kosɔn, i n’a fɔ jamana jalen ni sɛgɛnnen, ji tɛ yɔrɔ min na.”

Matiyu 14.24 Nka kurun tun bɛ kɔgɔji cɛma, jikuruw tun bɛ ka girin, katuguni fiɲɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɔ.

Kalandenw tun bɛ kurun dɔ kɔnɔ kɔgɔji cɛmancɛ la, jikuruw tun bɛ ka u wuli fiɲɛba kosɔn.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan - Fanga sɔrɔli ɲɛnamaya fɔɲɔba la

2. Dannaya siran ɲɛkɔrɔ - Ka a dege ka da Ala ka Labɛn na

1. Esayi 43:2 - «Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.”

2. Zaburu 46:1-3 - “Ala ye an dogoyɔrɔ ni an barika ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛya waatiw la. O de kosɔn an tɛna siran hali ni dugukolo bɛ sira di, hali ni kuluw wulila ka don kɔgɔji kɔnɔ, hali ni a ji bɛ mankan bɔ ka foyi bɔ, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun kosɔn.”

Matiyu 14.25 Su don naaninan na, Yesu taara u f= baji kan.

Su kɔlɔsili naaninan na, Yesu y’a ka sebaaya jira a kɛtɔ ka taama kɔgɔji kan ka taa kalandenw fɛ.

1. Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya danfɛnw kan

2. Yesu ye kabako labɛn

1. Marka 6:45-51 - Yesu taamana ji kan

2. Zaburu 18:30 - Ala ka sebaaya ka kisili ni lakana

Matiyu 14.26 Kalandenw y'a ye tuma min na a bɛ taama kɔgɔji kan, u hakili ɲagamina k'a fɔ ko: «Ni don. U pɛrɛnna siran fɛ.

Kalandenw siranna tuma min na u ye Yesu taamatɔ ye kɔgɔji kan.

1. Aw kana siran: Aw ka aw jigi da Matigi ka sebaaya kan

2. Kana siran ka Dannaya ka pankurun ta

1. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 46:1-3 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ mankan ni fomu ani kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u ka wulikan ye."

Matiyu 14.27 O yɔrɔnin bɛɛ Yesu y’a fɔ u ye ko: «A’ ye aw ja gɛlɛya. o ye ne ye; aw kana siran.

Yesu b’a ka kalandenw jija u ka jagɛlɛya sɔrɔ ani u kana siran.

1. "Ala bɛ an fɛ: Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ".

2. "A' ye aw jija: Aw ka aw jigi da Yesu ka layidu kan".

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Heburuw 13:5-6 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada." O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye, ne tɛna siran, mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?”

Matiyu 14.28 Piere y’a jaabi ko: «Matigi, ni e don, i ka ne wele ka na i ma ji kan.»

Piɛrɛ ye Yesu jaabi tuma min na a y’a wele, k’a ɲininka ni tiɲɛ na Yesu de bɛ kuma, ani ni o de bɛ, k’a ɲini Yesu fɛ a k’a fɔ a ye ko a ka na a fɛ ji kan.

1. Dannaya fanga - Ka da Yesu la cogo min na, i n’a fɔ Piɛrɛ, o bɛ se ka na ni an ye yɔrɔw la, an tun ma miiri minnu na abada.

2. Ka faratiw ta Yesu ye - Ka faratiw ta walasa k’an ka kantigiya jira Yesu la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka saraba sɔrɔ cogo min na.

1. Efesekaw 3:20 - Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.

2. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

Matiyu 14.29 A ko: «Na.» Piɛrɛ jiginna kurun kɔnɔ tuma min na, a taamana ji kan ka taa Yesu fɛ.

Yesu ye ci fɔ Piɛrɛ ye ko a ka na a ma, wa Piɛrɛ y’o kɛ a kɛtɔ ka taama ji kan.

1. Ala ka sebaaya ni a ka dannaya: Piɛrɛ taamana ji kan cogo min na.

2. Ka dannaya sira min tɛ se ka kɛ, o ta ni Yesu ye.

1. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

2. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a jaabi ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

Matiyu 14:30 Nka a ye fiɲɛ mankan ye minkɛ, a siranna. A y'a daminɛ ka jigin, a pɛrɛnna ko: «Matigi, ne kisi.»

Piɛrɛ y’a daminɛ ka jigin kɔgɔji la tuma min na a ye fiɲɛba ye tuma min na, a kulela Matigi fɛ ko a k’a kisi.

1. Ka se sɔrɔ siran kan i kɛtɔ ka i jigi da Matigi kan

2. Aw kana jigiya dabila abada gɛlɛya waatiw la

1. Matiyu 8:25-26 - A ka kalandenw gɛrɛla a la k'a kunun k'a fɔ ko: «Matigi, an kisi, an bɛ halaki.» A y'a fɔ u ye ko: «Aw dannaya dɔgɔmanninw, mun na aw bɛ siran?

2. Zaburu 34:17-19 - Mɔgɔ tilennenw bɛ kule, Matigi bɛ u lamɛn, ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Dusukun tiɲɛnenw, Matigi bɛ gɛrɛ olu la. Minnu bɛ nimisa hakili la, a bɛ olu kisi.» Mɔgɔ tilennen ka tɔɔrɔw ka ca, nka Matigi b'a kisi o bɛɛ la.

Matiyu 14.31 O yɔrɔnin bɛɛ Yesu y'a bolo kɔrɔta k'a minɛ k'a fɔ a ye ko: «I dannabaliya, mun na i sigasiga?

Yesu ye Piɛrɛ kisi ka bin ji la ani a y’a kɔrɔfɔ ko a ka dannaya ka dɔgɔ.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na siga waatiw la

2. Yesu ka kanuya: A labɛnnen don tuma bɛɛ ka dɛmɛ don

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara."

Matiyu 14.32 U donna kurun kɔnɔ tuma min na, fiɲɛ dabila.

Yesu n’a ka kalandenw donna kurun dɔ kɔnɔ, o yɔrɔnin bɛɛ, fiɲɛ jɔra.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, dannaya ni an jigi da Ala kan.

2. An bɛ se ka hɛrɛ ni dususalo sɔrɔ Ala fɛ, hali ni waati ɲagaminen don.

1. Zaburu 56:3 “Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan.”

2. Romɛkaw 8:28 “An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Matiyu 14.33 Kurun kɔnɔmɔgɔw nana a bato k'a fɔ ko: Tiɲɛ na, i ye Ala Denkɛ ye.'

Kurun kɔnɔ mɔgɔw kabakoyara kosɛbɛ Yesu ka sebaaya la fo u y’a bato, k’a fɔ ko a ye Ala Denkɛ ye.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu ka kabako kɛwalew b’a ka Alaya jira cogo min na

2. Yesu batoli: An bɛ Yesu Denkɛya Tiɲɛ weleweleda cogo min na

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw bolo, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Hɛrɛ masakɛ.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

Matiyu 14.34 U tɛmɛna tuma min na, u sera Jenɛzarɛti jamana na.

Yesu n’a ka kalandenw ye Galile baji tigɛ ka se Jenɛzarɛti jamana na.

1. Ala bɛ nafolo di an ma walisa ka se an ka yɔrɔ la.

2. Hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ, Ala bɛ se k’an bilasira ka taa an sago yɔrɔ la.

1. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

2. Zaburu 23:2 - "A bɛ ne da baganmarayɔrɔw la. A bɛ ne bila ji lafiyalenw kɛrɛfɛ."

Matiyu 14.35 O yɔrɔ mɔgɔw y'a dɔn tuma min na, u ye ci bila ka taa a lamini jamana bɛɛ la ka na ni banabaatɔw bɛɛ ye.

Yesu ye banabagatɔw kɛnɛya o mara la.

1: Yesu ka kɛnɛyali kabakow: A ka sebaaya bɛ tɛmɛ waati ni yɔrɔ kan cogo min na

2: Kabako minnu tɛ se ka sɔsɔ: Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya

1: Esayi 53:5, "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye."

2: Zaburu 103:3, "Min bɛ i ka tilenbaliya bɛɛ yafa, min bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya."

Matiyu 14.36 A y'a deli ko u ka maga a ka fini da la dɔrɔn.

Jama mɔgɔw ye Yesu deli ko a k’a to u ka maga a ka fini da la, ani minnu y’o kɛ, olu kɛnɛyara.

1. Dannaya fanga: Ka kalan sɔrɔ jama ka ɲɔgɔnye la ni Yesu ye

2. Yesu magali kabako la: Kisili ni kɛnɛya sɔrɔli

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

Matiyu 15 bɛ Yesu ka kalansiraw jira saniya lakika kan, a ka kɛnɛya kabakow, ani mɔgɔ ba naani baloli kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ye minnu bɛ Yesu ka kalandenw jalaki ko u ye laadalakow tiɲɛ, u t’u tɛgɛ ko sani u ka dumuni kɛ (Matiyu 15:1-2). Yesu b’u kɛlɛ, k’u ka filankafoya kɔrɔfɔ, k’a sɔrɔ u yɛrɛw bɛ Ala ka ci fɔlenw tiɲɛ laadalakow kosɔn. A b’a kalan ko min bɛ mɔgɔ nɔgɔ, o tɛ don da kɔnɔ, nka min bɛ bɔ dusukun na - o b’a jira ko jogoɲumanya nɔgɔlen don, o ka jugu ka tɛmɛ laadala nɔgɔ kan (Matiyu 15:10-20).

Dakun 2nan: A bɔlen Galile ka taa Tiri ni Sidɔn mara la, Yesu ye Kanan muso dɔ kunbɛn min bɛ ka a denmuso deli ko jinɛw tun bɛ min kɔnɔ (Matiyu 15:21-28). A daminɛ na, Yesu y’a jaabi ko a cilen don Israɛl ka saga tununnenw dɔrɔn de ma. Nka a ka dannaya min jirala a ka delili la ni timinandiya ye ani k’a dɔn ko a ye Matigi ye, o y’a dusu lamin, a b’a ka ɲinini jaabi.

Dakun 3nan: Ka segin Galile kɔgɔji la, Yesu ye mɔgɔ caman kɛnɛya minnu nana a fɛ - senkelenw, fiyentɔw, bobow wdfl, ka jama kabakoya (Matiyu 15:29-31). A laban na nin tilayɔrɔba in kɔnɔ, kabako dɔ bɛ yen min ye ka cɛ ba naani balo ni buru wolonwula ni jɛgɛ fitinin damadɔw ye ka fara musow ni denmisɛnw kan (Matiyu 15:32-39). I n’a fɔ ka tɛmɛn ka kabako ba duuru balo nin fana b’a ka hinɛ jira magojirabagaw la ani a ka alaɲɛsiran fanga la.

Matiyu 15.1 Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn minnu tun bɛ Jerusalɛm, olu nana Yesu ma.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw bɔra Jerusalɛm ka na Yesu ma.

1. An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka Yesu n’a ka kalansiraw ladege.

2. An ka danfara mana kɛ cogo o cogo, Yesu b’an bɛɛ kanu ani k’an bisimila.

1. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. Mɔgɔ bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni." aw bɛ ɲɔgɔn kanu.»

2. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka ɲɔgɔn fisa ni bonya ye."

Matiyu 15:2 Mun na i ka kalandenw b maakɔrɔw ka laadalakow tiɲɛ? Katuguni u tɛ u tɛgɛ ko ni u bɛ dumuni kɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalandenw kan minnu ye maakɔrɔw ka laadalakow tiɲɛ, u kɛtɔ k’u tɛgɛ ko ni u bɛ buru dun.

1. Nafa min b’a la ka tugu laadalakow la ani ka fanga bonya.

2. Ka faamuyali sɔrɔ mun na an bɛ fɛn minnu kɛ, sanni an ka sariyaw labato dɔrɔn fiyentɔya la.

1. Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

2. Kolosekaw 3:17 "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la."

Matiyu 15.3 Nka Yesu y’u jaabi ko: «Mun na aw fana bɛ Ala ka ci fɔ aw ka laadalakow la?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ sanni ka tugu hadamadenw ka laadaw la.

1. Ala ka ci fɔlenw kanminɛli nafa ka bon

2. Aw kana a to laadalakow ka don ko ɲuman kɛli sira la

1. Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 11:26-28 - «A filɛ, ne bɛ dugawu ni danga bila aw ɲɛ bi, o ye dugawu ye, ni aw bɛ Matigi aw ka Ala ka ci fɔlenw labato, ne bɛ minnu ci aw ma bi. ani danga, ni aw ma Matigi aw ka Ala ka ci fɔlenw labato.»

Matiyu 15.4 Ala ye ci bila ko: I fa ni i ba bonya.

Ala ye ci bila an ma ko an ka bonya da an bangebagaw kan ani mɔgɔ minnu bɛ u bangebagaw danga, olu bɛna ɲangi.

1. Weelekan min b’an bangebagaw bonya - Bangebagaw bonya ni kanminɛli ye Ala ka sigicogo jusigilan ye.

2. Bonyabaliya kɔlɔlɔw - Ka mɔgɔ bangebagaw danga, o ye kojuguba ye min bɛna kɔlɔlɔ juguw lase u ma.

1. Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ka ɲi. “I fa ni i ba bonya”—o ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu ye—“walasa a ka ɲɛ i bolo, i ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan.”

2. Talenw 23:22 - I fa lamɛn, min ye ɲɛnamaya di i ma, i kana i ba mafiɲɛya ni a kɔrɔla.

Matiyu 15.5 Nka aw b'a fɔ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ mana a fɔ a fa wala a ba ye ko: Nilifɛn don.

Yesu b’a jalaki, ka nilifɛn di Ala ma sanni ka bonya da i bangebagaw kan.

1. Ka an bangebagaw bonya, o ye ci ye min bɔra Ala yɔrɔ ani an ka dannaya taamasyɛn.

2. An ka kan k’an jija ka Ala ka ci fɔlenw bila ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Efesekaw 6:1-3 - "Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o de ka ɲi. Aw ka aw fa ni aw ba bonya—o ye ci fɔlɔ ye min bɛ ni layidu ye—walasa a ka ɲɛ aw bolo ani aw ka se ka o kɛ." ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan."

2. Ekisode 20:12 - "I fa ni i ba bonya, walisa i ka ɲɛnamaya jan kɛ jamana kɔnɔ, Matigi i ka Ala bɛ min di i ma."

Matiyu 15.6 Aw kana a fa ni a ba bonya, a na hɔrɔnya. Aw ye Ala ka ci fɔlen kɛ foyi ye aw ka laadalakow fɛ.

Nin tɛmɛsira ye lasɔmini ye walasa an kana Ala ka ci fɔlenw jate ka ɲɛsin hadamadenw ka laadalakow ma.

1: An ka kan k’an hakili to tuma bɛɛ ka Matigi ka ci fɔlenw bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.

2: An man kan ka Ala ka ci fɔlenw bila kɔfɛ walima k’u bila an yɛrɛ ka laadalakow nɔ na.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 10:12-13 - "Sisan, Israɛl, Matigi aw ka Ala bɛ mun ɲini aw fɛ, ni aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ aw ka Ala ye." ni i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ ye, ka Matigi ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow mara, ne bɛ minnu ci i ma bi, i ka ɲumanya kama?»

2: Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don."(Alimankan na)

Matiyu 15:7 Aw filankafow, Esayi ye kiraya kɛ aw ko la ka ɲɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 15:7 la, o b’a fɔ ko Yesu bɛ ka farisiɛnw jalaki filankafoya la, wa a bɛ Esayi ka kiraya kuma fɔ u ko la.

1. "Namaratɔya Egilisi kɔnɔ".

2. "Ala ka kiri tilenbaliw kan".

1. Esayi 29:13 - “Matigi ko: “K’a masɔrɔ nin mɔgɔw bɛ gɛrɛ u da la, ka ne bonya ni u dawolo ye, k’a sɔrɔ u dusukunw yɔrɔ ka jan ne la, u ka ne ɲɛsiran ye ci ye min kalanna mɔgɔw fɛ. ”

2. Yakuba 2:10 - “Mɔgɔ min bɛ sariya bɛɛ labato, k’a sɔrɔ a dɛsɛra cogo kelen na, o tigi ye o bɛɛ jate.”

Matiyu 15.8 Nin mɔgɔw bɛ gɛrɛ ne la ni u da ye, ka ne bonya ni u dawolo ye. Nka u dusukun yɔrɔ ka jan ne la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kan minnu bɛ bonya jira Ala la kɛnɛma, nka u dusukunw yɔrɔ ka jan a la.

1: An ka kan k’an janto an kana dawolo baara dɔrɔn kɛ Ala ye, nka an ka kan k’a lajɛ ko an dusukunw bɛ Ala deli tiɲɛ na.

2: A ka nɔgɔn ka an yɛrɛ minɛ diinɛ kɛnɛmakow la, nka an ka kan k’an jija ka kɛ ni dusukun ye min falen bɛ bonya ni kanuya la ka ɲɛsin Ala ma.

1: Yakuba 1:22 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

2: Luka 6:45 - Mɔgɔ ɲuman bɛ ko ɲuman bɔ a dusukun nafolo ɲuman na. Mɔgɔ jugu bɛ ko jugu bɔ a dusukun nafolo jugu la.

Matiyu 15.9 Nka u bɛ ne bato fu, u bɛ mɔgɔw ka ci fɔlenw kalan kalanw kosɔn.

Yesu b’a fɔ ko fu ye ka Ala bato ni mɔgɔ bɛ ka kalansiraw kalan minnu sinsinnen bɛ hadamadenw ka ci fɔlenw kan Ala ka Kuma nɔ na.

1. An ka kan ka tugu Ala ka Kuma kɔ, an man kan ka tugu an yɛrɛ negew kɔ

2. Aw ka Ala bato Ni ni Tiɲɛ na

1. Yuhana 4:24 - “Ala ye Ni ye, minnu b’a bato, olu ka kan k’a bato ni ni tiɲɛ na.”

2. Zaburu 119:172 - “Ne nɛnkun na kuma i ka kuma kan, katuguni i ka ci fɔlenw bɛɛ ye tilennenya ye.”

Matiyu 15.10 A ye jama wele k'a fò u ye ko: «A' ye lamɛnni kɛ k'a faamu.

Yesu b mɔgɔw kalan Ala ka kuma faamuyali nafa ka bon.

1: An ka kan k’an jija ka Ala ka kuma faamu walisa an ka se ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye.

2: A nafa ka bon ka Yesu ka kalansiraw lamɛn ani k’u faamu walisa ka nafa sɔrɔ a ka kanuya n’a ka nɛɛma la.

1: Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye min bɛ ne senw ɲɛminɛ ani yeelen ye ne ka sira kan."

2: 2 Timote 3:16-17 - "Sɛbɛnw bɛɛ bɔra Ala hakili la, nafa b'a la ka an kalan tiɲɛ ko la, ka an bila ka kojugu dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A b'an latilen ni an filila, ka an kalan ka kɛ." min ka ɲi."

Matiyu 15.11 Fɛn min bɛ don mɔgɔ da la, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ. Nka min bɛ bɔ da la, o bɛ mɔgɔ nɔgɔ.»

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko an bɛ fɛn minnu dun, o tɛ an kɛ mɔgɔ nɔgɔlenw ye, nka an bɛ min fɔ ani an bɛ wale kɛ cogo min na.

1: Fanga bɛ an ka kumaw la. An ka kan ka baara kɛ n’u ye ni hakilitigiya ni hakilitigiya ye.

2: An tɛ se ka an jigi da kɛnɛma fanga kan walasa k’an kɛ mɔgɔ senumaw ye; an kɔnɔna miiriliw ni walew de nafa ka bon.

1: Yakuba 3:8-10 - Kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, nka a bɛ yɛrɛbonyabaw kɛ. A filɛ kungo belebeleba dɔ bɛ tasuma don cogo min na ni tasuma fitinin dɔ ye.

2: Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa a ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma.

Mat.

Farisiɛnw dusu tiɲɛna kosɛbɛ tuma min na Yesu ye kuma dɔ fɔ.

1. Yesu ka kumaw barika tun ka bon ani u ye mɔgɔw dusu tiɲɛ. An ka kan k’an janto an ka kuma ni an ka kɛwalew la walisa an kana mɔgɔ wɛrɛw dusu tiɲɛ.

2. Yesu kumana ni kuntigiya ni dannaya ye, k’an kalan an dalen bɛ fɛn min na, an ka jɔ o nɔfɛ hali ni o kɔlɔlɔw tun bɛ o la.

1. Kolosekaw 4:6 - Aw ka kuma ka di tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k’a dɔn aw ka kan ka bɛɛ jaabi cogo min na.

2. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

Matiyu 15.13 Nka Yesu y’a jaabi ko: «Ne sankolola Fa ma jiri min dan, o bɛɛ na wuli.»

Yesu bɛ lasɔmi ko fɛn o fɛn ma turu Ala fɛ, a laban na, o bɛna bɔ a ju la.

1. "Ala ka jirituru cogoya banbali".

2. "A ju bɔra Ala ka kanuya la".

1. Esayi 61:3 - Minnu bɛ kasi Israɛl kɔnɔ, a bɛna cɛɲa masafugulan di u ma buguri nɔ na, dugawu nisɔndiyalen di dusukasi nɔ na, tanuli seli la jigitigɛ nɔ na. U ka tilennenya la, u na kɛ i n'a fɔ jiri belebelebaw, Matigi ye minnu turu a yɛrɛ nɔɔrɔ kama.

2. Zaburu 92:13 - U na den kɔrɔya la hali bi, u na to kɛnɛya la, u bɛna to kɛnɛ kan, ka weleweleda ko: “Matigi tilennen don; ale de ye ne ka Farakurun ye, kojugu si tɛ a la.”

Matiyu 15.14 U ka to, u ka kɛ fiyentɔw ɲɛmaa fiyentɔw ye. Ni fiyentɔw bɛ fiyentɔ ɲɛminɛ, u fila bɛɛ na bin kɔdingɛ kɔnɔ.

Kuntigi fiyentɔw bɛna u bila farati la.

1: An b’a sugandi ka tugu mɔgɔ minnu kɔ, an ka kan k’an janto olu la.

2: Ala b’a fɛ an ka kɛ hakilitigiw ye an ka latigɛw la ani ka an ɲɛsin a ma walisa ka bilasirali kɛ.

1: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw tilennen to."

2: Esayi 30:21 - "I tulo na kuma mɛn i kɔfɛ ko: 'Sira ye nin ye, i ka taama a kɔnɔ,' tuma o tuma n'i y'i kɔdon kinin fɛ walima numan fɛ."

Matiyu 15.15 Piere y’a jaabi ko: «I ka nin ntalen fɔ an ye.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko dusukun nafa ka bon bato la.

1: Ala b’a fɛ an dusukun ka kɛ

Ala b’a fɛ an dusukunw ye fɔlɔ ani fɔlɔ bato la. Ni an nana a ɲɛ kɔrɔ, an dusukunw ka kan ka kɛ saraka nafamaba ye an bɛ min di.

2: Ka Ala bonya ni an ka ɲɛnamaya ye

Ala b’a fɛ an ka bonya da a kan ni an ka ɲɛnamaya ye. An ka kan k’an jija ka fɛn bɛɛ kɛ a nɔɔrɔ kama, an ka kan ka fɛn minnu kɛ Egilisi kɔnɔ dɔrɔn.

1: Matiyu 22:37 - Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.'

2: Ntalenw 4:23 - I dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye, bawo ɲɛnamaya koɲɛw bɛ bɔ o de la.

Matiyu 15.16 Yesu y’a jaabi ko: «Aw fana ye faamuyali sɔrɔ fɔlɔ wa?

Yesu b’a ka dannabaliya jira a lamini mɔgɔw ka faamuyabaliya kosɔn.

1: Hali Yesu min tun ye hakilitigi ye ka tɛmɛ an bɛɛ kan, o tun bɛ a dusu tiɲɛ tuma dɔw la a ka kalansiraw faamuyabaliya kosɔn.

2: An ka kan k’a ɲini ka Yesu ka kalansiraw faamu sani an ka se ka tugu a kɔ tiɲɛ na.

1: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

2: Ntalenw 2:6-9 - Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la. A bɛ hakilitigiya ɲuman bila mɔgɔ tilennenw ye. A bɛ kiri siraw mara, ka a ka mɔgɔ senumaw ka sira mara. O tuma la, i na tilennenya ni kiri ni tilennenya faamu. ɔwɔ, sira ɲuman bɛɛ.

Matiyu 15.17 Aw m’a faamu fɔlɔ ko fɛn o fɛn bɛ don da la, o bɛ don kɔnɔbara la ka fili ji la wa?

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 15:17 kɔnɔ, o b’a ɲɛfɔ ko fɛn o fɛn bɛ don mɔgɔ da la, o bɛ laban ka tɛmɛ, ka gɛn.

1: An ka kan k’an janto an ka fɛn min don an farikolo la, bawo a laban bɛna gɛn.

2: An ka kan k’an hakili to an bɛ fɛn minnu dun, bawo an farikolo bɛna laban ka ban o la.

1: Ntalenw 4:23 - "I dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye, katuguni ɲɛnamaya kow bɛ bɔ o de la."

2: Filipekaw 4:8 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ kanu, fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ la. Ni tanuli dɔ bɛ yen, aw ka miiri o kow la.»

Matiyu 15.18 Fɛn minnu bɛ bɔ da la, olu bɛ bɔ dusukun na. U bɛ cɛ nɔgɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma an bɛ kuma minnu fɔ, olu bɛ bɔ an dusukunw na, ani u bɛ se ka mɔgɔ nɔgɔ cogo min na.

1. Daɲɛw fanga: An ka kumaw bɛ se k’an nɔgɔ cogo min na

2. Ɲɛnamaya kuma: An k’a to an ka kumaw ka bonya sanni an k’u tiɲɛ

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan de bolo.

2. Yakuba 3:1-12 - Kan fanga lajɛ ani a bɛ se ka mɔgɔ lafili cogo min na ani ka kojuguba lase mɔgɔ ma.

Mat.

Tɛmɛsira bɛ kuma juguya kan min bɛ bɔ hadamaden dusukun na.

1: Ala b’an wele ka an ka juguya dusukunw bila ka taa a fɛ tilennenya kama.

2: An ka kan k’an jija k’an dusukun saniya ani ka to miirili juguw ni kɛwale juguw la.

1: Ntalenw 4:23 - I dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye; sabu ɲɛnamaya koɲɛw bɛ bɔ o la.

2: Jeremi 17:9 - Dusukun ye nanbarakɛla ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ: jɔn bɛ se k'a dɔn?

Matiyu 15.20 Ninnu ye mg nɔgɔ, nka ka dumuni kɛ ni bolo kobali ye, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na kɛnɛma walew tɛ mɔgɔ ka hakilimaya cogoya ɲɛfɔ hali dɔɔnin, k’a sinsin a kan ko fɛn min bɛ don mɔgɔ farikolo la, o tɛ ko nafama ye, nka min bɛ bɔ a la, o de nafa ka bon.

1. "Ko Dusukun: Fɛn min bɛ kɔnɔna na, o de nafa ka bon kosɛbɛ".

2. "Bolo saniyalen walima Dusukun saniyalen: Saniya sumanikɛlan lakika".

1. Yakuba 3:12 - "Ne balimaw, torosun bɛ se ka oliviye bɔ wala rezɛn na wa? Kɔgɔji tɛ se ka ji duman bɔ fana."

2. Ntalenw 4:23 - "Ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, i dusukun kɔlɔsi, katuguni o ye ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ ye."

Matiyu 15.21 Yesu taara o yɔrɔ la ka taa Tiri ni Sidɔn jamanaw la.

Yesu taara Tiri ni Sidɔn kɔgɔjida la.

1. Yesu tun b’a fɛ ka a seko bɛɛ kɛ walisa ka se mɔgɔw bɛɛ ma.

2. Dannaya fanga ani a bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na waati gɛlɛnw na.

1. Jeremi 29:11 “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko fɔra, ne ye laɲiniw dɔn, minnu ye ɲɛtaa ye, ko juguya tɛ, walisa ka siniɲɛsigi ni jigiya di aw ma.”

2. Heburuw 11:1 “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Matiyu 15.22 Kanan muso dɔ bɔra o yɔrɔ kelenw na ka pɛrɛn a ye ko: Matigi, Dawuda denkɛ, makari ne la. ne denmuso tɔɔrɔlen don kosɛbɛ jinɛ dɔ fɛ.

Kanan muso pɛrɛnna Yesu ma walisa a ka makari a denmuso la, jinɛ tun bɛ min tɔɔrɔ kosɛbɛ.

1. Dannaya fanga: Ka da Ala ka se la ka kɛnɛya

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Ka i jigi da Yesu kan waati gɛlɛnw na

1. 1 Piɛrɛ 5:7 - "Aw ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la."

2. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Matiyu 15.23 Nka a ma kuma foyi jaabi. A ka kalandenw gɛrɛla a deli ko: «A' y'a bila ka taa. katuguni a bɛ pɛrɛn an nɔfɛ.»

Yesu ma sɔn ka Kanan muso ka kɛnɛya delili jaabi, nka a ka kalandenw y’a deli ko a k’a bila ka taa.

1. "Timinandiya fanga: Ka da Ala la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ".

2. "Delili fanga: Yesu bɛ an ka deliliw jaabi cogo min".

1. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon a baara la."

2. 1 Yuhana 5:14-15 - "An dalen bɛ a la ko ni an ye fɛn o fɛn deli ka kɛɲɛ ni a sago ye, a bɛ an lamɛn ko an ye ɲinini minnu ɲini a fɛ, olu bɛ an bolo.»

Matiyu 15.24 Nka Yesu y’a jaabi ko: «Ne ma ci Israɛl ka so saga tununnenw ma.»

Yesu ka cidenyabaara ka ɲɛsin Israɛl ka saga tununnenw ma.

1: Yesu ye Israɛl ka saga tununnenw kanu ani k’u janto u la.

2: Yesu ka cidenyabaara nafa ka bon Israɛl ka saga tununnenw na.

1: Esayi 53:6 - "An bɛɛ tununna i ko sagaw, an kelen-kelen bɛɛ y'an ka sira kan, Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan."

2: Zaburu 23:1 - "Matigi ye ne sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ."

Matiyu 15.25 O tuma la, muso nana a bato, ko: Matigi, ne dɛmɛ.

Muso dɔ nana Yesu fɛ k’a deli a ka dɛmɛ ɲini.

1. Ka Yesu dɔn iko Matigi: Matiyu 15:25 kalan

2. Ka se sɔrɔ kɛlɛw kan ani ka fanga sɔrɔ Yesu Krisita la

1. Matiyu 11:28-30 - Aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya.

2. Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ.

Matiyu 15.26 Nka Yesu y’a jaabi ko: «A man ɲi ka denmisɛnw ka dumuni ta k’a fili wuluw ma.»

Yesu b’an kalan an ka magojirabagaw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka kɔn an yɛrɛ ɲɛ.

1: An ka kan ka sɔn tuma bɛɛ ka magojirabagaw dɛmɛ ka kɔn an yɛrɛ ɲɛ.

2: Yesu b’an kalan an ka mɔgɔ wɛrɛw magow bila an yɛrɛ ta ɲɛ.

1: Filipekaw 2:3-4 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.”

2: Yakuba 2:15-17 “A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. Ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: ‘Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya, ka balo ɲuman sɔrɔ,’ nka foyi tɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, nafa jumɛn bɛ o la?”

Matiyu 15.27 A ko: Tiɲɛ don, Matigi.

Yesu bɛ Ala ka kanuya jira mɔgɔw bɛɛ la, hali mɔgɔ minnu bɛ jate kɛnɛmamɔgɔw ye.

1: Ala ka kanuya min bɛ kɛnɛmamɔgɔw ye - Luka 15:1-2

2: Ala ka hinɛ bɛɛ ye - Efesekaw 2:4-7

1: Luka 15:1-2 "Taamasobɔlaw ni jurumukɛlaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn ka Yesu lamɛn. Nka Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ye ŋunuŋunu ko: «Nin cɛ bɛ jurumutɔw bisimila ka dumuni kɛ u fɛ."

2: Efesekaw 2:4-7 “Nka an ka kanuyaba kosɔn, Ala min ka makari ka bon, o ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye hali k’a sɔrɔ an sara sariya tiɲɛniw la. Ala ye an lakunun ni Krisita ye, ka an sigi a fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la, walisa waati nataw la, a ka nɛɛma nafolomafɛnw jira minnu tɛ se ka suma ni ɲɔgɔn ye, o min jiralen bɛ a ka ɲumanya fɛ an ye Krisita Yesu la.”

Matiyu 15.28 Yesu y’a jaabi ko: «Muso, i ka dannaya ka bon. A denmuso kɛnɛyara kabini o waati yɛrɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ ka muso dɔ ka dannayaba tanu ani k’a denmuso kɛnɛya kabini o waati kelen na.

1. “Dannaya fanga” .

2. “Ka da Yesu la, o ye dugawu ye” .

1. Heburuw 11:6 - “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

2. Yakuba 5:15 - «Delili min bɛ kɛ dannaya la, o na banabagatɔ kɛnɛya. Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma.”

Matiyu 15.29 Yesu bɔra yen ka gɛrɛ Galile ba la. A yɛlɛla kulu dɔ kan, ka i sigi yen.

Yesu bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa Galile kɔgɔji la, o kɔ, a wulila kulu dɔ kan ka sigi yen.

1. Yesu ka delili kɛcogo: A ka misali bɛ se k’an bilasira cogo min na bi

2. Kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga: Krisita ni Ala jɛra cogo min na a dan na

1. Esayi 55:8-9 «Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2. Marka 1:35 “Sɔgɔma, a kununna ka kɔn tile ɲɛ, a bɔra ka taa yɔrɔ kelen na ka delili kɛ yen.”

Mat. A ye u kɛnɛya.

Yesu ye mɔgɔ caman kɛnɛya, farikolo banaw tun bɛ minnu na, i n’a fɔ senkelenw, fiyentɔw, bobow ani fiyentɔw, tuma min na mɔgɔ jamaba ye ɲɔgɔn lajɛ a lamini na.

1. Yesu ye an furakɛla ye - Ala ka nɛɛma bɛ jigiya ni kɛnɛya di bɛɛ ma cogo min na

2. Hinɛ fanga - Ala ka kanuya bɛ farikolo ni hakili banaw kɛnɛya cogo min na

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Yakuba 5:14-15 - Yala banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Mat.

Jama tun kabakoyara ka banabagatɔw ni banabagatɔw kɛnɛyali ye kabako la, ka Ala tanu a ka ɲumanya kosɔn.

1. Ala ka makari ni a ka hinɛ: Yesu ka kabakow seli

2. Dannaya fanga: Ala ka kanuya b’an yɛlɛma cogo min na

1. Esayi 35:5-6 - "O tuma na fɛ, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli, senkelen na pan i ko saga, bobow nɛnkun na dɔnkili da ɲagali la.

2. Zaburu 103:3-5 - "Min bɛ i ka tilenbaliya bɛɛ yafa, min bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya, min bɛ i ka ɲɛnamaya kunmabɔ dingɛ kɔnɔ, min bɛ i kunsigi ni kanuya ni makari sabatilen ye."

Mat sira.

Yesu ye hinɛ jira jamaba dɔ la minnu tugura a kɔ tile saba kɔnɔ ani u mago tun bɛ dumuni na.

1. Hinɛ walew la: Yesu n’a nɔfɛmɔgɔw

2. Dannaya fanga: Yesu ni jamaba

1. Yakuba 2:15-16 - “Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛlen don, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ a ma magoɲɛfɛnw di u ma farikolo la, o nafa ye mun ye?”

2. Romɛkaw 12:15 - “A’ ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.”

Matiyu 15.33 A ka kalandenw y'a ɲininka ko: «An ka kan ka dumuni caman sɔrɔ min na kungokolon kɔnɔ, ka jamaba fa?»

Kalandenw ye Yesu ɲininka u bɛ se ka buru bɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na walisa ka jamaba balo kungokolon kɔnɔ.

1. Labɛnni fanga: Ka da Ala ka caya la

2. Ka se sɔrɔ siga kan: Ka fanga sɔrɔ Matigi la

1. Filipekaw 4:19 - “Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.”

2. Esayi 41:10 - «O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Matiyu 15.34 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Nbuuru joli bɛ aw bolo?» U y'a fɔ ko: «Wolonwula ni jɛgɛmisɛn damadɔw.»

Yesu ye kalandenw ɲininka nbuuru ni jɛgɛ hakɛ min b’u bolo, u y’u jaabi ni nbuuru wolonwula ni jɛgɛ damadɔ ye.

1. Yesu b’a janto an magow la - Kalandenw tun bɛ fɛn fitinin min ta, k’o ta ka caya walasa ka jama balo, o b’a jira ko Yesu b’a fɛ k’an magow ɲɛ.

2. Nafa sɔrɔli dɛsɛ la - Yesu b’a jira an na ko an bɛ se ka caya sɔrɔ hali ko minnu na, a bɛ iko nafolo dɛsɛ bɛ minnu na.

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:8 - Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw la. A' y'a to aw bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la tuma bɛɛ, aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.

2. Filipekaw 4:19 - Nka ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu barika la.

Matiyu 15.35 A ye ci bila jama ma ko u ka sigi duguma.

Yesu ye jama balo ni nbuuru daman ni jɛgɛ dɔw ye.

1. Ala b’an magow ɲɛ hali n’an dɛsɛra.

2. An ye dugawu sɔrɔ ka se ka kɛ dugawu ye mɔgɔ wɛrɛw bolo.

1. Filipekaw 4:19 - “Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ n’a ka nafolo ye Krisita Yesu nɔɔrɔ la.”

2. Luka 6:38 - «Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.”

Matiyu 15.36 A ye nbuuru wolonwula ni jɛgɛw ta ka barika da a ye ka u kari ka di a ka kalandenw ma, ka kalandenw di jama ma.

Kalandenw ye o nbuuru wolonwula ni jɛgɛ wolonwula di jama ma Yesu ka barika dali kɔfɛ ka u kari.

1. Yesu ye balo ni dugawu sɔrɔyɔrɔ ye.

2. Waleɲumandɔn fanga.

1. Filipekaw 4:6-7 “Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw lase Ala ma. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

2. Efesekaw 5:20 “ka barika da Fa Ala ye tuma bɛɛ ani fɛn bɛɛ la an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.”

Matiyu 15.37 U bɛɛ ye dumuni kɛ ka fa.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔ caman ɲɛfɔ, Yesu n’a ka kalandenw ye minnu balo ni buru wolonwula ni jɛgɛ fila ye. Jama bɛɛ kɛlen kɔ ka dumuni kɛ ka fa, segi wolonwula tora tora karilenw na.

1. Ala bɛ se ka fɛnw kɛ minnu tɛ se ka miiri, ni nafolo danma ye.

2. Ala ka caya bɛ se k’an bɛɛ balo.

1. Yuhana 6:12-13 – U falen don tuma min na, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Aw ka fɛn tolenw lajɛ, walisa foyi kana tunun.» O de y'a to u ye u lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka segi tan ni fila fa ni ɲɔmugu duuru tora dumunikɛlaw ye.

2. Luka 9:16-17 – O kɔ, a ye nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ta, ka sankolo filɛ, ka duba u ye, ka u kari ka u di kalandenw ma, u k’u bila jama ɲɛkɔrɔ. U ye dumuni kɛ, u bɛɛ fa, ka segi tan ni fila to u bolo.

Matiyu 15.38 Dumuni kɛbagaw tun ye cɛ waa naani ye, musow ni denmisɛnw kɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka dumuni di mɔgɔ ba naani ma, musow ni denmisɛnw sen tɛ o la.

1. "Ala ka caya: Kabako min ye ka jama balo".

2. "Yesu ka sebaaya: Labɛn min ka bon ni hadamadenw ta ye a ka mɔgɔw ye".

1. Esayi 55:1 - "Aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, aw minnu tɛ wari sɔrɔ, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san wari tɛ min na, wari tɛ min na."(Alimankan na)

. \_ Elisa ko: “A’ y’a di jama ma k’a to u ka dumuni kɛ.” Nka a ka baaraden ko: «Ne bɛ se ka nin bila cɛ kɛmɛ ɲɛkɔrɔ cogo di?» A y'a fɔ ka segin a kan ko: «A' y'a di jama ma, u ka dumuni kɛ, katuguni Matigi ko nin ye: 'U na dumuni kɛ ka dɔ to u la. ka kɛɲɛ ni Matigi ka kuma ye.

Matiyu 15.39 A ye jama bila ka taa kurun ta ka se Magadala mara la.

Yesu ye jama bila ka taa, ka kurun ta ka taa Magdala dugu la.

1. Yesu ka misali fanga: Yesu b’a jira an na cogo min na an ka kan ka labɛn ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni majigilenya ni nɛɛma ye.

2. Hinɛ barika: Yesu b’a ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la, a kɛtɔ k’a seko bɛɛ kɛ k’u dɛmɛ.

1. Filipekaw 2:3-4 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2. Matiyu 11:28-29 «Aw bɛɛ, aw sɛgɛnnenw ni doni girinyalenw, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya. A’ ye ne ka jɔrɔnanko ta aw kan ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di ani ne majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.”

Matiyu 16 b Yesu ka lasɔminiw jira Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka kalanw ko la, Piɛrɛ ka sɔnni kɛ Yesu ma iko Masiya, ani Yesu ka kirayakuma fɔ a ka saya ni a lakununni ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Farisiɛnw ni Saduseɛnw ye minnu bɛ Yesu kɔrɔbɔ, u kɛtɔ k’a ɲini a fɛ a ka taamashyɛn dɔ jira u la ka bɔ sankolo la (Matiyu 16:1-4). A b’u kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ u tɛ se ka hakili ta fan fɛ taamasiyɛnw kɔrɔ fɔ hali k’a sɔrɔ u bɛ se ka waati cogoyaw kɔrɔ fɔ. A b'a fɔ u ye ko taamashyɛn si tɛna di ni "Jonasi ka taamasyɛn" tɛ, k'a ɲɛsin a ka saya ni a lakununni nata ma. Kɔfɛ, a b’a ka kalandenw lasɔmi Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka funu (kalan) ko la, u bɛ min faamu iko lasɔmini u ka kalansira ma.

Dakun 2nan: Ni ɲininkali kɛra mɔgɔw la ko ale ye mɔgɔ min ye, kalandenw bɛ jaabi suguya caman di – Yuhana Batiselikɛla, Eli walima kiraw dɔ. Nka ni ɲininkali kɛra u hakili la ko a ye jɔn ye, Piɛrɛ b’a fɔ ko Yesu ye “Krista ye, Ala ɲɛnama Denkɛ” (Matiyu 16:13-20). O jirali jaabi la min dira Fa fɛ sankolo la, a tɛ kɛ farisogo ni joli fɛ, Yesu ye Piɛrɛ jate dubaden ye ani nin farakurun kan (Piɛrɛ ka dannaya walima a ka jurumu) a bɛna a ka egilisi jɔ Hadɛsi daaw tɛna se sɔrɔ min kan.

Dakun 3nan: Nin yɔrɔba in kɔfɛ, a ka tɔɔrɔw kirayakuma jɛlen fɔlɔ bɛ na - ko a ka kan ka taa Jerusalɛm yɔrɔ min na a bɛna tɔɔrɔ caman sɔrɔ maakɔrɔw bolo sarakalasebaaw kuntigiw fɛ sariya karamɔgɔw ka faga nka tile sabanan na u kununna (Matiyu 16:21-28) . Ni Piɛrɛ b’a ɲini k’a bali ka bɔ o sira sugu la, Yesu b’a kɔrɔfɔ kosɛbɛ, bawo a bɛ a hakili to hadamadenw ka kow la sanni ka a hakili to Ala ka kow la. O kɔfɛ, ka mɔgɔw kalan musakako la, nka ka kan ka tugu a kɔ A b’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka ɲɛnamaya kisi, o bɛna bɔnɛ a la nka a bɛ ɲɛnamaya bɔnɛ a kosɔn a bɛ sinsin banbali kan ka tɛmɛ waati jateminɛ kan.

Matiyu 16:1 Farisiɛnw ni Saduseɛnw nana, u y’a ɲini a fɛ ko a ka taamashyɛn dɔ jira u la ka bɔ sankolo la.

Farisiɛnw ni Saduseɛnw ye taamashyɛn dɔ deli Yesu fɛ ka bɔ sankolo la.

1. Farati min bɛ Ala kɔrɔbɔli la

2. Dannaya nafa ka bon

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:16 – “I kana Matigi i ka Ala kɔrɔbɔ” .

2. Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Matiyu 16.2 A y’a jaabi ko: «Ni wula sera, aw b’a fɔ ko: «Waati bɛ ɲɛ, katuguni sankolo bilennen don.»

Yesu bɛ jama kalan u ka se ka waati kofɔ ka kɛɲɛ ni sankolo cogoya ye.

1. Ala ka danfɛnw: Ka baara kɛ ni diɲɛ danbe ye walasa k’a ka labɛn faamu

2. Hakilila sebaaya: Ala bɛ min fɔ, an k’o dɔn

1. Zaburu 19:1-2 - "Sankolo bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ, sankolo bɛ a bolow ka baara fɔ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 2:13-14 - "An bɛ kuma nin fɔ, an tɛ kuma kumaw fɛ minnu kalanna hadamadenw ka hakilitigiya fɛ, nka ni kumaw ye minnu kalanna Ni Senu fɛ, ka hakili ta fan fɛ kow ɲɛfɔ ni kumaw ye minnu kalanna Ni Senu fɛ. Ni Ni tɛ mɔgɔ min na, o tɛ sɔn o ma." fɛn minnu bɛ bɔ Ala Ni la, nka a b'u jate nalomanya ye, a tɛ se k'u faamu, katuguni u bɛ dɔn Ni Senu dɔrɔn de fɛ."

Matiyu 16.3 Sɔgɔma fɛ: «Waati jugu na kɛ bi, katuguni sankolo bilennen don. Aw filankafow, aw bɛ se ka sankolo ɲɛda dɔn. Nka aw tɛ se ka waati taamashyɛnw dɔn wa?

Yesu ye Farisiɛnw ni Saduseɛnw kɔrɔfɔ u ka hakilimaya faamuyabaliya kosɔn, sanni u ka waati taamasyɛnw dɔn.

1. Hakililajɛ waati kɔrɔbɔlenw ɲɛkɔrɔ

2. Alako dɔnniya mago bɛ bi waati la

1. Jeremi 6:16 – “Matigi ko: ‘A’ ye jɔ siraw da la, ka sira kɔrɔw ɲini, sira ɲuman bɛ yɔrɔ minnu na. Aw ka taama a kɔnɔ, ka lafiya sɔrɔ aw niw ye.’”

2. Esayi 5:20 – “Mɔgɔ minnu bɛ juguya wele ko ko ɲuman, ka ko ɲuman wele ko juguya, minnu bɛ dibi bila yeelen nɔ na, ka yeelen bila dibi nɔ na, minnu bɛ nɔgɔ kɛ dumuni duman nɔ na, ka dumuni duman kɛ nɔgɔ nɔ na!”

Matiyu 16:4 Siya jugu ni jatɔw bɛ taamashyɛn ɲini. Taamaʃyɛn si tɛna di a ma, ni kira Yuhana ka taamashyɛn tɛ.» A y'u to yen ka taa.

Jyɛn jugu ni jatɔya bɛ taamashyɛnw ɲini, nka taamasyɛn kelen min bɛna di u ma, o ye kira Jonasi ka taamasyɛn ye.

1. Ala bɛ dusukun dɔn, mɔgɔ juguw tɛna a kɔrɔbɔ.

2. Kira Jonasi ka taamashyɛn bɛ Ala ka nɛɛma sebaaya jira an na.

1. Jonasi 1:17 - Sisan, Matigi tun ye jɛgɛba dɔ labɛn walisa ka Jonasi munumunu. Jonasi tora jɛgɛ kɔnɔ tile saba ni su saba.

2. Ezekiɛl 18:31 - Aw ye kojugu minnu kɛ, aw ka olu bɛɛ bɔ aw bolo, ka dusukun kura ni hakili kura sɔrɔ aw yɛrɛw la.

Matiyu 16.5 A ka kalandenw sera fan dɔ fɛ tuma min na, u ɲinɛna buru ta kɔ.

Yesu ka kalandenw tun ɲinɛna ka nbuuru ta tuma min na u sera fan dɔ fɛ.

1. An ka kan ka labɛn: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Yesu ka kalandenw fɛ

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ni Yesu ye

1. Romɛkaw 12:12 - Ka nisɔndiya jigiya la; muɲu tɔɔrɔ la; ka taa a fɛ o yɔrɔnin bɛɛ delili la.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.

Matiyu 16.6 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ka aw janto Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka funun na.»

Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko u k’u janto Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka kalansiraw la.

1. Aw k’aw janto kalansira nkalonmaw na

2. Yesu ye lasɔmini kɛ a ka kalandenw ye

1. Efesekaw 4:14 - Kabini sisan, an kana kɛ denmisɛnw ye tun, an bɛ wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la, ka yaala-yaala ni kalan fiɲɛ bɛɛ ye.

2. Kɛwalew 20:29-31 - Ne b'a dɔn ko ne taalen kɔ, waraba juguw na don aw cɛma, u tɛna hinɛ sagakulu la. Mɔgɔw na wuli aw yɛrɛw fɛ fana, ka kuma juguw fɔ, ka kalandenw sama u nɔfɛ. O de kosɔn, aw k'aw hakili to a la ko san saba kɔnɔ, ne ma dabila ka su ni tile bɛɛ lasɔmi ni ɲɛji ye.

Matiyu 16.7 U ye baro kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko: «Aw ma buru si ta.»

U tun bɛ miiri nkalonmaw la u ka kɔngɔ kosɔn.

1: An ka limaniya man kan ka lafiɲɛ an farikolo magow fɛ.

2: Matigi ɲinini ka kan ka kɛ ni dusukun bɛɛ ye, ni ŋaniya dogolen si tɛ.

1: Filipekaw 4:13 "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika bonyabaa barika la."

2: Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

Matiyu 16.8 Yesu y’o faamu tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Aw dannabaaw, mun na aw bɛ miiri aw ni ɲɔgɔn cɛ, k’a masɔrɔ aw ma na ni nbuuru ye?»

Yesu y’a kɔlɔsi ko kalandenw tun bɛ hami ko u tɛna na ni nbuuru ye, wa a y’u ɲangi u ka dannayabaliya kosɔn.

1. "Ala ka labɛn: Ka sinsin dannaya kan siran nɔ na".

2. "Jɔrɔnanko: Nafa ye mun ye?"

1. Filipekaw 4:6-7 - «Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

2. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Matiyu 16.9 Aw ma a faamu fɔlɔ wa, aw hakili tɛ o buru duuru la, ani aw ye segi joli ta wa?

Yesu ye kalandenw hakili jigin kabako la, u ye mɔgɔ 5000 balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila ye, ani segi hakɛ min tun bɛ ta o kɔfɛ.

1. Dannaya fitinin fanga: Yesu b’a jira an na ko dannaya fitinin bɛ se ka kuluw lamaga.

2. Yesu ka kabakow: Yesu ye kabako kɛ ka mɔgɔ 5000 balo cogo min na ni buru duuru ni jɛgɛ fila dɔrɔn ye.

1. Marka 8:17-21 - Yesu ye mɔgɔ 4000 balo ni buru wolonwula ye ani jɛgɛ fitinin damadɔw.

2. Luka 9:10-17 - Yesu ye mɔgɔ 5000 balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila ye.

Matiyu 16:10 Aw ma buru wolonwula minnu ta, olu ni mɔgɔ waa naani la, ani segi joli la?

Yesu tun b’a ka kalandenw kalan ko a nafa ka bon u k’u hakili to Ala ye min kɛ ka tɛmɛn.

1: Ala ye dugawu minnu di an ma ka tɛmɛn, ani a ye baara kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an ka kan k’an hakili to olu la tuma bɛɛ.

2: An man kan ka ɲinɛ abada Ala ye an mago ɲɛ cogo min na, ani a ye baara kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Matiyu 6:31-33 - O de kosɔn aw kana aw hakili to a la ko: An na mun dun? wala: An na mun min? Walima ko: «An na fini don mun na?» ... Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2: Zaburu 103:2 - Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ.

Mat.

Yesu ye lasɔmini min kɛ a ka kalandenw ye, u k’u janto Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka kalansiraw la, nin tɛmɛsira bɛ o jira.

1. Farati min bɛ nkalon kalanni na

2. Hakilitigiya min bɛ mɔgɔ hakili la

.

2. Kɛwalew 20:28-30 - Aw ye aw janto aw yɛrɛw ni sagakulu bɛɛ la, Ni Senu ye aw kɛ kɔrɔsibagaw ye, walisa ka Ala ka egilisi balo, a ye min san ni a yɛrɛ joli ye. Ne b'a dɔn ko ne taalen kɔ, waraba juguw na don aw cɛma, u tɛna hinɛ sagakuluw la. Mɔgɔw na wuli aw yɛrɛw fɛ fana, ka kuma juguw fɔ, ka kalandenw sama u nɔfɛ.

Mat.

Yesu ye kalandenw lasɔmi ko u k’u yɛrɛ kɔlɔsi Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka kalansiraw la, u kana u yɛrɛ kɔlɔsi nbuuru funun na.

1. Farati min bɛ kalansira nkalonmaw na

2. Bibulu ka faamuyali wajibiyalen don

1. Ntalenw 4:7 - "Hakilitigiya de ye fɛnba ye, o de kosɔn, i ka hakilitigiya sɔrɔ, i ka faamuyali sɔrɔ i ka seko bɛɛ la."

.

Matiyu 16:13 Yesu sera Sesare Filipe dugu da la tuma min na, a ye a ka kalandenw ɲininka ko: «Mɔgɔw b’a fɔ ko ne ye jɔn ye?»

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka ko mɔgɔw tun b’a miiri ko ale ye jɔn ye.

1. "I b'a fɔ ko Yesu ye jɔn ye?"

2. "Yesu dɔnni nafa ka bon".

1. Yuhana 8:12 - Yesu ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2. Kolosekaw 2:9-10 - K'a masɔrɔ Ala dafalen bɛɛ bɛ balo Krisita la farikolo cogo la, ani Krisita la, aw dafara. Ale de ye fanga ni kuntigiya bɛɛ kuntigi ye.

Matiyu 16.14 U y’a fɔ ko: «Dɔw b’a fɔ ko i ye Yuhana Batiselikɛla ye. Dɔ wɛrɛw, Jeremi, walima kira dɔ.

Bɛtisayida ni Sesariya Filipe mɔgɔw ye Yesu ɲininka ni a ye kira ye.

1. Dannabaliya waatiw la, an ka kan ka an ɲɛsin Yesu ma walisa ka bilasirali ni jaabiw sɔrɔ.

2. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Bɛtizayida ni Sesariya Filipe mɔgɔw fɛ, an kana an ka dannaya tiɲɛ Yesu la abada.

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw bolo, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Hɛrɛ masakɛ.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y'a fò a ye ko: Ne ye sira ni tiɲè ni namaya ye.

Matiyu 16.15 A y’a fɔ u ye ko: Aw b’a fɔ ko ne ye jɔn ye?

Yesu y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u k’a fɔ a ye mɔgɔ min ye.

1: "Yesu ye mɔgɔ min ye, o fɔ".

2: "An Matigi Dɔnni ɲinini".

1: Marka 8:29 - A y'a fɔ u ye ko: «Nka aw b'a fɔ ko ne ye jɔn ye?

2: Luka 9:20 - A y'a fɔ u ye ko: «Nka aw b'a fɔ ko ne ye jɔn ye?"

Matiyu 16.16 Simɔn Piɛrɛ y’a jaabi ko: «E ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.»

Simɔn Piɛrɛ b’a fɔ ko Yesu ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.

1. Yesu, Ala Denkɛ - Yesu ka Ala-ka-marako sɛgɛsɛgɛli

2. Ala dɔnni - Ala ɲɛnama sɔrɔli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw bolo, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Hɛrɛ masakɛ.

2. Yuhana 1:1-5 - Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye. O cogo kelen de tun bɛ Ala ta fan fɛ fɔlɔ la. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ. Fɛn si ma dilan ni ale tɛ. Ɲɛnamaya tun bɛ ale de kɔnɔ; O ɲɛnamaya kɛra hadamadenw ka yeelen ye. Yeelen bɛ yeelen bɔ dibi la. Dibi ma a minɛ.

Matiyu 16.17 Yesu y’a jaabi ko: «Simɔn Barjona, dubaden ye, katuguni farisogo ni joli ma o jira i la, fɔ ne sankolola Fa.»

Ala bɛ tiɲɛ jira an na, ka duba an ye ka sɔn o ma.

1: Ala bɛ tiɲɛ min jira an na, an ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na.

2: An ka kan ka barika da Ala ka dugaw ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Esayi 6:8 - «Ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!”

2: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

Matiyu 16.18 Ne b’a fɔ i ye fana ko i ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ nin farakurun kan. Jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan.»

Yesu y’a fɔ Piɛrɛ ye ko a bɛna a ka egilisi jɔ a kan, ani ko jahanama fanga si tɛna se ka se sɔrɔ a kan.

1. Egilisi barika - ka sinsin Yesu ka layidu kan ko Egilisi tɛna se sɔrɔ jahanama fanga fɛ abada.

2. Egilisi jusigilan - ka Piɛrɛ nafa sɛgɛsɛgɛ ani dannaya jɔyɔrɔ Egilisi jɔli la.

1. Esayi 54:17 - Marifa min dilannen don i kama, o tɛna ɲɛ sɔrɔ; Kan o kan na wuli i kama kiritigɛ waati la, i na o jalaki.»

2. Efesekaw 6:11-12 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni Ala ka juguya ye yɔrɔ janw na.

Matiyu 16.19 Ne na sankolo masaya konnɛgɛw di i ma, i mana fɛn o fɛn siri dugukolo kan, o na siri sankolo la .

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kuntigiya kan min dira Yesu ma sankolo masaya kan.

1. Yesu ka sebaaya: Masaya kunbabaw fanga faamuyali

2. Ka kanminɛli ɲɛnamaya kɛ: Yesu bɛ fɛn minnu siri walima ka fɛn minnu lajɔ dugukolo kan, k’olu minɛ

1. Kolosekaw 3:17 - Aw ye fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

2. Matiyu 7:21 - Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: ‘Matigi, Matigi’, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne Fa min bɛ sankolo la, o sago kɛ dɔrɔn.

Matiyu 16.20 O tuma la, Yesu ye a ka kalandenw laadi ko u kana a f mg si ye ko ale ye Yesu Krisita ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ci fɔlen kan a ka kalandenw ma u kana a jira ko a ye Krisita ye.

1. Ɲɛnamaya min bɛ kɛ gundo la: Mun na Yesu y’a sugandi ka to mɔgɔ dɔnbali ye

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin hakilitigiya ma: Matigi ka gundo marali girinya

1. Matiyu 6:3-4 - "Nka ni i ye fɛn di dɛsɛbagatɔw ma, i kininbolo kana a dɔn i kininbolo bɛ min kɛ, walisa i ka nilifɛn ka kɛ gundo la. I Fa min bɛ yeli kɛ gundo la, o na sara." i."

2. Ntalenw 11:13 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa tɔgɔjugu fɔ, o bɛ gundo jira, nka mɔgɔ min dalen bɛ a la hakili la, o bɛ fɛn dɔ datugu."

Mat.

Yesu y’a daminɛ k’a jira a ka kalandenw na ko a latigɛra ka tɔɔrɔ ani ka faga Jerusalɛm, ani ko a bɛna kunun tile saba o kɔfɛ.

1. Yesu ka tɔɔrɔ ni a lakununni: Saraka laban faamuyali

2. Dannaya fanga: Yesu ye jagɛlɛya ni timinandiya jira cogo min na

1. Romɛkaw 4:25 - "A donna an ka hakɛw kosɔn, a kununna an ka jo sɔrɔli kama."

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - "Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye tile sabanan ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye.»

Mat.

Piɛrɛ ye Yesu kɔrɔfɔ tuma min na a y’a yɛrɛ ka saya fɔ.

1. Kalandenya fanga: An bɛ tugu Yesu kɔ cogo min na, hali ni a bɛ dimi

2. Layidu talen musaka: Ka saraka ɲɛnamaya kɛ Matigi kosɔn

1. Luka 9:23-25 - «A y’a fɔ bɛɛ ye ko: ‘Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o kisi. Ni mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ tɔnɔ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ la wala ka bɔnɛ a yɛrɛ la, nafa jumɛn bɛ o la?’”

2. Yuhana 12:23-26 - «Yesu y’u jaabi ko: ‘Waati sera Mɔgɔ Denkɛ nɔɔrɔ la. Tiɲɛ na, tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni malokisɛ dɔ ma bin dugukolo kan ka sa, a bɛ to a kelen na. nka n'a sara, a bɛ den caman kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a ka ɲɛnamaya kanu, o bɛ bɔnɛ a la, ni mɔgɔ o mɔgɔ b’a ka ɲɛnamaya koniya nin diɲɛ in kɔnɔ, o na o mara ɲɛnamaya banbali kama. Ni mɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ ne ye, a ka kan ka tugu ne kɔ. Ne bɛ yɔrɔ min na, ne ka baaraden fana na kɛ yen.» Ni mɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ ne ye, ne Fa na bonya da a kan.’”

Mat.

Yesu ye Piɛrɛ kɔrɔfɔ ko a ma Ala sago faamu.

1: An ka kan k’a ɲini ka Ala sago faamu, an man kan ka hadamaden sago faamu.

2: An ka kan ka sɔn ka latilenni kɛ tuma min na an tɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyakolow ye.

1: Kolosekaw 3:1-3 - "Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ Ala kinin fɛ aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la.»

2: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Matiyu 16.24 Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.»

Yesu b’a ka kalandenw bila ka ban u yɛrɛw la, ka u ka gengenjiri ta, ka tugu a kɔ.

1. Saraka fanga: Ka ban i yɛrɛ la, o bɛ se ka i gɛrɛ Ala la cogo min na

2. Kurucɛ min bɛ sinsin: I ka gengenjiri ta bɛ se ka na ni dannaya ɲɛnamaya ye cogo min na

1. Filipekaw 3:7-8 - "Nka tɔnɔ fɛn o fɛn tun ye ne ye, ne bɛ bɔnɛ jate bɔnɛ ye Krisita kosɔn Ne bɔnɛna fɛn bɛɛ la. Ne b'u jate nɔgɔ ye, walisa ne ka Krisita sɔrɔ".

2. Marka 8:34-35 - "O kɔ, a ye jama wele ka na a fɛ a n'a ka kalandenw ye k'a fɔ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'u ni kisi." na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ka ɲɛnamaya la ne kosɔn ani Kibaru Duman kosɔn, o na o kisi.»

Matiyu 16.25 Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka a ni kisi, o na bɔnɛ a la.

Mɔgɔ o mɔgɔ b’u jigi da Yesu kan, o na ɲɛnamaya lakika sɔrɔ.

1: An ka kan ka sɔn k’an ka ɲɛnamaya bila walisa ka ɲɛnamaya lakika sɔrɔ Yesu la.

2: An ka kan k’an jigi da Yesu kan ani ka sɔn k’an ka ɲɛnamaya saraka walisa ka ɲɛnamaya lakika sɔrɔ.

1: Luka 9:23-24 - «A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min b’a fɛ ka a ni bɔnɛ ne kosɔn, o na a kisi.”

2: Yuhana 12:24-25 - «Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni malo suman ma bin dugukolo la ka sa, a bɛ to a kelen na, nka ni a sara, a bɛ den caman bɔ. Min b'a ni kanu, o na bɔnɛ a la. Min bɛ a ka ɲɛnamaya koniya nin diɲɛ kɔnɔ, o na o mara ɲɛnamaya banbali la.”

Matiyu 16.26 Nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la? Mɔgɔ bɛ mun di a ni nɔ na?

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka hakili ta fan fɛ kow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ diɲɛ tɔnɔw kan.

1. An niw nafa ka bon ka tɛmɛ dugukolo kan fɛn bɛɛ kan

2. I ka diɲɛ sɔrɔ nka i kana kɛ i ni musaka la

1. Marka 8:36-37 - «Ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, nafa jumɛn bɛ a la? Walima mɔgɔ bɛ mun di a ni nɔ na?”

2. Luka 12:15 - “A y’a fɔ u ye ko: ‘A’ ye aw janto aw yɛrɛw la wasabaliya la, katuguni mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a bolofɛnw caya la.’”

Matiyu 16.27 Mɔgɔ Denkɛ na na a Fa nɔɔrɔ la ni a ka mɛlɛkɛw ye. O kɔ, a na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'a ka kɛwalew ye.

Mɔgɔ Denkɛ na na nɔɔrɔ la n’a ka mɛlɛkɛw ye ka kiri tigɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kan ka kɛɲɛ n’u ka kɛwalew ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya la: Mɔgɔ Denkɛ ka kiri

2. Hadamaden Denkɛ nali labɛn: Kiiri tilennen ɲinini

1. Waajulikɛla 12:14 “Katuguni Ala na kɛwalew bɛɛ kiri tigɛ, ni gundo ko bɛɛ ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.”

2. Romɛkaw 2:6–8 “A na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’a ka kɛwalew ye, minnu bɛ nɔɔrɔ ni bonya ni sayabaliya ɲini ni muɲuli ye, a na ɲɛnamaya banbali di olu ma. Nka minnu bɛ u yɛrɛ ɲini, ka tiɲɛ kan minɛ, nka u bɛ tilenbaliya kan minɛ, dimi ni dimi na kɛ olu la.”

Matiyu 16.28 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ dɔw jɔlen bɛ yan, minnu tɛna saya nɛnɛ fo u ka Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye a ka masaya kɔnɔ.

Yesu y’a fɔ ko a ka kalanden dɔw bɛna Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye a ka masaya la sani u ka sa.

1: Yesu bɛ jigiya di an ma a ka layidu la ko a bɛna segin.

2: Aw ka aw labɛn Matigi nali kama.

1: Jirali 22:12 - “A filɛ, ne bɛ na joona, ne ka sara bɛ ne bolo, ka di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ n’a ka baara ye.”

2: Kɛwalew 1:11 - «Galile mɔgɔw, mun na aw jɔlen bɛ ka sankolo filɛ? O Yesu kelen min wulila ka bɔ aw cɛma ka taa sankolo la, o na na o cogo la i ko aw y’a ye cogo min na a taara sankolo la.”

Matiyu 17 bɛ Yesu ka Yɛlɛmacogo lakali, a ye cɛnin dɔ kɛnɛya min tun bɛ jinɛ fɛ, ani kalan min bɛ dannaya ni takasi ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka yɛlɛmacogo ye (Matiyu 17:1-13). Yesu ye Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ta ka wuli kulu jan dɔ kan, a ɲɛda jiginna yɔrɔ min na u ɲɛ kɔrɔ - a ɲɛda bɛ yeelen bɔ i ko tile ani a ka finiw bɛ fin i ko yeelen. Musa ni Eli y’a jira ka baro kɛ n’a ye. Piɛrɛ b'a jira ko u ka dogoyɔrɔ saba dilan u ye nka k'a to kuma na hali bi sankaba jɛman dɔ y'u datugu ani kumakan bɔra sankaba la k'a fɔ ko "Nin ye ne Denkɛ ye min ka di ne ye; ne nisɔndiyara kosɛbɛ a fɛ. Aw k'a lamɛn! Ni kalandenw y’o mɛn, u ɲɛda bɛ bin ka siran nka Yesu magara u la k’a fɔ ko aw kana siran. U jigintɔ ka bɔ kulu kan tuma min na a b’u bilasira ko u ye min ye, u kana o fɔ mɔgɔ si ye fo a kununni kɔfɛ ka bɔ suw cɛma.

Dakun 2nan: U jigintɔ, jamaba dɔ bɛ u kunbɛn, cɛ dɔ fana tun bɛ o la min bɛ a denkɛ delili kɛ a denkɛ min bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ jinɛw fɛ (Matiyu 17:14-20). Kalandenw tun y'a ɲini ka cɛnin kɛnɛya nka u ma se o la Yesu y'u kɔrɔfɔ u ka dannayabaliya kosɔn a bɛ cɛnin kɛnɛya o yɔrɔnin bɛɛ la ka fanga jira min bɛ bɔ dannaya la hali ni a ka dɔgɔ i n'a fɔ mutaridi kisɛ.

Dakun 3nan: A kelen na, Yesu b’a ka saya ni a lakununni kofɔ kokura min bɛ kalandenw tɔɔrɔ (Matiyu 17:22-23). O kɔ, Kapɛrnaum dugu la, tuma min na Alabatosoba drakma fila tajibɔlaw ye Piɛrɛ ɲininka n’a karamɔgɔ bɛ takasi sara, Piɛrɛ y’a jaabi ko ɔwɔ (Matiyu 17:24-27). Nka ni a donna so kɔnɔ sanni a ka kuma o ko la Yesu yɛrɛ bɛ na ni ko ye k’a ɲɛfɔ ko hali ni denkɛw ma bɔ kaso la hali bi u kana mɔgɔ si dusu tiɲɛ a bɛna o sara. Walasa ka o sara in ɲɛnabɔ A b’a fɔ Piɛrɛ ye ko a ka taa jɛgɛ minɛ baji da la jɛgɛ fɔlɔ minɛlenw ta warijɛ sɔrɔlen a da la min bɛna se u fila bɛɛ ka takasi ma k’a jira ko a ka dɔnniya ka bon ni hadamaden ta ye ka bonya da siwili wajibiw kan.

Matiyu 17.1 Tile wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔ, Yesu ye Piɛrɛ ni Yakuba ni a balimakɛ Yuhana minɛ ka taa ni u ye kulu jan dɔ kan.

Yesu taara n’a ka kalanden saba ye kulu dɔ la walisa ka jirali kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ.

1. Yɛlɛmali fanga: Yesu y’a cogoya lakika jira cogo min na

2. Kalanden saba: Yesu y’a nɔfɛmɔgɔw wele cogo min na ka taa cidenyabaara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la

1. 2 Piɛrɛ 1:16-18 - An ma tugu maanaw la minnu labɛnna ni hakilitigiya ye, tuma min na an ye an Matigi Yesu Krisita nali ko fɔ aw ye fanga la, nka an kɛra a ka bonya seerew ye.

2. Marka 9:2-8 - Tile wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔ, Yesu taara ni Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana ye, ka taa ni u ye kulu jan dɔ kan, u bɛɛ tun bɛ yɔrɔ min na. O yɔrɔ la, a yɛlɛmana u ɲɛ kɔrɔ. A ka finiw kɛra finman ye min bɛ mɔgɔ ɲɛnafin bɔ, u finman ka bon ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se k’u jɛ.

Matiyu 17:2 A yera u ɲɛ na, a ɲɛda yeelenna i ko tile, a ka finiw finman don i ko yeelen.

Yesu yɛlɛmana a ka kalandenw ɲɛ kɔrɔ, a ɲɛda tun bɛ yeelen bɔ i ko tile ani a ka finiw tun finman don i ko yeelen.

1. Yesu ka fɛn caman tigɛli: Weelekan min bɛ kɛ ka taa senuya la

2. Yesu ka kɛnɛya: Diɲɛ yeelen

1. 2 Kɔrɛntekaw 3:18 - “An bɛɛ ɲɛda datugulen tɛ, ka Matigi nɔɔrɔ filɛ, an bɛ yɛlɛma ka kɛ ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ hakɛ dɔ la ka taa nɔɔrɔ wɛrɛ la. Katuguni nin bɛ bɔ Matigi de la, o min ye Ni Senu ye.»

2. Esayi 6:1-3 - «Masakɛ Uziya sara san min na, ne ye Matigi sigilen ye masasigilan kan, a kɔrɔtalen don. A ka fani tɛrɛn ye Alabatosoba fa. Serafinw tun jɔlen bɛ a sanfɛ. U kelen-kelen bɛɛ tun bɛ ni kaman wɔɔrɔ ye: a tun bɛ u ɲɛda datugu ni fila ye, ka u senw datugu ni fila ye, ka pan ni fila ye. Dɔ kelen ye dɔ wɛrɛ wele k’a fɔ ko: “Sebaaya Matigi ye senuma, senuma, senuma ye; dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la!”

Matiyu 17.3 A filɛ, Musa ni Eliya y’u yɛrɛ jira u la ka kuma a fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Musa ni Eli yecogo ɲɛfɔ Yesu ye ani u saba bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ.

1: Ala bɛ bonya da mɔgɔw kan minnu b’a bonya, a kɛtɔ ka dugawu kɛ u ye ni ɲɔgɔnye kɛrɛnkɛrɛnnenw ye.

2: An bɛ se ka fɛn caman kalan Yesu ni Musa ni Eli ka jɛɲɔgɔnyaw la.

1: Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ani ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2: Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutw, aw ka aw bolow saniya; Aw ye aw dusukunw saniya, aw hakili fila.

Matiyu 17.4 Piere y’a jaabi ko: «Matigi, a ka ɲi an ma ka kɛ yan. kelen bɛ i ta, kelen bɛ Musa ta, kelen bɛ Eliya.

Piɛrɛ y’a dɔn ko nɔɔrɔ min b’a la ka kɛ Yesu, Musa ani Eli ɲɛkɔrɔ, wa a b’a fɛ ka hakilijigin banbali dɔ da o waati kɛrɛnkɛrɛnnen in kan.

1. Yesu ka nɔɔrɔ dɔnni nafa ka bon

2. Nafa min bɛ hakilijigin banbaliw dabɔli la

1. Yuhana 1:14 - Kuma kɛra farisogo ye, ka sigi an cɛma, (an ye a nɔɔrɔ ye i ko Fa ka den kelenpe nɔɔrɔ,) min falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

2. Waajulikɛla 3:11 - A ye fɛn bɛɛ cɛɲi a ka waati la, a ye diɲɛ sigi u dusukun na, walisa mɔgɔ si kana se ka Ala ka baara dɔn kabini a daminɛ na fo a laban na.

Matiyu 17:5 Ka a to kuma la, sankaba manaman ye u datugu. Aw k'a lamɛn.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Ala bɛ sɔn Yesu ma, wa a bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Yesu lamɛn.

1: An ka kan ka Yesu lamɛn ani ka tugu a ka kalansiraw kɔ.

2: An ka kan ka an yɛrɛ di Yesu ma ani ka an jigi da a ka kumaw kan.

1: Yuhana 14:15, "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara."

2: Kɛwalew 4:12, "Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la fana, katuguni tɔgɔ wɛrɛ si ma di mɔgɔw ma sankolo jukɔrɔ, an ka kan ka kisi min fɛ."

Matiyu 17.6 Kalandenw y’o mɛn tuma min na, u y’u biri u ɲɛda la, u siranna kosɛbɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kalandenw ka kɛwalew ɲɛfɔ Yesu ka Ala cogoya jiralen u la.

1: An ka kan ka Yesu ka Ala cogoya jaabi ni majigilenya ye, ni siran ye ani ni bonya ye.

2: An ka kan ka sɔn k’an ka kuncɛbaya ni an ka siran bila walisa ka se ka faamuyaliba sɔrɔ Yesu ye mɔgɔ min ye.

1: Filipekaw 2:5-11 - Yesu y’a yɛrɛ majigin ani a y’a yɛrɛ majigin Ala sago kɔrɔ hali k’a sɔrɔ a ye Ala ye.

2: Esayi 6:5 - Esayi ye siran ni bonya jaabi min di a ma tuma min na a ye Matigi yelifɛn ye.

Matiyu 17:7 Yesu gɛrɛla u la k’a fɔ u ye ko: «Aw ka wuli, aw kana siran.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu bɛ ka a ka kalandenw dusu saalo ni magali ye min bɛ u hakili sigi ani ni kuma dususumanw ye.

1: "Ala ka kanuya: Dusu saalo siran waatiw la".

2: "Yesu ka sebaaya: ka se sɔrɔ siran kan".

1: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: 2 Timote 1:7 - "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni yɛrɛminɛ ni di an ma."

Matiyu 17.8 U ye u ɲɛw kɔrɔta tuma min na, u ma mɔgɔ si ye, fɔ Yesu dɔrɔn.

Kalandenw ye Yesu dɔrɔn de ye tuma min na u ye u ɲɛ kɔrɔta.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ - Fɛn o fɛn mana kɛ

2. Ka Yesu ye An bɛ fɛn o fɛn kɛ

1. Jenɛse 28:15 - "A filɛ, ne bɛ i fɛ, i taara yɔrɔ o yɔrɔ, ne na i mara."

2. Kolosekaw 3:17 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la."

Mat.

Yesu ye ci bila kalandenw ma ko u ye yelifɛn min ye, u kana o fɔ mɔgɔ si ye fo a kununni kɔfɛ ka bɔ suw cɛma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni lakununni jigiya ye

2. Ka Matigi ka don labɛn

1. Job 19:25-27 - Katuguni ne b'a dɔn ko ne Kunmabɔbaa ɲɛnama don, a laban na, a na jɔ dugukolo kan. Ne fari tiɲɛnen kɔ nin cogo la, ne na Ala ye ne farisogo la, ne yɛrɛ na min ye, ne ɲɛw na a filɛ, ne tɛna mɔgɔ wɛrɛ ye.

2. Romɛkaw 8:18-25 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na. Katuguni danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni negeba ye.

Matiyu 17.10 A ka kalandenw y'a ɲininka ko: «Mun na sariya karamɔgɔw b'a fɔ ko Eli ka kan ka na fɔlɔ?

Yesu ka kalandenw y’a ɲininka mun na sariya karamɔgɔw y’a kalan ko Eli ka kan ka na fɔlɔ.

1. Yesu ka kalanw ni sɛbɛnnikɛlaw ka kalanw tɛ kelen ye cogo min na

2. Ɲininkaliw kɛli nafa ka bon dannaya la

1. Malaki 4:5-6 - "A filɛ, ne na kira Eli ci aw ma sani Matigi ka donba ni siranba ka na."

2. Yakuba 1:5-6 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

Matiyu 17.11 Yesu y’u jaabi ko: «Tiɲɛ na, Eli na fɔlɔ ka na fɛn bɛɛ lasegin.»

Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko Eli ka kan ka na fɔlɔ walisa ka fɛn bɛɛ lasegin.

1. Ala ka waati dafalen: Kunmabɔli sira labɛn

2. Segin-ka-bɔnye fanga: Ala bɛ se ka karilenw sɛmɛntiya cogo min na

1. Malaki 4:5-6 - "A filɛ, ne na kira Eli ci aw ma sani Matigi ka donba ni siranba ka na denw ka di u faw ma, walisa ne ka na dugukolo bugɔ ni danga ye.”

2. Esayi 40:3-5 - «Mɔgɔ min bɛ pɛrɛn kungokolon kɔnɔ ko: «Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka siraba latilen an ka Ala ye kungokolon kɔnɔ.» Kɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na dɔgɔya, yɔrɔ kɔrɔlenw na tilennen, yɔrɔ gɛlɛnw na kɛ kɛnɛ ye, Matigi nɔɔrɔ na jira, farisogow bɛɛ na a ye ɲɔgɔn fɛ Matigi da de y'o fɔ.»

Mat. O cogo kelen na, Mɔgɔ Denkɛ fana na tɔɔrɔ u fɛ.

Yesu y’a jira ko Eli nana kaban, o bɛɛ n’a ta, jama ma a dɔn, wa u y’a minɛ i n’a fɔ u sago. Yesu y’a fɔ fana ko o ɲɔgɔn bɛna kɛ Mɔgɔ Denkɛ fana na.

1. Ka Ala ka kɛta dɔn cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

2. Ka i labɛn tɔɔrɔ kama ka tugu Ala kɔ

1. Esayi 53:3 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2. Matiyu 5:10-12 - Minnu tɔɔrɔla tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mgw na aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka juguya sifa bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn, aw ye dubaden ye. Aw ka ɲagali ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

Matiyu 17.13 Kalandenw y’a faamu ko a kumana Yuhana Batiselikla ko la.

Kalandenw y’a faamu ko Yesu tun bɛ kuma Yuhana Batiselikɛla de kan tuma min na a tun bɛ kuma u fɛ.

1. An bɛɛ bɛ ni kun ye ka Ala ka labɛn dafa.

2. A nafa ka bon ka Yesu ka kumaw lamɛn.

1. Yuhana 1:6-8, "Ala ka cɛ dɔ cilen tun don, a tɔgɔ ye ko Yuhana . nka a cilen don ka taa o Yeelen seereya kɛ.»

2. Matiyu 4:17, "Kabini o waati, Yesu y'a daminɛ ka waajuli kɛ, k'a fɔ ko: Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara."

Matiyu 17.14 U sera jama la tuma min na, cɛ dɔ nana Yesu fɛ, a y'i biri a kɔrɔ k'a fɔ a ye ko:

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min nana Yesu fɛ walisa ka kɛnɛya ɲini a denkɛ ye.

1: An bɛ se ka an ɲɛsin Yesu ma an ka magoɲɛ waati la ani an bɛ kɛnɛya min ɲini, a bɛna o di an ma.

2: Hali ni an b’a miiri ko an tɛ se ka an ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma, Yesu labɛnnen don tuma bɛɛ k’an lamɛn ani ka kɛ an dusu saalo sɔrɔyɔrɔ ye.

1: Zaburu 34:18 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, ka mɔgɔ minnu dusu tiɲɛna hakili la, a bɛ olu kisi.

2: Heburuw 4:15-16 - Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, i ko an bɛ cogo min na—o bɛɛ n’a ta, a ma jurumu kɛ. O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ Ala ka nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ k’an dɛmɛ an magoba waati la.

Matiyu 17.15 Matigi, makari ne denkɛ la, katuguni hakilintan don, a tɔɔrɔlen don kosɛbɛ.

Yesu ye cɛnin dɔ kɛnɛya, jinɛ dɔ tun bɛ min kɔnɔ.

1: Ala ka makari ka bon fo a bɛ se ka kɛnɛya lase hali ko jugubaw ma.

2: An ka kan ka an ɲɛsin Ala ma tuma bɛɛ an magoɲɛ waati la, k’an jigi da a ka sebaaya kan walisa k’an kisi.

1: Zaburu 107:19-20 - O kɔ, u ye matigi wele u ka tɔɔrɔ la, a y'u kisi u ka tɔɔrɔ ma. A y'a ka kuma ci ka u kɛnɛya. a y'u kisi ka bɔ kaburu kɔnɔ.

2: Yakuba 5:15-16 - Delili min bɛ kɛ dannaya la, o bɛna banabagatɔ kɛnɛya; Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu k, u bna yafa u ma. O de kosɔn aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya.

Matiyu 17.16 Ne nana ni a ye i ka kalandenw ma, u ma se ka a kɛnɛya.

Nin tɛmɛsira bɛ kalandenw ka sebaliya ɲɛfɔ ka cɛnin dɔ kɛnɛya ni hakili jugu ye.

1: An mana an jija cogo o cogo, an tɛ se k’o kɛ an yɛrɛ ma. An ka kan ka an ɲɛsin Yesu ma walisa ka dɛmɛ ɲini.

2: An ka sebaaya ni an ka seko dan ye, nka Ala ka bon ni an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan.

1: Yuhana 15:5 - "Ne ye rezɛnsun ye, aw ye bolow ye. Ni aw tora ne la, ni ne tora aw la, aw na den caman kɛ, ni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ."

2: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ min bɛ fanga di ne ma."

Mat. ne bɛna i tɔɔrɔ fo waati jumɛn? Aw ka na n'a ye yan ne fɛ.

Yesu ye jama kɔrɔfɔ u ka dannayabaliya ni u ka muɲulibaliya kosɔn.

1: Yesu b’an wele ka dannaya ni muɲuli kɛ a la.

2: Yesu bɛ muɲu ani a bɛ sɔn ka yafa an ma, hali ni an dɛsɛra a la siɲɛ joli.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

2: Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumukɛlaw ye, Krisita sara an kosɔn."

Matiyu 17.18 Yesu ye jinɛ kɔrɔfɔ. A bɔra a la, den kɛnɛyara kabini o waati yɛrɛ.

Jinɛ kɔrɔfɔra ka den kɛnɛya o yɔrɔnin bɛɛ.

1. Kɔrɔfɔli fanga: Matiyu 17:18 kalan

2. Kɛnɛya dannaya fɛ: Matiyu 17:18 lajɛ

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Esayi 53:4-5 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a bugɔra, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ ale de tun ye ɲangili ye min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

Matiyu 17.19 Kalandenw gɛrɛla Yesu yɔrɔ k'a fɔ ko: Mun na an ma se k'a gɛn ka bɔ yen?

Yesu b’a ka kalandenw kalan dannaya fanga la.

1: I jigi da Matigi kan, a na a ka fanga jira i la!

2: Dannaya ka kɛ hali waati gɛlɛnbaw cɛma.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

2: Matiyu 21:21-22 - Yesu y'u jaabi ko: «Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la, ni aw ma sigasiga, aw tɛna o kɛ torosun na dɔrɔn, nka hali ni aw y'a fɔ ka taa nin kulu in na : ‘Aw ka wuli ka fili kɔgɔji la,’ o bɛna kɛ.

Matiyu 17.20 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ka dannabaliya kosɔn, tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: Aw ka bɔ yan ka taa yan. A na bɔ yen; Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.»

Dannaya sebaaya be sinsin tuma min na Yesu b dannabaaw jija u ka danaya min ka dɔgɔ i ko mutaridi kisɛ walisa ka kuluw lamaga.

1. "Dannaya fanga".

2. "Kuluw lamaga ni dannaya ye".

1. Marka 11:22-24 - Yesu y'u jaabi ko: Aw ka dannaya kɛ Ala la. Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ mana a fɔ nin kulu ye ko: ‘I ka bɔ yen ka fili kɔgɔji la. A tɛna sigasiga a dusukun na, nka a na da a la ko a bɛ ko minnu fɔ, olu bɛna kɛ . A mana fɛn o fɛn fɔ, a na o sɔrɔ.»

2. Heburuw 11:1- Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Matiyu 17.21 Nka nin sugu tɛ bɔ delili ni sunɔgɔ de fɛ.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko delili ni sunɔgɔ ka kan walasa ka fanga ni fanga sɔrɔ alako ta fan fɛ.

1: An ka kan ka an yɛrɛ di delili ni sunɔgɔ la walisa ka Ala ka sebaaya sɔrɔ.

2: Sunɔgɔ ni delili bɛ an gɛrɛ Ala la ani ka hakili ta fan fɛ fanga da wuli.

1: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2: Yakuba 5:16 - O de kosɔn aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili barika ka bon ani a bɛ nɔ bɔ.

Matiyu 17.22 Ka u to Galile, Yesu y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ Denkɛ na don mɔgɔw bolo.

Jaabi:

Mɔgɔ Denkɛ na don mɔgɔw bolo.

1. Ala ka kantigiya janfa ɲɛkɔrɔ

2. Ka Ala ka Laɲini dɔn tɔɔrɔw cɛma

1. Esayi 53:7-12

2. Yuhana 13:21-30

Matiyu 17.23 U na a faga, a na kunun tile sabanan. U tun bɛ nimisa kosɛbɛ.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko a bɛna faga ani ko a bɛna kunun tile sabanan na, wa a ka kalandenw dusu tiɲɛna o kibaruya fɛ.

1. “Dannaya fanga min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ” .

2. “Ka da Yesu la hali waati gɛlɛnbaw la” .

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Matiyu 17.24 U sera Kapernaum tuma min na, jurudonnaw nana Piere ma k'a ɲininka ko: «Aw makɛ tɛ juru sara wa?»

Takisibɔlaw gɛrɛla Piɛrɛ la Kapɛrnaum, k’a ɲininka ni Yesu y’a ka takasi sara.

1. Kanminɛli fanga: Ka i yɛrɛ majigin kuntigiya kɔrɔ nafaw faamu

2. Ka nilifɛn di Sezar ma: An ka kunkanbaaraba ye ka takasi sara

1. Romɛkaw 13:1-7 - Mɔgɔ bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, wa minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi sen kan.

2. Filipekaw 4:4-9 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.» I ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ.

Matiyu 17:25 A ko: Ɔwɔ. A donna so kɔnɔ tuma min na, Yesu y'a bali k'a fɔ a ye ko: «Simɔn, e hakilina ye mun ye? dugukolo kan masakɛw bɛ laadalakow wala juru ta jɔnw na? u yɛrɛ denw ta, walima dunanw ta?

Yesu ye Simɔn ɲininka ni dugukolo kan masakɛw bɛ takasi ta u yɛrɛ denw fɛ walima dunanw fɛ.

1. Ala ka kanuya min bɛ a denw na: Yesu b’a janto an na cogo min na

2. Takisi cogoya: Jɔn de bɛ doni ta?

1. Romɛkaw 8:15-17 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denkɛw ta Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn min barika la ko: «Aba! Fa!"

2. Heburuw 13:5-6 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i bila abada, ne tɛna i bila abada.”

Matiyu 17.26 Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko: Dunanw ta. Yesu y'a fɔ a ye ko: «O tuma na fɛ, denmisɛnw hɔrɔnyalen don.»

Yesu b’a kalan ko denmisɛnw man kan ka Alabatosoba taji sara.

1. Ala ka nɛɛma ni makari denmisɛnw ye

2. Ka kɛ "hɔrɔnya" kɔrɔ ye Krisita la

1. Galasikaw 3:26-27 - Krisita la, Yahutu ni Gɛrɛki, jɔn ni hɔrɔn tɛ yen.

2. Romkaw 8:15-17 - An ye Ala ciyɛntalaw ye ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw ni an ni a tɔɔrɔla.

Mat. Ni i y'a da yɛlɛ, i na wari dɔ sɔrɔ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ka bonya da mɔgɔ wɛrɛw kan, hali ni o bɛ saraka de wajibiya.

1: Yesu b’an wele ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ.

2: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka bonya da mɔgɔw kan, musaka mana kɛ cogo o cogo.

1: Filipekaw 2:3-4 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2: 1 Piɛrɛ 4:8-9 “Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, aw ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ, katuguni kanuya bɛ jurumu caman datugu. Aw ye jatigila di ɲɔgɔn ma k’a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu. Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye walisa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, i n’a fɔ Ala ka nɛɛma kuntigi kantigiw, a suguya caman na.”

Matiyu 18 bɛ kuma bonya lakika cogoya kan sankolo masaya la, saga tununnen ntalen, egilisi kololi bilasiralikanw, ani baarakɛla hinɛbali ntalen.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka kalandenw ka ɲininkali ye ko jɔn de ka bon sankolo masaya la (Matiyu 18:1-5). O jaabi la, Yesu ye denmisɛnnin dɔ bila u cɛma, k’a fɔ ko fo n’u ma Changé ka kɛ i n’a fɔ denmisɛnw - majiginlenw ni dannayakɛlaw - u tɛna don masaya la abada. A bɛ lasɔmi fana ko a kana kɛ sababu ye ka nin denmisɛnnin minnu dalen bɛ a la, olu dɔ la kelen ka sennatiɲɛ.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Saga tununnen ntalen bɛ na, Yesu bɛ Ala ka kanuya jira mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ la ani a b’a fɛ a kana bɔnɛ mɔgɔ si la (Matiyu 18:10-14). O kɔ, Yesu ye cikanw di jurumu kunbɛncogo kan sigida kɔnɔ. Ni balimakɛ dɔ ye jurumu kɛ i la taa a ka hakɛ jira a la fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n'a y'a lamɛn i ye se sɔrɔ i balimakɛ kan nka n'a ma lamɛnni kɛ i ka kelen walima fila wɛrɛw ta i fɛ o tuma na n'a banna ka lamɛnni kɛ i k'a fɔ egilisi ye n'a banna hali o waati la a minɛ i n’a fɔ kafiri walima takasibɔla min bɛ sinsin nafa kan bɛnkan seginni jatebɔ farikolo kɔnɔ Krisita (Matiyu 18:15-20).

Dakun 3nan: Piɛrɛ b’a ɲininka ko mɔgɔ min ye jurumu kɛ an kɔrɔ, an ka kan ka yafa siɲɛ joli. Siɲɛ wolonwula? Yesu ma jaabi di siɲɛ wolonwula ma, nka a bɛ jaabi di siɲɛ biwolonwula ni wolonwula ma k’o hakilina jira ni Baarakɛla hinɛbali ntalen ye (Matiyu 18:21-35). Nin maana in kɔnɔ masakɛ dɔ bɛ yafa juruba ma a ka baarakɛla ka juru la nka o baarakɛla kelen bɛ ban ka juru fitinin yafa baarakɛla wɛrɛ ka juru bɛ a la ni masakɛ y'o mɛn a bɛ baarakɛla fɔlɔ wele ka segin ka don a kɔnɔ k'a fili kaso la fo ka se k'a ka juru bɛɛ sara O cogo kelen na ne sankolola Fa bɛna i kɛ fo ni kelen kelen bɛɛ bɛ yafa balimakɛ ma ka bɔ dusukun na ka nafa jira yafa yafa kerecɛnya ɲɛnamaya la.

Matiyu 18:1 O waati kelen na, kalandenw nana Yesu ma k'a ɲininka ko: Jɔn de ka bon sankolo masaya la?

Kalandenw ye Yesu ɲininka jɔn de ka bon sankolo masaya la.

1. An nafa tɛ jate ni jɔyɔrɔ ye, nka dannaya bɛ kɛ Yesu la.

2. An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ fitininw ye sankolo masaya la.

1. Matiyu 20:26-27 - "Nka a tɛna kɛ ten aw cɛma, nka mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ aw cɛma, o ka kɛ aw ka baarakɛla ye.

2. Matiyu 23:11-12 - "Nka aw cɛma min ka bon, o na kɛ aw ka jɔn ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin, min bɛ a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta.

Matiyu 18.2 Yesu ye denmisɛn dɔ wele ka a sigi u cɛma.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan majigilenya ni dannaya la min bɛ i ko denmisɛnninw, a kɛtɔ ka denmisɛnnin fitinin dɔ kɛ misali ye.

1: Majigilenya fanga - Ka majigin miiriya sɔrɔ ani ka kalan sɔrɔ denmisɛnw fɛ, o bɛ se k’an gɛrɛ Ala la.

2: Denmisɛnninw ka dannaya nafa - An ka kan ka denmisɛnnin ka dannaya nɔgɔman minɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Ala ye.

1: Matiyu 18:3 - "A ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ma yɛlɛma ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la."

2: Yakuba 4:6-10 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.Aw jurumutw, aw ka aw bolow saniya, aw hakili fila, aw ka aw dusukunw saniya.Aw ka tɔɔrɔ, ka kasi, ka kasi .Aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.»

Matiyu 18.3 A ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni aw ma yɛlɛma ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko mɔgɔ ka kan ka yɛlɛma ani ka kɛ i ko denmisɛn walisa ka don sankolo masaya la.

1. Majigilenya fanga: Sankolo sira min bɛ den ka dannaya fɛ

2. Yɛlɛma nafa ka bon: Ka kɛ Ala Den ye

1. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya fɛ. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

Matiyu 18.4 Mɔgɔ o mɔgɔ mana a yɛrɛ majigin i ko nin denmisɛnnin, o de ka bon sankolo masaya la.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ka majigilenya kɛ ani ka mɔgɔw kalan ko nin ye jogo ɲumanba ye min ka kan ka sɔrɔ sankolo masaya kɔnɔ.

1. ? 쏷 he Majigilenya ɲuman: Misali don Masaya ɲɛnamaya kama??

2. ? 쏷 he Dugawu min bɛ i yɛrɛ majigin: Matiyu 18:4 kalan??

1. Filipekaw 2:3-8 - ? 쏡 o foyi tɛ bɔ yɛrɛɲini na walima yɛrɛbonya fu la. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma. Aw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la, aw ka hakilina kelen sɔrɔ i n’a fɔ Krisita Yesu: Ale min ye Ala yɛrɛ ye, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min bɛ se ka kɛ a yɛrɛ nafa kama; nka, a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta, ka kɛ hadamaden cogo la. Wa ka sɔrɔ a yecogo la i n'a fɔ cɛ, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma??hali saya gengenjiri kan!??

2. Yakuba 4:6 - ? 쏝 ut a bɛ nɛɛma caman di an ma. O de kosɔn Sɛbɛnniw b’a fɔ ko: ? 쁆 od bɛ kuncɛbaw kɛlɛ nka a bɛ nɛɛma jira majiginlenw na.? 쇺 € ye?

Mat.

Yesu b mɔgɔw kalan ko ka den sɔrɔ a tɔgɔ la, o ye ka a minɛ.

1. "Dannabaa lakika ka masiri: Denmisɛnw bisimila".

2. "Masaya cogoya: Yesu sɔrɔli denmisɛnnin fɛ".

1. Yakuba 1:27 - "Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Luka 18:15-17 - "U tun bɛ na ni denmisɛnninw ye a ma, a ka maga u la. Kalandenw y'o ye tuma min na, u y'u kɔrɔfɔ. Nka Yesu y'u wele a ma k'a fɔ a ye ko: 쏬 et denmisɛnw ka na . " ne ma, aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o ɲɔgɔnnaw ta ye.Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye, mɔgɔ o mɔgɔ ma Ala ka masaya sɔrɔ i ko denmisɛnnin, o tɛna don a kɔnɔ.??

Mat .

Yesu b’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ a nɔfɛmɔgɔw dɔ la kelen na, olu ka kan ka ɲangi kosɛbɛ.

1. Ni an ye Ala denw dusu tiɲɛ, o kɔlɔlɔw

2. Yesu ka kumaw ka sebaaya

1. Zaburu 34:18 ? 쏷 ale Matigi bɛ gɛrɛ dusukun karilenw na ka mɔgɔ minnu kisi hakili la.??

2. Ntalenw 14:31 ? 쏻 mɔgɔ min bɛ faantanw degun, o b'a jira ko a bɛ u Dabaga mafiɲɛya, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲumanya kɛ magojirabagaw ye, o bɛ Ala bonya.??

Matiyu 18:7 Bɔnɛ bɛ diɲɛ ye jurumuw kosɔn! sabu a ka kan ka kɛ ko jurumuw bɛ na; nka bɔnɛ bɛ o cɛ min sababu fɛ, bɔnɛ bɛ o la!

Jurumuw tɛ se ka bali nka bɔnɛ bɛ o kɛbagaw bolo.

1. "Fara min bɛ jurumuw la".

2. "Mɔgɔ wɛrɛw tɔɔrɔli kunkanko".

1. Luc.

2. Yakuba 3:2 - An ka kan ka an janto an ka kumaw ni an ka walew la walisa an kana jurumuw lase an ma.

Mat tasuma.

Yesu b an bilasira ko fɛn o fɛn bɛ an bila ka jurumu kɛ, an ka o bɔ yen, hali ni o kɔrɔ ye ka farikolo dususalo saraka, ikomi a ka fisa ka bɔnɛ sɔrɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka tɛmɛ ɲangili banbali kan.

1. "Jurumu kɛli musaka".

2. "Nafa min bɛ kɔrɔbɔliw bɔli la".

1. Yakuba 1:14-15 - "Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a samara ka taa a fɛ ka a lafili a yɛrɛ nege juguw fɛ. O kɔ, nege bɛ kɔnɔ ta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange, jurumu ni a falen don. bɛ saya bange."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

Mat.

Yesu b’an jija an ka fɛɛrɛ dantɛmɛnenw tigɛ walisa ka an yɛrɛ mabɔ jurumu la, hali ni o kɔrɔ ye fiyentɔya ye, bawo jurumu nɔfɛkow ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ farikolo dɛsɛ kan.

1: Ni saraka ka bon, o sara bɛ bonya

2: Jurumu kɔlɔlɔw ka jugu

1: 1 Kɔrɛntekaw 6:18, "Aw ka boli kafoɲɔgɔnya ma. Mɔgɔ bɛ jurumu tɔ bɛɛ kɛ farikolo kɔkan, nka cɛnimusoyakɛla bɛ jurumu kɛ a yɛrɛ farikolo ma."

2: Romɛkaw 12:1-2, "O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ nin diɲɛ in na, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.»

Matiyu 18.10 A' ye aw janto aw kana nin denmisɛnninw si mafiɲɛya. katuguni ne b'a fɔ aw ye ko sankolo la, u ka mɛlɛkɛw bɛ ne Fa min bɛ sankolo la, u ɲɛda filɛ tuma bɛɛ.

Ala b’an lasɔmi ko an k’an janto an kana jamanaden dɛsɛlenw minɛ, k’a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ u kɔlɔsi tuma bɛɛ sankolo la.

1. Hinɛ fanga: Mɔgɔ minnu ka dɔgɔ, an bɛ se ka olu minɛ cogo min na ni bonya ye.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kanuya ye: Denmisɛnninw nafa faamuyali.

1. Yakuba 1:27 - "An Fa Ala bɛ sɔn diinɛ min ma iko saniyalen ni jalakibali, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔ la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Matiyu 25:40 - "Masakɛ bɛna a jaabi ko: 'Tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko i ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ fitininw dɔ la kelen ye, i ye o kɛ ne ye.? 쇺 € ?

Matiyu 18.11 Katuguni Mɔgɔ Denkɛ nana ka mɔgɔ tununnenw kisi.

Yesu nana ka mɔgɔ tununnenw kisi.

1. Kunmabli sebaaya - Yesu b mg tununnenw kisi cogo min na

2. Weelekan min bɛ kɛ ka wale kɛ - Ka cidenyabaara ta walasa ka se mɔgɔ tununnenw ma

1. Luka 19:10 - ? 쏤 walima Mɔgɔ Denkɛ nana ka mɔgɔ tununnenw ɲini ani ka u kisi.??

2. Romɛkaw 5:8 - ? 쏝 ut Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutw ye, Krisita sara an kosn.??

Matiyu 18:12 Aw b miiri cogo di? ni saga kɛmɛ bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni saga kɛmɛ tununna, a tɛ saga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn to yen, ka taa kuluw la, ka tununnen ɲini wa?

Yesu ye ntalen dɔ fɔ sagagɛnna dɔ kan min y’a ka saga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn to yen ka taa saga tununnen ɲini.

1. Ala ka kanuya min bɛ mɔgɔ tununnenw na - Ka miiri saga tununnenw ka ntalen na

2. Nisɔndiya min bɛ mɔgɔ tununnenw sɔrɔli la - Sagagɛnnaw ka kantigiya seli

1. Luka 15:3-7 - Saga tununnen ntalen

2. Ezekiɛl 34:11-16 - Ala ka ladonni a ka sagaw la

Mat.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko ni saga tununnen kelen sɔrɔla, ɲagali ka ca ni saga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ye minnu tun ma fili.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ saga tununnenw sɔrɔli la

2. Mɔgɔ kelen ka fanga: Mɔgɔ kelen ka kɛwalew nɔfɛkow

1. Luka 15:3-7, Saga tununnen ntalen

2. Luka 15:11-32, Denkɛ tununnen ntalen

Matiyu 18.14 O cogo kelen na, aw sankolola Fa sago t nin denmisɛnninw la kelen ka halaki.

Ala sago ye ko den si kana halaki.

1: An bɛɛ ka kan k’an jija ka funankɛninw ni jalakibaliw lakana, walisa Ala sago ka kɛ dugukolo kan.

2: An bɛɛ ka kan k’an jija ka ɲɔgɔn kanu ani ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, i n’a fɔ Ala b’an bɛɛ kanu cogo min na.

1: 1 Yuhana 4:7-8 Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Elohim dɔn. sabu Ala ye kanuya ye.

2: Matiyu 7:12 O de kosɔn aw b’a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye.

Mat.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka taa an balimakɛ fɛ, ale min ye kojugu kɛ an na, an dan na, k’a ɲini ka o ko ɲɛnabɔ.

1. Bɛnkan fanga: Jɛɲɔgɔnya seginni cogo min na ni mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Yafa: An juguw kanu

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. Aw ka yafa, yafa aw ma."

Mat.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw bila ka taa ni mɔgɔ kelen walima fila wɛrɛw ye ni u bɛ ka mɔgɔ dɔ kunbɛn min ye jurumu kɛ, walisa tiɲɛ ka sabati.

1. Sigida fanga: Fanga sɔrɔli kelenya fɛ

2. Jateblaw ka dugawu: Seereya dɛmɛni

1. Galasikaw 6:1-2 - Balimaw, ni mɔgɔ dɔ ka fili dɔ kɛra, aw minnu ye hakilimaya ye, aw ka o tigi lasegin a cogo kɔrɔ la ni dususuma ni ye. I ka i yɛrɛ jateminɛ, walisa i fana kana kɔrɔbɔ.»

2. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko ni mɔgɔ dɔ ma egilisi ka laadilikanw lamɛn, a ka kan ka minɛ iko kɛnɛma mɔgɔ.

1. Ala ka ci fɔlenw labatoli nafa ka bon

2. Egilisi ka sebaaya ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya

1. Heburuw 13:17 - Aw ye aw ka ɲɛmɔgɔw kan minɛ ani ka aw kolo u ka fanga kɔrɔ. U bɛ to ka aw kɔlɔsi i ko cɛ minnu ka kan ka jatebɔ kɛ. Aw ka u kan minɛ walisa u ka baara ka kɛ nisɔndiya ye, a kana kɛ doni ye, katuguni o tɛna nafa foyi lase aw ma.

2. 1 Timote 3:15 - ni ne ye waati bila, aw na a dɔn mɔgɔw ka kan ka u yɛrɛ minɛ cogo min na Ala ka so kɔnɔ, o min ye Ala ɲɛnama ka egilisi ye, tiɲɛ jɔnjɔn ni a jusigilan.

Matiyu 18.18 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko aw bɛna fɛn o fɛn siri dugukolo kan, o na siri sankolo la.

Nin tɛmɛsira bɛ an hakili jigin ko fanga bɛ an ka kumaw ni an ka kɛwalew la ka fɛn dɔ kɛ alako ta fan fɛ.

1. An ka kumaw fanga: An bɛ se ka nɔ bila cogo min na Alako ta fan fɛ

2. Dannabaaw ka fanga n’u ka kunkanbaaraw: An bɛ se ka min kɛ dugukolo kan ani sankolo la, o faamuyali

1. Yakuba 3:2-5 - "An bɛɛ bɛ sɛgɛn cogo caman na. Wa ni mɔgɔ si ma sɛgɛn a ka kuma fɔlenw na, a ye cɛ dafalen ye, a bɛ se fana k'a farikolo bɛɛ bridle. N'an ye bitikiw don da kɔnɔ ka sow walasa u ka an kan minɛ, an b’u farikolo bɛɛ bilasira fana.Aw ye kurunw fana lajɛ: hali n’u ka bon kosɛbɛ, wa fiɲɛba bɛ u bila, kurun bolila sago bɛ u bila yɔrɔ o yɔrɔ, kurunba fitininba dɔ fɛ. O cogo la, kan fana ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, o bɛɛ n'a ta, a bɛ waso kobaw la.»

2. Ntalenw 18:21 - "Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun."

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma bɛnkan ni kelenya fanga kan dannabaaw cɛ.

1: Kelenya fanga - Matiyu 18:19

2: Bɛnkan fanga - Matiyu 18:19

1: Waajulikɛla 4:9-12 - Fila ka fisa ni kelen ye; sabu u bɛ sara ɲuman sɔrɔ u ka baara la.

2: Filipekaw 2:2 - Aw ka ne ka ɲagali dafa, walisa aw ka kɛ kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ kelen ye, ka kɛ hakili kelen ye.

Matiyu 18.20 Katuguni mɔgɔ fila wala mɔgɔ saba lajɛlen bɛ yɔrɔ min na ne tɔgɔ la, ne bɛ u cɛma yen.

Yesu b’an jija an ka na ɲɔgɔn fɛ a tɔgɔ la, i n’a fɔ mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba bɛ lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɔgɔ la, a bɛ u cɛma.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Yesu bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Ka barika sɔrɔ Yesu fɛ: An bɛ se ka an jigi da a kan cogo min na

1. Filipekaw 4:13: ? 쏧 bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ ne barika bonya.??

2. 1 Yuhana 4:4: ? 쏬 denmisɛnninw, aw bɔra Ala la ka se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ye.??

Mat. fo siɲɛ wolonwula?

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko an ka kan ka yafa waati danmadɔw ma.

1. Yafa min tɛ dantigɛli kɛ: Ala ka nɛɛma misali

2. Neema fanga: Krisita ka yafa min tɛ dantigɛli kɛ, o faamuyali

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

Matiyu 18.22 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne t’a fɔ i ye ko fo siɲɛ wolonwula.

Yesu bɛ ntalen dɔ lakali min kɔnɔ, a bɛ ladili kɛ ko a ka yafa mɔgɔ dɔ ma siɲɛ wolonwula dɔrɔn, nka a ka yafa siɲɛ biwolonwula siɲɛ wolonwula.

1. Yafa fanga: Ala ka nɛɛma jugumanba sɛgɛsɛgɛ.

2. Kanuya bɛ se ka kɛ cogo min na ni dantigɛli tɛ: Yesu ka hinɛ dan tɛ min na, o faamuyali.

1. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

2. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

Matiyu 18.23 O de kosɔn sankolo masaya bɛ suma ni masakɛ dɔ ye, min tun b’a fɛ ka a ka jɔnw jate.

Ntalen dɔ dira walisa ka sankolo masaya ni masakɛ min b’a fɛ k’a ka baarakɛlaw ka sɛbɛn mara, o sanga ɲɔgɔn ma.

1. Masakɛ n’a ka baarakɛlaw ka ntalen: Ala ka makari faamuyali

2. Masakɛ n’a ka baarakɛlaw ka ntalen: Majigilenya nafa

1. Luka 16:1-13, Sumantigi tilenbali ntalen

2. Zaburu 103:8-14, Ala ka kanuya ni makari min tɛ ban

Matiyu 18.24 A ye jate daminɛ tuma min na, u nana ni dɔ ye a fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min ka juru ka bon mɔgɔ wɛrɛ la.

1: Ala ka yafa ka bon ni an ka juruw ye.

2: A nafa ka bon k’a faamu cogo min na Ala bɛ yafa an ma.

1: Esayi 43:25 - "Ne, ne yɛrɛ de bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun."

2: Zaburu 103:12 - "Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ min na."

Mat.

Cɛ ma se ka juru dɔ sara a matigi la, o de la matigi ye yamaruya di ko a ka feere n’a somɔgɔw n’a bolofɛnw ye.

1. Ni i ma juru sara, o kɔlɔlɔw.

2. Nafa min b’a la ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ani ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka kunkanbaaraw ɲɛnabɔ wariko la.

1. Ntalenw 22:7 ? 쏷 a nafolotigi bɛ faantanw mara, jurudonna ye jurudonna ka jɔn ye.??

2. Matiyu 6:19-21 ? 쏡 o kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Sabu i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.??

Matiyu 18.26 Baaraden y'i biri ka a bato k'a fɔ ko: «Matigi, muɲuli ne kɔrɔ, ne na i bɛɛ sara.»

O baarakɛla ye muɲuli deli ni majigilenya ye, ka layidu ta ko a bɛna a ka juru bɛɛ sara.

1: An ka kan ka muɲuli deli ni majigilenya ye ni juru b’an na ani ka an ka kɛwalew kunkanbaaraw ta.

2: An man kan ka kɛ kuncɛbaw ye, nka o nɔ na, an ka kan k’an yɛrɛ majigin ani ka makari deli magoɲɛ waatiw la.

1: Luka 18:13-14, ? 쏝 ut takasibɔla jɔlen tora yɔrɔ jan. A yɛrɛ ma a ɲɛ kɔrɔta sankolo la, nka a y’a disi gosi k’a fɔ ko : ? 쁆 od, makari ne la, jurumukɛla.??Ne b'a fɔ i ye ko nin cɛ in, sanni tɔ kelen ka kɛ, a taara so tilennenya la Ala ɲɛ kɔrɔ.??

2: Yakuba 4:6-7, ? 쏝 ut a bɛ nɛɛma caman di an ma. O de kosɔn Sɛbɛnniw b’a fɔ ko: ? 쏥 od bɛ kuncɛbaw kɛlɛ nka a bɛ nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na.??O tuma na fɛ, aw ka aw yɛrɛ kolo Ala ye. Aw ka jinɛ kɛlɛ, a bɛna boli aw ɲɛ.??

Mat .

Matigi ye hinɛ jira ani ka baaraden ka juru yafa.

1. Hinɛ fanga - Hinɛ bɛ se ka na ni yafa ye cogo min na

2. Yafa ye sugandili ye - Ka yafa sugandi hali ni ko kɛlenw bɛ yen

1. Kolosekaw 3:13 - "aw ka ɲɔgɔn muɲu, ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka yafa o cogo la."

2. Matiyu 6:14-15 - "Ni aw ye u ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma, nka ni aw ma yafa u ka jurumuw ma, aw Fa fana tɛna yafa aw ka jurumuw ma.??

Mat.

Baarakɛla dɔ ka juru tun bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ, wa a y’a ɲini ka wari sara ni fanga ye, a kɛtɔ k’a baarakɛɲɔgɔn minɛ a dawolo la.

1. Yafa sebaaya

2. Nafa sɔrɔli sɔngɔ

1. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Ezekiɛl 18:20 - "Ni min bɛ jurumu kɛ, o na sa. Denkɛ tɛna a fa ka tilenbaliya muɲu, a fa tɛna a denkɛ ka tilenbaliya ta mɔgɔ jugu ka juguya na kɛ a kan.»

Matiyu 18.29 A baarakɛɲɔgɔn y'i biri a sen kɔrɔ k'a deli ko: «I ka muɲu ne kɔrɔ, ne na i bɛɛ sara.»

Baaraden ye muɲuli ɲini a ka juru sarali la.

1: Ala ka muɲuli ye dugawu ye an bolo, wa a ka kan ka waleya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka waleɲumandɔn jira mɔgɔ wɛrɛw ka muɲuli la, an kana nafa sɔrɔ o la.

1: Efesekaw 4:2 - ? 쏻 ith majigilenya ni dususuma bɛɛ, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la.??

2: Kolosekaw 3:13 - ? 쏝 ka ɲɔgɔn lamɛn ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲininkali kɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma; i ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa.??

Matiyu 18.30 A ma sɔn, nka a taara a bila kaso la, fo a ka juru sara.

Cɛ dɔ banna k’a ka juru sara, o de y’a to u y’a bila kaso la fo ka se juru sarali ma.

1. Juru minnu ma sara, olu kɔlɔlɔ: Matiyu 18:30

2. Nafolo juru musaka hakili ta fan fɛ: Matiyu 18:30

1. Ntalenw 22:7 - Nafolotigi bɛ faantanw mara, jurudonna bɛ jurudonna ka jɔn ye.

2. Romɛkaw 13:8 - Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo ka ɲɔgɔn kanu.

Matiyu 18.31 A ka baaradenɲɔgɔnw ye ko kɛlenw ye tuma min na, u dusu tiɲɛna kosɛbɛ, u nana o ko kɛlenw bɛɛ fɔ u makɛ ye.

Matigi ka baarakɛlaw dusu tiɲɛna kosɛbɛ tuma min na u ye matigi ka gɛlɛya ye jurutigi ma.

1. A nafa ka bon ka makari ni hinɛ jira sanni ka kiri ni dimi jira.

2. Ka an ka kɛwalew kɔlɔlɔw dɔn ani ka sɔn k’u kunkanbaaraw ta.

1. Luka 6:36-37 ? 쏝 e hinɛbaga, i n'a fɔ aw Fa hinɛbaga don cogo min na. Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. Yafa, i na yafa.??

2. Galasikaw 6:7-8 ? 쏡 o kana lafili: Ala tɛ se ka tulo geren. Mɔgɔ bɛ min dan, a bɛ o tigɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa k'u fari diyabɔ, o na halakili suman ka bɔ farisogo la. min bɛ danni kɛ walisa ka Ni Senu diyabɔ, o na ɲɛnamaya banbali suman ka bɔ Ni la.??

Mat.

Matigi ye yafa baaraden ma wa? 셲 juru ka da a ka ɲinini kan.

1: Ala b’a fɛ ka an ka jurumuw yafa tuma bɛɛ, hali ni an ka juru ka bon cogo o cogo.

2: An ka kan ka yafa ɲini Ala fɛ tuma bɛɛ, hali ni an ka jurumuw ka bon cogo o cogo.

1: Efesekaw 1:7 ? 쏧 n ale ye kunmabli sɔrɔ a joli barika la, an ka jurumuw yafa, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye.??

2: Zaburu 103:12 ? 쏛 s yɔrɔ jan kɔrɔn fɛ ni tilebin fɛ, a bɛ an ka jurumuw bɔ an na fo yɔrɔ jan.??

Matiyu 18:33 Yala i tun man kan ka hinɛ i baarakɛɲɔgɔn na, i ko ne hinɛ tun bɛ i la cogo min na wa?

Yesu b’an kalan ka hinɛ mɔgɔw la ani ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma i ko Ala ye yafa an ma cogo min na.

1. Ala ka makari: Yafa fanga

2. Ka hinɛ faamuya: Yesu ka kalan kalanni Matiyu 18:33 kɔnɔ

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Luka 6:36 - "Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na."

Matiyu 18.34 A makɛ dimina kosɛbɛ, a y’a don tɔɔrɔbagaw bolo, fo a ka kan ka min sara.

Baarakɛla ka juru bɛ a matigi la, nka a tɛ se ka juru sara. A ka dimi kɔnɔ, matigi b’a don tɔɔrɔbagaw bolo fo ka se juru bɛɛ sarali ma.

1. Kanminɛbaliya musaka: Jurumu kɔlɔlɔw faamuyali

2. Neema fanga: Ala ka hinɛ bɛ se ka se sɔrɔ an ka juru kan cogo min na

1. Romɛkaw 6:23, "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la".

2. Kolosekaw 2:13-14, "Aw minnu sara aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya la, Ala ye ɲɛnamaya kɛ a fɛ, a kɛlen ka an ka jurumuw bɛɛ yafa an ma, ka juru min jɔlen to an kama, o tiɲɛ." n'a ka sariya ɲininiw ye.A y'o bila kɛrɛfɛ, k'a siri gengenjiri la".

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka yafa an balimaw ma ka bɔ an dusukun na u ka jurumuw la.

1. Yafa fanga - An ka yafali sago b se ka an gɛrɛ Ala la cogo min na.

2. Ala ka hinɛ - Ala ka nɛɛma sɛgɛsɛgɛ ani a ka sɔnni ka yafa an ma.

1. Kolosekaw 3:13 - Ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ dɔ ye ɲininkali kɛ mɔgɔ wɛrɛ la.

2. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

Matiyu 19 bɛ kuma Yesu ka kalanw kan furucɛ ni furumuso ka furu sa ko la, denw ka dugawu ko la, kamalennin nafolotigi ka Yesu kunbɛnni ko la, ani jɛmukan dɔ bɛ kɛ sarako kan sankolo masaya la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Farisiɛnw ye Yesu kɔrɔbɔ k’a dɔn ni a bɛnnen don cɛ ka a muso furu sa kun si la (Matiyu 19:1-9). Yesu b’u lasegin danfɛnw sigicogo la, Ala y’u kɛ cɛ ni muso ye yɔrɔ min na, ka furu sigi sen kan i n’a fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ kɛ u si bɛɛ kɔnɔ. A b’a fɔ ko Ala ye fɛn min fara ɲɔgɔn kan, hadamaden si man kan ka fara ɲɔgɔn kan. A sɔnna a ma ko Musa y’a to furucɛ ni furumuso ka furu sa k’a sababu kɛ u dusukun gɛlɛnw ye nka a b’a jɛya ko o tun tɛ ten kabini a daminɛ na wa mɔgɔ o mɔgɔ y’a muso furu sa fo cɛnimusoya kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ furu, o bɛ jatɔya kɛ.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, mɔgɔw bɛ na ni denmisɛnnin fitininw ye a fɛ a ka dugawu kama. Ni kalandenw b’a ɲini k’u kɔrɔfɔ, Yesu b’a sinsin a kan ko denmisɛnw ka na a fɛ k’a fɔ ko sankolo masaya ye ninnu ɲɔgɔn ta ye (Matiyu 19:13-15), ka denmisɛnw ka dannaya jira iko misali kalandenya la.

Dakun 3nan: O kɔfɛ, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kamalennin nafolotigi ye min b’a ɲininka a ka kan ka ko ɲuman jumɛn kɛ walasa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ (Matiyu 19:16-30). Baro fɔlɔ kɔfɛ ci fɔlenw kan, kamalennin b’a fɔ ko a ye minnu bɛɛ mara kabini a denmisɛnman, Yesu b’a fɔ a ye ko fɛn kelen min dɛsɛlen bɛ a la - ka nafolo feere di faantanw ma nafolo sɔrɔ sankolo la tugu ne kɔ. Nka nin cɛ in mɛnni bɛ taa dusukasi la bawo nafoloba tun b’a bolo min b’a jira ko nafolo bɛ gɛlɛya sɔrɔ masaya donni na. O bɛ na ni kalan ye ko a ka nɔgɔn ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ ɲɛkisɛ fɛ ka tɛmɛ nafolotigi kan ka don masaya la nka min tɛ se ka kɛ hadamadenw bɛ se ka kɛ Ala Piɛrɛ bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ sara ko la minnu ye fɛn bɛɛ to yen ka tugu a kɔ min bɛ hakilisigi bila u la ko u bɛna ɲɛnamaya banbali ciyɛn sɔrɔ siɲɛ kɛmɛ nka a bɛ lasɔmi fana kɔlɔsili fɔlɔ bɛna kɛ laban laban ye fɔlɔ min b’a jira ko Ala ka sariyakolow ni diɲɛ sariyakolow tɛ kelen ye.

Matiyu 19.1 Yesu ye nin kumaw ban tuma min na, a taara Galile ka taa Jude jamana la, Jurdn baji da la.

Yesu bɔra Galile ka se Jude jamana na.

1: Yesu tun b’a fɛ ka jigiya ni hɛrɛ lase mɔgɔw bɛɛ ma, wa a y’a ka taama daminɛ Galile.

2: An ka ɲɛnamaya ka kan ka kɛ i ko Yesu, ka taama tuma bɛɛ walisa ka jigiya ni hɛrɛ lase an lamini mɔgɔw ma.

1: Matiyu 28:19-20 – “Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la : ani, a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.”

2: Yuhana 14:27 – “Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, a kana siran.”

Matiyu 19:2 Jama caman tugura a nɔfɛ. A y'u kɛnɛya yen.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye mɔgɔ caman kɛnɛya tuma min na jamaba tugura a kɔ.

1. Yesu bɛ banabagatɔw kɛnɛya ani a bɛ mɔgɔw bɛɛ kanu.

2. Aw ka na Yesu fɛ walisa ka kɛnɛya alako ni farikolo ta fan fɛ.

1. Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn; An ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ."

2. Yakuba 5:14-15 - "Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? A ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, u ka delili kɛ a ye, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na kɛ." banabagatɔw kisi, Matigi na a lakunu.Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.»

Matiyu 19.3 Farisiɛnw fana nana a fɛ k’a kɔrɔbɔ k’a fɔ a ye ko: «Yala a dagalen bɛ cɛ ka a muso bila ko bɛɛ kosɔn wa?»

Farisiɛnw ye Yesu kɔrɔbɔ u kɛtɔ k’a ɲininka ni a bɛnnen don cɛ ka a muso furu sa kun o kun.

1. Furu ka senuya: Bibulu ka miiriya

2. Furucɛ ni furumuso ka furu sa: Mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ, an bɛ se k’olu ladon cogo min na

1. 1 Kɔrɛntekaw 7:10-11 - "Ne bɛ nin baara di furuɲɔgɔnmaw ma (ne tɛ, nka Matigi): muso man kan ka fara a cɛ kan (nka n'a y'o kɛ, a ka to furubali la, n'o tɛ, a ni a cɛ ka bɛn." a cɛ), cɛ man kan ka a muso furu sa."

2. Heburuw 13:4 - "Furu ka bonya bɛɛ cɛma, furu dilan ka nɔgɔ, katuguni Ala na kiri tigɛ cɛnimusoya kɛbagaw ni jatɔyakɛlaw kan."

Matiyu 19:4 A y’a jaabi ko: «Aw ma kalan ko min ye u da fɔlɔ, o ye cɛ ni muso da u ye wa?

Yesu ye mɔgɔw kalan ko Ala ye hadamadenw da i n’a fɔ cɛ ni muso.

1. Ala ka dilancogo danfɛnw na: Fɛn suguya caman cɛɲi

2. Furu ka sigida senuma: Denbaya jusigilan

1. Jenɛse 1:27 O cogo la, Ala ye hadamadenw da a yɛrɛ ja la, a ye u da Ala ja la. cɛ ni muso de y'u da.

2. Efesekaw 5:31 “O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to a muso fɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye.”

Matiyu 19.5 A ko: «O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka nɔrɔ a muso la, u fila na kɛ farisogo kelen ye?»

Nin tɛmɛsira in bɛ cɛ ni muso ka jɛɲɔgɔnya nafa ɲɛfɔ furuɲɔgɔnma ye.

1. Furu ka cɛsiri: Kanuya layidu

2. Ka furuɲɔgɔnma ka layidu tasuma lawuli kokura

1. Jenɛse 2:24 - O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka nɔrɔ a muso la, u na kɛ farisogo kelen ye.

2. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka aw kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛ ye muso kuntigi ye, i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye cogo min na. O de kosɔn egilisi bɛ kolo Krisita kɔrɔ cogo min na, musow ka kɛ u cɛw kɔrɔ ko bɛɛ la.

Matiyu 19.6 O de kosɔn u tɛ fila ye tun, fɔ farisogo kelen de don. Ala ye min fara ɲɔgɔn kan, mɔgɔ kana o faranfasi.

Ala ka laɲini furu ko la, o ye kelenya ye, a tɛ farali ye.

1. "Kanuya ye kelenya ye: Ala ka laɲini furu ko la".

2. "Keleya barika: Ala ka dugawu furu la".

1. Efesekaw 5:21-33

2. Jenɛse 2:24

Matiyu 19.7 U y’a fɔ a ye ko: «Mun y’a fɔ Musa ka furucɛ ni furumuso ka furu sa sɛbɛn di ka a bila?»

Yesu ye Farisiɛnw ka ɲininkali jaabi, mun na Musa ye furucɛbɔ yamaruya ni hakilijigin ye ko o kɛra mɔgɔw dusukun gɛlɛya de kosɔn.

1. Yesu ka kanuya bɛ tɛmɛ hadamadenw ka sariyaw kan

2. Ala ka nɛɛma fanga min bɛ se ka se sɔrɔ hadamaden ka kari kan

1. Romkaw 3:23-24 - "Bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la."

2. Jeremi 31:3 - "Matigi y'i jira a la ka bɔ yɔrɔ jan, k'a fɔ a ye ko: 'Ne ye i kanu ni kanuya banbali ye, o de kosɔn ne ye i sama ni kanuya ye.'

Matiyu 19.8 A y’a fɔ u ye ko: «Aw dusukun gɛlɛya kosɔn, Musa y’a to aw ka aw musow bila.

Yesu y’a sinsin furu nafa kan, k’a jira ko furucɛ ni furumuso ka furu sa tun man nɔgɔ tuma bɛɛ fɔlɔ.

1. Furu ye Ala ka nilifɛn ye, wa a ka kan ka seli ani ka ladon.

2. Furucɛ ni furumuso ka furu sa man kan ka kɛ fɛɛrɛ nɔgɔn ye, wa a ka kan ka kɔlɔsi ni a bɛ se ka kɛ.

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye, a farikolo, ani a yɛrɛ ye a Kisibaa ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:10-11 - Ne bɛ nin yamaruya di furuɲɔgɔnmaw ma (ne tɛ, nka Matigi): muso man kan ka fara a cɛ kan (nka ni a y’a kɛ, a ka to furubali la, n’o tɛ, a ni a cɛ ka bɛn cɛ ), wa cɛ man kan k' a muso furu sa .

Mat.

Matiyu 19:9 la, Yesu y’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ y’a furuɲɔgɔn bila, fo ni a ma kɛ ni cɛnimusoya ye, ka furu wɛrɛ kɛ, o tigi bɛ jatɔya kɛ.

1. Furu ka senuya: Bibulu ka miiriya

2. Furucɛ ni furumuso ka furu salen: Ala ka kuma bɛ o ko kan

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye, a farikolo, ani a yɛrɛ ye a Kisibaa ye.

2. Heburuw 13:4 - Furu ka bonya bɛɛ cɛma, furu dilan ka nɔgɔ, katuguni Ala na kiri tigɛ cɛnimusoya kɛbagaw ni jatɔyakɛlaw kan.

Mat.

Yesu ka kalandenw b’u hami furu ko la ka da cɛ n’a muso ka ko kan.

1. Furu dubaw: Ka Ala bonya nilifɛn waleɲumandɔn

2. Furu gɛlɛya: Ka gɛlɛyaw kunbɛn cogo la min bɛ Ala bonya

1. Efesekaw 5:21-33 - Ka i yɛrɛ majigin ani ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-8 - Kanuya ni saraka furu kɔnɔ

Matiyu 19.11 Nka Yesu y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka nin kuma minɛ, fo a dira mɔgɔ minnu ma.»

Yesu ye mɔgɔw kalan ko bɛɛ tɛ se ka sɔn a ka kalansiraw ma, nka ko a bɛ di mɔgɔ sugandilenw dɔrɔn de ma.

1. Sugandili fanga: Sugandili sɛgɛsɛgɛ walasa ka sɔn Yesu ka kalansiraw ma

2. Ala ka nilifɛn: Ka sɔn Yesu ka kalansiraw ma nilifɛn sɛgɛsɛgɛ

1. Yuhana 6:44-45 - Mɔgɔ si tɛ se ka na ne fɛ fo ni ne Fa min ye ne ci, o ma u sama, ne na u lakunun laban don na.

2. Kɛwalew 16:14 - Matigi y’a dusukun da wuli walisa a k’a janto Paul ka kuma fɔlenw na.

Matiyu 19.12 Katuguni kuntigi dɔw bɛ yen, minnu bangera o cogo la ka bɔ u ba kɔnɔ. Min bɛ se ka o sɔrɔ, o ka o sɔrɔ.

Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan cɛkɔrɔbaw ko la ani u bɛ se ka kɛ o suguw ye cogo minnu na. Mɔgɔ minnu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ, a bɛ dusu don olu kɔnɔ u ka kalan sɔrɔ.

1. Sankolo Masaya: Ka saraka dɔw kɛ walisa ka tugu Yesu kɔ

2. Yesu ka kanuya min bɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na: Mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ

1. Luka 14:25-33 - Sufɛdumuniba ntalen

2. Galasikaw 5:1-6 - Hɔrɔnya Krisita la ka bɔ Musa ka sariya la

Matiyu 19.13 Denmisɛnw nana ni u ye, walisa a ka a bolow da u kan ka delili kɛ.

Yesu ye denmisɛnw bisimila ni bolo da wulilen ye ani a ye kanuya jira u la.

1: Yesu y’a jira an na ko a nafa ka bon ka denmisɛnw bisimila ani k’u kanu.

2: Yesu y’a jira ko se b’a la ka hinɛ mɔgɔw la minnu mago bɛ a la kosɛbɛ.

1: Luka 18:15-17 - Yesu ko: "Denmisɛnw ka na ne fɛ, aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o mɔgɔw ta ye."

2: Matiyu 18:1-5 - Yesu ko: "Min ye o den sugu kelen minɛ ne tɔgɔ la, o bɛ ne minɛ, ni min bɛ ne minɛ, o tɛ ne minɛ, fɔ ne cibaa."

Matiyu 19.14 Nka Yesu ko: «A' ye den fitininw to, aw kana u bali ka na ne ma.

Yesu b’an jija an ka denmisɛnw minɛ ani k’u sen don an ka dannaya taama na, iko u ye Sankolo Masaya yɔrɔ dɔ ye.

1. Masaya denw minɛni - Dannaya jɛkulu dɔ sigicogo min bɛ bɛɛ lajɛlen na

2. Dɔgɔya nka Sebaayaba - Denmisɛnw ka sebaaya faamuyali Sankolo Masaya la

1. Marka 10:14-16 - Yesu ka kalan denw bisimilali ko la

2. Zaburu 8:2 - Denmisɛnw ka kabako Ala ɲɛ na

Matiyu 19.15 A y'a bolo da u kan ka taa yen.

Yesu ye duba kɛ denmisɛnw ye, o kɔ, a taara.

1. Yesu y’a jira an na ko a nafa ka bon ka denmisɛnw duga.

2. An ka kan ka tugu Yesu ka misali kɔ min ye kanuya ni hinɛ ye bɛɛ ye.

1. Marka 10:16 - “A y’u minɛ a bolo la ka duba u ye, k’a bolow da u kan.”

2. Luka 18:15-17 - «U nana ni denmisɛnninw fana ye a fɛ, walisa a ka maga u la, nka a ka kalandenw y’o ye tuma min na, u y’u kɔrɔfɔ. Nka Yesu y'u wele k'a fɔ a ye ko: «A' y'a to denmisɛnninw ka na ne fɛ, aw kana u bali. Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Ala ka masaya sɔrɔ i ko denmisɛnnin, o tɛna don a kɔnɔ abada.”

Matiyu 19.16 Mɔgɔ dɔ nana a ɲininka ko: «Karamɔgɔ ɲuman, ne na ko ɲuman jumɛn kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?»

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min bɛ Yesu ɲininka a ka kan ka min kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. A nafa ka bon ka ɲɛnamaya banbali ɲini Yesu Krisita barika la.

2. Ala sago ni a ka ci fɔlenw kanminɛli sebaaya walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

Matiyu 19.17 A y'a fò a ye ko: «Mun na i bè ne wele ko ɲuman? mɔgɔ ɲuman si tɛ yen ni kelen tɛ, o ye Ala ye.

Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan ko walisa mɔgɔ ka don ɲɛnamaya kɔnɔ, a ka kan ka ci fɔlenw mara. A b’a fɔ fana ko Ala kelenpe de ka ɲi.

1. Koɲumanya Ala ɲɛ na - Ka an mago don ka Ala ka ci fɔlen labato walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Koɲuman bɔyɔrɔ - Ka a dɔn ko Ala kelenpe de ka ɲi tiɲɛ na, ani ka ɲɛnamaya kɛcogo dege ka kɛɲɛ n’a sago ye.

1. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Zaburu 119:172 - Ne nɛnkun na kuma i ka kuma kan, katuguni i ka ci fɔlenw bɛɛ ye tilennenya ye.

Matiyu 19.18 A y'a jaabi ko: Juman? Yesu ko: I kana mɔgɔfaga kɛ, I kana jatɔya kɛ, I kana sonyali kɛ, I kana nkalon seereya kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ cikan ɲɛfɔ Yesu ye ci min di faama kamalennin nafolotigi ma, a ka ci fɔlenw mara.

1. Cidenw ka sebaaya: Ala ka sariyaw labatoli bɛ se ka an ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Faamaden kamalennin nafolotigi: Kalan min bɛ kɛ kanminɛli la

1. Ekisode 20:1-17 - Sariya tan

2. Marka 12:28-34 - Cikan min ka bon ni sariya tɔw bɛɛ ye

Matiyu 19.19 I fa ni i ba bonya.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka bangebagaw bonya ani ka mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.

1. Se min b’an sigiɲɔgɔnw kanu: Krisita b’an kalan cogo min na ka hinɛ ni ɲumanya jira

2. Ka bonya da an bangebagaw kan: Bibulu ka miiriya

1. Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ka ɲi. "I fa ni i ba bonya"--o ye ci fɔlɔ ye min bɛ ni layidu ye--"walasa a ka ɲɛ i bolo ani i ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan."

2. Levitike 19:18 - "I kana i ka waleɲumandɔn ɲini, i kana i fari faga i ka mɔgɔw cɛma, nka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Ne ye Matigi ye."

Matiyu 19.20 Kamalennin y’a fɔ a ye ko: «Ne ye nin kow bɛɛ mara kabini ne denmisɛnman.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kamalennin dɔ kan min b’a fɔ ko a ye ci fɔlenw mara kabini a denmisɛnman, wa a b’a yɛrɛ ɲininka a ka kan ka mun wɛrɛ kɛ.

1. A ka kan ka tɛmɛ sariya kan: Ka kalandenya juguya sɛgɛsɛgɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye: tugubaga min y’a yɛrɛ di kosɛbɛ, o ka cɛsiri

1. Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen

2. Yakuba 1:22-25 - Kuma kɛbagaw, Lamɛnnikɛlaw dɔrɔn tɛ

Matiyu 19.21 Yesu y’a fɔ a ye ko: Ni i b’a fɛ ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, taa i bolofɛnw feere ka o di faantanw ma, nafolo na kɛ i bolo sankolo la.

Yesu b’an jija an k’an ka nafolomafɛnw bila kɛrɛfɛ ani k’an jigi da ale kan.

1: An ka kan k’an ka dannaya da Yesu kan, an kɛtɔ k’an ka dugukolo kan fɛnw bila.

2: Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ye, o kɔrɔ ye k’an ka ɲɛnamaya bila ale de la, a tɛ kɛ nafolomafɛnw na.

1: Matiyu 6:19-21 “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ yɔrɔ min na aw kana don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2: Kolosekaw 3:1-2 «Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.”

Matiyu 19.22 Kamalennin ye o kuma mɛn tuma min na, a taara ni dusukasi ye, katuguni nafolo caman tun b’a bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kamalennin dɔ kan min ye kuma dɔ mɛn ka bɔ Yesu yɔrɔ, a bɔra yen ni dusukasi ye a ka nafolobaw kosɔn.

1. Nafolotigi kamalennin: Fɛn minnu bɛ se ka musaka bɔ an na

2. Taama min bɛ Ala fan fɛ, o fanga: An nɔrɔlen bɛ fɛn min na, an bɛ o to kɔfɛ

1. Luka 12:15 (NV): “A y’a fɔ u ye ko: ‘Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi! Aw k'aw janto namara sifa bɛɛ la. ɲɛnamaya tɛ kɛ bololafɛn camanba de la.’”

2. Waajulikɛla 5:10 (NM): “Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛ wari sɔrɔ abada; min bɛ nafolo kanu , o tigi tɛ wasa a ka sɔrɔ la abada . Nin fana kɔrɔ tɛ.”

Matiyu 19.23 Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nafolotigi tɛna don sankolo masaya la.

Nafolotigiw bɛ waati gɛlɛn sɔrɔ ka don Sankolo masaya la.

1: Wari tɛ se ka kisili san, Ala ka kanuya sɔngɔ ka bon.

2: Hali ni wari ye fanga barikama ye diɲɛ kɔnɔ, a tɛ se ka sira san ka don Sankolo masaya la.

1: Marka 10:25 "A ka nɔgɔn ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ pikirijikɛlan ɲɛ fɛ, ka tɛmɛ nafolotigi ka don Ala ka masaya la."

2: Yakuba 2:5-7 "Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ: Yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ ɲɛ na walisa u ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka masaya sɔrɔ, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa?"

Mat.

A ka gɛlɛn nafolotigi ma ka don Ala ka masaya la.

1: Nafolo tɛ bali ye ka don Ala ka Masaya la.

2: Nafolo lakika bɛ sɔrɔ ka tugu Krisita kɔ.

1: Luka 16:13 Baaraden si tɛ se ka baara kɛ kuntigi fila ye, katuguni a na kelen kɔniya, ka tɔ kelen kanu. Ni o tɛ, a na minɛ kelen na, ka tɔ kelen mafiɲɛya.» Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye.

2: Matiyu 6:19-21 Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, ani Sonw tɛ don yɔrɔ min na, u tɛ sonyali kɛ yɔrɔ min na, k'a masɔrɔ aw ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, aw dusukun fana na kɛ yen.

Matiyu 19:25 A ka kalandenw y'o mɛn tuma min na, u kabakoyara kosɛbɛ, u y'a fɔ ko: Jɔn bɛ se ka kisi?

Kalandenw kabakoyara tuma min na Yesu y’a fɔ ko a ka gɛlɛn nafolotigi ma ka don Sankolo Masaya la, ani ka ɲininkali kɛ ko o tuma na, jɔn bɛ se ka kisi.

1. "Nafolo gɛlɛya".

2. "Mun ka kan ka kɛ walasa ka kisi?"

1. Luka 18:24-25 - "Yesu y'a ye ko a dusu kasira kosɛbɛ, a ko: «Nafolotigiw tɛna don Ala ka masaya la cogo di! , ka tɛmɛn nafolotigi ka don Ala ka masaya la.»

2. Kɛwalew 4:12 - "Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la fana, katuguni tɔgɔ wɛrɛ si ma di mɔgɔw ma sankolo jukɔrɔ, an ka kan ka kisi min fɛ."

Matiyu 19.26 Yesu y'u ye, a y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔw fɛ, o tɛ se ka kɛ. Nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ, hali ni a bɛ iko hadamadenw tɛ se ka kɛ.

1. Ala ka bon ni an ka sigasiga ye, wa a bɛ se k’an dɛmɛ an ka kɛlɛw la.

2. Foyi man gɛlɛn Ala ma kojugu ani an ka kan ka an jigi da a ka sebaaya kan.

1. Jeremi 32:17 - A, Matigi Ala! A filɛ, I ye sankolow ni dugukolo da i ka sebaaya ni i bolo kɔrɔtalen fɛ. Foyi tɛ Gɛlɛya I ma kojugu.

2. Luka 1:37 - Katuguni foyi tɛna kɛ Ala fɛ.

Matiyu 19.27 Piere y'a jaabi ko: «A filɛ, an ye fɛn bɛɛ bila ka tugu i kɔ. O de kosɔn mun bɛna sɔrɔ an fɛ?

Piɛrɛ y’a ɲininka Yesu la, u bɛna sara jumɛn sɔrɔ ni u tugura a kɔ ani ka fɛn bɛɛ to yen.

1. Baara min bɛ kɛ ni kantigiya ye, o bɛ sara minnu sɔrɔ

2. Kalandenya musaka

1. Heburuw 11:24-26 - Dannaya de kosɔn, Musa kɔrɔla tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ. A y'a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, ka tɛmɛn ka jurumu diyabɔli diyabɔ waati dɔ kɔnɔ. A ye Krisita mafiɲɛyali jate nafoloba ye ka tɛmɛ Misira nafolo kan.

2. Matiyu 19:29 - Mɔgɔ o mɔgɔ ye sow, walima balimakɛw, walima balimamusow, walima fa, walima muso, walima denw, walima dugukolow bila ne tɔgɔ kosɔn, o na siɲɛ kɛmɛ sɔrɔ, ka banbali ciyɛn sɔrɔ ɲɛnamaya.

Matiyu 19.28 Yesu y’a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko aw minnu tugura ne kɔ, mɔgɔ Denkɛ na sigi a nɔɔrɔ masasigilan kan tuma min na, aw na sigi masasigilan tan ni fila kan ka kiri tigɛ Israɛl ka kabila tan ni fila.

Yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye ko u na sara sɔrɔ a nɔfɛ, o ye sababu ye ka Israɛl ka kabila tan ni fila kiri tigɛ tuma min na Mɔgɔ Denkɛ sigilen bɛ nɔɔrɔ masasigilan kan.

1. Yesu ye layidu ta ko a bɛna sara di kalanden kantigiw ma

2. Lasegincogo kura: Ala ka nɔɔrɔ masasigilan

1. 1 Kɔrɛntekaw 3:10-15 - Dannabaaw bɛna sara minnu sɔrɔ baara kantigiya la

2. Zaburu 45:6 - Ala ka nɔɔrɔ ni a ka bonya masasigilan

Mat.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka nafolomafɛnw ni u ka denbaya bila a tɔgɔ kosɔn, k’a layidu ta ko u bɛna siɲɛ kɛmɛ sɔrɔ o la, ani ko u bɛna ɲɛnamaya banbali ciyɛn sɔrɔ.

1. Saraka sebaaya: An b’a dege ka fɛn min kanu Masaya kosɔn, an k’o bila

2. Ɲɛnamaya min falen bɛ fɛn caman na: Kantigiya ni kanminɛli nafaw sɔrɔli

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:3 - "Ni ne ye ne ka nafolo bɛɛ di faantanw baloli ma, ni ne ye ne farikolo di ka jeni, ni kanuya tɛ ne la, nafa foyi tɛ ne la."

Matiyu 19.30 Nka minnu ye fɔlɔ ye, olu caman na kɛ kɔfɛtaw ye. A labanw na kɛ fɔlɔ ye.»

Yesu b’a kalan ko mɔgɔ minnu ye fɔlɔ ye, olu bɛ se ka laban ka kɛ labanw ye, k’a sɔrɔ minnu bɛ labanw na, olu bɛ se ka laban ka kɛ fɔlɔ ye.

1. "Tabali wulicogo: Yesu b'an sigi cogo min na".

2. "Ka yɔrɔ dɔgɔmannin ɲini: Mun na majigilenya nafa ka bon".

1. Luka 14:7-11 - Yesu bɛ mɔgɔw kalan furusiri seli ntalen na

2. Filipekaw 2:3-8 - Pol ka kalan min b majigin ni yɛrɛdɛsɛ kan

Matiyu 20 bɛ rezɛn nakɔ baarakɛlaw ka ntalen jira, Yesu ka kirayakuma sabanan min kɛra a ka saya ni a lakununni ko la, bonya jɔyɔrɔw ɲinini a ka masaya kɔnɔ, ani fiyentɔ fila kɛnɛyali.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni rezɛn nakɔ baarakɛlaw ka ntalen ye (Matiyu 20:1-16). Nin maana in kɔnɔ, dugukolotigi dɔ bɛ baarakɛlaw ta waati wɛrɛw la tile bɛɛ kɔnɔ nka a laban na, a bɛ sara kelen di u bɛɛ ma - denari kelen. Minnu minɛna, olu bɛ fɔlɔ ka ŋunan nin tilenbaliya in na min bɛ iko tilenbaliya nka dugukolotigi b’a sinsin a kan ko a tɛ tilenbaliya kɛ bawo u bɛnna min kan, a y’o sara u ye. O ntalen b’a jira ko Ala ka nɛɛma tɛ baara kɛ hadamadenw ka tilennenya hakilinaw kan ani ko “minnu labanw na kɛ fɔlɔ ye, fɔlɔw na kɛ labanw ye.”

Dakun 2nan: U bɛ ka wuli ka taa Jerusalɛm tuma min na, Yesu ye kalanden tan ni fila ta ka taa kɛrɛfɛ a bɛ a ka saya lakununni kofɔ siɲɛ sabanan (Matiyu 20:17-19). A ko a na janfa sarakalasebaa kuntigiw ni karamɔgɔw sariya ma minnu bɛna a jalaki saya la k’a di siya wɛrɛw ma mock flog gengen a gengenjiri nka tile sabanan na a bɛna kunun ɲɛnamaya la kokura.

Dakun 3nan: O kɔfɛ, ba Zebede denkɛw Yakuba Yuhana nana Yesu deli k’a denkɛw bila a kinin fɛ numan fɛ a ka masaya la nka Yesu ko o yɔrɔw ye Fa ye minnu labɛn (Matiyu 20:20-28). O bɛ na ni kalan ye bonya ko la masaya kɔnɔ min tɛ ka kunmabɔ mɔgɔ wɛrɛw kan i n’a fɔ faamaw siya wɛrɛw b’a kɛ cogo min na nka ka baara kɛ i n’a fɔ Denkɛ Mɔgɔ ma na baara kɛ cogo min na k’a ka ɲɛnamaya kunmabɔ mɔgɔ caman na. A laban na, tilayɔrɔba bɛ ban ni fiyentɔ fila kɛnɛyali ye Jeriko kɛrɛfɛ minnu bɛ kule hinɛ ɲini k’a dɔn ko a ye Denkɛ Dawuda ye ka dannaya timinandiya jira ka yeli sɔrɔ ka tugu a kɔ (Matiyu 20:29-34).

Matiyu 20.1 Sankolo masaya b i ko dutigi min taara sɔgɔmada joona fɛ ka baarakɛlaw ta a ka rezɛn nakɔ kɔnɔ.

Dutigi min bɛ baarakɛlaw ta a ka rezɛn nakɔ kama, o ntalen bɛ sankolo masaya jira.

1. Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma bɛ lase bɛɛ ma, u ka kɛwalew walima u ka dannaya waati mana kɛ min o min ye.

2. An bɛɛ welelen don ka baara kɛ Ala ye ni a ye nilifɛnw ni seko fɛn o fɛn di an ma.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. 1 Piɛrɛ 4:10 - I n’a fɔ u kelen-kelen bɛɛ ye nilifɛn sɔrɔ cogo min na, aw ka baara kɛ n’o ye ka baara kɛ ɲɔgɔn ye, i n’a fɔ Ala ka nɛɛma suguya caman marabaga ɲumanw.

Mat.

Dugukolotigi dɔ ye baarakɛlaw ta walisa u ka baara kɛ a ka rezɛn nakɔ kɔnɔ ani a sɔnna ka warijɛ kelen sara u ye tile kɔnɔ.

1. Ala ka bolomafara - Ala ye bolomafara di cogo min na ani a b’a jira an na ko an bɛɛ ka kan ni a ka nɛɛma ye.

2. Baara nafa - Baara gɛlɛn nafa faamuyali ani a bɛ se ka dugawu kɛ an ye cogo min na.

1. Zaburu 37:4 - I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

2. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

Matiyu 20:3 A bɔra lɛrɛ sabanan ɲɔgɔn na, ka mɔgɔ wɛrɛw ye u jɔlen bɛ sugu la.

Nin tɛmɛsira bɛ waati dɔ ɲɛfɔ, Yesu ye mɔgɔw kɔlɔsi u jɔlen bɛ sugu la lɛrɛ sabanan na, u ma baara kɛ.

1. Ala b’a fɛ an k’an jija ka baara nafama ni ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman sɔrɔ.

2. An ka kan ka baara kɛ n’an ka waati ye ni hakilitigiya ye, wa an kana kɔnɔni kɛ fo miniti laban na walisa ka fɛn nafamaw kɛ.

1. Ntalenw 6:6-11

2. Efesekaw 5:15-17

Matiyu 20.4 A y’a fɔ u ye ko: Aw fana taa rezɛn nakɔ kɔnɔ, ne na fɛn o fɛn ka ɲi, ne na o di aw ma.» U taara u ka sira fɛ.

Yesu y’a nɔfɛmɔgɔw wele u ka fara a kan a ka baara la rezɛn nakɔ kɔnɔ, ani a ye layidu ta ko a bɛna u sara cogo bɛnnen na, u ye fɛn o fɛn kɛ.

1. Yesu ka weleli: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka Masaya kama

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ kanminɛli la: An bɛ sara sɔrɔ ni i ye ko ɲuman kɛ

1. Kolosekaw 3:23-24 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

2. Ntalenw 16:3 - I ka fɛn o fɛn kɛ, i ka i yɛrɛ bila Matigi bolo, i ka laɲiniw bɛna ɲɛ.

Matiyu 20:5 A bɔra tugun lɛrɛ wɔɔrɔnan ni kɔnɔntɔnnan ɲɔgɔn na, ka o ɲɔgɔn kɛ.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu taara sugu la siɲɛ fila wɛrɛ lɛrɛ wɔɔrɔnan ni kɔnɔntɔnnan na, ani a ye o ɲɔgɔn kɛ i n’a fɔ a siɲɛ fɔlɔ.

1. Ala bɛ se an bolo tuma bɛɛ, hali ni an mana a wele siɲɛ joli.

2. Yesu b’an kalan ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ ani ka an jigi da Ala kan.

1. 1 Yuh.

2. Matiyu 6:33 - Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

Mat.

Yesu y’a kɔlɔsi ko mɔgɔ dɔw jɔlen bɛ baara la, a y’u ɲininka mun na u tɛ baara kɛ.

1: An ka kan ka fɛɛrɛw ɲini tuma bɛɛ walisa ka baara kɛ n’an ka waati ye cogo la min bɛ nafa lase an ma ani ni kuntilenna ye.

2: An man kan ka kɛ gansanw ye, nka an ka kan ka timinandiya an ka cɛsiriw la ani ka baara kɛ n’an ka waati ye ni hakilitigiya ye.

1: Waajulikɛla 9:10 "I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko bɛɛ ye."

2: Kolosekaw 3:23-24 "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye Matigi ye, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye."

Matiyu 20.7 U y’a fɔ a ye ko: «Katuguni mɔgɔ si ma an ta baara la.» A y'a fɔ u ye ko: «Aw fana taa rezɛn nakɔ kɔnɔ. Fɛn o fɛn tilennen don, aw na o sɔrɔ.»

Baarakɛlaw ka ntalen min bɛ rezɛn nakɔ kɔnɔ, o bɛ mɔgɔw kalan ko bɛɛ bɛna sara sɔrɔ u ka baara la, a mana kɛ waati o waati, u farala baara la.

1. Ala ka bolomafara - Ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ min man kan, o dege

2. Ala ka nɛɛma - Ala ka ɲumanya nafaw sɔrɔcogo

1. Efesekaw 2:8-9, Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Filipekaw 4:19, Nka ne ka Ala na aw magow b di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo nɔɔrɔ ye Krisita Yesu barika la.

Mat.

Tɛmɛsira Rezɛnforotigi y'a fɔ a ka baarakɛla ye ko a ka baarakɛlaw sara k'a ta laban na ka taa a bila fɔlɔ la, ni wula sera.

1. Ala b’a janto an fitininw na: A bɛ Matiyu 20:8 kan

2. Tilennenya nafa ka bon: A bɛ Matiyu 20:8 kan

1. Efesekaw 6:9 - Aw matigiw, aw ka o ɲɔgɔn kɛ u la, ka bagabagali muɲu. Mɔgɔw bonya fana tɛ a fɛ.

2. Galasikaw 6:7 - Aw kana aw lafili; Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman fana.

Matiyu 20.9 Baarakɛlaw nana lɛrɛ tan ni kelen ɲɔgɔn na, u kelen-kelen bɛɛ ye warijɛ kelen sɔrɔ.

Baarakɛlaw minnu bɛ rezɛn nakɔ kɔnɔ, olu ka ntalen bɛ kuma Ala ka nɛɛma ni a ka tilennenya kan.

1. Ala ka tilennenya ni a ka nɛɛma: Ka tɛmɛn Ala ka dugawuw kan

2. Ala ka bolomafara: Ka caman sɔrɔ ka tɛmɛ an ka kan ni min ye

1. Efesekaw 2.8-10 Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Elohim ka nilifɛn don, 9 o tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso. 10 Anw ye a ka baara kɛtaw ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Luka 6:36 Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na.

Matiyu 20:10 Nka fɔlɔw nana tuma min na, u y’a miiri ko u ka kan ka dɔ fara o kan. U kelen-kelen bɛɛ ye warijɛ kelen sɔrɔ o cogo kelen na.

Rezɛnforo dɔ kɔnɔ baarakɛlaw tun bɛ sara kelen sɔrɔ, u tun bɛ baara la waati o waati.

1. Ala ye bolomafaratigi ye ani tilennenya bɛ a ka kɛwalew bɛɛ la.

2. An man kan k’an yɛrɛ suma ni mɔgɔ wɛrɛw ye, nka an ka kan ka wasa sɔrɔ fɛn min dira an ma.

1. Efesekaw 4:2-3 - "Aw ka majigin ni dususuma ye pewu, aw ka muɲu ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la . Aw ka cɛsiri bɛɛ kɛ ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ."

2. Filipekaw 4:11-12 - "Ne t'o f::> sabu ne mago b'a la, katuguni ne ye wasa dege cogo o cogo caman.Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko o ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ ye wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo."

Matiyu 20.11 U ye o sɔrɔ tuma min na, u ye ŋunuŋunu kɛ sotigi ma.

Tɛmɛsira Foro baarakɛlaw y'u ka sara sɔrɔ, nka u ye ŋunuŋunu dutigi kɔrɔ.

1. "Ala ka nɛɛma: bolomafara min bɛ fa".

2. "Ka Ala ka munnenw ka fanga bonya".

1. Efesekaw 6:5-9 - Jɔnw, aw ka dugukolo kan matigiw kan minɛ ni bonya ni siran ye, ani ni dusukun tiɲɛnen ye, i ko aw bɛna Krisita kan minɛ cogo min na.

2. Yakuba 2:1-7 - Ne balimaw, yala aw dalen b an Matigi Yesu Krisita nɔɔrɔma la tiɲɛ na ni aw ka ɲɛmajɔbaliya walew ye wa?

Matiyu 20:12 A ko: «Nin labanw ye baara kɛ lɛrɛ kelen dɔrɔn de la, i ye u kɛ kelen ye, an minnu ye tile doni ni funteni ta.»

Baarakɛlaw minnu tun bɛ baara kɛ lɛri kelen dɔrɔn na, olu ni minnu tun bɛ baara kɛ tile bɛɛ, olu sara tun bɛ kelen ye.

1. Ala ye tilennenya Ala ye, i mana baara kɛ waati o waati, bɛɛ bɛna sara sɔrɔ a ka cɛsiriw la.

2. Ala b’an sara ni a ka nɛɛma ye, hali ni an man kan n’o ye.

1. Kolosekaw 3:23-24 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k’a masɔrɔ i b’a dɔn ko i bɛna ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. I bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.

2. Efesekaw 6:7-8 - Aw ka baara kɛ ni aw dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw tɛ baara kɛ mɔgɔw ye, bawo aw b’a dɔn ko Matigi bɛna u kelen-kelen bɛɛ sara u ka ko ɲuman o ko ɲuman na, u kɛra jɔnw ye wo, u kɛra hɔrɔnw ye wo.

Matiyu 20.13 Nka Yesu y'u dɔ jaabi ko: «Ne teri, ne tɛ kojugu si kɛ i la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalan kan tilennenya ni tilennenya ko la.

1. Tilennenya fanga: Yesu ka kalan tilennenya ko la

2. Rezɛnforo baarakɛlaw ka ntalen: Kalan min bɛ sɔrɔ fɛn tilennen sarali la

1. Efesekaw 4:25-32 - Ka yr kura don ani ka namaya tilennenya la

2. Ntalenw 16:11 - Balan ni balansi tilennenya ye Matigi ta ye

Mat.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw bila ka sɔn fɛn min dira u ma, ani u kana keleya mɔgɔ wɛrɛw ka dugawuw la.

1. "Wasa Matigi la: Ka wasa dege an bolo".

2. "Aw kana nege: Farati min bɛ keleya la".

1. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye ne wasa kalan cogo o cogo la. Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Fɛn o fɛn na." ani ko bɛɛ la, ne ye gundo dege ka caya ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

2. Romɛkaw 12:15 - "A' ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye."

Matiyu 20:15 Yala a man kan ka ne sago k ni ne ta ye wa? Yala i ɲɛ ka jugu, katuguni ne ka ɲi wa?

Yesu bɛ ɲininkali kɛ a kɔrɔfɔbagaw ŋaniyaw la, k’a ɲininka n’u dimina ko a bɛ bolomafara di.

1. Yesu ka bolomafara - Yesu ka ɲumanya walew minnu kɛra yɛrɛdɔnbaliya ye, olu ye mɔgɔw gɛlɛya cogo min na, minnu tun bɛ ɲininkali kɛ a ka ŋaniyaw la.

2. Hinɛ musaka - Yesu ka yɛrɛdɔnbaliya walew nafa sɛgɛsɛgɛli ani u kɔrɔ ye min ye an bolo bi.

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya fu la. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛmajɔ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2. Yuhana 13:12-17 - "A ye u sen ko ka ban tuma min na, a y'a ka finiw don ka segin a ka yɔrɔ la. "Ne ye min kɛ aw ye, aw y'o faamu wa?" a y'u ɲininka ko: «Aw bɛ ne wele ko ‘Karamɔgɔ’ ni ‘Matigi’, wa a bɛnnen don, katuguni ne ye o de ye.Sisan, ne, aw Matigi ni Karamɔgɔ, ne ye aw senw ko, aw fana ka ɲɔgɔn senw ko.Ne ye misali di aw ma, aw ka o kɛ i ko ne ye min kɛ aw ye.Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye, tiɲɛ na, baaraden si man bon ni a makɛ ye, ciden si man bon ni a cibaa ye.Sisan, aw bɛ nin kow dɔn, aw na duba sɔrɔ ni aw ye u kɛ.”

Matiyu 20.16 O cogo la, labanw na kɛ fɔlɔ ye, fɔlɔw na kɛ kɔfɛ, katuguni mɔgɔ caman welelen don, nka mɔgɔ sugandilen damadɔw.

Ala ka laɲini ye ka mɔgɔ fitininw lase sanfɛ, ka na ni mɔgɔ caman ye duguma.

1. Ala ka gɛlɛyaw: Ka ko kɛlenw kɔsegin

2. Ala ka kanuya min tɛ ban, o fanga

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Yakuba 2:5 - "Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ, yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ kɔnɔ ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka kɛ masaya ciyɛntalaw ye, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa?"

Matiyu 20.17 Yesu taara Jerusalɛm, a ye kalanden tan ni fila ta sira kan.

Yesu ye kalan nafamaw kalan kalanden tan ni fila ye majigilenya ni baara ko la Jerusalɛm sira kan.

1: An ka kan ka majigin ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye i ko Yesu ye baara kɛ kalanden tan ni fila ye cogo min na.

2: Yesu ye an ka misali ye. An ka kan ka tugu a ka misali kɔ majigilenya ni baara la.

1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2: Marka 10:42-45 - Yesu y'u wele k'a fɔ ko: "Aw b'a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya, u kuntigiw bɛ kuntigiya kɛ u kan. Aw tɛ ten. O nɔ na, mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka baaraden ye.

Matiyu 20.18 A filɛ, an bɛ taa Jerusalɛm. Mɔgɔ Denkɛ na don sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw bolo.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu janfa kan ani a jalakilen don saya la.

1: An ka kan ka dannaya ni daŋaniya sɔrɔ ko Ala ka laɲini ye an ka ɲumanya de ye, hali ni a faamuyali ka gɛlɛn.

2: Yesu ka kanuya min tɛ a yɛrɛ ta ye, o ye misali ye min b’a jira ko an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na.

1: Filipekaw 2:5-8 «Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye. ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.”

2: Romɛkaw 8:28 “An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Matiyu 20.19 A na a don siya wɛrɛw bolo ka a tulo geren, ka a bugɔ, ka a gengen jiri la, a na kunun tile sabanan.

Yesu gengen jiri la, o tun ye ka a tulo geren, ka a bugɔ, ka a gengen jiri la, o bɛɛ n’a ta, a tun bɛna kunun tile sabanan na.

1. Lakununni jigiya: Yesu ka se sɔrɔli fanga

2. Yesu ka saraka nafa: Kunmabɔli sɔngɔ

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; o bɛɛ n'a ta, an tun b'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a jogin na an ka tilenbaliya kosɔn; an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, wa an kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

2. Yuhana 11:25 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dalen bɛ ne la, hali ni a bɛ sa, a na ɲɛnamaya.

Mat.

Zebede denw ba gɛrɛla Yesu la n’a denkɛw ye, ka nɛɛma deli a fɛ.

1. Yesu labɛnnen don tuma bɛɛ ka an ka deliliw lamɛn ani k’u jaabi ka kɛɲɛ n’a sago ye.

2. Dannaya ni delili fanga min b’a la ka gɛrɛ Yesu la.

1. Matiyu 7:7-11 - “A’ ye delili kɛ, a na di aw ma. ɲini, i na a sɔrɔ; aw ka gosi, a na da wuli aw ye. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ, o tigi bɛ o sɔrɔ, min bɛ ɲini, o bɛ sɔrɔ, o na da wuli mɔgɔ ye. Walima mɔgɔ jumɛn bɛ aw cɛma, ni a denkɛ ye nbuuru deli, ka kabakurun di a ma? Walima ni a ye jɛgɛ ɲini, a bɛna sa di a ma wa? O tuma na fɛ, ni aw ye mɔgɔ juguw ye, ni aw bɛ nilifɛn ɲumanw dicogo dɔn aw denw ye, aw Fa min bɛ sankolo la, o tɛna fɛn ɲumanw di a delibagaw ma ka tɛmɛ o kan dɛ!

2. Yakuba 1:5-6 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la kelen na, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, ni maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i n'a fɔ kɔgɔji jikuruba min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.

Matiyu 20.21 A y’a jaabi ko: «I b’a fɛ ka mun kɛ?» A y'a fɔ a ye ko: «A' y'a to ne denkɛ fila ninnu ka sigi i kinin fɛ, tɔ kelen ka sigi i kinin fɛ.»

Yakuba ni Yuhana ba ye Yesu deli ko a ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di a denkɛ fila ma a ka masaya kɔnɔ, ka sigi a kininbolo ni a numanbolo la.

1. Dannaya ni timinandiya fanga - Kalan ka bɔ Yakuba ni Yuhana ba fɛ

2. Ka saraka bɔ mɔgɔ kanulenw kosɔn - Yakuba ni Yuhana ba

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw ta ye, o ye Ala ka nilifɛn ye. A kana kɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. 1 Piɛrɛ 5:6-7 - O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la.

Matiyu 20.22 Yesu y’a jaabi ko: «Aw bɛ min ɲini, aw t’o dɔn.» Ne na jifilen min min, aw bɛ se ka o min, ka batise ni batiseli ye, ne batisera ni min ye wa? U y'a fɔ a ye ko: «An bɛ se.»

Yesu bɛ kalandenw ka kantigiya ni u ka sɔnni kɔrɔbɔ ka tugu a kɔ, a kɛtɔ k’a ɲininka n’u bɛ se ka sɔn tɔɔrɔ kelen ma, a bɛna min sɔrɔ.

1. Tɔɔrɔ jifilen: Ka a dege ka Ɔwɔ fɔ Ala ye

2. Ka batise ni Yesu ye: Ka kɛ Krisita ka kalanden ye

1. Filipekaw 3:10 - "Walisa ne ka ale dɔn, ani a lakununni sebaaya, ani a ka tɔɔrɔw jɛɲɔgɔnya, ka bɛn a ka saya ma".

2. Romɛkaw 8:17 - "Ni denw ye, o tuma na fɛ, an ye ciyɛntalaw ye, Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw.

Mat Ne Fa ye a labɛn minnu ye, a na di olu ma.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan majigilenya ni baara nafa ko la.

1. Majigilenya fanga: Ka baara kɛ Ala ni mɔgɔ wɛrɛw ye

2. An jɔyɔrɔ dɔnni Ala ka labɛn kɔnɔ: Baara kantigiya nafaw

1. Filipekaw 2:3-4: "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la."

2. Matiyu 6:24-25 : “Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ kuntigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma, ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye.”

Matiyu 20.24 U tan ye o mɛn tuma min na, u dimina balima fila ninnu kɔrɔ.

U tan dimina o balima fila kɔrɔ u ka delili kosɔn.

1. Ala b’a fɛ ka majigilenya ni wasa sɔrɔ, keleya ni kuncɛbaya tɛ.

2. I ka mɔgɔ wɛrɛw bila i yɛrɛ ɲɛ, Ala bɛna i bonya.

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Ntalenw 22:4 - Majigilenya ni Matigi ɲɛsiran bɛ nafolo ni bonya ni ɲɛnamaya lase mɔgɔ ma.

Matiyu 20.25 Nka Yesu y’u wele k’a fɔ a ye ko: «Aw b’a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ kuntigiya kɛ u kan.

Yesu y’a ka kalandenw kalan ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ kuntigiya kɛ u ka mɔgɔw kan, ani ko fangatigiw bɛ kuntigiya kɛ u kan.

1. Kuntigiya fanga: Yesu ka kalan min kɛra kuntigiya ni bonya kan

2. Ka fanga min bɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, o faamuyali Yesu ka kalansiraw yeelen na

1. Romɛkaw 13:1-2 - Mɔgɔ bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, wa minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi sen kan.

2. 1 Piɛrɛ 2:13-14 - Aw ka kolo Matigi kosɔn hadamadenw ka jɛkulu bɛɛ kɔrɔ, a kɛra masakɛ kɔrɔ ye wo , walima gofɛrɛnaman minnu cilen don cogo min na ka kojugu kɛbagaw ɲangi ani ka ko ɲuman kɛbagaw tanu .

Mat.

Yesu b’a sinsin majigilenya ni jɔnya nafa kan egilisi kɔnɔ.

1: Yesu ka welekan ka baara kɛ: ka bonya dɔn jɔnya fɛ.

2: Ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ: majigilenya walew la.

1: Filipekaw 2:3-4 - “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2: 1 Piɛrɛ 5:5-6 - “Aw bɛɛ, aw ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni: ‘Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ hinɛ mɔgɔ majiginlenw na.’ O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ, walisa a ka aw kɔrɔta waati latigɛlen na.”

Matiyu 20:27 Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma kuntigi ye, o ka kɛ aw ka baaraden ye.

Yesu b’a kalan ko mɔgɔba ka kɛ cogo min na, o ye ka kɛ baarakɛla ye.

1. Ka ɲɛminɛ ni baara ye: Yesu b’an kalan cogo min na ka ɲɛminɛni kɛ ni majigilenya ni baara ye

2. Ka i yɛrɛ majigin kuntigiya kɔrɔ: Se min bɛ Yesu ka majigilenya misali kɔ

1. Filipekaw 2:3-11

2. Marka 10:35-45 la

Matiyu 20.28 I ko Mɔgɔ Denkɛ ma na ka baara kɛ a ye, nka ka baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.

Yesu nana baara kɛ ani k’a ka ɲɛnamaya di mɔgɔ caman kosɔn.

1: Yesu ye yɛrɛdɔnbaliya ni saraka bɔcogo misali laban jira an na.

2: An bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kanu ani ka baara kɛ u ye, an kɛtɔ ka tugu Yesu ka misali kɔ.

1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.

2: Galasikaw 5:13 - Aw, ne balimaw, aw welera ka hɔrɔnya. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka farisogo diyabɔ; nka, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni majigilenya ye kanuya kɔnɔ.

Matiyu 20.29 U bɔra Jeriko tuma min na, jamaba tugura a nɔfɛ.

Jeriko mɔgɔw tugura Yesu kɔ tuma min na a bɔra u ka dugu la.

1: Ka tugu Yesu kɔ - Ka tɛmɛ an yɛrɛ ka duguw lafiya kan ani ka jagɛlɛya sɔrɔ ka tugu kuntilenna belebeleba dɔ kɔ.

2: Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye - Yesu b’a jira an na cogo min na an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ, hali ni a man di.

1: Luka 9:23 – “O kɔ, a y’a fɔ u bɛɛ ye ko: ‘Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.’”

2: Yuhana 12:26 – “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ ne ye, o ka tugu ne kɔ. Ne bɛ yɔrɔ min na, ne ka baaraden fana na kɛ yen.» Min bɛ baara kɛ ne ye, ne Fa na o bonya.”

Matiyu 20.30 Fiyentɔ fila sigilen bɛ sira da la, u y'a mɛn ko Yesu tɛmɛna, u pɛrɛnna k'a fɔ ko: «Matigi, Dawuda denkɛ, makari an na.»

Fiyentɔ fila minnu sigilen bɛ sirada la, olu y’a mɛn ko Yesu bɛ tɛmɛ, u ye a wele, ka makari deli.

1. "Fiyentɔw ka kulekan: Jigiya Matigi la".

2. "Dannaya welekan: Ka se Yesu ma".

1. Zaburu 146:8 - "Matigi bɛ fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ, Matigi bɛ u birilenw lawuli;"

2. Marka 10:46-52 - "U sera Jeriko. Yesu n'a ka kalandenw ni jamaba tun bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ tuma min na, fiyentɔ dɔ sigilen tun bɛ yen, n'o tɔgɔ ye ko Bartimeus (o kɔrɔ ye ko «Time denkɛ»). sira da la ka delili kɛ.A y'a mɛn tuma min na ko Yesu Nazarɛtika don, a y'a daminɛ ka pɛrɛn ko: «Yesu, Dawuda Denkɛ, makari ne la!» Mɔgɔ caman y’a kɔrɔfɔ k’a fɔ a ye ko a ka to a makun, nka a pɛrɛnna ka t’a fɛ ko: “Dawuda Denkɛ, makari ne la!” Yesu y’i jɔ k’a fɔ ko: “A’ y’a wele.” O la, u ye fiyentɔ wele ko: «I ka i nisɔndiya, i sen kan, a bɛ i wele.” A y'a ka fini fili kɛrɛfɛ, a y'i pan a sen kan ka na Yesu ma."

Matiyu 20.31 Jama ye u kɔrɔfɔ, katuguni u tun ka kan ka u makun, nka u pɛrɛnna ka t’a fɛ ko: «Matigi, Dawuda denkɛ, makari an na.»

Jama ye fiyentɔ fila kɔrɔfɔ minnu tun bɛ ka makari ɲini Yesu fɛ, nka cɛw tora ka pɛrɛn ka dɛmɛ ɲini.

1. Ka hinɛ mɔgɔ gɛnnenw na: Matiyu 20:31 sɛgɛsɛgɛli

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Dɛmɛ ɲinini kulekan min bɛ Matiyu 20:31 kɔnɔ

1. Zaburu 41:1 “Mɔgɔ min bɛ faantanw jateminɛ, o ye dubaden ye, Matigi na a kisi tɔɔrɔ waati la.”

2. Yakuba 2:13 “Mɔgɔ min ma makari foyi la, a na kiri sɔrɔ ni makari tɛ a la. makari bɛ ɲagali kiritigɛ kama.”

Matiyu 20.32 Yesu y'i jɔ yɔrɔ kelen na ka u wele k'a fɔ ko: «Aw b'a fɛ ne ka mun kɛ aw la?

Yesu ye fiyentɔw ɲininka a bɛ se ka min kɛ walisa k’u dɛmɛ.

1. Yesu b’a jira an na ko an ka kan ka sɔn tuma bɛɛ ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na.

2. An man kan ka sigasiga abada ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ ni gɛlɛyaw b’an kan.

1. Yakuba 1:27 - "Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

Matiyu 20.33 U y’a fɔ a ye ko: «Matigi, walisa an ɲɛw ka yɛlɛ.»

Yesu y'a jaabi ko: «Ne ye diɲɛ yeelen ye.

Yesu b a f ko ale de ye di ka yeelen ye ani ko mg minnu b tugu a la, olu tna taama dibi la, nka u na namaya yeelen sr.

1. Yesu ye Yeelen ye min b sira yeelen.

2. Ka tugu Yesu kɔ, o bɛ ɲɛnamaya ni jigiya di an ma.

1. 2 Kɔrɛntekaw 4:6 Ala min y’a fɔ ko: “Yeelen ka bɔ dibi la,” o ye yeelen bɔ an dusukunw na walisa ka Ala nɔɔrɔ dɔnni yeelen di Yesu Krisita ɲɛda la.

2. Yuhana 8:12 Yesu kumana u f ko kura ko: Ne ye dinye yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ.”

Matiyu 20.34 Yesu hinɛ donna u la ka maga u ɲɛw la, o yɔrɔnin bɛɛ u ɲɛw ye yeli kɛ, u tugura a nɔfɛ.

Yesu hinɛ donna fiyentɔw la ani a y’u kɛnɛya.

1. Hinɛ: Kanuya fanga

2. Yesu: An kɛnɛyabaga

1. Marka 5:34 - Yesu ko: "Ne denmuso, i ka dannaya ye i kɛnɛya. Taga hɛrɛ la ka i hɔrɔnya ka bɔ i ka tɔɔrɔw la."

2. 1 Pir 2:24 - A yr ye an ka jurumuw ta a farisogo la gengenjiri kan, walisa an ka sa jurumuw f ka namaya tilennenya kosn. a joginw fɛ aw kɛnɛyara.

Matiyu 21 bɛ Yesu ka se sɔrɔli lakali Jerusalɛm, a ye Alabatosoba saniya, ka torosun danga, ani ka sɔsɔli kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu donna Jerusalɛm ni se sɔrɔli ye (Matiyu 21:1-11). A ye kalanden fila ci ka na fali dɔ n’a ka faliden dɔ ta. A bɛ ninnu kan kiraya kuma tiimɛni kama, jama bɛ a tanu minnu bɛ finiw ni bolow sɛnsɛn sira kan k'a pɛrɛn ko "Hozana ka taa Denkɛ Dawuda ma!" "Min bɛ na tɔgɔ la Matigi, o ye dubaden ye!" "Hozana sankolo sanfɛla la!" O bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ɲagami dugu kɔnɔ ni mɔgɔw b’a ɲininka ko nin ye jɔn ye kalandenw b’a jaabi ko nin ye kira Yesu ye ka bɔ Nazarɛti Galile.

Dakun 2nan: Yesu sera Jerusalɛm tuma min na, a donna Alabatosoba yɔrɔ la, a bɛ feerekɛlaw gɛn ka bɔ yen ka tabali wuli wari falenbagaw ka sigilanw kan minnu bɛ tuganin feere (Matiyu 21:12-17). A b’u jalaki ko u ye so delili tigɛli kɛ den kɔnɔ binkannikɛlaw ye. O kɔ, fiyentɔw bɛ na a fɛ Alabatosoba la, a b’u kɛnɛya. Ni sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya ye kabako kow ye a bɛ denmisɛnw pɛrɛn Hozana u bɛ dimi nka Yesu ye Zaburu ka kuma fɔ yala i ma deli ka kalan kɛ ‘Denmisɛnw dawolo la i Matigi ye i ka tanuli wele’ wa? O kɔfɛ A bɛ bɔ dugu kɔnɔ Betani bɛ su kɛ yen.

Dakun 3nan: Sɔgɔma, a segintɔ dugu kɔnɔ, a ye torosun ye sira fɛ nka a ma foyi sɔrɔ a kan ni buluw tɛ o la a b’a fɔ a ye ko den si kana bɔ aw la tugun o yɔrɔnin bɛɛ jiri ka ja (Matiyu 21:18-22). Ni kalandenw kabakoyara o la, Yesu bɛ kuma dannaya fanga delili kan ko ni dannaya bɛ u la aw kana sigasiga dɔrɔn u tɛ se ka min kɛ torosun na nka u b’a fɔ fana ko kulu ‘Taa i yɛrɛ fili kɔgɔji la’ o bɛna kɛ fɛn o fɛn ye delili ɲini dannabaaw ka sɔrɔ . O kɔfɛ, ni sarakalasebaa kuntigiw ye sɔsɔli kɛ a ka kɛwalew kɔfɛ fanga ko la A bɛ ntalen fɔ denkɛ fila rezɛn nakɔ baarakɛlaw b’u ka filankafoya jira ka ban ka sɔn Yuhana Batiselikɛla ka cikan ma nimisali masaya Ala (Matiyu 21:23-46). Hali n’u y’a dɔn ko ntalenw bɛ u kan u bɛ sira ɲini k’a minɛ nka u bɛ siran jama ɲɛ bawo jama b’a jate kira ye.

Matiyu 21.1 U gɛrɛla Jerusalɛm dugu la, ka se Bɛtifage, Oliviye kulu la, Yesu ye kalanden fila ci.

Yesu y’a ka kalanden fila ci ka taa Bɛtifage Oliviye kulu kan.

1. A nafa ka bon ka tugu Yesu ka misali kɔ ka kalandenw ci.

2. Kanminɛli ani ka da i la ka kalandenw ci i ko Yesu y’a kɛ cogo min na.

1. Luka 10:1-12 - Kalanden biwolonwula ci.

2. Yuhana 20:21 - Yesu ye ci bila kalandenw ma ka kibaru duman jɛnsɛn.

Matiyu 21.2 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa dugu kɔnɔ aw kɛrɛfɛ, aw na fali sirilen sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ, faliden dɔ sirilen bɛ a fɛ.

Yesu y’a ka kalandenw bilasira u ka fali ni a ka misiden dɔ ɲini ka na n’a ye a ye.

1: Kanminɛli fanga - Yesu ye cikan di a ka kalandenw ma, u ye kan minɛ. An ka kan k’an jija ka kanminɛli kɛ Matigi ye, kalandenw y’a jira cogo min na yan.

2: Yesu tun b’a dɔn a mago tun bɛ min na - Yesu tun b’a dɔn tigitigi a b’a fɛ min na ani a mago tun bɛ min na. An ka kan ka da a la ko a b’a dɔn min ka fisa an ma, hali ni a bɛ se ka kɛ ko an bɛ min makɔnɔ o tɛ.

1: Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.”

2: Ntalenw 3:5-6 - «I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Matiyu 21.3 Ni mɔgɔ dɔ ye ko dɔ fɔ aw ye, aw ka a fɔ ko: Matigi mago bɛ u la. A na u ci o yɔrɔnin bɛɛ.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalanden fila ci ka taa fali ni a ka faliden ɲini walisa ka kiraya kuma dɔ tiimɛ.

1. Ka da Ala ka ko latigɛlen na: Ka a dege ka tugu Yesu ka cikanw kɔ ni kantigiya ye

2. Ka an yr da Matigi ye: Ka fanga sr Matigi sago la

1. Luka 22:42 «Ne Fa, ni i b’a fɛ, i ka nin jifilen in ta ne fɛ. O bɛɛ n'a ta, ne sago kana kɛ, nka aw sago ka kɛ.»

2. Zaburu 27:14 “A’ ye Matigi makɔnɔ. aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.”

Matiyu 21.4 Nin b== k= walisa kira ka f=n min f=, o ka dafa.

Zakari 9:9 kiraya kuma min fɔra, Yesu ye o dafa tuma min na a donna Jerusalɛm fali kan.

1: Yesu nana ka Layidu kr kiraya kumaw dafa ani ka kisili lase di ma.

2: Yesu ka doncogo majiginlen fɛ fali kan, an bɛ se k’a ye ko a ye Ala ka kiraya kumaw ni a ka sebaaya tiimɛ.

1: Zakari 9:9 - Siyɔn denmuso, i ka nisɔndiya kosɛbɛ; i ka pɛrɛn, Jerusalɛm denmuso, i ka Masakɛ bɛ na i fɛ. mɔgɔ majiginnen, a bɛ fali kan, faliden kan.

2: Matiyu 11:29 - Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka ne kalan; Katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.»

Matiyu 21.5 A' ye Siyɔn denmuso ye ko: A filɛ, i ka Masakɛ bɛ na i fɛ, a dusu sumalen don, a sigilen bɛ fali kan.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu doncogo ɲɛfɔ Jerusalɛm donna faliden dɔ kan, o min bɛ a ka dususuma ni a ka majigin taamasyɛn jira.

1. Yesu ka majigilenya b’an kalan cogo min na ka majigin

2. Kirayakuma min bɛ Yesu kan ka don Jerusalɛm faliden dɔ kan

1. Filipekaw 2:5-8 - "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya. a kɛtɔ ka baarakɛla cogo ta, ka bange hadamadenw cogo la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."(Alimankan na)

2. Zakari 9:9 - "E Siyɔn denmuso, i ka ɲagali kosɛbɛ! I ka pɛrɛn ni kanba ye, Jerusalɛm denmuso! I ka masakɛ bɛ na i fɛ, a tilennen don, kisili bɛ min na, a majiginlen don, a sigilen bɛ fali kan, a bɛ faliden kan. " , faliden dennin .»

Matiyu 21.6 Kalandenw taara i ko Yesu y’a fɔ u ye cogo min na.

7 u nana ni fali ni faliden ye, ka u ka finiw don u la, ka a sigi o kan.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka na ni fali ni faliden ye k’a sigi u kan.

1. Krisita ka kalandenw ka kanminɛli

2. Yesu ka kuntigiya fanga

1. Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.”

2. Filipekaw 2:8 - “A sɔrɔlen hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kan minɛ fo ka se saya ma, saya gengenjiri kan.”

Matiyu 21.7 U nana ni fali ni faliden ye, ka u ka finiw don u la, ka a sigi o kan.

Yesu donna fali ni faliden dɔ kan ka don Jerusalɛm, mɔgɔw y’u ka finiw da u kan.

1. Majigilenya fanga: Yesu ye majigilenya jira a kɛtɔ ka don Jerusalɛm fali kan.

2. Jama ka sebaaya: Mɔgɔw b’a fɛ k’u ka finiw da duguma, k’o kɛ Yesu bonya taamasyɛn ye.

1. Filipekaw 2:5-8 - Hakili min tun b Krisita Yesu la fana, o ka k aw la: ale min tun b Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala b bn, nka a ye a yr tn, ani a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

2. Zakari 9:9 - Siyɔn denmuso, i ka nisɔndiya kosɛbɛ. i ka pɛrɛn, Jerusalɛm denmuso, i ka Masakɛ bɛ na i fɛ. mɔgɔ majiginnen, a bɛ fali kan, faliden kan.

Matiyu 21.8 Jama camanba y'u ka finiw wuli sira kan. dɔw fana ye jiribolow tigɛ ka u sɔgɔ sira la.

Jamaba y’u ka finiw sɛnsɛn ka jiribolow tigɛ walisa ka sira da Yesu ye.

1. Yesu ka kan ni bonya ni an ka yɛrɛdi ye.

2. An ka kan ka Yesu seli kɛ ni nisɔndiya ni dusu ye.

1. Esayi 40:3-5 - Kumakan dɔ pɛrɛnna ko: “Matigi ka sira labɛn kungokolon kɔnɔ. ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye. Kɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin. dugukolo min tɛ kelen ye, o bɛna kɛ kɛnɛ ye, yɔrɔ gɛlɛnw bɛna kɛ kɛnɛba ye. Matigi nɔɔrɔ na jira, farisogo bɛɛ na o ye ɲɔgɔn fɛ, katuguni Matigi da ye kuma fɔ.”

2. Yuhana 12:12-15 - O dugusagw, jamaba min tun nana seli la, o y’a mɛn ko Yesu bɛ na Jerusalɛm. O la, u ye jirisunw bolow ta ka taa a kunbɛn, ka pɛrɛn ko: «Ozana! Min nana Matigi tɔgɔ la, hali Israɛl masakɛ, o ye dubaden ye!” Yesu ye faliden dɔ sɔrɔ k'i sigi a kan, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Siyɔn denmuso, i kana siran. a filɛ, i ka masakɛ bɛ na, a sigilen bɛ faliden dɔ kan!”

Matiyu 21.9 Jama minnu tun bɛ taa ɲɛfɛ ani minnu tun bɛ tugu o kɔ, olu pɛrɛnna ko: «Ozana ka taa Dawuda denkɛ ma. Hosanna ka sanfɛla la.

Jama ye Yesu tanu iko Dawuda Denkɛ ani ka duba a ye ko a nana Matigi tɔgɔ la.

1. Tanuli fanga: Jama minnu ye Yesu seli kɛ, olu sɛgɛsɛgɛ

2. Hozana ka jigiya: Yesu jɔyɔrɔ faamuyali i n’a fɔ Dawuda Denkɛ

1. Zaburu 118:26-27 "Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye. An bɛ dugawu kɛ i ye ka bɔ Matigi ka so. Matigi ye Ala ye, a ye a ka yeelen bɔ an kan."

2. Esayi 11:1-2 "Jiri b'a la ka bɔ Jese ka jiribolo la, ka bɔ a ju la, bolofara dɔ na den. Matigi Ni na da a kan— hakilitigiya ni faamuyali Ni, Ladili Ni . ani sebaaya, dɔnniya Ni ani Matigi siran.»

Matiyu 21.10 Yesu sera Jerusalɛm tuma min na, dugu bɛɛ dusu tiɲɛna, k’a fɔ ko: «Nin ye jɔn ye?»

Jerusalɛm mɔgɔw falenna kabako ni siran na Yesu selen dugu kɔnɔ tuma min na.

1. Yesu ka kabako: Yesu ka kɛli bɛ nɔ min bila a la, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Siran ni dannaya: Ka dannaya sɔrɔ kokura Yesu ka misali fɛ.

1. Matiyu 2:2 - "U ye dolow ye kɔrɔn fɛ, o taara u ɲɛfɛ fo ka jɔ den tun bɛ yɔrɔ min na."

2. Zaburu 96:9 - "Aw ka Matigi bato a ka senuya nɔɔrɔ la, aw ka yɛrɛyɛrɛ a ɲɛ kɔrɔ, dugukolo bɛɛ."

Matiyu 21.11 Jama ko: «Nin ye Yesu ye, Galile Nazarɛti kira.»

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ mɔgɔw ye Yesu dɔn cogo min na iko kira min bɔra Galile Nazarɛti.

1. Yesu ye jigiya ni kisili sababu ye bɛɛ bolo.

2. An welelen don ka bilasirali ɲini Yesu fɛ ani a ka kalansiraw fɛ.

1. Esayi 9:6 - "Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan. A na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ kuntigi." " " .

2. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a jaabi ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

Matiyu 21.12 Yesu donna Ala ka Alabatosoba kɔnɔ, ka feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ gɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ, ka wari falenbagaw ka tabali ni tuganin feerelaw ka sigilanw ci.

Yesu bɛ wari yɛlɛmabagaw ni feerekɛlaw saniya Alabatosoba kɔnɔ.

1: Yesu b’an kalan ko Ala ka so ka kan ka kɛ delili ni batoyɔrɔ ye, a man kan ka kɛ suguba ye.

2: An ka kan ka Yesu ka misali ta, n’o ye ka Alabatosoba saniya, k’o kɛ hakilijigin ye, an k’an ɲɛmajɔ an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ka fɛn o fɛn bɔ an hakili la Ala kan.

1: Yuhana 2:13-17 - Yesu ye sanni ni feerekɛlaw gɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ, k’a fɔ ko a Fa ka so ka kan ka kɛ delili so ye.

2: Esayi 56:7 - Hali minnu bɛ lafiɲɛ don labato ka fɛn sugandi min ka di ne ye, ka ne ka layidu minɛ kosɛbɛ, ne na na ni ne ka kulu senuma ye ka nisɔndiya di u ma ne ka delili so kɔnɔ.

Matiyu 21.13 A y’a fɔ u ye ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko: Ne ka so na wele Ala delili so. Nka aw y'a kɛ sonw ka dingɛ ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na jama tun ye delili so yɛlɛma ka kɛ sonw ka dingɛ ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni delili la: Ala ka so dusukun".

2. "Delili so jiginni: Ka b jurumu la ka taa kisili la".

1. Esayi 56:7, "Ne ka so na wele mɔgɔw bɛɛ ka delili so."

2. Yakuba 4:2-3, “Aw t’a fɛ, katuguni aw tɛ delili kɛ. Aw bɛ delili kɛ, aw tɛ sɔrɔ, katuguni aw bɛ a deli cogo jugu la, ka o musaka kɛ aw negew la.”

Matiyu 21.14 Fiyentɔw ni senkelenw nana a fɛ Alabatosoba kɔnɔ. A y'u kɛnɛya.

Yesu ye fiyentɔw ni senkelen minnu nana a fɛ Alabatosoba kɔnɔ, a ye olu kɛnɛya.

1. Yesu ka kɛnɛya magali: Yesu ka hinɛ bɛ tɛmɛ barika bɛɛ kan cogo min na

2. Kanuya kabako: Yesu ye fiyentɔw ni senkelenw kɛnɛya

1. Esayi 35:5-7 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko wulu, bobow nɛnkun na dɔnkili da, katuguni ji na bɔ kungokolon kɔnɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.

2. Zaburu 146:7-8 - A bɛ kiri tigɛ mɔgɔ tɔɔrɔlenw kan, a bɛ dumuni di kɔngɔtɔw ma. Matigi bɛ kasodenw lajɔ, a bɛ fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ, Matigi bɛ u birilenw kɔrɔta.

Matiyu 21.15 Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye a ka kabako kow ye tuma min na, denmisɛnw tun bɛ ka pɛrɛn Alabatosoba kɔnɔ k'a fɔ ko: «Ozana Dawuda denkɛ ye. u dusu ma diya kosɛbɛ .

Yesu ye wale kɛ ni kuntigiya ye ani ka da wuli, o min ma diya sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye kosɛbɛ.

1. Kuntigiya lakika bɛ sɔrɔ Yesu de la, a tɛ sɔrɔ hadamadenw ka baaradaw la

2. Hozana ka di Dawuda Denkɛ Yesu ma

1. Matiyu 21:12-17

2. Zaburuw 118:25-29

Matiyu 21.16 A y’a fɔ a ye ko: «Nin mɔgɔw bɛ min fɔ, yala i bɛ o lamɛn wa? Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ɔwɔ. aw ma deli ka kalan kɛ ko: «I ye tanuli dafa denmisɛnw ni sinjidenw da la wa?»

Yesu ye denmisɛnw ka kuma lamɛn ani ka kuma tɛmɛsira dɔ kan, Ala bɛ baara kɛ ni denmisɛnw da ye min kɔnɔ walisa k’a ka tanuli dafa.

1. An denw, an ka siniɲɛsigi: Ala bɛ jigiya di an ma cogo min na an ka denmisɛnninw sababu fɛ

2. Tanuli bɔnsɔn kura: An ka taa ani ka Ala to a ka baara kɛ ni an denw ye

1. Zaburu 8:2 - I ye fanga sigi denmisɛnninw ni sinjidenw da la i juguw kosɔn, walisa i ka jugu ni waleɲumandɔnbaga lajɔ.

2. Talenw 22:6 - Den ka kan ka taa sira min fɛ, o dege, ni a kɔrɔla, a tɛna bɔ o sira kan.

Matiyu 21.17 A ye u to yen ka taa Bɛtani dugu kɔnɔ. A y'i sigi yen.

Yesu bɔra Jerusalɛm ka taa Betani a tora yen.

1. Yesu ye Ala sago bila a sago ɲɛ tuma bɛɛ.

2. Hali gɛlɛyaw cɛma, Yesu ma a dabila abada.

1. Esayi 53:7 A tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ, nka a ma a da wuli. a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

Matiyu 21.18 Sɔgɔma, a seginna dugu kɔnɔ, kɔngɔ donna a la.

Yesu seginna dugu kɔnɔ sɔgɔma, kɔngɔ tun b’a la.

1. Yesu b’an kalan ko hali ale, Ala Denkɛ, ye kɔngɔ ni farikolo magow sɔrɔ.

2. An ka kan ka an jigi da Ala kan hali ni farikolo kɔngɔ bɛ an na.

1. Zaburu 34:10 - Minnu bɛ Matigi ɲini, fɛn ɲuman si tɛ olu la.

2. Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun ani ka min min, walima aw farikolo ko la, aw bɛna min don.

Matiyu 21.19 A ye torosun dɔ ye sira kan tuma min na, a sera o yɔrɔ la, a ma foyi sɔrɔ a la, ni a buluw dɔrɔn tɛ, a y’a fɔ a ye ko: «Kabini sisan, den si kana falen i la fo abada.» O yɔrɔnin bɛɛ la, torosun jara.

Torosun dangara Yesu fɛ sabu a ma den foyi kɛ.

1. Jiri: Torosun ntalen

2. Daɲɛw fanga: Kalansen min bɛ bɔ torosun na

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 3:17-18 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ. o kɔfɛ, hɛrɛ kanubaga, jateminɛbaga, kolobaga, min falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ani mɔgɔ kɔnɔnajɛlen. Hɛrɛtigi minnu bɛ danni kɛ hɛrɛ la, olu bɛ tilennenya suman tigɛ.

Matiyu 21:20 Kalandenw y'o ye tuma min na, u kabakoyara k'a fɔ ko: Torosun jara joona dɛ!

Kalandenw kabakoyara k’a ye ko torosun jara yɔrɔnin kelen ten.

1. Ala ka sebaaya ka bon ni an bɛ se ka miiri fɛn o fɛn na.

2. Hali ni fɛn dɔ bɛ i n’a fɔ a tɛ se ka kɛ, Ala bɛ se k’a kɛ.

1. Zaburu 33:9 - Katuguni a kumana, a kɛra. a ye ci fɔ, a jɔlen tora.

2. Ekisode 14:21 - O kɔ, Musa y'a bolo kɔrɔta kɔgɔji kan, Matigi ye kɔgɔji gɛn ka segin kɔ ni kɔrɔn fiɲɛba dɔ ye su bɛɛ ka kɔgɔji kɛ dugukolo jalen ye, ji tilalen don.

Matiyu 21.21 Yesu y’u jaabi ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la, ni aw ma sigasiga, aw tɛna nin kɛ torosun na dɔrɔn, nka ni aw na a fɔ nin kulu ye fana. I ka bɔ yen, i ka fili kɔgɔji la. o na kɛ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko dannaya min bɛ a la, o bɛ se ka kuluw lamaga.

1: Ni dannaya bɛ yen, foyi tɛ se ka kɛ.

2: I ka da Yesu la, i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ.

1: Matiyu 17:20 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannabaliya kosɔn, tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: Aw ka bɔ yan ka taa yan. A na bɔ yen; Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.»

2: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

Matiyu 21.22 Aw mana fɛn o fɛn deli delili la, ka da a la, aw na o bɛɛ sɔrɔ.

Yesu b mɔgɔw kalan ko fɛn o fɛn bɛ ɲini delili fɛ ni dannaya ye, o bɛɛ bɛna di.

1. Delili fanga: Ala ka dugawuw dabɔcogo dannaya fɛ

2. Ka dannaya sɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ: I bɛ fɛn min ɲini, i bɛ se ka delili kɛ cogo min na ani ka o sɔrɔ

1. Yakuba 1:6-7 - Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye.

Matiyu 21.23 A donna Alabatosoba kɔnɔ tuma min na, sarakalasebaaw kuntigiw ni jama cɛkɔrɔbaw nana a fɛ a ka mɔgɔw kalan tuma min na, k'a fɔ a ye ko: «I bɛ nin kow kɛ fanga jumɛn de fɛ?» Jɔn de ye nin fanga di i ma?

Yesu ɲininkara a ka setigiya ko la ka mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ.

1. Kuntigiya Egilisi kɔnɔ: A nafa ka bon ka Matigi ka sɔnni sɔrɔ.

2. Yesu ka kalan fanga: Kalansen min bɛ majigilenya ni dannaya ko la.

1. Kɛwalew 4:7-12 — Piɛrɛ ni Yuhana ye jagɛlɛya jira Yesu ka kuntigiya ko la.

2. 1 Piɛrɛ 5:5 — Ka a to Ala ka kɛ kuntigiba ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

Matiyu 21.24 Yesu y’u jaabi ko: «Ne fana na ko kelen deli aw la, ni aw y’a fɔ ne ye, ne na o fɔ aw ye o cogo kelen na, ne bɛ nin kow kɛ ni fanga min ye.»

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ jama la ani a ye layidu ta ko a bɛna u jaabi ni u y’a ka ɲininkali jaabi.

1. Yesu ka kalanw - Faama & Kanminɛli

2. Ɲininkaliw fanga - Ɲininkaliw bɛ hakilina di an ma cogo min na

1. Yuhana 7:17 - “Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ k’a sago kɛ, a na o kalan dɔn, ni o bɔra Ala la, ni ne bɛ kuma ne yɛrɛ de la.”

2. Esayi 1:18 - «Na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko: hali ni aw ka jurumuw bilennen don, u na fin i ko nɛnɛ.”

Matiyu 21:25 Yuhana ka batiseli, o bɔra min? ka bɔ sankolo la, wala hadamadenw ta? U y'a fɔ u yɛrɛ ye ko: «Ni an y'a fɔ ko: «Ka bɔ sankolo la.» a na a fɔ an ye ko: «Mun y'a to aw ma da a la?»

Mɔgɔw tun bɛ ɲininkali kɛ Yuhana Batiselikɛla ka batiseli bɔyɔrɔ la.

1. Ka da Ala ka cidenw ni u ka cidenyabaara la

2. I kana sigasiga Ala ka sebaaya la

1. Marka 1:7 “A ye waajuli kɛ ko: ‘Mɔgɔ min fanga ka bon ni ne ye, o bɛ na ne kɔfɛ, ne man kan ka n biri a ka sanbara sirilan na ka a siri.’”

2. Romɛkaw 10:17 “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, lamɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

Matiyu 21.26 Nka ni an b’a fɔ ko: «Mɔgɔw ta.» an bɛ siran jama ɲɛ ; sabu bɛɛ bɛ Yuhana minɛ i ko kira.

Nin tɛmɛsira bɛ sarakalasebaaw kuntigiw ni maakɔrɔw ka gɛlɛya ɲɛfɔ, u kɛtɔ k’a latigɛ ni u bɛna Yesu ka ɲininkali jaabi, n’o ye ko Yuhana Batiselikɛla cilen don ka bɔ Ala yɔrɔ.

1. Ni desizɔn gɛlɛnw bɛ i ɲɛ, i jija ka daliluw sɛgɛsɛgɛ sani i ka sugandili kɛ.

2. An ka kan ka Ala ka ɲɛminɛli ɲini an ka desizɔnw bɛɛ la, hali ni o ko ka gɛlɛn cogo o cogo.

1. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka aw kolo a ye, a na aw ka siraw tilennen to.

Matiyu 21.27 U ye Yesu jaabi ko: «An tɛ se ka o fɔ.» A y'a fɔ u ye ko: «Ne fana t'a fɔ aw ye ne bɛ nin kow kɛ ni fanga min ye.»

Yesu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲininka a bɛ ka a ka kabakow kɛ fanga jumɛn fɛ, nka u ma se k’a jaabi.

1. Kuntigiya fanga - Ka Yesu ka misali sɛgɛsɛgɛ, n’o ye ka i yɛrɛ kolo Ala ka kuntigiya kɔrɔ.

2. Jaabiw ɲinini - Tiɲɛ ni faamuyali sɔrɔ cogo min na k’a sɔrɔ jaabi bɛɛ tɛ an bolo.

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten.

9Katuguni sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y'a fò a ye ko: Ne ye sira ni tiɲè ni namaya ye.

Matiyu 21:28 Nka aw hakilina ye mun ye? Denkɛ fila tun bɛ cɛ dɔ fɛ. A sera fɔlɔ ma k'a fɔ a ye ko: «Ne denkɛ, taa baara kɛ bi ne ka rezɛn nakɔ la.»

Cɛ dɔ y’a ɲini a denkɛ fila fɛ u ka baara kɛ a ka rezɛn nakɔ kɔnɔ.

1. Weelekan ka taa baara la: Fa ka weleli a denw ma

2. Kanminɛli fanga: Ka tugu cikanw kɔ hali ni gɛlɛyaw bɛ yen

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

Matiyu 21.29 A y’a jaabi ko: «Ne t’a fɛ, nka o kɔfɛ, a nimisara ka taa.»

Yesu ma sɔn ka kan minɛ a daminɛ na, nka o kɔfɛ, a y’a hakilina yɛlɛma ani a ye kan minɛ.

1. Nimisali fanga - ka sinsin a nafa kan ka mɔgɔ hakili Changer ani ka ko ɲuman kɛ.

2. Kanminɛli hakilitigiya - ka Ala sago labatoli sara jira.

1. Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ. Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 7:10 - Ala ka dusukasi bɛ na ni nimisali ye min bɛ na ni kisili ye ani nimisali si tɛ to, nka diɲɛ dusukasi bɛ na ni saya ye.

Matiyu 21.30 A sera filanan ma, a y'a fɔ o cogo kelen na. A y'a jaabi ko: «Ne bɛ taa, matigi.»

Yesu y’a ɲini cɛ fila fɛ u ka na n’a ye, nka u la kelen dɔrɔn de tugura o kɔ.

1. Ala ka welekan kanminɛli nafa ka bon

2. Se min bɛ an na ka tugu an ka layidu talenw kɔ

1. Luka 9:23 - "A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ."

2. 1 Yuhana 2:3-6 - "Ni an b'a ka ci fɔlenw mara, an b'a dɔn ko an b'a dɔn ale la. Nka min b'a ka kuma mara, Ala ka kanuya dafalen don ale de la tiɲɛ na.

Matiyu 21:31 U fila la, jumɛn de ye a fa sago kɛ? U y'a fɔ a ye ko: «Fɔlɔ.» Yesu y'a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko jatigɛwalekɛlaw ni jatɔmusow bɛ taa Ala ka masaya la aw ɲɛ.»

Yesu b kalan ko mg minnu b nimisa ani ka sn Ala ka nma ma, olu bna don Ala ka masaya la diinan kuntigiw kr.

1. Sira lakika min bɛ taa Ala fɛ: Nimisali, Dannaya ani nɛɛma

2. Ala ka makari fanga: Mun na hali jurumutw bɛ sɔn Masaya kɔnɔ

1. Romkaw 3:21-26 - Joli sr danaya barika la Krisita la

2. Luka 15:11-32 - Denkɛ tununnen ntalen

Matiyu 21.32 Katuguni Yuhana nana aw ma tilennenya sira la, aw ma da a la, nka faamadenw ni jatɔw dara a la.

Yuhana Batiselikla ye tilennenya ci f, nka Jerusalm mgw banna a la. Nka, jatigɛwalekɛlaw ni jatɔmusow sɔnna a ka cikan ma, ka da a la. Hali k’a sɔrɔ u ye tiɲɛ ye, Jerusalɛm mɔgɔw banna hali bi ka nimisa ani ka da Yuhana ka cikan na.

1. Yafa fanga: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ an ka kɛlɛw kan

2. Dannaya nafa ka bon: Mun na a nafa ka bon ka da Ala ka Kuma la

1. Rom=kaw 5:8 Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Marka 11:22-24 Yesu y’a jaabi ko: “A’ ye dannaya kɛ Ala la.” “Tiɲɛ la ne b’a fɔ i ye ko ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ kulu in ye ko: ‘Taa i yɛrɛ fili kɔgɔji la’, ni a ma sigasiga a dusukun na, nka a dalen b’a la ko u bɛ min fɔ, o bɛna kɛ, o na kɛ o ye. O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw bɛ fɛn o fɛn deli delili la, aw ka da a la ko aw ye o sɔrɔ, o na kɛ aw ta ye.”

Matiyu 21.33 Aw ye ntalen wɛrɛ lamɛn: Dutigi dɔ tun bɛ rezɛn nakɔ sɛnɛ, ka a lamini, ka diwɛnbɔlan sɔgɔ o kɔnɔ, ka sankanso jɔ, ka o bila sɛnɛkɛlaw ye, ka taa jamana jan dɔ la : 1 .

Dutigi dɔ bɛ rezɛn nakɔ turu, k’a lamini ni bɔgɔdaga ye, ka diwɛnbɔlan dɔ sɔgɔ, ka sankanso jɔ, k’a jate sɛnɛkɛlaw ye sanni a ka taa taama na.

1: An ka kan ka kɛ an bolofɛnw marabaga hakilitigiw ye, ka baara kɛ n’u ye walisa ka nɔɔrɔ lase Ala ma ani ka mɔgɔ wɛrɛw nafa.

2: N’an b’an bolofɛnw kalifa mɔgɔ wɛrɛw ma, an ka kan k’an jija ka to kantigiya la Ala ni an bɛ baara kɛ mɔgɔ minnu ye.

1: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

2: 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ, ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye.

Matiyu 21.34 Jiri waati surunyalen, a ye a ka baaradenw ci sɛnɛkɛlaw ma walisa u ka o denw sɔrɔ.

Yesu y’a ka baarakɛlaw ci sɛnɛkɛlaw ma walisa ka suman tigɛ denw lajɛ.

1. Kanminɛli nafa ka bon Ala baara la

2. Saraka bɛ se ka Ala sago kɛ

1. Luka 10:2 - "A y'a fɔ u ye ko: Suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ. O de kosɔn, aw ka suman tigɛ Matigi deli ni kɔnɔnajɛya ye, a ka baarakɛlaw bila ka taa a ka suman tigɛ la.'

2. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

Matiyu 21.35 Sɛnɛkɛlaw y'a ka baarakɛlaw minɛ ka kelen bugɔ, ka dɔ wɛrɛ faga, ka dɔ wɛrɛ bon ni kabakurunw ye.

Sɛnɛkɛlaw ka ntalen min bɛ Matiyu 21:35 la, o b’a jira an na ko mɔgɔ minnu bɛ ban Ala ka kuma la, olu bɛna kɔlɔlɔw sɔrɔ.

1. Ni an banna Ala ka Kuma ma, an bɛna o kɔlɔlɔw kunbɛn

2. Sɛnɛkɛlaw ka ntalen: Lasɔmini don mɔgɔ minnu ma sɔn Ala ka Kuma ma

1. Galasikaw 6:7-8 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. Mɔgɔ min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ.

2. Romɛkaw 2:5-6 - Nka i dusukun gɛlɛn ni nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ ye diminya don na, Ala ka kiritigɛ tilennen bɛna jira tuma min na. A na u kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'u ka kɛwalew ye.

Matiyu 21.36 A ye baaraden wɛrɛw ci tugun ka tɛmɛ fɔlɔw kan.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye baarakɛla caman ci, baarakɛlaw kulu fɔlɔw ma jate kɔfɛ.

1: Ala bɛ to a ka kanuya la an ye, a bɛna taa a fɛ ka a bolo da an kan hali n’an ma a janto a la.

2: An man kan ka ban abada ka kanuya ni ɲumanya di mɔgɔ wɛrɛw ma, hali ni an banna siɲɛ joli.

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Luka 6:27-28 - «Nka ne lamɛnbagaw b’a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka koɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka aw tɔɔrɔbagaw deli.

Matiyu 21.37 Nka a laban na, a y'a dencɛ ci u ma k'a fɔ u ye ko: U na ne den bonya.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala y’a den ci cogo min na ka taa a ka mɔgɔw fɛ, k’a miiri ko u bɛna bonya da a kan.

1: An ka kan ka bonya ni bonya jira Ala denkɛ Yesu Krisita la.

2: An ka kan k’an hakili to a la ka bonya da Ala ka nilifɛn kan, n’o ye Yesu Krisita ye.

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Rom=kaw 10:9 - Ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

Matiyu 21.38 Nka sɛnɛkɛlaw ye denkɛ ye tuma min na, u y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Nin ye ciyɛntabaga ye. na, an ka a faga, an ka a ka ciyɛn minɛ.»

Sɛnɛkɛlaw ye rezɛn nakɔtigi denkɛ ye tuma min na, u ye jɛkafɔ kɛ k’a faga walisa k’a ka ciyɛn minɛ.

1. Farati minnu bɛ namara la ani jurumu kɔlɔlɔw

2. Kanuya fanga ani Kunmabli jigiya

1. Ntalenw 28:20, "Mɔgɔ kantigi na dugawu caman sɔrɔ, nka min bɛ teliya ka kɛ nafolotigi ye, o tɛna kɛ jalakibali ye."

2. Romɛkaw 8:18, "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

Matiyu 21.39 U y’a minɛ k’a gɛn ka bɔ rezɛn nakɔ kɔnɔ k’a faga.

Rezɛnforo lokatɛriw ye rezɛn nakɔ tigi denkɛ faga.

1. Nafa min b’a la ka kanminɛli kɛ Ala sago la.

2. Ala sago kanbaliya kɔlɔlɔw.

1. Ntalenw 1:7 - "Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye, hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya."

2. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

Matiyu 21.40 Ni rezɛn nakɔ matigi nana, a na mun kɛ o sɛnɛkɛlaw la?

Tɛmɛsira Yesu bɛ ntalen dɔ fɔ rezɛn nakɔ matigi dɔ kan, min ka lokatɛriw tɛ a niyɔrɔ di a ma suman tigɛta la ni a nana a ta.

1. Lokatɛriw ka ntalen: Yesu ka kalansiraw faamuyali kanminɛli ni saraka ko la

2. Kuntigi ɲuman ka kunkanbaaraw: Ka tugu Ala ka labɛn kɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛw minɛ cogo min na

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Kolosekaw 3:23 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

Matiyu 21.41 U b’a fɔ a ye ko: «A na o cɛ juguw halaki kosɛbɛ, ka a ka rezɛn nakɔ di sɛnɛkɛla wɛrɛw ma, minnu na u denw di a ma u waatiw la.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan lokatɛri juguw ka ntalen na, ka sinsin Ala ka kiritigɛ ni a ka makari kan.

1. Ala ka kiri tilennen don - Matiyu 21:41

2. Ala ka hinɛ ye hinɛ ye - Matiyu 21:41

1. Romɛkaw 12:19 - Aw kana aw yɛrɛ sara, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne de ka hakɛ bɔ, ne na o sara, Matigi ko ten.

2. Yakuba 4:12 - Sariya dibaga ni kiritigɛla kelenpe de bɛ yen, o min bɛ se ka kisi ani ka halaki. Nka e—i ye jɔn ye ka kiri tigɛ i mɔgɔɲɔgɔn kan?

Matiyu 21.42 Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ma deli ka Kitabuw kalan ko: «Kabakurun min banna, so jɔbagaw banna, o kɛra nkɔni kunkolo ye.

Yesu ye jama ɲininka ni u delila ka kalan kɛ Sɛbɛnniw kɔnɔ kabakurun ko la, so jɔbagaw banna min na, o min kɛra so jɔli kabakurun kunba ye. A y’a jira ko nin ye Matigi ka kɛwale ye ani ko o ye kabako ye bɛɛ bolo.

1. Matigi ka kabako labɛn: Ka Ala bolo ye yɔrɔw la, an ma miiri minnu na

2. Banna ka kɔrɔta: Ala ka kunmabɔli faamuyali yɔrɔ dɔgɔmanninw na

1. Esayi 28:16 - O de y'a to Matigi Ala b'a fɔ nin cogo la ko: Ne bɛ kabakurun kɔrɔbɔlen sigi Siyɔn dugu kɔnɔ ka kɛ jusigilan ye.

2. Zaburu 118:22 - So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra nkɔni kunkolo kabakurun ye.

Matiyu 21.43 O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko: Ala ka masaya na bɔsi aw bolo ka di siya ma min bɛ a denw bɔ.

Ala ka masaya bɛna bɔsi mɔgɔw bolo ka di siya ma min bɛ a denw bɔ.

1. Nafa min b’a la ka den kɛ Ala ka Masaya la

2. Ala ka nɛɛma ni kantigiya ka ɲɛsin mɔgɔ kantigiw ma

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye."

2. Yakuba 2:17 - "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale ma fara a kan, o salen don."

Matiyu 21.44 Mɔgɔ o mɔgɔ mana bin nin kabakurun kan, o na kari, nka a binna mɔgɔ o mɔgɔ kan, o na o mugumugu.

Yesu bɛ ka mɔgɔw lasɔmi ko mɔgɔ minnu ma sɔn a ka kalan ma, olu bɛna tiɲɛ, nka minnu sɔnna o kalan ma, olu bɛna kisi.

1: I ka sɔn Yesu ka kalan ma ani i ka kisi.

2: I ka ban Yesu ka kalan na ani i ka tiɲɛ.

1: Esayi 8:14-15 - "A na kɛ yɔrɔ senuma ye; Israɛl ni Juda bɛɛ fɛ, a na kɛ kabakurun ye min bɛ mɔgɔw senna tiɲɛ ani farakurun min bɛ u bin. Jerusalɛm mɔgɔw fɛ, a na kɛ a jaan ni jaan.U caman na bin, u na bin ka kari, u na minɛ ka minɛ."

2: 1 Piɛrɛ 2:6-7 - "Katuguni a jɔlen bɛ Sɛbɛnniw kɔnɔ ko: “A filɛ, ne ye kabakurun da Siyɔn, nɔngɔn kabakurun sugandilen sɔngɔ gɛlɛn, min bɛ a jigi da a kan, o tɛna maloya abada.” Aw dannabaaw bolo, nin kabakurun nafa ka bon.»

Matiyu 21.45 Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw ye a ka ntalenw mɛn tuma min na, u y’a faamu ko a bɛ kuma u kan.

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw y’a dɔn ko Yesu ka ntalenw tun bɛ olu de kan.

1. Farati min bɛ Ala ka cikan jatebaliya la

2. Nafa min b’a la ka Ala lamɛn

1. Esayi 1:18-19 - «Na sisan, an ka hakilijakabɔ kɛ, Matigi ko: hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu. 19 Ni aw b'a fɛ ka kanminɛli kɛ, aw na jamana nafa dun.

20 Nka ni aw ma sɔn ka muruti, npan na aw dun. katuguni Matigi da ye kuma fɔ.”

2. Yuhana 10:27-30 - «Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ. 28 Ne bɛ ɲɛnamaya banbali di u ma, u tɛna halaki abada, mɔgɔ si tɛna u bɔ ne bolo. 29 Ne Fa min ye u di ne ma, o ka bon ni bɛɛ ye, mɔgɔ si tɛ se ka u bɔsi Fa bolo. 30 Ne ni ne Fa ye kelen ye.»

Matiyu 21.46 Nka u y’a ɲini ka bolo da a kan tuma min na, u siranna jama ɲɛ, katuguni u y’a jate kira ye.

Yesu tun bɛ ka mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ tuma min na sarakalasebaaw kuntigiw ni cɛkɔrɔba dɔw y’a ɲini k’a minɛ, nka a ka kalan ye jama kabakoya fo u siranna ka maga a la.

1. Waajuli fanga: Yesu ye baara kɛ ni Ala ka Kuma ye cogo min na walisa ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changer

2. Yesu ka kuntigiya: A ka kalan ye diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔsɔ cogo min na

1. Luka 4:31-32 - Yesu tun bɛ Alabatoso kɔnɔ Nazarɛti

2. Marka 11:27-33 - Yesu ka fanga sɔsɔra Alabatosoba kɔnɔ

Matiyu 22 ye Matiyu ka Kibaru Duman tilayɔrɔba mugan ni filanan ye, ntalenw ni kalan caman bɛ min kɔnɔ Yesu fɛ. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Yesu ye sɔsɔliw kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye, ka ɲininkaliw ɲɛfɔ impositi sarali ko la, ka kɔɲɔ seli ntalen fɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni ntalen dɔ ye min bɛ wele ko kɔɲɔ seli walima masakɛ denkɛ ntalen (Matiyu 22:1-14). Yesu ye sankolo masaya suma ni masakɛ dɔ ye min ye kɔɲɔ dumuni labɛn a denkɛ ye, nka a y’a ye ko mɔgɔ minnu welelen don, olu ma sɔn ka na. O kɔfɛ, masakɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la walasa k’a ka selikɛyɔrɔ fa. Nka, dunan kelen min tun tɛ ni fini ɲuman ye, o bɛ fili kɛnɛma dibi la. Nin ntalen bɛ Ala ka weleli jira kisili la, wa a b’a sinsin a kan ko mɔgɔ caman minnu sugandira a daminɛ na, olu bɛ se ka ban o la, k’a sɔrɔ dɔw bɛ sɔn o ma.

Dakun 2nan: Diinan ɲɛmɔgɔw b’a ɲini ka Yesu minɛ ni ɲininkaliw ye impositi sarali ko la (Matiyu 22:15-22). U b’a ɲininka ni a bɛnnen don ka takasi sara Sesar ye walima ni a bɛnnen tɛ. O jaabi la, Yesu ye warijɛ ɲini ni hakilitigiya ye, k’a fɔ ko ka fɛn di Sesar ma, ka fɛn di Ala ma, o bɛnnen don. A ka jaabi b’a yɛrɛ tanga jaan ma k’a sɔrɔ a bɛ jamanadenw ka kunkanbaaraw ni alako ta fan fɛ yɛrɛdi fila bɛɛ jira.

Dakun 3nan: Diinan ɲɛmɔgɔw kulu wɛrɛ, n’o ye Saduseɛnw ye, olu gɛrɛla Yesu la ni ɲininkali ye furu ko la lakununni waati la (Matiyu 22:23-33). U bɛ hakilinata dɔ jira min bɛ balimakɛ wolonwula de kan minnu bɛ muso kelen furu ɲɔgɔn kɔ ka da furu laada levirate kan. Saduseɛnw b’a ɲininka a bɛna kɛ jɔn muso ye sankolo la. Yesu y’a jaabi k’a ɲɛfɔ ko furu tɛ sankolo la, nka a bɛ lakununni tiɲɛni sinsin a kɛtɔ ka Ala ka kumaw fɔ kungo jenilen na tuma min na a y’a yɛrɛ jira ko “Ibrahima, Isaka ani Yakuba ka Ala.” O ɲɔgɔnye bɛ Yesu ka fanga jira Ala-ka-marako koɲɛw kan ani a ka se ka dannaya nkalonmaw sɔsɔ.

Kuma surun na, .

Matiyu tilayɔrɔba mugan ni fila bɛ kɔɲɔ seli ntalen jira, ka Ala ka weleli jira kisili la ani ka sɔn o weleli ma walima ka ban o weleli la.

Yesu ye sɔsɔliw kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye impositi sarali ko la ani a bɛ ɲininkaliw ɲɛnabɔ furu ko la lakununni waati la.

Sapitiri bɛ Yesu ka hakilitigiya jira, a ka se ka ko gɛlɛnw ɲɛnabɔ, ani a ka kuntigiya Ala-ka-marako koɲɛw kan. A b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka sɔn Ala ka weleli ma kisili kama ani ka ɲɛnamaya kɛ ni faamuyali ɲuman ye jamanadenw ka kunkanbaaraw ni alako ta fan fɛ yɛrɛdi fila bɛɛ kan.

Matiyu 22.1 Yesu ye u jaabi ko kura ni ntalenw ye.

Kɔɲɔ seli ntalen: Yesu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw jaabi ni ntalen ye kɔɲɔ seli ko la.

1: Nin ntalen in sababu fɛ, Yesu b’an kalan ko bɛɛ welelen don ka fara Sankolo Masaya nisɔndiya kan.

2: Yesu b’an hakili jigin ko an ka kan ka sɔn weleli ma ka na Sankolo Masaya ka kɔɲɔ seli la, ka fara a ka nisɔndiya kan.

1: Jirali 19:7-9 - An ka ɲagali ka ɲagali ka nɔɔrɔ da a kan! Sagaden ka kɔɲɔ sera, a ka kɔɲɔmuso y'a yɛrɛ labɛn.

2: Luka 14:15-24 - O kɔ, matigi y'a fɔ a ka baarakɛla ye ko : 'I ka bɔ siraw ni dugu siraw la ka u wajibiya ka don, walisa ne ka so ka fa.'

Matiyu 22:2 Sankolo masaya bɛ i ko masakɛ dɔ, min ye furu kɛ a denkɛ ye.

Furu seli ntalen b’a jira ko Ala bɛ mɔgɔw bɛɛ wele u ka sɔn a ka weleli ma walisa u ka don a ka masaya kɔnɔ.

1. Ala ka weleli: Ka sɔn a ka nilifɛn gansan ma

2. Masaya ka furusiri seli: Cogoya don bɛɛ bolo

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Esayi 55:1 - "Aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, aw minnu tɛ wari sɔrɔ, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san wari tɛ min na, wari tɛ min na."(Alimankan na)

Matiyu 22.3 A ye a ka baaradenw ci ka taa u wele ka na furusiri la.

Kɔɲɔ seli ntalen min bɛ Matiyu 22:3 la, o bɛ kuma Ala ka weleli kan kisili kama, mɔgɔ caman banna.

1. Ala ka weleli min bɛ kisili la: Matiyu 22:3 hakilijakabɔ

2. Ala ka weleli min tɛ dantigɛli kɛ: Yesu ka ntalen kɔɲɔ seli ko la

1. Luka 14:23 - O kɔ, matigi y’a fɔ baarakɛla ye ko: ‘I ka bɔ sirabaw ni kogow la, ka u wajibiya ka don, walisa ne ka so ka fa.

2. Yuhana 6:37 - Fa Ala bɛ min di ne ma, o bɛɛ na na ne fɛ. Min bɛ na ne ma, ne tɛna o gɛn ka bɔ kɛnɛma abada.»

Mat.

Yesu ye baarakɛlaw ci ka na mɔgɔw wele dumuni na, a ye dumuni min labɛn ni misiw ni fatɔw ye, olu ye dumuni kunbabaw ye.

1. Yesu b’an wele ka dumuni kɛ n’a ye ani ka a ka kɛta dubaw seli.

2. Ka sɔn Yesu ka weleli ma ɲɛnamaya seli la, o bɛ na ni nisɔndiya ni wasa ye.

1. Matiyu 11:28-30 - Aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 5:7b-8 - Krisita, an ka Tɛmɛnkan seli sagaden, sarakalen don. O la sa, an ka o seli kɛ ni funun kɔrɔ ye, ni juguya ni juguya funun ye, nka an ka seli kɛ ni tiɲɛ ni tiɲɛ nbuuru fununbali ye.

Matiyu 22.5 Nka u ye o nɔgɔya, ka taa u ka siraw la, kelen ka taa a ka foro la, dɔ wɛrɛ ka taa a ka jagofɛnw na.

Nin ntalen bɛ kuma mɔgɔw kan minnu welelen don dumuni na, nka u ma sɔn o weleli ma.

1. Ala b’an wele ka fara a kan ɲɛnamaya banbali seli la, nka mɔgɔ caman b’a sugandi ka ban o weleli la.

2. An ka kan ka sɔn Ala ka weleli ma kisili seli la, an man kan k’o kɛ fɛn ye min ka nɔgɔn.

1. Luka 14:16-24 - Dumuniba ntalen

2. Esayi 55:1-7 - Weelekan min bɛ kɛ minnɔgɔ ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ minnu na

Matiyu 22.6 Mɔgɔ tɔw y'a ka jɔnw minɛ k'u deli ni kɔnɔnafili ye k'u faga.

Dunan minnu tora kɔɲɔdon ntalen na, olu ye masakɛ ka baarakɛlaw minɛ ni kɔnɔnafili ye, k’u faga.

1. Ala ka weleli ka taa kisili la, o ye kanuya weleli ye, nka an man kan ka a ka kanuya jate fɛn ye.

2. An ka kan k’an ka waleɲumandɔn jira Ala la an ka kanminɛli ni kanuya baara fɛ.

1. Romɛkaw 6:13, "Aw kana aw yɔrɔ si di jurumu ma ka kɛ juguya minɛn ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i ko mɔgɔ minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la tilennenya baarakɛminɛn."

2. Efesekaw 5:2, "Aw ka ɲɛnamaya kɛ kanuya la, i ko Krisita y'an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, saraka kasa duman ni saraka ye Ala ye."

Matiyu 22.7 Nka masakɛ y'o mɛn tuma min na, a dimina, a y'a ka kɛlɛbolow ci ka o mɔgɔfagalaw halaki ka u ka dugu jeni.

Masakɛ dimina a ka baarakɛlaw fagali fɛ, a ye mɔgɔfagalaw n’u ka dugu tiɲɛ o jaabi la.

1. Ala ka tilennenya: Masakɛ ye jaabi min di a ka baarakɛlaw fagali la

2. Hakilijagabɔ ye ne ta ye: Ala ka jurumu tilennenya

1. Romɛkaw 12:19 - Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Ne ta ka hakɛ bɔ; Ne na o sara,” Matigi ko ten.

2. Zaburu 94:1 - Matigi, Ala min bɛ a yɛrɛ sara, i ka yeelen bɔ. Wuli, dugukolo kiritigɛla. u ka kan ni min ye, o sara kuncɛbaw ye.

Matiyu 22.8 A y'a fɔ a ka jɔnw ye ko: «Kɔɲɔ labɛnna, nka mɔgɔ minnu welera, olu man kan.

Yesu y’a fɔ a sagokɛlaw ye ko kɔɲɔ seli labɛnnen don, hali ni mɔgɔ welelenw tun man kan ka na.

1. Mɔgɔ ka kanbaliya ani Ala ka bolomafara

2. Yesu ye wele bila kɔɲɔdon na

1. Romɛkaw 3:10-12 - "Mɔgɔ tilennen si tɛ, mɔgɔ kelen tɛ. Faamulikɛla si tɛ yen, Ala ɲininikɛla si tɛ yen. U bɛɛ bɔra sira kan, u farala ɲɔgɔn kan, nafa tɛ minnu na mɔgɔ si tɛ koɲuman kɛ, mɔgɔ kelen tɛ.»

2. Luka 14:15-24 - Dumuniba ntalen - "Mɔgɔ minnu sigilen bɛ dumuni na ni a ye, olu dɔ ye o kow mɛn tuma min na, a y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ min na dumuni kɛ Ala ka masaya la, o ye dubaden ye. Nka." a y'a fɔ a ye ko: «Cɛ dɔ ye dumuniba kɛ, a ye mɔgɔ caman wele.»

Matiyu 22.9 Aw ka taa sirabaw kan, aw na mɔgɔ minnu sɔrɔ, aw ka furusiri wele.

Yesu ye ci fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko u ka mɔgɔw bɛɛ wele ka na furusiri seli la.

1. "Weleli min bɛ kɛ furusiri la: Weelekan min ka kan ka sɔn bɛɛ ma".

2. "Ala ka weleli bɛɛ ma: Kanuya min bɛ bɛɛ lajɛlen na".

1. Esayi 55:1-7 - Minnɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bɛɛ la, aw ka na ji la; ani wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni musaka tɛ.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Matiyu 22:10 O baaradenw bɔra sirabaw kan, u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ, mɔgɔ juguw ni mɔgɔ ɲumanw, u ye olu bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ.

Baarakɛlaw ye mɔgɔ ɲumanw ni mɔgɔ juguw bɛɛ lajɛ walisa ka kɔɲɔ seli dafa.

1. Ala ka weleli: A bɛ mɔgɔ minnu man kan, olu bisimila cogo min na

2. Kanminɛli fanga: A bɛ nisɔndiya ni wasa lase cogo min na

1. Luka 14:15-24 - Ntalen min bɛ seliba kan

2. Romɛkaw 5:8 - Ala ka kanuya min bɛ mɔgɔ minnu man kan

Matiyu 22.11 Masakɛ donna ka taa dunanw ye tuma min na, a ye cɛ dɔ ye yen, kɔɲɔ fini ma don a la.

Masakɛ ye dunan dɔ ye min tun tɛ kɔɲɔ fini don.

1. Jiracogo fanga - An b’a sugandi cogo min na k’an yɛrɛ jira ko dɔ la, o bɛ se ka na ni nɔ juguw ye.

2. Ka fini ɲumanw don - An ka kan k’an jija tuma bɛɛ k’an yɛrɛ jira cogo la min bɛ bonya ani min bɛnnen don.

1. Efesekaw 6:11-13 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow kɛlɛ.

2. Kolosekaw 3:12-14 - O de kosɔn, aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw, senumaw ni kanulenw don, hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli la.

Matiyu 22.12 A y'a fɔ a ye ko: «Ne teri, i donna yan cogo di ni kɔɲɔ fini tɛ i bolo? Wa a tun tɛ se ka kuma.

Cɛ tun tɛ fini bɛnnen don kɔɲɔ na, wa a tun tɛ se ka kuma ni ɲininkali kɛra a la o ko la.

1. A nafa ka bon ka fini don cogo bɛnnen na don kɛrɛnkɛrɛnnenw kama.

2. A ka kan ka miiri kosɛbɛ sani an ka taa ɲɛnajɛ si la.

1. 1 Piɛrɛ 3:3-4 - "I cɛɲi man kan ka bɔ kɛnɛma masirili la, i n'a fɔ kunsigi cɛɲiw ani sanu finiw walima fini ɲumanw. Nka, a ka kan ka kɛ i kɔnɔna ta ye, cɛɲi min tɛ ban hakili dususumanin ni dususumanin, min nafa ka bon Ala ɲɛ kɔrɔ.»

2. Ntalenw 31:22 - "A bɛ finiw dila a ka dilan kan, a bɛ fini ɲuman ni fini bilenman don."

Matiyu 22:13 Masakɛ y’a fɔ baarakɛlaw ye ko: «Aw k’a bolo ni a sen siri ka taa n’a ye ka a fili kɛnɛma dibi la. kasi ni ɲinw ɲimi na kɛ yen.»

Masakɛ bɛ yamaruya di a ka baarakɛlaw ma u ka mɔgɔ dɔ ɲangi u kɛtɔ k’a fili kɛnɛma dibi la ni kasi ni ɲinw sɔgɔsɔgɔ ye.

1: An man kan ka Matigi ka ɲangiliw jate fɛn ye, bawo u ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ se ka miiri min na.

2: An man kan ka kɛ hakilintanw ye abada fo ka Matigi kan bila ani k’a ka diminya bila farati la.

1: Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2: Heburuw 10:31 - Ka bin Ala ɲɛnama bolo, o ye siranfɛn ye.

Matiyu 22.14 Katuguni mɔgɔ caman welelen don, nka mɔgɔ damadɔw de sugandira.

Mɔgɔ caman welelen don ka na Ala ka Masaya la, nka mɔgɔ damadɔw de b’a sugandi ka sɔn o weleli ma.

1: An welelen don Ala fɛ, ani sugandili ka sɔn a ka weleli ma ani ka tugu a kɔ, o laban ye an ta ye.

2: Ala ka weleli ka fara a ka masaya kan, o dabɔra bɛɛ ye, nka mɔgɔ minnu y’a sugandi ka sɔn o ma, olu dɔrɔn de bɛna sugandi.

1: Luka 14:15-24 - Dumuniba ntalen.

2: Yuhana 15:16 - Aw ma ne sugandi, nka ne ye aw sugandi.

Matiyu 22:15 Farisiɛnw taara a lajɛ cogo min na u bɛ se ka a minɛ a ka kuma la.

Farisiɛnw ye laɲini kɛ walisa ka Yesu minɛ a yɛrɛ ka kumaw la.

1: Ala ka hakilitigiya ka bon ni hadamaden ka fɛɛrɛ ye.

2: An ka kan k’an hakili to an ka kumaw n’an ka kɛwalew la tuma bɛɛ.

1: Ntalenw 16:9 - Hadamadenw b'u ka taamaw boloda u dusukunw na, nka Matigi b'u senw sabati.

2: Kolosekaw 4:6 - Aw ka baro ka fa nɛɛma la tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka se ka bɛɛ jaabi cogo dɔn.

Matiyu 22.16 U ye u ka kalandenw ci Yesu ma ni Hɛrɔdekaw ye, k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, an b'a dɔn ko i ye tiɲɛtigi ye, ka Ala ka sira kalan tiɲɛ na, i tɛ hami mɔgɔ si la, katuguni i tɛ mɔgɔ si jate cɛw.

Hɛrɔdekaw y’u ka kalandenw ci Yesu ma, u sɔnna a ma ko a ye tiɲɛtigi ye ani ko a bɛ Ala ka sira kalan tiɲɛ na k’a sɔrɔ u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

1. Tiɲɛ fanga - Yesu ye mɔgɔw kalan cogo min na k’a sɔrɔ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la

2. Ala ka kanuya min tɛ ban - Ka Yesu dɔn iko Tiɲɛ sɔrɔyɔrɔ

1. Yakuba 2:1-13 - Nafolotigi ni Lazarɛ ka ntalen

2. Romɛkaw 2:11-16 - Ala ka kiritigɛ ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye

Matiyu 22:17 O de kosɔn, a fɔ an ye ko: E hakilina ye mun ye? Yala a dagalen don ka sara di Sesar ma wa, walima a man ɲi wa?

Yesu ye mɔgɔw kalan ko a bɛnnen don ka takasi di Sesar ma.

1: Yesu y’an kalan ka jamana sariyaw labato.

2: Ka sara di Sezar ma, o b’a jira ko an bɛ Ala kan minɛ.

1: Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ.

2: Matiyu 5:43-48 - I juguw kanu ani ka ko ɲuman kɛ i kɔniyabagaw ye.

Matiyu 22.18 Nka Yesu y’u ka juguya ye, a ko: «Aw filankafow, mun na aw bɛ ne kɔrɔbɔ?

Mɔgɔ minnu tun b’a ɲininka, Yesu tun b’o ŋaniya jugu dɔn ani a tun b’u wele u ka filankafoya kosɔn.

1. Farati min bɛ filankafoya la: A dɔncogo ani a yɛrɛ tangacogo

2. Yesu: An ɲɛminɛbaga kɔrɔbɔli waatiw la

1. Matiyu 6:1-2 - "A' ye aw yɛrɛ kɔlɔsi aw kana aw ka tilennenya kɛ mɔgɔw ɲɛ na, walisa u ka aw ye, katuguni o tuma na, aw tɛna sara sɔrɔ aw sankolola Fa fɛ. O cogo la, ni aw bɛ fɛn di dɛsɛbagatɔw ma, aw kana buru fiyɛ aw ɲɛ kɔrɔ, i ko filankafow b'a kɛ Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la cogo min na, walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u tanu.»

2. Yakuba 1:12-13 - "Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye. Mɔgɔ si kana a fɔ waati min na." a kɔrɔbɔra ko: “Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,” katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ.”

Matiyu 22.19 I ka juru sarali jira ne la. U nana ni warijɛ kelen ye a fɛ.

Yesu y’a ɲini Farisiɛnw fɛ u ka warijɛ kelen jira a la, k’a kɛ misali ye min bɛ kɛ ni takasi wari ye.

1. Se min bɛ warijɛ kelen na: An ka kɛwale fitininw bɛ se ka danfaraba don cogo min na.

2. Yesu Karamɔgɔ: An ka kan ka min dɔn Matigi fɛ, an ka o dege.

1. Ntalenw 22:7 - "Nafolotigi bɛ faantanw mara, jurudonna ye jurudonna ka jɔn ye."

2. Luka 12:48 - "Katuguni caman dira mɔgɔ o mɔgɔ ma, caman na ɲini o fɛ.

Matiyu 22.20 A y'a fɔ u ye ko: «Nin ja ni a sɛbɛnnen ye jɔn ta ye?»

Yesu y’a ɲini Farisiɛnw fɛ u k’a dɔn jɔn ja ni min sɛbɛnnen bɛ o warijɛ kan.

1. I bɛ baara kɛ jɔn ye?

2. Ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 6:24 “Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye.”

2. Matiyu 6:33 “Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.”

Matiyu 22.21 U y’a fɔ a ye ko: «Sesar ta.» O kɔ, a y'a fɔ u ye ko: «A' ye Sesar taw di Sesar ma. Fɛn minnu ye Ala ta ye, olu bɛ di Ala ma.»

Yesu b’an kalan ko an ka kan ka Ala ni kuntigiw bɛɛ kan minɛ.

1: Ka nili kɛ Ala ye Ala ta ye min ye: Matiyu 22:21

2: An ka ɲɛnamaya kɛ walisa ka nɔɔrɔ da Ala kan: Romɛkaw 12:1-2

1: Romɛkaw 13:1-7

2: Daniɛl 3:16-18

Matiyu 22:22 U ye o kumaw mɛn tuma min na, u kabakoyara ka a to yen ka taa.

Diinan ɲɛmɔgɔw kabakoyara Yesu ka kumaw la ani u bɔra yen k’a sɔrɔ u ma jaabi di.

1. Ala ka Kuma fanga - Yesu ka kumaw bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Ɲininkaliw fanga - Ɲininkali ɲumanw kɛli bɛ se ka jɛya lase cogo min na

1. Kɛwalew 4:13 - U ye Piɛrɛ ni Yuhana ka jagɛlɛya ye tuma min na, k'a ye ko u ye mɔgɔ kalanbaliw ye, ko u ma dege, u kabakoyara. Wa u y’a faamu ko u tun bɛ Yesu fɛ.

2. Luka 4:32 - U kabakoyara a ka kalan na, katuguni a ka kuma tun bɛ ni fanga ye.

Matiyu 22:23 O don kelen na, Saduseɛnw nana Yesu ma, olu minnu b’a fɔ ko su kununni tɛ yen, u y’a ɲininka ko:

Saduseɛnw nana Yesu ma k’a ɲininka ni su kununni bɛ yen.

1. Lakununni faamuyali - Yesu ka kalan minnu b lakununni ko la, olu b se ka i ka namaya Changé cogo min na

2. Ka dannabaliw kunbɛn - I bɛ se ka jɔ cogo min na i ka dannaya la su kununni na

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:12-19 - Ni Krisita fɔra ko a kununna ka bɔ suw cɛma, aw dɔw bɛ se k’a fɔ cogo di ko suw lakununni tɛ yen? Nka ni suw lakununni tɛ, hali Krisita ma kunun. Ni Krisita ma kunun, o tuma na, an ka waajuli ye fu ye, aw ka dannaya fana ye fu ye. An yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka Ala kofɔ cogo jugu la, katuguni an ye seereya kɛ Ala ko la ko a ye Krisita lakunun, a ma min lakunun ni tiɲɛ don ko suw tɛ kunun. Ni suw ma kunun, hali Krisita ma kunun. Ni Krisita ma kunun, aw ka danaya ye fu ye ani aw b aw ka jurumuw la hali bi. O tuma la, minnu sunɔgɔra Krisita la, olu fana halakira. Ni jigiya bɛ Krisita la nin ɲɛnamaya dɔrɔn de la, an ka kan ka hinɛ mɔgɔw bɛɛ la kosɛbɛ.

Matiyu 22.24 A ko: Karamɔgɔ, Musa ko: «Ni cɛ sara, den tɛ a bolo, a balimakɛ ka a muso furu ka bɔnsɔn lamɔ a balimakɛ ye.»

Ɲininkali dɔ kɛra Yesu la, k’a ɲininka ni Musa ka sariya bɛ sirataama ni cɛ sara k’a sɔrɔ den ma sɔrɔ – ko a balimakɛ ka a muso furu walisa ka kisɛ lamɔ.

1. Nafa min bɛ ka ciyɛn to yen

2. Kanuya ni denbaya sirili ni bɔnɛ ye

1. Luc. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ a yɛrɛ ka gengenjiri ta ka na ne nɔfɛ, o tɛ se ka kɛ ne ka kalanden ye.”

2. Ntalenw 13:22 – “Mɔgɔ ɲuman bɛ ciyɛn to a denw bolo, nka jurumukɛla ka nafolo bɛ mara mɔgɔ tilennenw ye.”

Matiyu 22.25 Balima wolonwula tun b an f.

Yesu ka ntalen dɔ b’a jira cogo min na Musa ka sariya tun b’a to levirate furuli ka kɛ.

1. Kanuya ni kanminɛli: Ka Ala ka sariyaw sirataama hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ

2. Kanuya fanga: Ala ka kanuya layidu Levirate furu sababu fɛ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 25:5-6

2. Ruti 1:4-5 kɔnɔ

Matiyu 22.26 O cogo kelen na, filanan fana, sabanan fana, fo ka se wolonwulanan ma.

Tɛmɛsira bɛ filanan fo ka se wolonwulanan ma.

1. An ka ɲɛnamaya ka kan ka sinsin an ka cɛsiri kan ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ k’a ta filanan na ka taa bila wolonwulanan na.

2. An ka kan k’an jija ka kanminɛli kɛ Matigi ye k’a ta filanan na ka taa bila wolonwulanan na.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - "Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye."

2. Matiyu 22:37-40 - "A y'a fɔ a ye ko: "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye." O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

Matiyu 22.27 A laban na, muso fana sara.

Muso min bɛ maana kɔnɔ, o sara laban na.

1: Foyi tɛ banbali ye nin ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ɲɛnamaya yɛrɛ fana tɛ ban.

2: An ka kan ka don o don ɲɛnamaya i n’a fɔ o don laban don.

1: Yakuba 4:13-14 - Aw ka na sisan, aw minnu b'a fɔ ko: «Bi wala sini an na don nin dugu in na ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ »— 14 o bɛɛ n'a ta, aw t'a dɔn sini bɛna na ni o ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun.

2: Waajulikɛla 3:1-2 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, waati bɛ sankolo jukɔrɔ ko bɛɛ la: 2 bange waati ni saya waati bɛ.

Matiyu 22.28 O de kosɔn su kununni na, a na kɛ jɔn muso ye o wolonwula cɛma? sabu u bɛɛ tun b'a fɛ.

Lakununni waati la, Saduseɛnw ye ɲininkali dɔ kɛ Yesu la muso dɔ ko la min tun furula cɛ wolonwula ma. U y’a ɲininka a bɛna kɛ jɔn muso ye su kununni na.

1. Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ: Saduseɛnw ka ɲininkali bɛ min jira Yesu ko la

2. Lakununni fanga: Ka ɲɛnamaya miiri kokura saya kɔfɛ

1. Matiyu 22:37-40 - Yesu y’a jaabi ko: “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.”

2. Rom=kaw 6:4 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka ɲɛnamaya kura kɛ.

Matiyu 22.29 Yesu y’u jaabi ko: «Aw bɛ fili, k’a masɔrɔ aw tɛ Kitabuw ni Ala ka sebaaya dɔn.

Yesu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u tɛ Sɛbɛnniw dɔn wala Ala ka sebaaya dɔn.

1. Ala ka sebaaya: Sɛbɛnniw faamuyali

2. Sɛbɛnniw dɔnni: Ala ka sebaaya jirali

1. Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Katuguni sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ani ne ka miiriliw fana." ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2. Rom=kaw 1:16-17 "Ne maloya Krisita ka kibaru duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya ye kisili la dannabaaw b== ma, Yahutuw f= f=l= ani Gr=k=w fana Ala ka tilennenya jirala ka bɔ dannaya la ka taa dannaya la.

Matiyu 22.30 Katuguni su kununni don na, u tɛna furu kɛ, u tɛna furu, nka u bɛ kɛ i ko Ala ka mɛlɛkɛw sankolo la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma su kununni cogoya kan, ani a ni ɲɛnamaya tɛ kelen ye cogo min na dugukolo kan.

1: Kanuya ye banbali ye - Kanuya cogoya sɛgɛsɛgɛli kaburu kɔfɛ

2: Ka kɛ i n’a fɔ mɛlɛkɛw - Ka i labɛn su kununni kama

1: 1 Kɔrɛntekaw 15:35-49 - Pol ye baro kɛ su kununni cogoya kan

2: Luka 20:27-38 - Yesu ye jaabi di Sadusedenw ma ɲɛnamaya kɔfɛ.

Matiyu 22.31 Suw lakununni ko la, Ala ye min f aw ye, yala aw ma o kalan.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan suw lakununni ko la Matiyu 22 la.

1. Lakununni jigiya: Yesu bɛ ɲɛnamaya banbali layidu sinsin cogo min na

2. Lakununni bɛ ɲɛnamaya kura layidu ta cogo min na Krisita la

1. Efesekaw 2:4-6 - Nka Ala min ka makari ka bon, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu cogo min na, hali an salen jurumuw la, a ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. A ye an lakunun ɲɔgɔn fɛ ka an sigi ɲɔgɔn fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la.

2. Rom=kaw 8:11 - Nka ni min ye Yesu lakunun ka b suw cma, ni o Ni sigilen b aw kn, min ye Krisita lakunun ka b suw cma, o na aw farikolo sataw fana lakunu a Ni min b aw kn.

Matiyu 22:32 Ne ye Ibrahima ka Ala ye, ani Isaka ka Ala ye, ani Yakuba ka Ala ye? Ala tɛ mɔgɔ salenw ka Ala ye, nka ɲɛnamaw ka Ala ye.

Yesu b’a sinsin a kan ko Ala ye ɲɛnamaw ka Ala ye, a tɛ suw ta ye.

1. Ala ka kantigiya min tɛ Changé

2. Ɲɛnamaw ka Ala, Suw ka Ala tɛ

1. Romɛkaw 4:16-17 - “O de kosɔn, layidu bɛ bɔ dannaya de la, walisa a ka se ka kɛ nɛɛma ye ani a ka se ka garanti di Ibrahima denw bɛɛ ma—a tɛ kɛ sariya ta fan fɛ dɔrɔn ye, nka a bɛ se ka kɛ fana ko a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu ye Ibrahima ka dannaya. Ale de ye an bɛɛ fa ye.

2. Heburuw 11:13-16 - Nin mɔgɔw bɛɛ tun bɛ balo dannaya de la hali bi u sara tuma min na. Layidu tara fɛn minnu na, u ma olu sɔrɔ; u y' u ye dɔrɔn k' u bisimila ka bɔ yɔrɔ jan , ka sɔn a ma k' u ye dunanw ni dunanw ye dugukolo kan . Mɔgɔ minnu bɛ o kuma suguw fɔ, olu b’a jira k’u bɛ u yɛrɛ ka jamana ɲini. U bɔra jamana min na, n’u tun bɛ miiri o la, u tun bɛna sababu sɔrɔ ka segin. Nka, u tun b’a fɛ ka jamana ɲuman sɔrɔ, n’o ye sankolo ta ye. O de kosɔn Ala tɛ maloya ka wele u ka Ala, katuguni a ye dugu dɔ labɛn u ye.

Matiyu 22.33 Jama ye o mɛn tuma min na, u kabakoyara a ka kalan na.

Jama kabakoyara Yesu ka kalansira la.

1. Yesu ka kalan faamuyali - Lamɛnni ni kalan kɛcogo

2. Yesu ka kalansiraw nɔfɛkow - Kabako don hali jamaba la

1. Matiyu 7:28-29 - Yesu ye nin kumaw ban tuma min na, jama kabakoyara a ka kalan na.

2. Kɛwalew 2:42 - U jɔlen tora cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya la, ani buru karili ni delili la.

Matiyu 22.34 Farisiɛnw y’a mɛn tuma min na ko a ye Saduseɛnw makun, u ye ɲɔgɔn lajɛn.

Farisiɛnw dimina tuma min na Yesu ye Saduseɛnw makun sɔsɔli dɔ senfɛ.

1. Dɔnniya fanga: Yesu ye baara kɛ n’a ka kuntigiya ye cogo min na walisa ka Sadusedenw makun

2. Nafa min b’a la ka jɔ i ka dannayakow la: Farisiɛnw ye jaabi min di Yesu ka se sɔrɔli ko la

1. Ntalenw 15:2 - "Hakilitigi nɛnkun bɛ dɔnniya masiri, nka hakilintan da bɛ nalomanya bɔn."

2. Yakuba 1:19 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona."

Matiyu 22.35 U la kelen min tun ye sariya karamɔgɔ ye, o ye ɲininkali dɔ kɛ a la k'a kɔrɔbɔ k'a fɔ ko:

Yesu bɛ mɔgɔw kalan Ala ni mɔgɔɲɔgɔn kanu nafa kan.

1: Ala kanu ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu - Matiyu 22:35-40

2: Ka cikan belebeleba dafa - Matiyu 22:35-40

1: Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i fanga bɛɛ ye.

2: Levitike 19:18 - I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

Matiyu 22:36 Karamɔgɔ, ci fɔlenba jumɛn bɛ sariya kɔnɔ?

Yesu y’a jaabi ko: Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.

Yesu ye ɲininkali dɔ jaabi ci fɔlenba ko la min bɛ sariya kɔnɔ, a kɛtɔ k’a fɔ ko o ye ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun ni i ni bɛɛ ani i hakili bɛɛ ye.

1. "Matigi kanu: Weelekan min bɛ kɛ ka bato dafalen kɛ".

2. "Dusukun, Ni, ani Hakili: O bɛɛ bɛ Ala de kama".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye."

2. Marka 12:30 - "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye."

Matiyu 22.37 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.»

Yesu b’a fɔ an ye ko an ka Ala kanu ni an dusukun bɛɛ, an ni bɛɛ ani an hakili bɛɛ ye.

1. "Ka Ala kanu ni i dusukun, i ni ani i hakili bɛɛ ye".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sariyaba ye".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye."

2. 1 Yuhana 4:7-8 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kanu, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

Matiyu 22.38 O ye ci fɔlɔ ye.

Ci fɔlen fɔlɔ ni min ka bon kosɛbɛ, o ye ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.

1. Kanuya fanga: Ka Ala kanu dege ni an dusukun, an ni ani hakili bɛɛ ye

2. Cikan min ka bon ni sariya tɔw bɛɛ ye: An ka Ala kanu ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.”

2. Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara.”

Matiyu 22.39 A filanan b i ko o ko: I ka i mg r kanu i ko i yr.

Yesu b’a kalan ko ci fɔlenba filanan ye ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.

1. I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Ka tugu sariyaba filanan na

2. Kanuya fanga: Yesu ka ci fɔlen sirataama

1. 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ.

2. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya ka kɛ fɛn ye min tɛ fɛn ye. Aw ka ko juguw kɔniya. aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

Matiyu 22:40 Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ se ka lajɛ ci fɔlen fila kɔnɔ.

1. "Sariya dusukun: Ala kanu ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ sariya dafalen kɔnɔ: Dannaya taama".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5-6; Levitike 19:18 - "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun ni i ni bɛɛ ni i barika bɛɛ ye, ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ."

2. Romɛkaw 13:8-10 - "Aw kana juru don mɔgɔ si la, ni aw ma ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ ɲɔgɔn kanu, o ye sariya dafa."

Matiyu 22.41 Farisiɛnw lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na, Yesu ye u ɲininka ko:

Yesu ye Farisiɛnw sɔsɔ ni ɲininkali dɔ ye Masiya ko la.

1: An bɛ se ka hakilitigiya sɔrɔ Yesu ka ɲininkaliw la ani ka gɛlɛya sɔrɔ ka jaabiw ɲini.

2: Yesu ye ɲininkali min kɛ Farisiɛnw ye, o b’an hakili jigin ko a nafa ka bon ka Ala ka Kuma faamu.

1: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, ni maloya tɛ, o na di a ma.

2: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu barika la.

Matiyu 22.42 A ko: Aw b mun miiri Krisita ko la? jɔn denkɛ don? U y'a fɔ a ye ko: «Dawuda denkɛ.»

Yesu ye a ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw degun walisa u ka ɲininkali dɔ jaabi min tun bɛ Masiya mɔgɔya ko la.

1. Masiya ye mɔgɔ ye: Yesu Krisita ye jɔn ye?

2. Ka baara kɛ ni Sɛbɛnniw ye walisa ka Dawuda Denkɛ dɔn

1. Esayi 9:6-7 - "Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Ala banbali." Fa, Hɛrɛ masakɛ."

2. Romɛkaw 1:3-4 - "A Denkɛ Yesu Krisita an Matigi ko la, ale min dabɔra Dawuda bɔnsɔn fɛ farisogo ta fan fɛ, a y'a jira ko a ye Ala Denkɛ ye ni sebaaya ye, ka kɛɲɛ ni senuya ni ye lakununni ka bɔ suw cɛma.»

Matiyu 22.43 A y’a fɔ u ye ko: «O tuma na fɛ, Dawuda b’a wele cogo di ni hakili la ko Matigi.

Yesu ye Farisiɛnw ɲininka cogo min na, Dawuda, hakili la, a b’a wele cogo min na ko Matigi, o tɛmɛsira bɛ kuma o kan.

1. Yesu ka sebaaya - Yesu ye Matigi ye cogo min na ani an b se ka a ka sebaaya dn cogo min na.

2. Dawuda ka kumaw - Dawuda ka kumaw nafa ka bon hali bi cogo min na ani u be se ka an kalan cogo min na Yesu ko la.

1. Filipekaw 2:5-11 - Ka baro kɛ Yesu ka majigilenya ni a ka kɔrɔtacogo kan.

2. Zaburu 110 - Baro kɛli Yesu ka Matigiya kan.

Matiyu 22.44 Matigi y’a fɔ ne Matigi ye ko: «I sigi ne kinin fɛ, fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye?»

Yesu ye Zaburu 110 kuma fɔ Matiyu 22:44 kɔnɔ, a bɛ kuma Ala ka layidu kan ko a bɛna bonya ni kuntigiya yɔrɔ di Yesu ma fo ka se a juguw ma.

1. Krisita ka kuntigiya sebaaya

2. Ala ka masaya: A ka layidu ko a bɛna masaya kɛ

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kun na, k’a sabati ani k’a sabati ni tilennenya ni tilennenya ye kabini bi fo abada.

2. Zaburu 110:1 - Matigi b’a fɔ ne Matigi ye ko: “I sigi ne kinin fɛ, fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye.”

Matiyu 22.45 Ni Dawuda y’a wele ko Matigi, a ye a denkɛ ye cogo di?

Tɛmɛsira bɛ ɲininkali kɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ Yesu ni Dawuda cɛ ni Yesu bɛ wele ko Matigi.

1. Yesu ka Matigiya: Yesu b’a jira cogo min na ko ale ye Dawuda Denkɛ ye

2. Yesu ka gundo: A cogoya paradox sɛgɛsɛgɛli

1. Esayi 7:14 : “O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.”

2. Jirali 22:16: “Ne Yesu ye ne ka mɛlɛkɛ ci ka na seereya kɛ aw ye nin kow la egilisiw ye. Ne ye Dawuda ju ni a bɔnsɔn ye, sɔgɔmada dolow manamana.”

Matiyu 22.46 Mɔgɔ si ma se ka kuma kelen jaabi, mɔgɔ si ma se ka ɲininkali wɛrɛ kɛ a la kabini o don.

Ɲininkali dɔ kɛra Yesu la, wa a y’o jaabi cogo la min b’a to mɔgɔ si tun tɛ se ka jaabi di a ma wala ka ɲininkali wɛrɛ kɛ a la o kɔfɛ.

1. Yesu ka kumaw fanga: A ka jaabiw bɛ na ni ɲininkaliw ye cogo min na jaabi tɛ minnu na

2. Yesu lamɛn nafa ka bon: A ka jaabiw bɛ sariya sigi cogo min na bɛɛ ye

1. Ntalenw 18:13 - "Mɔgɔ min bɛ jaabi di sani a ka mɛnni kɛ, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo."

2. Yakuba 1:19 - "O la sa, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi."

Matiyu 23 kɔnɔ, Yesu ye sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw kɔrɔfɔ, ka lasɔmini kɛ filankafoya ko la, ani a ka kasi Jerusalɛm ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu kumana jamaba ni kalandenw ye sariya karamɔgɔ Farisiɛnw ko la (Matiyu 23:1-12). A bɛ sɔn u ka fanga ma nka a bɛ u ka filankafoya n’u ka yɛrɛbonya kɔrɔfɔ. U bɛ doni girinmanw siri minnu ka gɛlɛn ka u da mɔgɔw kamankun kan nka u yɛrɛ tɛ sɔn ka bolokɔnincinin kɔrɔta k’u lamaga. U b’u ka kɛwalew bɛɛ kɛ walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u ye. O ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ dusu don a nɔfɛmɔgɔw kɔnɔ u ka majigilenya waleya k'a fɔ ko "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta."

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu ye bɔnɛ wolonwula fɔ sariya karamɔgɔ Farisiɛnw kama (Matiyu 23:13-36). A b'u jalaki ko u ye masaya sankolo bali u kana don u yɛrɛ la wa u ma sɔn mɔgɔ wɛrɛw ka don; ka da a kan a sinsinnen don ko misɛnninw kan sariya ka ɲinɛ ko nafamabaw kɔ i n’a fɔ tilennenya hinɛ kantigiya; ka da a kan a bɛ kɛnɛma yecogo saniyalen jira k’a sɔrɔ a ye namara dafalen yɛrɛdɔn ye kɔnɔna na; ka da kaburuw jɔli kan kiraw k’a fɔ k’u tun tɛna u sen don kiraw fagali la k’a jira k’u jalakilen don i n’a fɔ bɛnbaw minnu ye kiraw faga.

Dakun 3nan: A laban na, Yesu bɛ kasi Jerusalɛm dugu ko la min bɛ kiraw faga kabakurunw na minnu cibagaw b’a jira k’u b’a fɛ ka denw lajɛ ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ kɔnɔ b’a denw lajɛ kamanw kɔrɔ nka a t’a fɛ dugu bɛ u sen don o lakanani na (Matiyu 23:37-39). A bɛ kiraya kɛ tiɲɛni batoso ko u tɛna a ye tugun fo k'a fɔ ko 'Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.' O b’a jira ko dusukasiba bɛ u la kiritigɛ nata kosɔn, o bɛɛ n’a ta, jigiya bɛ bɛnkan nata la ni u sɔnna a ma ko a ye Masiya ye.

Matiyu 23.1 Yesu kumana jama ni a ka kalandenw ye.

Yesu bɛ kuma jama ni kalandenw fɛ majigilenya ko la ani Ala kan minɛli nafa kan.

1. Kanminɛli ka majigilenya: Mun na an ka kan ka tugu Ala sago kɔ

2. Yesu ka kumaw lamɛn nafa ka bon

1. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2. 1 Yuhana 5:3 - Ala kanuya ye nin ye, ka a ka ci fɔlenw mara. Wa a ka ci fɔlenw tɛ doni ye.

Matiyu 23.2 A ko: Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw sigilen bɛ Musa sigiyɔrɔ la.

Yesu ye lasɔmini kɛ a ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw ka filankafoya ko la.

1. Farati min bɛ filankafoya la Egilisi kɔnɔ

2. Majigilenya fanga min bɛ Alako ɲɛminɛni na

1. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

2. Matiyu 5:3-5 - “Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Minnu bɛ kasi, olu ye dubadenw ye, katuguni u na dusu saalo. Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta.”

Matiyu 23.3 U b’a fɔ aw ye ko aw ka fɛn o fɛn labato, aw ka o bɛɛ labato. Nka aw kana tugu u ka kɛwalew kɔ, katuguni u b'a fɔ, nka u tɛ o kɛ.»

1. Sariya labatoli ni Dannaya misaliw nɔfɛtaama

2. Ka Ala ka ci fɔlenw mara hali ni misali juguw bɛ yen

1. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

2. Filipekaw 3:17 - Balimaw, aw ka fara aw kan ka ne ladege, ka aw ɲɛ jɔ mɔgɔw la minnu bɛ taama ka kɛɲɛ ni aw ka misali ye an kɔnɔ.

Matiyu 23.4 U bɛ doni gɛlɛnw ni doni gɛlɛnw siri ka u da mɔgɔw kamankunw kan. nka u yɛrɛ tɛna u lamaga n'u bolokɔnincinin kelen ye.

Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw tun ye filankafow ye, u tun bɛ doni da mɔgɔ wɛrɛw kan minnu tɛ se ka kɛ, k’a sɔrɔ u tun tɛ sɔn ka u bolokɔni kɔrɔta walisa ka dɛmɛ don.

1. "Namara doni: Kalan ka bɔ Yesu ka kumaw la".

2. "Jiginni tilenbaliw girinya min tɛ se ka muɲu".

1. Esayi 58:6-7 - "Ne ye sunɔgɔ min sugandi, o tɛ nin ye wa? Ka juguya juruw lajɔ, ka doni girinmanw labɔ, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw bila ka hɔrɔnya, ka jɔrɔnankow bɛɛ kari wa? Yala o don." i kana i ka dumuni di kɔngɔtɔw ma, ka na ni faantanw ye minnu filila ka na i ka so, ni i ye farilankolon ye, i b'a datugu, k'i kana i dogo i yɛrɛ farisogo la?»

2. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

Matiyu 23:5 Nka u b= u ka k=walew b== k= walasa mgw ka ye.

Matiyu 23:5 tɛmɛsira b’a fɔ ko Farisiɛnw ka kɛwalew kɛra walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u ye ani ka u tanu, sanni u ka kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

1. "Ka baara ɲumanw kɛ kun ɲumanw na".

2. "Ka an sinsin Ala ka nɔɔrɔ kan, an yɛrɛ ta tɛ".

1. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la ka kɛwale ɲumanw kɛ, Ala ye minnu sigi ka kɔrɔ walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Kolosekaw 3:23 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye.

Matiyu 23:6 Aw ka sanfɛla sobaw kanu dumuniw na, ani Alabatosow kɔnɔ sigiyɔrɔ kuntigiw.

Tɛmɛsira bɛ kuma yɔrɔ ɲumanw kanu kan seliw la walima diinɛko la.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Majigilenya seli waati la

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan

2. Luka 14:7-14 - Yesu ye ntalen dɔ fɔ majigin ko la, a ko: “Mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kɔrɔta, olu bɛɛ na majigin, minnu bɛ u yɛrɛ majigin, olu na kɔrɔta.”

Matiyu 23:7 Aw ka foli kɛ suguw la, ka mɔgɔw wele ko Rabi, Rabi.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma farati kan min bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka dɔnniya ni waleɲumandɔn nege la.

1: Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn bin ɲɛ - Talenw 16:18

2: Aw ka majigin ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye - Filipekaw 2:3-4

1: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2: Matiyu 6:1-4 - Aw kana kɛ i ko filankafo minnu bɛ dɔnniya ni waleɲumandɔn ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

Matiyu 23.8 Nka aw kana wele ko Rabi, katuguni aw ka Karamɔgɔ kelenpe de ye Krisita ye. Aw bɛɛ ye balimaw ye.»

Yesu b mɔgɔw kalan ko dannabaaw bɛɛ ye kelen ye ani ko mɔgɔ si man kan ka tɔgɔba sɔrɔ min ka bon ni tɔ kelen ye.

1. Nafa min bɛ bɛnbaliya la Egilisi kɔnɔ

2. Se min bɛ baara kɛ ni majigilenya ye

1. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

2. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ ɲɔgɔn sɔsɔli wala kuncɛbaya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

Matiyu 23:9 Aw kana mg si wele aw fa ye dugukolo kan, katuguni aw Fa ye sankolola kelenpe de ye.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw ci ko u kana bonya da hadamaden si kan dugukolo kan, bawo Ala kelenpe de ye u Fa ye min bɛ Sankolo la.

1. “An Fa laban: Ka sɔn Ala ma iko an sankolola Fa”

2. “Aw ka Matigi bonya: Ka ban ka hadamaden si bila jɔyɔrɔ kan” .

1. Efesekaw 3:14-15 “O de kosɔn ne bɛ ne biri ne Fa ɲɛkɔrɔ, sankolo ni dugukolo kan denbaya bɛɛ tɔgɔ bɔra ale de la.”

2. Esayi 40:25 «O tuma na fɛ, aw na ne suma ni jɔn ye, walisa ne ka kɛ i ko ale? Senuman ko ten.»

Matiyu 23.10 Aw kana wele ko kuntigiw, katuguni aw ka Karamɔgɔ kelen de ye Krisita ye.

Yesu b’a lasɔmi ko i kana i yɛrɛ wele ko matigi, bawo ale kelenpe de ye matigi lakika ye.

1. "Krista ye an Matigi ye: O kɔrɔ ye mun ye an bolo?"

2. "Kuncɛbaya farati: An y'an yɛrɛ bila Krisita ɲɛ".

1. Ntalenw 16:18 “Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin.”

2. Filipekaw 2:3 “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ sago wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.”

Matiyu 23:11 Nka min ka bon aw la, o na k aw ka baaraden ye.

Yesu b’a kalan ko an cɛma mɔgɔba ka kan ka majigin ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. "Bonya lakika bɛ baara la".

2. "Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Dafa sira".

1. Filipekaw 2:5-8

2. Luka 22:24-27

Matiyu 23:12 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin. Min b'a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta.»

I yɛrɛ majigin, i na kɔrɔta; i yɛrɛ kɔrɔta, i na majigin.

1. Mɔgɔ minnu y’a sugandi ka bonya da a kan majigin fɛ, Ala bɛna bonya da olu kan.

2. Kuncɛbaya ni kuncɛbaya bɛ na ni halakili ye, nka majigilenya bɛ na ni nɔɔrɔ ye.

1. Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2. Ntalenw 16:18- Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, ani kuncɛbaya hakili bɛ taa ɲɛfɛ ka kɔn bin ɲɛ.

Matiyu 23.13 Nka aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Aw bɛ sankolo masaya datugu mɔgɔw kama, katuguni aw tɛ don aw yɛrɛw kɔnɔ, aw tɛ sɔn donbagaw ka don.

Yesu b sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ka filankafoya jalaki, olu minnu bɛ ban ka don sankolo masaya la u yɛrɛw la, ka mɔgɔ wɛrɛw bali ka don.

1. Farati min bɛ filankafoya la: Yesu ka lasɔmini

2. An bɛ min waajuli kɛ, k’o waleya: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye

1. Yakuba 1:22: “Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.”

2. 1 Yuhana 1:9: “Ni an b’an ka jurumuw fɔ, a ye kantigi ye, a tilennen don walisa ka an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya tilenbaliya bɛɛ la.”

Matiyu 23.14 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Aw bɛ muso cɛ salenw ka sow dun, ka delili jan kɛ aw yɛrɛ la.

Yesu ye sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw jalaki, k’a sababu kɛ u ye nafa sɔrɔ muso cɛ salenw na, k’a kɛ i n’a fɔ u ye diinɛmɔgɔw ye, u kɛtɔ ka delili janw kɛ.

1. Farati min b’a la k’a kɛ i n’a fɔ i ye diinɛ mɔgɔ ye

2. Aw kana nafa sɔrɔ magojirabagaw la

1. Yakuba 2:15-17 - "Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka fa», k'a sɔrɔ aw ma magoɲɛfɛnw di u ma.» farikolo , o nafa ye mun ye ?»

2. 1 Yuhana 3:17-18 - "Nka ni diɲɛ ka nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ka a balimakɛ ye mago ɲɛ, o bɛɛ n'a ta, a y'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a la cogo di? Denmisɛnninw, an kana kanuya jira kuma walima kanuya la kuma nka kɛwalew ni tiɲɛ de la."

Matiyu 23:15 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw bɛ kɔgɔji ni dugukolo lamini walisa ka mɔgɔ kelen kɛ mɔgɔw ladɔnniyalen ye, ni a kɛra jahanama den ye, aw bɛ a kɛ jahanama den ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan siɲɛ fila.

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw jalakilen don sabu u tun b’a ɲini ka mɔgɔw ladɔnniya ani ka u juguya ka tɛmɛ u yɛrɛw kan.

1. Farati min bɛ filankafoya la: Yesu ka lasɔmini

2. Taama taama: Ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na

1. Yakuba 4:17 - "O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

2. Efesekaw 4:15 - "Ni an bɛ tiɲɛ fɔ kanuya la, an ka kan ka bonya cogo bɛɛ la ka kɛ kuntigi ye, Krisita la."

Mat. nka mɔgɔ o mɔgɔ mana kali Alabatosoba sanu la, o ye jurutigi ye!

Yesu ye Farisiɛnw kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ u tun b’a to mɔgɔw ka kali Alabatosoba tɔgɔ la, o bɛɛ n’a ta, u tun b’a ɲini u fɛ u ka kali Alabatosoba sanu la, o kɛra sababu ye ka juruba don u la.

1. Farati min bɛ mɔgɔw lafilili la: Farisiɛnw ma se k’u ka kunkanbaaraw dafa cogo min na

2. Daɲɛw fanga: An ka kumaw bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na ani u bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

1. Ntalenw 11:9 - Filankafo bɛ a mɔgɔɲɔgɔn halaki ni a da ye, nka mɔgɔ tilennenw na kisi dɔnniya barika la.

2. Ntalenw 12:13 - Mɔgɔ jugu bɛ jan a dawolo tiɲɛni fɛ, nka mɔgɔ tilennen na bɔ tɔɔrɔ la.

Matiyu 23.17 Aw hakilintanw ni fiyentɔw, k’a masɔrɔ sanu wala Alabatosoba min bɛ sanu saniya, o ka bon ni o ye wa?

Tɛmɛsira bɛ sanu ni Alabatoso min b’a saniya, o sangali jira, k’a ɲininka ko jumɛn ka bon.

1. Saniyali nafa - ka a jira cogo min na sanu nafa ka bon kosɛbɛ ni a bɛ Alabatosoba kɔnɔ.

2. Fɛnw nafa lakika - ka sinsin a kan ko sanu tɛ nafa lakika ye, nka Alabatosoba de don min b’a saniya.

1. 1 Piɛrɛ 1:7 - "walisa aw ka dannaya lakika kɔrɔbɔlen — min nafa ka bon ka tɛmɛ sanu kan min bɛ halaki hali ni a kɔrɔbɔra tasuma fɛ — o ka na ni tanuli ni nɔɔrɔ ni bonya ye Yesu Krisita jirali waati la".

2. 1 Kɔrɛntekaw 3:16-17 - "Aw m'a dɔn ko aw ye Ala ka batoso ye, ko Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ wa? Ni mɔgɔ dɔ ye Ala ka batoso tiɲɛ, Ala na o halaki. Katuguni Ala ka batoso senuma don, aw ye o Alabatosoba ye." ."

Matiyu 23.18 A ko: Mg o mɔgɔ mana kali sarakabɔlan na, o tɛ foyi ye. Nka nilifɛn min bɛ a kan, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kali o la, o tigi jalakilen don.»

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw kalan ko ka kali sarakabɔlan kɛrɛ fɛ, o tɛ kojugu ye, nka ko mɔgɔ jalakilen don ni u ye kali nilifɛn min bɛ a kan.

1. Kalili fanga: Yesu bɛ an kalan min na layidu tacogo la

2. Yesu ka kalan faamuyali layidu nafa kan

1. Yakuba 5:12 - "Nka ka tɛmɛn o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali—sankolo wala dugukolo wala fɛn wɛrɛ la. Aw ka “Ɔwɔ” ka kɛ ɔwɔ ye, aw ka “Ayi,” ayi, n’o tɛ, aw na kɛ.” jalakilen don.

2. Waajulikɛla 5:4-5 - “Ni aw ye layidu ta Ala ye, aw kana mɛn ka o layidu tiimɛ. A tɛ diya hakilintanw ye; i ka layidu tiimɛ. A ka fisa i kana layidu ta ka tɛmɛn ka layidu ta k’a sɔrɔ i kana o dafa.

Matiyu 23.19 Aw hakilintanw ni fiyentɔw, katuguni nilifɛn wala sarakabɔlan min bɛ nilifɛn saniya, o ka bon ni o ye wa?

Yesu bɛ ka Farisiɛnw kɔrɔfɔ u ka filankafoya kosɔn taasibila la, k’a sɔrɔ u ma tilennenya ni makari bila.

1. "An ka kumaw girinya: Yesu ni Farisiɛnw".

2. "Kanuya fɔlɔ: An ka nilifɛnw saraka Ala ye".

1. Luka 6:37-38 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ ko dannaya b'a la, k'a sɔrɔ kɛwalew t'a la, o nafa ka bon mun na? Dannaya bɛ se k'a kisi wa?"

Matiyu 23.20 O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ kali sarakabɔlan na, o bɛ kali o ni a kan fɛn bɛɛ la.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko ni mɔgɔ dɔ ye kali sarakabɔlan kan, o fana bɛ kali sarakabɔlan kan fɛnw bɛɛ la.

1. An ka kumaw fanga: Kalili kɔrɔ faamuyali

2. Senuma nafa: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka layiduw ye

1. Yakuba 5:12 - "Nka ka tɛmɛn o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali—sankolo wala dugukolo wala fɛn wɛrɛ la. Aw ka “Ɔwɔ” ka kɛ ɔwɔ ye, aw ka “Ayi,” ayi, n’o tɛ, aw na kɛ.” jalakilen don.”

2. Waajulikɛla 5:2-4 - “I kana teliya i da la, i kana kɔrɔtɔ i dusukun na ka foyi fɔ Ala ɲɛ kɔrɔ. Ala bɛ sankolo la ani i bɛ dugukolo kan, o la i ka kuma ka dɔgɔya. Sugo bɛ na ni haminanko caman bɛ yen, kuma caman bɛ naloman ka kuma taamasiyɛn.”

Matiyu 23.21 Ni min ye kali Alabatosoba la, o b kali a la ani a sigibaa la.

Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan ko mɔgɔ minnu bɛ kali Alabatosoba la, tiɲɛ na, olu bɛ kali Ala de la min sigilen bɛ Alabatosoba kɔnɔ.

1. Kalili fanga: Ka kalili juguya sɛgɛsɛgɛ Alabatosoba tɔgɔ la ani Ala min sigilen bɛ a kɔnɔ, o nafa sɛgɛsɛgɛ.

2. Ka kalili kɛ: An ni Alabatosoba cɛsira sɛgɛsɛgɛ ani a nafa ka bon ka Ala bonya an ka kumaw fɛ.

1. Yakuba 5:12-14 - "Nka ka tɛmɛn o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali sankolo wala dugukolo la wala kalili wɛrɛ la, nka aw ka “ɔnhɔn” ka kɛ ɔwɔ ye, aw ka “ɔnhɔn” ka kɛ ayi ye, o cogo la.” walisa aw kana bin jalaki la.Aw cɛma mɔgɔ dɔ bɛ tɔɔrɔ la wa? A ka delili kɛ.Mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? A ka tanuli dɔnkili da."

2. Esayi 65:16 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugawu ɲini jamana kɔnɔ, o na o kɛ kantigi Ala tɔgɔ la, ni min bɛ kali jamana kɔnɔ, o na kali kantigiya Ala tɔgɔ la."(Alimankan na)

Matiyu 23.22 Min b ka kali sankolo la, o b kali Ala ka masasigilan ni a sigibaa la.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kali Ala n’a ka masasigilan tɔgɔ la.

1: "Aw ka Matigi bonya aw ka kaliliw la".

2: "Ala ka masasigilan fanga".

1: Esayi 66:1 - "Matigi ko: Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye. Aw bɛ so min jɔ ne ye, o bɛ min?"

2: Jeremi 17:12 - "Masasigilan kɔrɔtalen nɔɔrɔma kabini fɔlɔfɔlɔ, o ye an ka yɔrɔ senuma yɔrɔ ye."

Matiyu 23:23 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw bɛ manje ni anise ni kumini taasibila di, ka sariya ko gɛlɛnw bila, kiritigɛ, makari ani dannaya.

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 23:23 la, o bɛ kuma sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ka filankafoya kan, bawo u ye u sinsin sariya ko fitininw kan, k’a sɔrɔ u ma u ɲɛmajɔ kiritigɛ, makari ani dannaya ko nafamabaw la.

1. "Tilennenya ni hinɛ ɲinini: Sariya ko gɛlɛnw".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ni tilennenya ye: Hakilijakabɔ Matiyu 23:23 kan".

1. Mise 6:8 "A ye ko ɲuman jira i la.

2. Galasikaw 5:22-23 "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

Matiyu 23.24 Aw ɲɛjirabaga fiyentɔw, aw bɛ wulu degun ka ɲɔgɔmɛ munumunu.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma filankafoya kan diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛma minnu bɛ u sinsin ko misɛnninw kan nka u bɛ u ɲɛmajɔ ko belebelebaw la.

1. Ja belebeleba ye: Ka filankafoya bɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka bɔ wuluw la ka taa ɲɔgɔmɛw la: Farati min bɛ kanminɛli sugandilen na

1. Esayi 29:13-14 - Bɔnɛ bɛ minnu na, minnu bɛ sariya tilenbaliw sigi, ka tɔɔrɔ minnu sigi sen kan. Ka dɛsɛbaatɔw bɔ kiri la, ka jo bɔ ne ka jamana faantanw bolo, walisa muso cɛ salenw ka kɛ u ka fɛn minɛta ye, ka faantanw sonya!

2. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲɛda filɛ galasi kɔnɔ. Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, k'a sɔrɔ a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

Matiyu 23:25 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw bɛ jifilen ni daga kɛnɛma saniya, nka u kɔnɔna falen bɛ wari tiɲɛni ni dantɛmɛ na.

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw tun bɛ u sinsin kɛnɛma yecogo kan sanni u ka u sinsin u kɔnɔna fɛn caman tigɛli kan.

1: An ka kan ka sinsin kɔnɔna fɛn caman tigɛli kan sanni ka kɛ kɛnɛma yecogo kan.

2: An ka kan k’an sinsin Ala ka cikanw labatoli kan ani ka ɲɛnamaya kɛ ni dusukun saniyalen ye.

1: Kolosekaw 3:12-17 - O tuma na, aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw, senumaw ni kanulenw, dusukun hinɛlenw, ɲumanya, majigilenya, dususuma ni muɲuli don.

2: Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Matiyu 23.26 Farisiɛn fiyentɔ, jifilen ni daga kɔnɔfɛnw saniya fɔlɔ, walisa u kɛnɛma fana ka saniya.

O tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka mɔgɔ dusukun kɔnɔna jateminɛ sani a ka hami kɛnɛma yecogo la.

1. "Ko Dusukun: Kɔnɔna saniya fɔlɔ".

2. "Yɛrɛw bɛ se ka mɔgɔ lafili: Kɔnɔna saniya mago".

1. Zaburu 51:10 - "Ala, i ka dusukun saniyalen da ne la, ka hakili ɲuman kura don ne kɔnɔ."

2. Ntalenw 4:23 - "I dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye, katuguni ɲɛnamaya kow bɛ bɔ o de la."

Matiyu 23:27 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Aw bɛ i ko kaburu finmanw, minnu ɲɛda cɛ ka ɲi, nka u kɔnɔna falen bɛ mɔgɔ salenw kolo ni nɔgɔlenya bɛɛ la.

Yesu b sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw jalaki sabu u y’a jira ko u senumaw bɛ kɛnɛma k’a sɔrɔ u dusukunw falen bɛ jurumu ni tiɲɛni na.

1. Yesu ye lasɔmini kɛ filankafoya ko la

2. Farati min bɛ Ala ɲɛsiran nkalonma na

1. Romɛkaw 3:23 - Katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la.

2. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko a kana kɛ mɔgɔ tilennen ye kɛnɛma k’a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔna filankafoya ni jurumu dogo.

1: Tilennenya lakika bɛ bɔ kɔnɔna na, a tɛ bɔ kɛnɛma yecogo la.

2: An ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an yɛrɛw fɛ, ka tilennenya lakika cɛsiri, an kana kɛ tilennenya yecogo dɔrɔn ye.

1: Filipekaw 3:8-9 - "Tiɲɛ na, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye k'a sababu kɛ ne Matigi Krisita Yesu dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ. Ale kosɔn ne ye fɛn bɛɛ tunun, ka u jate bɔgɔbɔgɔ ye, walisa ne." ka Krisita sɔrɔ."

2: 1 Yuhana 1:8-10 - "Ni an ko jurumu t an na, an b an yr lafili, tiɲɛ t an na. Ni an b an ka jurumuw jate, a ye kantigi ye, a tilennen don walisa ka an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya." an ka bɔ tilenbaliya bɛɛ la.Ni an ko an ma jurumu kɛ, an b'a kɛ nkalontigɛla ye, a ka kuma tɛ an kɔnɔ."

Matiyu 23:29 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! katuguni aw bɛ kiraw ka kaburuw jɔ ka mɔgɔ tilennenw ka kaburuw masiri.

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ye filankafow ye, u ye mɔgɔ minnu tɔɔrɔ, u ye bonya da olu kan.

1. Bonya dali filankafoya

2. Farati minnu bɛ filankafoya la

1. Esayi 29:13 - "Nin jama bɛ gɛrɛ ne la ni u da ye, ka ne bonya ni u dawolo ye, nka u dusukun yɔrɔ ka jan ne la."

2. Yakuba 2:17 - "Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don, a kelen na."

Matiyu 23.30 A fɔ ko: Ni an tun bɛ an bɛnbaw ka waati la, an tun tɛna kɛ kiraw joli la.

Yesu ka waati mɔgɔw tun ye filankafow ye, k’a fɔ ko u tun tɛna kiraw tɔɔrɔ i n’a fɔ u bɛnbaw y’a kɛ cogo min na, k’a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la, u tun bɛ o ɲɔgɔn kɛ.

1. Farati min bɛ filankafoya la: Ka nkalonw dɔn ani k’u yɛrɛ tanga

2. Ka to kantigiya la kɛlɛ waatiw la: Ka jɔ dannaya la

1. Esayi 29:13 - "Matigi ko: «Katuguni nin mɔgɔw bɛ gɛrɛ u da la, ka ne bonya ni u dawolo ye, k'a sɔrɔ u dusukunw yɔrɔ ka jan ne la, u ka ne ɲɛsiran ye ci ye min kalanna mɔgɔw fɛ".

2. Yakuba 2:17 - "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara".

Matiyu 23.31 O de kosɔn aw ye aw yɛrɛw seerew ye, ko aw ye kiraw fagabagaw denw ye.

Yesu ye Farisiɛnw lasɔmi ko u ye kiraw fagabagaw denw ye.

1. An ka kɛwalew kɔlɔlɔw

2. Farati min bɛ Alako ta fan fɛ kuncɛbaya la

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu Ala bɛ tilennenya min ɲini, hadamaden ka dimi tɛ o lase.

Matiyu 23.32 Aw ka aw bɛnbaw sumanikɛlan fa.

Yesu ye Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw lasɔmi u ka filankafoya faratiw la, a kɛtɔ k’u hakili jigin u bɛnbaw ka jurumuw la.

1. Tiɲɛni ni majigilenya nafa ka bon an ka taama na ni Ala ye

2. Ala ka ci fɔlenw labatoli kɔlɔlɔw

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Ntalenw 28:13 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ka jurumuw dogo, o tɛna ɲɛ sɔrɔ, nka min bɛ sɔn u ma ka u bila, makari na sɔrɔ o la.

Matiyu 23.33 Aw saw, saw bɔnsɔn, aw bɛ se ka kisi jahanama jalaki ma cogo di?

Yesu ye Farisiɛnw jalaki u ka filankafoya kosɔn, ka u lasɔmi u ka kɛwale juguw nɔfɛkow la.

1. Filankafoya: Jurumu min tɛ se ka bali

2. Ka ban Ala ka tiɲɛ na, o musakaw

1. Romɛkaw 2:1-5 - O de kosɔn, dalilu si tɛ aw la, aw bɛɛ, aw minnu bɛ kiri tigɛ. Ni i bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ kan, i bɛ i yɛrɛ jalaki, katuguni e, kiritigɛla, i bɛ o ko kelenw de kɛ.

2. Yakuba 4:17 - O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Matiyu 23.34 O de kosɔn, ne bɛ kiraw ni hakilitigiw ni sariya karamɔgɔw ci aw ma. Aw na u dɔw bugɔ aw ka Alabatosow kɔnɔ ka u tɔɔrɔ dugu ni dugu la.

Yesu bɛ lasɔmi Ala sagokɛlaw tɔɔrɔli ko la.

1. Ala sagokɛlaw tɔɔrɔli: An jɔlen bɛ gɛlɛyaw bɛɛ n’a ta

2. An ka weleli: Ka kanuya kɛ hali ni tɔɔrɔ bɛ an kan

1. Heburuw 11:35-40 - Ala ka baarakɛlaw ka dannaya

2. Yuhana 15:17-19 - Ala ka baarakɛlaw ka kanuya

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kiri kan jama kan u ka jurumuw kosɔn, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, jalakibali joli bɔnni ko la.

1: Jurumu kɔlɔlɔw

2: Ala ka diminya

1: Jenɛse 4:10 - A ko: I ye mun kɛ? I balimakɛ joli kan bɛ pɛrɛn ka bɔ duguma.

2: Romɛkaw 12:19 - Kanulen kanulenw, aw kana aw yɛrɛw hakɛ bɔ, nka aw ka diminya nɔ bila, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakɛɲuman ye ne ta ye.» Ne na o sara, Matigi ko ten.»

Matiyu 23.36 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin kow bɛɛ na kɛ bi mɔgɔw ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kiritigɛ kan min bɛna na sisan mɔgɔw kan.

1. An ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ Ala bonya ani ka bonya da a kan, walisa an kana kiri lase an yɛrɛ ma.

2. An ka kɛwalew bɛ na ni kɔlɔlɔ ye, nin ɲɛnamaya kɔnɔ ani ɲɛnamaya nata la.

1. Heburuw 9:27 - "Aw latigɛra hadamaden ka sa siɲɛ kelen cogo min na, kiri bɛ na o kɔfɛ."

2. Romɛkaw 2:5-6 - "Nka i dusukun gɛlɛn ni nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ ye diminya don na, Ala ka kiritigɛ tilennen bɛna jira tuma min na."

Matiyu 23:37 Jerusalɛm, Jerusalɛm, e min bɛ kiraw faga ka kabakurunw ci i ma, ne tun b’a fɛ ka i denw lajɛ siɲɛ joli, i ko kɔnɔ bɛ a ka kɔnɔw lajɛ a kamanw kɔrɔ, nka aw ma sɔn!

Yesu ye dusukasiba jira Jerusalɛm ka ban ka sɔn a ma, hali ni kira caman cilen tun bɛ a fɛ tariku kɔnɔna bɛɛ la.

1. Ala ka kanuya bɛ muɲu: Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ Jerusalɛm ko la

2. Ka ban weleli la: Ka ban Ala ka kisili saraka la, o kɔlɔlɔw

1. Esayi 53:3 - "A mafiɲɛya ani a banna mɔgɔw fɛ, dusukasibaga ni dusukasi dɔnbaga".

2. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye".

Matiyu 23.38 A filɛ, aw ka so bilalen bɛ aw bolo.

Yesu ye Farisiɛnw lasɔmi ko u ka so bɛna to yɔrɔ lakolon ye, k’a sababu kɛ u banna ka nimisa.

1. Dusukun gɛlɛnw kɔlɔlɔw - A bɛ Matiyu 23:38 kan

2. Ka ban nimisali la - A bɛ Farisiɛnw ka dannabaliya kan ani u ka so tiɲɛni min bɛ na ni o ye

1. Heburuw 3:7-14 - Lakɔlɔsili ka ɲɛsin dusukunw gɛlɛyali ma.

2. Esayi 6:9-10 - Ala ka welekan ka nimisa.

Matiyu 23.39 Ne b’a fɔ aw ye ko aw tɛna ne ye kabini sisan, fo aw k’a fɔ ko: «Mɔgɔ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.»

Yesu y’a jira ko a tɛna ye tugun fo jama ka a ka kuntigiya dɔn ka bɔ Matigi yɔrɔ.

1. Danfara fanga: An bɛ se ka sɔn Ala ka kuntigiya ma cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dugawu nafa: Ka nisɔndiya sɔrɔ Matigi la

1. Esayi 11:10 - "O don na, Jese ju na kɛ jama ka darapo ye, siya wɛrɛw na o ɲini.

2. Zaburu 118:26 - "Mɔgɔ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, an ye dugawu kɛ aw ye ka bɔ Matigi ka so kɔnɔ."

Matiyu 24 bɛ kuma Alabatosoba halakili kan, laban waati taamasyɛnw, ani kɔrɔsili nafa ka bon Yesu seginni makɔnɔni na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka kuma fɔlen ye halakili batoso (Matiyu 24:1-2). Ni kalandenw ye ɲininkali kɛ taamasyɛn ko la a ka laban waati nata a b’u lasɔmi ko u kana lafili Krisita nkalonmaw fɛ walima ka u hakili ɲagami kɛlɛw kumakan kɛlɛw fɛ bawo nin kow ka kan ka kɛ nka laban bɛ na hali bi. A bɛ kuma jamana wulilen kan siya kama masaya kɛlɛ masaya kɔngɔw dugukolo yɛrɛyɛrɛw yɔrɔ suguya caman nka ninnu ye bange dimi daminɛ dɔrɔn de ye (Matiyu 24:3-8).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, a bɛ tɔɔrɔ ɲɛfɔ dannabaaw bɛna kira nkalontigɛlaw kunbɛn minnu bɛna mɔgɔ caman lafili ka juguya caya kanuya fanba bɛ nɛnɛ nka minnu jɔlen bɛ ka ban ka ban, olu bɛna kisi. Kibaru duman masaya bɛna waajuli kɛ diɲɛ bɛɛ seereya siyaw bɛɛ o kɔfɛ laban bɛ na (Matiyu 24:9-14). A bɛ kuma ‘tiɲɛni haramulen’ kan min fɔra kira Daniɛl sababu fɛ k’a jɔ yɔrɔ senuma na k’a to Jude mɔgɔw lasɔmi ko u ka boli kuluw ɲɛ k’a sɔrɔ u ma mɛn bawo tɔɔrɔba bɛna kɛ min ɲɔgɔn tɛ yen kabini diɲɛ daminɛ fo ka na se bi ma, min tɛna se ka suma tugun abada.

Dakun 3nan: Yesu bɛ taa a fɛ ka baro kɛ taamasiyɛnw kan o yɔrɔnin bɛɛ tɔɔrɔ donw kɔfɛ tile kalo dolow dibi donna sankololafɛnw yɛrɛyɛrɛ Denkɛ Mɔgɔ bɛ na sankaba sankolo ni fanga ye nɔɔrɔba bɛ mɛlɛkɛ ci ni burufiyɛkanba ye ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ ka bɔ fiɲɛ naani na a kun kelen bɛ sankolo wɛrɛ la (Matiyu 24:29-31 ). A bɛ ntalen fɔ torosun jiri la n'a bolow ye bulu mɔlenw sɔrɔ ka bɔ k'a dɔn samiyɛ bɛ surunya cogo kelen na n'a ye nin fɛn ninnu bɛɛ dɔn k'a surunya da la yɛrɛ. Nka tile lɛrɛ tigitigi mɔgɔ si tɛ hali mɛlɛkɛw sankolo dɔn ani Denkɛ kelenpe Fa. I n'a fɔ a tun bɛ cogo min na donw na Nuhun o cogo la a bɛna kɛ na Denkɛ Cɛ mɔgɔw dumuni minni furu di furu don don Nuhun donna kurun kɔnɔ u tun tɛ foyi dɔn sanjiba ko la u y'u Labɔ ko cogo min na Denkɛ Man bɛna kɛ ten mago bɛ to ka kɔlɔsili kɛ tuma bɛɛ bawo aw t'a dɔn kan i Matigi na na don min (Matiyu 24:32-44).

Matiyu 24.1 Yesu bɔra ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ.

Yesu bɔra Alabatosoba kɔnɔ ani a ka kalandenw ye Alabatosoba sow jira a la.

1. Ala ka kɛ yɔrɔ bɛɛ: Yesu ka bɔ Alabatosoba kɔrɔ faamuyali

2. Bonya ni siran nafa ka bon: Alabatosoba sow waleɲumandɔn

1. Zaburu 46:4-5 “Ba dɔ bɛ yen, a bajiw bɛ Ala ka dugu nisɔndiya, Kɔrɔtalenba ka sigiyɔrɔ senuma. Ala bɛ a cɛma; a tɛna lamaga; Ala bɛna a dɛmɛ ni sɔgɔma donna.”

2. Esayi 66:1 «Matigi ko ten: «Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye. i tun na so min jɔ ne ye, o ye mun ye, ani ne lafiɲɛyɔrɔ ye mun ye?”

Matiyu 24.2 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ma nin kow bɛɛ ye wa? tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko kabakurun si tɛna to yan ka bin dɔ kan.»

Yesu ye Jerusalɛm Alabatosoba halakili kofɔ.

1: An ka kan ka labɛn kow kama minnu ma deli ka kɛ, i n’a fɔ Yesu y’an lasɔmi cogo min na ko halakili bɛ se ka kɛ.

2: An ka kan ka an jigi da Matigi ka labɛn kan, hali ni a bɛ iko a ka jugu walima a ka gɛlɛn.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 41:10 - O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Matiyu 24.3 A sigilen Oliviye kulu kan tuma min na, kalandenw gɛrɛla a ma u dan na k'a fɔ a ye ko: «A fɔ an ye, nin kow bɛna kɛ tuma jumɛn?» I nali ni diɲɛ laban taamasyɛn na kɛ mun ye?»

Kalandenw ye Yesu ɲininka a nali filanan ni diɲɛ laban taamasyɛnw ko la, tuma min na a sigilen tun bɛ Oliviye kulu kan.

1. Dannaya fanga: Yesu nali filanan kama, an bɛ se k’an labɛn cogo min na

2. Kɔlɔsili ni makɔnɔni nafa ka bon: Yesu seginni ani diɲɛ laban

1. Romɛkaw 13:11-12 «Ka fara o kan, aw b’a dɔn ko waati sera aw ka sunɔgɔ la. Katuguni kisili surunyara an na sisan ka tɛmɛ an ka dannaya fɔlɔ kan. Su tɛmɛna yɔrɔ jan; don surunyara. O la sa, an ka dibi kɛwalew fili ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don.”

2. Tite 2:11-14 «Katuguni Ala ka nɛɛma jirala, ka kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, ka an dege ka ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, ka an yɛrɛ minɛ, ka tilennenya ni Ala ɲɛsiran ɲɛnamaya kɛ bi waati la, ka makɔnɔni kɛ an ka jigiya dubalen, an ka Ala ni an Kisibaa Yesu Krisita nɔɔrɔ jirali, ale min y’a yɛrɛ di an kosɔn ka an kunmabɔ ka bɔ tilenbaliya bɛɛ la, ka jama saniya a yɛrɛ ye a yɛrɛ bolo, minnu timinandiyalen don kɛwale ɲumanw na.”

Matiyu 24.4 Yesu y’u jaabi ko: «Aw k’aw janto mg si kana aw lafili.»

Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko mɔgɔ minnu b’a ɲini k’u lafili, u k’u janto olu la.

1. "Namara faratiw".

2. "Hakilila sebaaya".

1. Efesekaw 5:15-17; "O tuma na fɛ, aw k'aw janto kosɛbɛ aw ka ɲɛnamaya kɛcogo la--aw kana kɛ hakilintanw ye, nka aw hakilitigiw, ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la, bawo donw ye kojugu ye. O de kosɔn aw kana kɛ nalomanw ye, nka aw k'a faamu Matigi sago ye min ye."(Alimankan na)

2. Ntalenw 14:15; "Mɔgɔ nɔgɔmanw dalen bɛ fɛn o fɛn na, nka hakilitigiw bɛ miiri u senw na."

Matiyu 24.5 Katuguni mɔgɔ caman na na ne tɔgɔ la k’a fɔ ko: Ne ye Krisita ye. A na mɔgɔ caman lafili.»

Karamɔgɔ nkalontigɛla caman bɛna na Yesu tɔgɔ la ka mɔgɔ caman lafili.

1. Kira nkalontigɛlaw: Farati min bɛ nanbara la

2. Krisita ka kuntigiya: An ka an yɛrɛ tanga kalansira nkalonmaw ma

1. Kɛwalew 20:29-31 – Paul ka lasɔmini karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma

2. 2 Piɛrɛ 2:1-3 – Kira nkalontigɛlaw ani u ka ɲangili

Matiyu 24.6 Aw na kɛlɛw ni kɛlɛw kumakan mɛn, aw kana aw yɛrɛ siran, katuguni nin kow bɛɛ ka kan ka kɛ, nka a laban ma se fɔlɔ.

Tɛmɛsira bɛ kuma kɛlɛw kan walima kɛlɛw kumakanw fɛ minnu bɛna kɛ, i n’a fɔ a laban ma kɛ fɔlɔ.

1. Kana hami, ka kɛ kantigi ye - I sinsin i jigi da Ala kan sanni i ka i tɔɔrɔ diɲɛ kow fɛ.

2. Gɛlɛyaw muɲuli don labanw na - I labɛn laban waati kama i kɛtɔ ka dannaya mara ani i kana i yɛrɛ di siran ma.

1. Romɛkaw 8:18 "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. Esayi 41:10 "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Matiyu 24:7 Siya na wuli siya kama, masaya na wuli masaya kama.

Tɛmɛsira bɛ kuma kɛlɛ bɛna kɛ cogo min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, kɔngɔ, banajuguw ani dugukolo yɛrɛyɛrɛw bɛna kɛ yɔrɔw la.

1. Ala bɛ se ka kuntigiya kɛ hali bi hali tɔɔrɔ waatiw la.

2. Ko minnu bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ, an man kan ka hami o la, nka an ka kan k’an jigi da Ala kan.

1. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 46:1-3 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ mankan ni fomu ani kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u ka wulikan ye."

Matiyu 24:8 Ninnu bɛɛ ye dusukasi daminɛ ye.

Yesu b’a lasɔmi ko waati gɛlɛn caman bɛna na sani diɲɛ laban ka se.

1. "Laban waati dusukasiw: Yesu ka lasɔmini anw ye".

2. "Yesu ka kumaw fanga: Ko nataw labɛnni".

1. Esayi 61:1-2 - «Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, ka bɔ dibi la kasodenw ye.”

2. Romɛkaw 8:18-19 - “Ne b’a jate ko an ka sisan tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na. K’a masɔrɔ danfɛnw bɛ makɔnɔni kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ko Ala denw ka bɔ kɛnɛ kan.”

Matiyu 24:9 O tuma la, u na aw don tɔɔrɔ la, ka aw faga, siyaw bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn.

Yesu nɔfɛmɔgɔw bɛna tɔɔrɔ ani ka faga a tɔgɔ kosɔn.

1. Yesu b’an wele ka kɛ kantigiw ye hali ni tɔɔrɔ bɛ an na.

2. Yesu tɔgɔ ka sebaaya ka kan ka lafasa.

1. Yuhana 15:18-20 - "Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k'a to aw hakili la ko a ye ne koniya fɔlɔ. Ni aw tun ye diɲɛ ta ye, a tun na aw kanu i ko a yɛrɛ ta. I ko a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye." diɲɛ kɔnɔ, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ, o de y'a to diɲɛ bɛ aw kɔniya.Ne ye min fɔ aw ye, aw hakili to o la ko: Baaraden tɛ bonya ni a makɛ ye.' Ni u ye ne tɔɔrɔ, u na aw fana tɔɔrɔ.»

2. 1 Piɛrɛ 4:12-13 - "Teri kanulenw, aw kana kabakoya tasumaba min nana aw kan walisa ka aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ bɛ aw la Krisita, walisa aw ka ɲagali kosɛbɛ ni a nɔɔrɔ jirala.»

Matiyu 24.10 O tuma na, mɔgɔ caman na jurumu don, ka ɲɔgɔn janfa, ka ɲɔgɔn koniya.

Mɔgɔ caman bɛna dimi ani ka ɲɔgɔn kɛlɛ, o bɛna kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn kɔniya.

1. "I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Farati min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dusu tiɲɛ".

2. "Janfa musaka: Miiriliw Matiyu 24:10 kan".

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - "Kanuya bɛ muɲuli ni ɲumanya ye, kanuya tɛ keleya wala waso, a tɛ kuncɛbaya ni maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan, a tɛ dimi wala a tɛ dimi; a tɛ kɛ." aw ka nisɔndiya kojugu kɛli la, nka aw ka nisɔndiya tiɲɛ na. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ jigiya kɛ fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu."

Matiyu 24.11 Kira nkalontigɛlaw caman na wuli ka mɔgɔ caman lafili.

Kiraw nkalontigɛla caman bɛna kalansira nkalonmaw jɛnsɛn ani ka mɔgɔ caman bila sira la.

1. Aw k’aw janto kira nkalontigɛlaw la - Galasikaw 1:6-9

2. Ka fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ - 1 Tesalonikekaw 5:21-22

1. Jeremi 14:14; 23:25-32 la

2. 2 Piɛrɛ 2:1-3; Jirali 19:20

Matiyu 24.12 Tilenbaliya na caya, mɔgɔ caman ka kanuya na nɛnɛ.

Jurumu caya bɛna kɛ sababu ye ka kanuya dɔgɔya.

1: An ka kan ka jurumu kɔrɔbɔli kɛlɛ, ka kanuya ladon o nɔ na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka to an ɲɛ na an ka dannaya la, an kana a to jurumu ka se sɔrɔ an kan.

1: Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

2: 1 Yuhana 4:7-8 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, ka Ala dɔn.

Matiyu 24.13 Nka min na muɲuli fo a laban na, o na kisi.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka timinandiya walisa ka kisi.

1: Ka jɔ barika la waati gɛlɛnw na - ka sinsin muɲuli nafa kan gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2: Senumaw ka dannaya banbali - ka kantigiya sara jira

1: Heburuw 10:35-36 - "O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, k'a masɔrɔ saraba b'a la. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa aw kɛlen kɔ ka Ala sago kɛ, aw ka layidu sɔrɔ." " " .

2: Yakuba 1:12 - "Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye."

Mat. O kɔ, laban na se.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kuma waajuli nafa kan, ani o bɛna waati laban jira cogo min na.

1. Waajuli fanga: Ala ka Kuma bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na ani k’an labɛn badaa-badaa kama

2. Cikanba: An bɛ se ka Ala ka cikan tila cogo min na ani ka laban nali gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na

1. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.

2. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ.

Matiyu 24:15 Ni aw na a ye, kira Daniɛl ye ko haramulen min kofɔ, o jɔlen bɛ yɔrɔ senuma la.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw lasɔmi ko u k’u ɲɛmajɔ ani k’u janto “tiɲɛni haramulen” ko la, kira Daniɛl ye min fɔ.

1. Tiɲɛni haramulen: A kɔrɔ ye min ye an bolo bi

2. I labɛn: Yesu ka lasɔmini min bɛ Matiyu 24 la

1. Daniɛl 9:27 - "A na layidu sabati ni mɔgɔ caman ye dɔgɔkun kelen kɔnɔ, dɔgɔkun cɛmancɛ la, a na saraka ni saraka dabila, ka a kɛ yɔrɔ lakolon ye ko haramulenw jɛnsɛnni kosɔn. hali fo ka se a laban ma, min latigɛra, o na bɔn yɔrɔ lakolonw kan.»

2. 2 Tesalonikekaw 2:3 - "Mɔgɔ si kana aw lafili cogo si la.

Matiyu 24.16 Jude jamana mɔgɔw ka boli kuluw kan.

O tɛmɛsira bɛ ka mɔgɔw laadi Jude jamana na, u ka boli ka taa kuluw la farati waatiw la.

1. An ka kan ka labɛn ka boli ni farati surunyara.

2. An ka kan ka Ala ka lasɔminiw lamɛn walisa ka to lafiya la.

1. Ntalenw 22:3 - Hakilitigi bɛ kojugu ye ka kɔn o ɲɛ, a bɛ a yɛrɛ dogo, nka mɔgɔ nɔgɔlenw bɛ tɛmɛn ka ɲangi.

2. Zaburu 91:14-16 - Katuguni a ye a ka kanuya da ne kan, o de kosɔn ne na a kisi. A na ne wele, ne na a jaabi ko: Ne na kɛ a fɛ tɔɔrɔ la. Ne na a kisi, ka bonya da a kan. Ne na a wasa ni ɲɛnamaya jan ye, ka ne ka kisili jira a la.

Matiyu 24.17 Min bɛ so sanfɛ, o kana jigin ka fɛn si bɔ a ka so kɔnɔ.

Yesu ye ci fɔ jama ye ko u kana segin u ka so kɔnɔ ni u bɛ boli ka bɔ dugu dɔ la.

1. Ala b’a dɔn fɛn min ka fisa an ma, wa a bɛna lakana di an ma min ka kan ka kɛ walisa an ka to.

2. An ka dannaya min bɛ Ala la, o bɛna sara ni an ye a ka cikanw lamɛn ani ka tugu u kɔ.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Matiyu 6:25-33 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya ko la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, aw kana aw hakili ɲagami aw farikolo ko la, aw bɛna min don. Yala ɲɛnamaya tɛ tɛmɛ dumuni kan." .

Matiyu 24.18 Min bɛ foro la, o kana segin ka taa a ka finiw ta.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔ lasɔmi ko mɔgɔ kana i ka baara bila kɔrɔtɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, farati min bɛna kɛ sɔɔni.

1. Ka ɲɛnamaya surunya dɔn: Hakilijagabɔw Matiyu 24:18 kan.

2. K’an yɛrɛ labɛn gɛlɛyaw kama minnu tun ma labɛn: Matiyu 24:18 kalan.

1. Luka 14:28-30 - "Aw la jumɛn b'a fɛ ka sankanso jɔ, min tɛ fɔlɔ ka sigi ka musaka jate, ni a bɛ se k'a dafa wa? se ka ban, a yebaaw bɛɛ y’a daminɛ k’a tulo geren k’a fɔ ko: ‘Nin cɛ ye so jɔli daminɛ, a ma se ka ban.’”

2. Heburuw 10:35-36 - «O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka se ka layidu talen sɔrɔ.”

Matiyu 24.19 Bɔnɛ kɔnɔmaw ni sin dibagaw ma o donw na!

Matiyu 24:19 la, Yesu ye lasɔmini kɛ gɛlɛyaw kan minnu bɛna na denba kɔnɔmaw ni denba minnu bɛ sin di den ma laban waatiw la.

1. "Waati gɛlɛnw: Denba kɔnɔmaw ni denba minnu bɛ sin di den ma laban waatiw la".

2. "Yesu ka lasɔminiw: Gɛlɛyaw muɲuli baw ma".

1. Esayi 40:11 - "A na a ka sagaw ladon i ko sagagɛnnaw, a na sagadenw lajɛ a bolo la, a na u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ nɔgɔya la.

2. 1 Tesalonikekaw 5:3 - "Ni u y'a fɔ ko: Hɛrɛ ni lafiya, o tuma na, halakili bɛ na u kan, i n'a fɔ kɔnɔmaya bɛ muso kɔnɔma min na, u tɛna kisi.

Matiyu 24.20 Nka aw ka delili kɛ walisa aw ka boli kana kɛ nɛnɛ waati wala lafiɲɛ don na.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko an kana boli lafiɲɛ don na walima nɛnɛ waati la.

1: An ka dannaya b’an wele an ka labɛn nka an ka kan fana k’an hakili to an ka wajibiw la Ala ɲɛkɔrɔ.

2: Ɲɛnamaya kɔnɔnafiliw man kan k’an bila ka ɲinɛ Ala ka ci fɔlenw kɔ.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 5:12-15 - Aw ka lafiɲɛ don bonya ani ka a mara saniya.

2: Esayi 40:31 - Minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ.

Matiyu 24:21 O tuma na, tɔɔrɔba na kɛ, tɔɔrɔba min ma kɛ kabini diɲɛ daminɛ fo ka na se bi ma, a tɛna kɛ abada.

Tɔɔrɔba ye tɔɔrɔba waati ye min bɛna kɛ sani Yesu ka segin.

1: Ala bɛ kuntigiya la, wa a bɛna an lase tɔɔrɔba ma.

2: An ka kan ka an jigi da Ala kan ani ka to kantigiya la a fɛ tɔɔrɔba waati la.

1: Romɛkaw 8:31-39 - Foyi tɛ se k’an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la.

2: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Matiyu 24.22 Ni o donw ma surunya, mɔgɔ si tɛna kisi, nka o donw na surunya mɔgɔ sugandilenw kosɔn.

Ala bɛna tɔɔrɔ donw surunya mɔgɔ sugandilenw kosɔn.

1. Ala ka kanuya min bɛ a ka mɔgɔ sugandilenw na: Ala ka makari b’a ka mɔgɔw lakana cogo min na gɛlɛya waatiw la

2. Ala ka lakanani layidu: Ala ka labɛn b’an kisi tɔɔrɔ ma cogo min na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 54:17 - Marifa min dabɔra i kama, o tɛna ɲɛ sɔrɔ; Kan o kan na wuli i kama kiritigɛ waati la, i na o jalaki.» Nin ye Matigi ka baarakɛlaw ka ciyɛn ye, u ka tilennenya bɔra ne de la, Matigi ko ten.

Mat. Aw kana da a la.

Yesu b’a ka kalandenw laadi ko u kana da mɔgɔ si la min b’a fɔ ko ale de ye masiya ye, hali n’u b’a fɔ ko ale de bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la.

1. "Aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la".

2. "Fara min bɛ ka da nkalontigɛ la".

1. Jeremi 29:8-9 "K'a masɔrɔ Setigiw Matigi, Israɛl ka Ala ko: Aw ka kiraw ni aw ka sugokɛlaw, minnu bɛ aw cɛma, olu kana aw lafili, aw kana aw lamɛn aw ka sugo minnu bɛ kɛ." aw ka kɛ sugo ye.Katuguni u bɛ nkalon tigɛ aw ye ne tɔgɔ la, ne ma u ci, Matigi ko ten.»

2. 2 Piɛrɛ 2:1-3 "Nka kira nkalontigɛlaw tun bɛ jama cɛma, i ko karamɔgɔ nkalontigɛlaw na kɛ aw cɛma cogo min na, olu na dogolen na ni nkalon tigɛlenw ye, ka ban Matigi ma min ye u san, ka na ni u yɛrɛw ye." halakili teliya la.Mɔgɔ caman na tugu u ka sira juguw kɔ, tiɲɛ sira bɛna fɔ olu de kosɔn.U na jagofɛnw kɛ aw la ni namaratɔw ye danga tɛ sunɔgɔ."

Matiyu 24.24 Krisita nkalontigɛlaw ni kira nkalontigɛlaw na wuli ka taamashyɛnbaw ni kabakow kɛ. fo ni a tun bɛ se ka kɛ, u na mɔgɔ sugandilenw yɛrɛ lafili.

Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ni kiraw bɛna hali mɔgɔ sugandilenw lafili, ni o tun bɛ se ka kɛ.

1. Ka Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ni kiraw dɔn

2. Aw kana aw lafili kalansira nkalonmaw fɛ

1. Matiyu 7:15-20 - Aw ye aw janto kira nkalontigɛlaw la

2. 1 Yuhana 4:1-6 - Hakiliw kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala yɔrɔ

Matiyu 24.25 A filɛ, ne ye o fɔ aw ye ka kɔrɔ.

Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko u k’u ɲɛmajɔ ani k’u labɛn Ala ka masaya nali kama.

1. An k’an janto: Yesu b’an jija an k’an labɛn Ala ka Masaya nali kama

2. Nafa min b’a la ka Yesu ka lasɔminiw lamɛn

1. 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - Aw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko son su fɛ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 16:13 - Aw ka to aw ɲɛ na, ka jɔ dannaya la, ka kɛ i ko mɔgɔw, ka barika sɔrɔ.

Matiyu 24.26 O de kosɔn ni u y’a fɔ aw ye ko: A bɛ kungokolon kɔnɔ. Aw kana bɔ yen. Aw kana da a la.

Nin tɛmɛsira b’an lasɔmi ko an kana da kira nkalontigɛlaw la ani ka an jigi da Ala ka kuma kan o nɔ na.

1. Kana da nkalonw na: I jigi da Ala ka Kuma kan

2. Kira nkalontigɛlaw: Hakilitigiya bi diɲɛ kɔnɔ

1. 2 Timote 3:16-17 "Ala ka Kitabuw bɛɛ fiyɛ, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya degeliw la, walisa Ala ka mɔgɔ ka dafa, a labɛnnen don baara ɲuman bɛɛ kama."

2. Esayi 8:20 "Ka ɲɛsin kalan ni seereya ma! Ni u ma kuma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye, o ye ko sɔgɔma tɛ u bolo."

Matiyu 24:27 Sanp=n b= b= k=n f= ka t=n f=. Mɔgɔ Denkɛ nali fana na kɛ ten.»

Mɔgɔ Denkɛ nali bɛna kɛ i ko sanpɛrɛn, bɛɛ ɲɛ na.

1. Diɲɛ yeelen: A bɛ Mɔgɔ Denkɛ nali kan

2. Yesu bɛ na: A bɛ Jigiya ni Kunmabɔli kan

1. Kɛwalew 1:11 : “Yesu min wulila ka bɔ aw bolo ka taa sankolo la, o na na o cogo kelen na i n’a fɔ aw y’a ye sankolo la cogo min na.”

2. Esayi 9:2: “Mɔgɔ minnu taamana dibi la, olu ye yeelenba ye, minnu sigilen bɛ saya sumaya jamana na, yeelen bɔra olu kan.”

Matiyu 24:28 Katuguni su bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, kɔnɔw na lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka kuma jira ko saya ni halakili bɛna mɔgɔw hakili sama o ko kan.

1: Kɔnɔw lajɛli ye saya ni halakili taamasyɛn ye, wa a ka kan k’an bila ka miiri ɲɛnamaya ka nɔgɔya la.

2: Kɔnɔw lajɛli ye Yesu ka lasɔmini hakilijigin ye ko saya ni halakili bɛna na mɔgɔ minnu ma labɛn.

1: Zaburu 34:18 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la.

2: Yakuba 4:14 - Aw t'a dɔn sini bɛna na ni min ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun.

Matiyu 24:29 O donw tɔɔrɔ kɔfɛ dɔrɔn, tile na dibi don, kalo tɛna yeelen bɔ, dolow na bin ka bɔ sankolo la, sankolo fanga na yɛrɛyɛrɛ.

Yesu y’a fɔ ko tɔɔrɔ waati dɔ kɔfɛ, tile bɛna dibi don, kalo tɛna a yeelen bɔ, ani dolow bɛna bin ka bɔ sankolo la, ani sankolo fanga bɛna yɛrɛyɛrɛ.

1. An bɛ se ka gɛlɛyaw labɛn cogo min na ɲɛnamaya kɔnɔ - Matiyu 24:29

2. Ka i jigi da Ala ka lakanani kan gɛlɛya waatiw la - Matiyu 24:29

1. Esayi 13:10 - Sabu sankolo dolow ni a dolow tɛna u yeelen bɔ, tile na dibi don a bɔtɔ, kalo tɛna a yeelen bɔ.

2. Heburuw 12:26-27 - A kan ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ o waati la, nka sisan a ye layidu ta ko: «Ne tɛ dugukolo dɔrɔn yɛrɛyɛrɛ siɲɛ kelen kokura, nka sankolo fana.» Nin kuma min b'a jira ko: Siɲɛ kelen wɛrɛ, o b'a jira ko fɛn minnu bɛ yɛrɛyɛrɛ, olu bɔli i n'a fɔ fɛn dilannenw, walisa fɛn minnu tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, olu ka to yen.

Matiyu 24:30 O tuma na, Mɔgɔ Denkɛ taamasyɛn na jira sankolo la, o tuma na, dugukolo kan kabilaw bɛɛ na kasi, u na Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye sankolo sankaba la ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye.

Yesu nali filanan na k ni nɔɔrɔko ye ni Mɔgɔ Denkɛ ka taamashyɛn ye sankolo la ani Yesu nali sankaba la.

1. Yesu nali filanan bonya

2. Aw ye aw labɛn Masakɛ seginni kama

1. Jirali 1:7 - A filɛ, a bɛ na ni sankaba ye. Ɲɛ bɛɛ na a ye, ani mɔgɔ minnu y'a sɔgɔ.

2. Zakari 14:5 - Aw na boli ka taa kuluw kɔdingɛ kɔnɔ, katuguni kuluw kɔdingɛ na se Azali ma Juda: Matigi ne ka Ala na na, ni mɔgɔ senumaw bɛɛ bɛ na i fɛ.

Matiyu 24.31 A na a ka mɛlɛkɛw ci ni burufiyɛkanba ye, u na a ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ fiɲɛ naani na, ka bɔ sankolo fan kelen na ka taa a bila a dan na.

Yesu na mɛlɛkɛw ci ni burufiyɛkanba ye walisa ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ ka bɔ dugukolo fan naani la.

1: Burupu bɛna pɛrɛn, ka Yesu seginni ni a ka mɔgɔw lajɛli laseli kɛ.

2: An bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan kokura ni Yesu ye, hali ni an jɛnsɛnna yɔrɔ o yɔrɔ.

1: 1 Tesalonikekaw 4:16-17 - Sabu Matigi yɛrɛ na jigin ka bɔ sankolo la ni cikan kulekan ye, ni mɛlɛkɛba dɔ kan ye, ani ni Ala ka burufiyɛkan ye. Mɔgɔ salenw minnu bɛ Krisita la, olu na kunun fɔlɔ.

2: Jirali 11:15 - Mɛlɛkɛ wolonwulanan y'a ka burufiyɛ fiyɛ, kumakanbaw bɔra sankolo la ko: «Diɲɛ masaya kɛra an Matigi ni a ka Krisita ka masaya ye, a na masaya kɛ badaa-badaa .”

Matiyu 24:32 Aw ye ntalen dɔ kalan torosun ko la. Ni a bolo mɔna hali bi, ka buluw bɔ, aw b'a dɔn ko samiyɛ surunyara.

Torosun ntalen: Samiya bɛ surunya ni a bolo bɛ mɔ ani a buluw bɛ bɔ.

1. Waati kura jigiya

2. Yɛlɛma doncogo labɛnni

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

Matiyu 24.33 O cogo kelen na, ni aw ye nin kow b ye, aw k'a dn ko a surunyara da la.

Yesu b’a fɔ an ye ko an ka a nali taamashyɛnw dɔn ani ka an labɛn o kama.

1. "Aw ka labɛn: Matigi nali taamasyɛnw".

2. "Matigi ka surunya: K'a Dɔn ko a ka surun".

1. Luka 21:28 - “Nin kow daminɛna tuma min na, aw ka aw tilennen to ka aw kun kɔrɔta, katuguni aw ka kunmabɔli surunyara.”

2. Matiyu 24:44 - “O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na, aw ma miiri min na.”

Matiyu 24.34 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin bɔnsɔn tɛna tɛmɛn fo nin kow bɛɛ ka dafa.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko ko minnu fɔra kiraya la, olu bɛɛ bɛna kɛ sisan mɔgɔw la.

1. Ala ka Kuma ye tiɲɛ ye: A ye layidu minnu ta, an bɛ se k’an jigi da o kan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ kiraya ko kɛlenw yeelen na: Ka wale kɛ sisan

1. Esayi 40:8: "Bin bɛ ja, a falen bɛ to, nka an ka Ala ka kuma na to badaa."

2. Efesekaw 1:13-14: "Aw fana ye tiɲɛ kuma mɛn, aw ka kisili kibaru duman, ka da a la tuma min na, aw taamasiyɛn kɛra Ni Senu layidu talen ye, o min ye an ka ciyɛn garanti ye fo ka se a dan na." an b'a sɔrɔ, ka a nɔɔrɔ tanu.»

Matiyu 24.35 Sankolo ni dugukolo na tɛmɛn, nka ne ka kumaw tɛna tɛmɛ.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Ala ka kumaw bɛna jɔ, hali ni fɛn tɔw bɛɛ ma ɲɛ.

1. Ala ka Kuma bɛ kudayi

2. Ala ka Kuma cogoya min tɛ Changé

1. Esayi 40:8 - “Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma na to badaa.”

2. 1 Piɛrɛ 1:25 - «Nka Matigi ka kuma bɛ to badaa. Kibaru duman min fɔra aw ye, o de ye nin ye.”

Matiyu 24.36 Nka o don ni o waati, mɔgɔ si tɛ o dɔn, sankolola mɛlɛkɛw fana tɛ, fo ne Fa kelenpe.

Mɔgɔ si t’a dɔn diɲɛ laban bɛna se tuma min na, Ala kelenpe de b’a dɔn.

1. A nafa ka bon ka an jigi da Ala ka waati latigɛlen kan.

2. Don dɔnbali labɛncogo.

1. Jeremi 29:11 Matigi ko: "Ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲiniw kɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka jigiya ni siniko di aw ma."

2. Zaburu 31:15 "Ne ka waati bɛ i bolo."

Matiyu 24.37 Nka Nuhu ka donw tun b cogo min, Mɔgɔ Denkɛ nali fana na kɛ ten.

Mɔgɔ Denkɛ nali bɛna kɛ i n’a fɔ Nuhun ka donw.

1: Nuhun ka waati la, diɲɛ tun falen bɛ jurumu ni juguya la, nka Ala ye kisili sira di hali bi ani jigiya layidu Nuhun n’a ka denbaya sababu fɛ.

2: An ka kan k’an hakili to tuma bɛɛ ka dannaya ni an jigi da Ala kan, hali ni a bɛ iko diɲɛ min bɛ an lamini na, o falen bɛ juguya ni jurumu la.

1: Jenɛse 6:5-9 – Matigi y’a ye ko hadamadenw ka juguya kɛra dugukolo kan cogo min na, ani ko hadamaden dusukun miiriliw nege bɛɛ tun ye juguya dɔrɔn de ye waati bɛɛ.

2: Romɛkaw 5:12-14 – O de kosɔn, jurumu donna diɲɛ kɔnɔ cogo min na mɔgɔ kelen barika la, saya donna jurumu barika la cogo min na, saya nana mɔgɔw bɛɛ ma ten, katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ—

Matiyu 24.38 U tun bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ, ka furu kɛ, ka furu kɛ, fo ka se Nuhu donna kurun kɔnɔ don min na.

Don minnu tun bɛ ka kɔn sanjiba ɲɛ, mɔgɔw tun bɛ u ka don o don ɲɛnamaya kɛ k’a sɔrɔ u ma u janto kiritigɛ nata la.

1: An ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛn; an ka kan ka labɛn tuma bɛɛ kiritigɛ kama , bawo a bɛ se ka na waati o waati .

2: Ala ye ɲɛnamaya min di an ma, an man kan k’o ta ka kɛ fɛn ye, bawo a bɛ se ka bɔsi an na yɔrɔnin kelen.

1: Jenɛse 6:5-8 - Ala y'a ye ko hadamaden ka juguya ka bon dugukolo kan, ko a dusukun miirili bɛɛ ye juguya dɔrɔn ye tuma bɛɛ.

2: 1 Piɛrɛ 3:20 - Olu tun ye kanminɛbaliya ye tuma dɔw la, tuma min na Ala ka muɲuli tun bɛ makɔnɔni na Nuhun ka waati la, k'a sɔrɔ kurunba tun bɛ labɛn, o kɔrɔ ye ko mɔgɔ damadɔw kisira ji fɛ.

Matiyu 24.39 A ma o dɔn fo sanjiba nana ka u bɛɛ ta. Mɔgɔ Denkɛ nali fana na kɛ ten.»

Mɔgɔ Denkɛ nali bɛna kɛ yɔrɔnin kelen ye, k’a sɔrɔ an ma miiri min na i n’a fɔ sanjiba.

1: Aw ka aw labɛn Matigi nali kama

2: I labɛnnen ka kɛ Krisita seginni kama

1: Luka 12:35-40 - Aw ka aw labɛn Matigi nali kama

2: 1 Tesalonikekaw 5:1-11 - Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw labɛn Matigi seginni kama

Matiyu 24:40 O tuma la, mɔgɔ fila na kɛ foro la. kelen na minɛ, tɔ kelen na to.

Mɔgɔ fila bɛna fara ɲɔgɔn kan foro dɔ kɔnɔ, kelen bɛ ta, tɔ kelen bɛ to.

1. Ala ka kiri tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, mɔgɔ si tɛna bɔ a la.

2. Ka labɛn Ala ka kiritigɛ kama, o nafa ka bon.

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:10 - Katuguni an bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛsigi la, walisa mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka ko kɛlenw sɔrɔ farikolo la, ka kɛɲɛ ni a ka ko kɛlenw ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2. Romɛkaw 14:12 - O cogo la, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.

Matiyu 24:41 Muso fila na sɔgɔsɔgɔ mansin na. kelen na minɛ, tɔ kelen na to.

Mɔgɔ fila bɛna kɛ kelen ye, o bɛɛ n’a ta, kelen bɛna minɛ, tɔ kelen bɛna to kɔfɛ.

1. Nafa min b’a la ka labɛn Matigi nali kama.

2. An kelen kelen bɛɛ ka kan k’an yɛrɛ labɛn Matigi nali kama.

1. 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - Aw yɛrɛw b’a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko sonsannin su fɛ. K’a sɔrɔ mɔgɔw b’a fɔ ko: “Hɛrɛ ni lafiya bɛ yen,” o tuma na, halakili barikama bɛna kɛ u kan i n’a fɔ jiginni dimi bɛ na muso kɔnɔma kan cogo min na, wa u tɛna kisi.

2. Luc. Katuguni a na na dugukolo bɛɛ kan sigibagaw bɛɛ kan. Nka aw ka to aw ɲɛ na tuma bɛɛ, ka delili kɛ walisa fanga ka sɔrɔ aw bolo ka kisi nin ko nataw bɛɛ ma, ka jɔ Mɔgɔ Denkɛ ɲɛkɔrɔ.”

Matiyu 24.42 O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw t'a dɔn aw Matigi bɛ na waati min na.

Yesu b mɔgɔw kalan ko an ka kan ka to an ɲɛ na tuma bɛɛ ani k’an kɔlɔsi a nali la, iko an t’a dɔn a bɛna na waati min na.

1. "Aw ka kɔlɔsili kɛ ani ka makɔnɔni kɛ: Aw ka labɛn Matigi nali kama".

2. "Aw ka aw ɲɛmajɔ: Aw kana Yesu seginni kɔ".

1. Heburuw 9:28 - "O cogo la, Krisita saraka don siɲɛ kelen walisa ka mɔgɔ caman ka jurumuw ta. Minnu b'a makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, a na a yɛrɛ jira siɲɛ filanan na, jurumu kɔfɛ, kisili kama."

2. 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - "Aw yɛrɛw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛ na i ko sonyali su fɛ. o tuma na fɛ, halakili barikama bɛ na u kan, i n'a fɔ jiginni dimi bɛ muso kɔnɔma kan cogo min na. U tɛna kisi."

Matiyu 24.43 Nka aw k’a dɔn ko ni sotigi tun y’a dɔn son nana waati min na, a tun na kɔlɔsili kɛ, a tun tɛna sɔn a ka so ka tiɲɛ.

Sotigi tun bɛna labɛn ni a tun y'a dɔn son bɛ na waati min na.

1. Aw ye aw labɛn ko minnu ma deli ka kɛ - Matiyu 24:43

2. Kana minɛ k’a sɔrɔ i ma i dɔn - Matiyu 24:43

1. Ntalenw 22:3 - Hakilitigi bɛ kojugu ye ka kɔn o ɲɛ, a bɛ a yɛrɛ dogo, nka mɔgɔ nɔgɔlenw bɛ tɛmɛn ka ɲangi.

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - Aw ka aw hakili to aw hakili la, aw ka aw ɲɛmajɔ. Katuguni aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun.

Matiyu 24.44 O de kosɔn aw fana ka labɛn, katuguni aw tɛ miiri waati min na, Mɔgɔ Denkɛ bɛ na.

Mɔgɔ Denkɛ na na waati la, i ma miiri min na, o la sa, i ka i labɛn.

1. "I labɛn: Ka i labɛn Hadamaden Denkɛ seginni kama, i ma miiri min na".

2. "Aw ka to labɛn na: Ka ɲɛnamaya kɛ Hadamaden Denkɛ seginni makɔnɔni na".

1 u kan i n'a fɔ jiginni dimi bɛ muso kɔnɔma minɛ cogo min na, u tɛna kisi.

2. Yakuba 5:7-8 - O de kosɔn balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A lajɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den nafama makɔnɔ cogo min na, k’a muɲu o la, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana, aw ka muɲu. Aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.

Matiyu 24:45 Jɔn ye jɔn kantigi ni hakilitigi ye, a makɛ ye min kɛ a ka so kuntigi ye, walisa ka dumuni di u ma a waati la?

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka kɛ Matigi ka baarakɛla kantigi ni hakilitigi ye.

1. “Weelekan ka kɛ baarakɛla kantigiw ni hakilitigiw ye” .

2. “An ka kunkanbaaraw dafa iko Ala ka baarakɛlaw” .

1. Ntalenw 2:6-9 - Sabu Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la. A bɛ hakilitigiya ɲuman bila mɔgɔ tilennenw ye. A bɛ kiri siraw mara, ka a ka mɔgɔ senumaw ka sira mara. O tuma la, i na tilennenya ni kiri ni tilennenya faamu. ɔwɔ, sira ɲuman bɛɛ.

2. Yakuba 1:5-8 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.» Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, foyi kana jɔrɔ. K'a masɔrɔ min bɛ yɛrɛyɛrɛ, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ni fiɲɛ ye ka wuli. Katuguni o cɛ kana miiri ko a na fɛn dɔ sɔrɔ Matigi fɛ. Mɔgɔ min hakili ye fila ye, o tɛ sabati a ka siraw bɛɛ la.

Matiyu 24.46 Baaraden min makɛ nana, a na o kɛ ten, o ye dubaden ye.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka to kantigiya ni timinandiya la u ka baara la, ikomi u bɛna sara sɔrɔ ni Matigi seginna.

1. To kantigiya la fo Matigi ka segin

2. Ka baara kɛcogo ɲuman nafaw sɔrɔ

1. Ntalenw 13:4 - Sɛgɛntigi ni nege bɛ a la, a tɛ foyi sɔrɔ, k’a sɔrɔ timinandiyalen ni bɛ fɛn caman sɔrɔ.

2. Kolosekaw 3:23-24 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

Matiyu 24.47 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko a na a kɛ a ka nafolo bɛɛ kuntigi ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma baarakɛla kantigi dɔ kan min kɛra a makɛ ka nafolo bɛɛ kuntigi ye.

1: An ka kantigiya bɛna sara ni an kɛra Ala ka nafolo bɛɛ kuntigiw ye.

2: An ka kan ka to kantigiya la Ala ma ani ka kanminɛli kɛ a sago la, bawo o bɛna an bila ka saraba caman sɔrɔ.

1: Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya Ala ye, bawo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

2: Kolosekaw 3:23 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

Matiyu 24.48 Nka ni o baaraden jugu y’a fɔ a dusukun na ko: «Ne makɛ bɛ a nali bila kɔfɛ.

O tɛmɛsira bɛ lasɔmini kɛ ka ɲɛsin wasabaliya ni dannayabaliya ma ni i bɛ Yesu seginni makɔnɔ.

1: Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw labɛn Matigi nali kama.

2: Dannaya ka kɛ i la ko Matigi bɛ na a yɛrɛ ka waati la.

1: Luka 12:35-40 - "Matigi bɛ baaraden minnu sɔrɔ a kununna, a nana, olu ye dubadenw ye."

2: 1 Piɛrɛ 4:7 - "Fɛn bɛɛ laban surunyara. O de kosɔn aw ka to aw ɲɛmajɔlen na, aw hakili sigi walisa ka delili kɛ."

Matiyu 24.49 A na a daminɛ ka a baarakɛɲɔgɔnw bugɔ, ka dumuni kɛ ka minni kɛ ni dɔlɔminnaw ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ dɔ kan min y’a daminɛ k’a baarakɛɲɔgɔnw tɔɔrɔ, ani ka dɔlɔmin kɛ.

1: An kana kɛ yɛrɛɲininaw ye wala ka mɔgɔ wɛrɛw tɔɔrɔ, nka an ka ɲumanya ni kanuya jira bɛɛ la.

2: An man kan ka an sen don dɔlɔmin na, iko jurumu ani a man di Ala ye.

1: Efesekaw 4:31-32 - "Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni mankan ni tɔgɔjugu bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na Krisita la ."

2: Ntalenw 20:1 - "Dwɛn ye tulonko ye, minfɛn minfɛn ye kɛlɛcɛ ye, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fili a fɛ, o tɛ hakilitigi ye."

Matiyu 24.50 O baaraden matigi na na don min na, a ma a makɔnɔ don min na, a tɛ a dɔn waati min na.

Matigi na na waati min na a tun ka dɔgɔ.

1: I labɛn tuma bɛɛ Matigi seginni kama.

2: Aw kana aw yɛrɛ wasa aw ka dannaya la, iko aw t’a dɔn Matigi bɛna na waati min na.

1: Luka 12:35-40 - Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka labɛn ani ka kɔrɔtɔ a seginni kama.

2: 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - Pol b’a ɲini egilisi fɛ u ka to u ɲɛ na ani u hakili ka to u hakili la, u kana ɲɛnamaya dibi la.

Matiyu 24.51 A na a tigɛ ka a niyɔrɔ di filankafow ma.

Yesu bɛ lasɔmini kɛ kantigiyabaliya nɔfɛkow la, o dɔ ye ka faran ka bɔ Ala la ani ka niyɔrɔ dɔ tila filankafow ye, minnu bɛna kasi ni ɲinw ɲimi.

1. Yesu ka lasɔmini: Ka an labɛn kiri laban kama

2. Ka kɛ kantigi ye walima ka a nɔfɛkow ɲɛnabɔ: Ka kasi ani ka ɲinw sɔgɔsɔgɔ

1. Zaburu 35:13 – Nka ne kɔni, u banana tuma min na, ne ka fini tun ye bɔrɔ ye. Ne ka delili seginna ne yɛrɛ disi la.

2. Matiyu 25:41 – O tuma na fɛ, a na a fɔ u kinin fɛ fana ye ko: Aw dangalenw, aw ka bɔ ne la ka taa tasuma banbali la, min labɛnnen don Sitanɛ ni a ka mɛlɛkɛw ye.

Matiyu 25 kɔnɔ, npogotigi tan ka ntalenw bɛ sɔrɔ, talen, ani a bɛ kuncɛ ni siyaw ka kiritigɛ ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Npogotigi tan ntalen ye (Matiyu 25:1-13). Nin ntalen in kɔnɔ, npogotigi tan bɛ taa n’u ka fitinɛw ye ka taa kɔɲɔcɛ kunbɛn. Duuru ye hakilitigiw ye ani u bɛ na ni tulu wɛrɛ ye k’a sɔrɔ duuru ye nalomanw ye wa u tɛ o kɛ. Ni kɔɲɔcɛ ma mɛn, u bɛɛ bɛ sunɔgɔ. Su tilancɛ la, kulekan bɛ pɛrɛn ko ‘kɔɲɔcɛ filɛ nin ye! Aw ka bɔ ka taa a kunbɛn!' Npogotigininw bɛɛ bɛ kunun k'u ka lanpanw tigɛ nka hakilintanw tulu banna a ɲini hakilitigiw fɛ u k'u ta tila nka hakilitigiw bɛ ban k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko a tɛ se an fila bɛɛ ma aw bɛ taa dɔw san aw yɛrɛ ye. U tun bɛ taa tulu san tuma min na, kɔɲɔcɛ sera yen; minnu tun labɛnnen don , olu donna n' a ye furusiri seli da tugulen don . Kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw fana nana k'a fɔ ko 'Matigi Matigi da wuli an ye!' Nka a y'a jaabi ko 'Tiɲɛ na ne b'a fɔ i ye ko ne t'i dɔn.' O la, Yesu bɛ lasɔmi ko aw ka labɛn tuma bɛɛ bawo aw tɛ don ni waati dɔn.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, ntalen bɛ sɔrɔ seko ni dɔnko kan (Matiyu 25:14-30). Cɛ min bɛ taa taama na, o b'a ka nafolo kalifa a ka baarakɛlaw ma ka kɛɲɛ ni u seko ye, kelen ka talent duuru wɛrɛ fila kelen kelen kelen bɛɛ ka kɛɲɛ ni seko ye. Fɔlɔ fila invest gain ka ca nka sabanan su don a ka talent ground out siran master. Ni matigi seginna a bɛ tanu sara fɔlɔ baarakɛla fila nka a jalaki bɛ ɲangi baarakɛla sabanan dɛsɛ initiative dɛsɛ baara kɛ ni min dira a ma ka ɲɛ k'a fɔ ko "Bari mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a bolo, o bɛna dɔ fara o kan wa u bɛna caya sɔrɔ min tɛ hali u bolo, o bɛna ta ka bɔ u la."

Dakun 3nan: A laban na, Yesu b Kiri jamanaw f (Matiyu 25:31-46) Denc Hadama nana a ka bonya la, a sigilen b a ka masasigilan nɔɔrɔma kan, jamana minnu lajɛlen bɛ a ɲɛfɛ, olu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i n’a fɔ sagagɛnnaw bɛ sagaw ni bakɔrɔnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka sagaw bila a kinin fɛ bakɔrɔnw kan A kinin fɛ. O kɔ fɛ a bɛ mɔgɔ minnu Weele a kinin fɛ ka masaya ciyɛn Labɛn u ye ka Bɔ jusigilan diɲɛ na bari kɔngɔ tùn b'a la dunan farilankolon bananen kaso la u ye dumuni minfɛn Di a ma k'a bisimila k'a Lajɛ a y'a Lajɛ ka Taa bɔ a ye k'a sɔrɔ minnu A numan fɛ olu ma o kow Kɛ o la u taa ɲangili banbali tilennen ɲɛnamaya banbali jirali nafa jirali ka dɔgɔya an cɛma i n'a fɔ an bɛ Krisita yɛrɛ janto.

Matiyu 25:1 O tuma la, sankolo masaya na suma ni npogotigi tan ye, olu minnu ye u ka fitinɛw ta ka taa kɔɲɔcɛ kunbɛn.

Matiyu 25:1 la, Yesu ye sankolo masaya suma ni npogotigi tan ye minnu ye u ka lanpanw ta ka taa kɔɲɔcɛ kunbɛn.

1. Labɛn nafa ka bon: Npogotigi tan ka ntalen bɛ dusu don an kɔnɔ cogo min na an ka labɛn Krisita seginni kama

2. Hakilitigiw ni hakilintanw: Npogotigi tan ka sɔrɔ danfaralenw sɛgɛsɛgɛli

1. 2 Piɛrɛ 3:14 - “O de kosɔn, kanulenw, k’a sɔrɔ aw bɛ ninnu makɔnɔ, aw ka timinandiya ka sɔrɔ a fɛ, nɔgɔ ni nɔgɔlen tɛ, ani hɛrɛ la.”

2. Filipekaw 4:5 - “Aw ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara.”

Matiyu 25:2 U la duuru tun ye hakilitigiw ye, duuru tun ye hakilintanw ye.

Npogotigi tan ka ntalen bɛ mɔgɔw kalan ko hakilitigiya don ka labɛn Krisita seginni kama.

1. I labɛn: I ka i labɛn Krisita seginni kama

2. Ɲɛnamaya hakilitigi: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Npogotigi tan ka ntalen na

1. Luka 12:35-48 - Baarakɛla kantigi ka ntalen

2. Romɛkaw 13:11-14 - Aw ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don

Matiyu 25.3 Hakilintanw ye u ka lanpanw ta, u ma tulu ta u fɛ.

Nalomanw y'u ka lanpanw ta, nka u ma na ni tulu ye taama kama.

1: An ka kan ka labɛn k’an ka taama in ɲɛnabɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ni an mago bɛ fɛn o fɛn na walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ.

2: An mago bɛ nafolo minnu na walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ, an ka kan k’an hakili to olu la ani ka kɛ hakilitigiw ye baara kɛli la n’u ye.

1: Ntalenw 16:9, "Mɔgɔ dusukun bɛ a ka sira labɛn, nka Matigi b'a senw ɲɛminɛ."

2: Efesekaw 6:10-18, "A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ."

Matiyu 25.4 Nka hakilitigiw ye tulu ta u ka minɛnw kɔnɔ ni u ka fitinɛw ye.

Npogotigi hakilitigi minnu bɛ npogotigi tan ntalen na, olu ye tulu wɛrɛ ta u ka minɛnw kɔnɔ walisa ka taa n’u ka lanpanw ye.

1. Hakilitigiya min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛyaw kama, an ma miiri minnu na

2. Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka kɛ ɲɛnamaya kɔnɔko dɔnbaliw kama

1. Yakuba 4:13-15 - Aw ka na sisan, aw minnu b'a fɔ ko: «Bi wala sini an na don nin dugu in na ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ »— 14 o bɛɛ n'a ta, aw t'a dɔn sini min bɛ kɛ bɛna na ni o ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. 15 O nɔ na, aw ka kan k'a fɔ ko: «Ni Matigi b'a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.»

2. Ntalenw 21:5 - Timinandiyalenw ka laɲiniw bɛ na ni fɛn caman ye tiɲɛ na, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ, o bɛɛ bɛ na faantanya dɔrɔn de la.

Matiyu 25:5 Ka kɔɲɔcɛ to yen tuma min na, u bɛɛ sunɔgɔra ka sunɔgɔ.

O tɛmɛsira b’a jira ko kɔɲɔcɛ ye muɲuli kɛ k’a ka dunanw nali makɔnɔ.

1: Muɲuli ye jogo ɲuman ye - Ntalenw 16:32

2: Ka Matigi makɔnɔ, o bɛ na ni dugawu ye - Esayi 40:31

1: Luka 12:35-36 - Aw ka aw labɛn Matigi nali kama

2: Romɛkaw 12:12 - Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la

Matiyu 25.6 Su tilancɛ, kulekan bɔra ko: Kɔɲɔcɛ bɛ na. Aw ka bɔ ka taa a kunbɛn.»

Su tilancɛ la, weleli bɛ kɛ walisa ka bɔ ka taa kɔɲɔcɛ kunbɛn.

1. Kɔɲɔcɛ: A ka nali labɛn

2. Ka labɛn Yesu ye: Ka i labɛn walisa ka kɔɲɔcɛ kunbɛn

1. Esayi 62:5 - Katuguni kamalennin bɛ npogotigi furu cogo min na, i denkɛw na i furu ten.

2. Jirali 19:7 - An ka nisɔndiya ka ɲagali, ka bonya da a kan, katuguni Sagaden ka furu sera, a muso y'a yɛrɛ labɛn.

Matiyu 25:7 O npogotigininw bɛɛ wulila ka u ka fitinɛw labɛn.

O tɛmɛsira bɛ kuma npogotigi hakilitigiw ni hakilintanw ka ntalen kan, npogotigi hakilitigiw tun labɛnnen don yɔrɔ min na, tulu bɛrɛ tun bɛ u bolo u ka lanpanw kama k’a sɔrɔ npogotigi hakilintanw tun tɛ o kɛ.

1. Ka labɛn siniko kama, i kɛtɔ ka kɛ hakilitigi ye ani ka wari bila Ala ka kuma la.

2. Ka waati ta k’an ni Ala cɛsira ɲɛ ani ka timinandiya an ka dannaya la.

1. Talenw 6:6-11 - Taga wulu fɛ, e sɛgɛnbagatɔw; aw k' a siraw jateminɛ ani ka kɛ hakilitigiw ye !

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma.

Matiyu 25.8 Hakilintanw y’a fɔ hakilitigiw ye ko: «Aw ka aw ka tulu dɔ di an ma. katuguni an ka lanpanw fagara.»

Npogotigi hakilitigiw tun bɛ tulu sɔrɔ u ka lanpanw na k’a sɔrɔ hakilintanw tun tɛ o la, o de kosɔn u ye u ka tulu dɔ ɲini hakilitigiw fɛ.

1: Krisita b’an wele ka labɛn a nali kama.

2: An ka kan ka timinandiya an ka limaniya la ani ka labɛn ka ɲɛsin kow ma minnu ma deli ka kɛ.

1: Matiyu 24:44, “O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na, aw ma miiri min na.”

2: Ntalenw 19:2, “Nege min tɛ dɔnniya sɔrɔ, o man ɲi, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ teliya ni a senw ye, o bɛ a ka sira tiɲɛ.”

Matiyu 25.9 Hakilitigiw y’a jaabi ko: «O tɛ. A' y'a to an ni aw kana se ka kɛ, nka aw ka taa feerekɛlaw fɛ ka sanni kɛ aw yɛrɛw ye.»

Hakilitigiw bɛ ladilikan di ko u kana u ka nafolo tila ɲɔgɔn na, o nɔ na, u b’a fɔ ko u ka fɛn caman san u yɛrɛ ye.

1. I jigi da Ala ka hakilitigiya kan ni i bɛ desizɔnw ta.

2. Aw ye aw janto nafolo tila-tila kɔlɔlɔw la.

1. Waajulikɛla 11:2 - “A’ ye niyɔrɔ di mɔgɔ wolonwula ma, ɔwɔ, hali mɔgɔ seegin, katuguni aw t’a dɔn balawu min bɛ se ka na jamana kan.”

2. Ntalenw 11:24 - «Mɔgɔ bɛ nili kɛ fu, nka a bɛ bonya ka taa a fɛ. dɔ wɛrɛ ka kan ka min di, a bɛ o bali, ka dɛsɛ dɔrɔn de tɔɔrɔ.”

Matiyu 25.10 U tun bɛ taa sanni kɛ tuma min na, kɔɲɔcɛ nana. Minnu tun labɛnnen don, olu donna ni a ye furu la.

Kɔɲɔcɛ nana k'a sɔrɔ npogotigi hakilitigi duuru tun bɛ yɔrɔ jan ka tulu san, minnu labɛnnen don, olu dɔrɔn de tun bɛ se ka don kɔɲɔ na.

1. Ka labɛn: Ka kɔɲɔcɛ seginni labɛn

2. Wajibi don ka an labɛn ka ɲɛsin kow ma minnu ma deli ka kɛ

1. Romɛkaw 13:11-14 - Aw ka Matigi Yesu Krisita don, aw kana farisogo labɛn, walisa k’a negew dafa.

2. Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ ka kɛ, i k’o kɛ ni i seko bɛɛ ye, bawo baara walima fɛɛrɛ walima dɔnniya si tɛ kaburu kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ min na.

Matiyu 25.11 O kɔ, npogotigi tɔw fana nana k'a fɔ ko: «Matigi, Matigi, i ka da wuli an ye.»

Npogotigi tan ninnu ka ntalen bɛ mɔgɔw kalan ko an ka kan ka labɛn ani ka kɔlɔsili kɛ Matigi seginni kama.

1. I Labɛn ani I Labɛn Matigi Seginni kama

2. Kɔlɔsili ni kɔrɔsili kɛli ni dannayabaliya ye

1. Matiyu 24:42-44

2. Luka 12:35-40

Matiyu 25.12 Nka Yesu y’a jaabi ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ne t’aw dɔn.

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 25:12 la, o bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Yesu dɔn walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. "Ka Yesu dɔn nafa dɔn".

2. "Kisibaa dɔnni wajibiyalen".

1. Yuhana 17:3, "Nin ye ɲɛnamaya banbali ye, walisa u ka i dɔn, i ye Ala lakika kelenpe ye, ani Yesu Krisita, i ye min ci."

2. 1 Yuhana 5:12, "Denkɛ bɛ min fɛ, ɲɛnamaya bɛ o la, ni Ala Denkɛ tɛ min fɛ, ɲɛnamaya tɛ o la."

Matiyu 25.13 O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw tɛ Mɔgɔ Denkɛ na don min na, aw tɛ o dɔn.

Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw labɛn Matigi nali kama.

1: I k’i janto ani k’i labɛn Matigi nali kama.

2: I labɛn ani ka kunun Yesu seginni kama.

1: Matiyu 24:36-44 - Mɔgɔ si t’a dɔn Yesu seginni don walima waati tigitigi min na, o la sa, an ka kan ka to an ɲɛ na ani ka an labɛn.

2: Luka 12:35-40 - An ka kan ka labɛn ani ka an ka alako kɛlɛkɛminɛnw don walisa an ka se ka labɛn tuma min na Yesu seginna.

Matiyu 25.14 Sankolo masaya b i ko mg min taara jamana jan na, ka a yr ka baaradenw wele ka a ka nafolo di u ma.

Talentiw ntalen bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka baara kɛ ni Ala ka nilifɛnw ye cogo la min bɛ kɛ ni kunkanbaaraw ye ani ka nafa sɔrɔ.

1: Ala ye nilifɛn minnu di an ma, an ka kan ka baara kɛ ni olu ye walasa ka dɛmɛ don a ka Masaya jɔli la.

2: Ala ye nilifɛn minnu di an ma walisa ka kɛ dugawu ye mɔgɔ wɛrɛw bolo, an ka kan ka kɛ olu marabaga kantigiw ye.

1: Kolosekaw 3:23-24 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

2: 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ u ka sɔrɔ kantigiw ye.

Matiyu 25.15 A ye talan duuru di kelen ma, ka fila di dɔ wɛrɛ ma, ka kelen di dɔ wɛrɛ ma. mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kɛɲɛ n'a seko damadɔ ye; A y'a ka taama daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ.

Yesu bɛ seko ni dɔnko di ka kɛɲɛ ni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ seko ye, o kɔfɛ, a bɛ taa a ka sira kan.

1. Ala bɛ nilifɛnw kalifa an ma ka kɛɲɛ ni an seko ye, wa a b’an wele ka baara kɛ n’u ye a nɔɔrɔ kama.

2. Talen ntalen b’an kalan ka baara kɛ n’an ka nilifɛnw ye walasa ka Ala bonya ani ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Romɛkaw 12:6-8 - Nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, wa an ka kan ka baara kɛ n’u ye mɔgɔw bɛɛ ka nafa kama.

2. 1 Piɛrɛ 4:10-11 - Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, ka Ala ka nɛɛma kɛ ni kantigiya ye a cogoya suguya caman na.

Matiyu 25.16 Min ye talan duuru sɔrɔ, o taara jago kɛ ni o talan duuru wɛrɛw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min ye talan duuru di a ma, wa a sera ka baara kɛ n’u ye walasa ka talan duuru wɛrɛ dilan.

1. I ye fɛn minnu di i ma, i ka nafa sɔrɔ o la kosɛbɛ

2. Ka wari bila Ala ka Masaya la

1. Ntalenw 13:11 - Nafolo min bɛ sɔrɔ joona, o bɛna dɔgɔya, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a lajɛ dɔɔnin dɔɔnin, o bɛna dɔ fara a kan.

2. Matiyu 6:20-21 - Aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

Matiyu 25.17 O cogo kelen na, min ye fila sɔrɔ, a ye fila wɛrɛ sɔrɔ.

Talenti fila dira mɔgɔ min ma, o sera ka fila wɛrɛ sɔrɔ.

1. “Nafolodon fanga” – Ni an ye wari bila an ka sekow la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa caman sɔrɔ cogo min na.

2. “Ala ka bolomafara” – Ala bɛ kantigiw sara cogo min na ani ka dɔ fara u ka dugaw kan ni u bolofɛnw ye.

1. Ntalenw 22:29 - «I bɛ mɔgɔ ye min bɛ se a ka baara la wa? A na jɔ masakɛw ɲɛ kɔrɔ. a tɛna jɔ mɔgɔ dibimanw ɲɛkɔrɔ.”

2. Efesekaw 4:28 - “Sonyalikɛla kana sonyali kɛ tun, nka a ka baara kɛ, ka baara lakika kɛ ni a yɛrɛ bolo ye, walisa a ka fɛn sɔrɔ ka tila ni magojirabaga bɛɛ ye.”

Matiyu 25.18 Nka min ye kelen sɔrɔ, o taara dugukolo sɔgɔ ka a matigi ka wari dogo.

Yesu ye ntalen min fɔ, o b’a jira ko fɛn dɔ dira mɔgɔ min ma, o ka kan ka baara kɛ n’o ye ni hakilitigiya ni kunkanbaaraw ye.

1. Talentiw ntalen: Ka baara kɛ ni an ka nilifɛnw ye ni kunkanbaaraw ye

2. Ka wari bila Ala ka Masaya la: Talenti ntalen bɛ an kalan min na

1. Talenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw ka nafolo ye ani ni aw ka sɛnɛfɛnw bɛɛ fɔlɔ ye

2. Luka 16:10 - Min ye kantigi ye fɛn fitininw na, o fana ye kantigi ye fɛn caman na.

Matiyu 25.19 Waati jan tɛmɛnen kɔ, o jɔnw matigi nana ka jate kɛ u fɛ.

Matigi dɔ y’a ka baarakɛlaw kalifa wari ma ani waati jan tɛmɛnen kɔfɛ, a bɛ segin ka na u jaabi u ye min kɛ ni wari ye.

1. Matigi bɛ kɔlɔsili kɛ: Baara kuntigiya min bɛ Talentiw ntalen na

2. I labɛn: I ka i labɛn Matigi nali kama

1. Matiyu 24:44-51 - O de kosɔn aw fana ka labɛn, katuguni aw tɛ miiri waati min na, Mɔgɔ Denkɛ bɛ na.

2. Luka 12:35-38 - Aw ka cɛsirilanw siri, aw ka yeelenw ka jeni. Aw yɛrɛw bɛ i ko mɔgɔw minnu bɛ u makɛ makɔnɔ, ni a na segin ka bɔ kɔɲɔ na.

Matiyu 25.20 Min ye talan duuru sɔrɔ, o nana na ni talan duuru wɛrɛ ye, k'a fɔ ko: Matigi, i ye talan duuru di ne ma.

Cɛ dɔ ye talan duuru di a ma, a nana ni duuru wɛrɛ ye, a kɛlen ka tɔnɔ sɔrɔ a ka wari bilalen fɔlɔ la.

1. Nafolo bilali ntalen: Ala ka nafolo maracogo dege

2. Ka nafa caman sɔrɔ cogoyaw la: Ka dugawuw tigɛli kɛ dugawu caman ye

1. Ntalenw 13:11 - Nafolo min bɛ bɔ nafolo sɔrɔli teliya fɛɛrɛw la, o bɛ tunun joona; nafolo min bɛ bɔ baara gɛlɛn na, o bɛ bonya waati tɛmɛnen kɔfɛ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 -Sisan, a wajibiyalen don ko mɔgɔ minnu ye dannaya di u ma, olu ka kan ka kɛ kantigiw ye.

Matiyu 25.21 A makɛ y’a fɔ a ye ko: «A ɲɛna, jɔn ɲuman ni kantigi.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita ka baarakɛla kantigi dɔ tanu ani ka kunkanbaaraba dɔw sara u ye.

1. Kantigiya sara - kantigiya Ala ye cogo min na, o bɛ na ni dugawubaw ye.

2. Nisɔndiya min bɛ baara la - nisɔndiya min bɛ sɔrɔ Ala sago dafali fɛ.

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:58 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana se ka lamaga, ka caya Matigi ka baara la tuma bɛɛ, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

2. Zaburu 37:3-5 - I jigi da Matigi kan, ka ko ɲuman kɛ; O cogo la, i na sigi jamana kɔnɔ, tiɲɛ na, i na balo.» I ka nisɔndiya fana Matigi la. A na i dusukun negew di i ma.» I ka sira di Matigi ma. aw ka aw jigi da a kan fana. A na o kɛ.»

Matiyu 25.22 Talensi fila tigi fana nana a fɔ ko: «Matigi, i ye talan fila di ne ma.

Cɛ min tun bɛ ni seko fila ye, o sara tun bɛ sɔrɔ a ka seko fila wɛrɛ sɔrɔli la.

1. Ala bɛ baara gɛlɛn sara.

2. Ka wari bila Masaya la, o bɛ na ni kɔsegin ye.

1. Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye Krisita Yesu nɔɔrɔ la."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Matiyu 25.23 A makɛ y’a fɔ a ye ko: «A ka ɲi, jɔn ɲuman ni kantigi. i ye kantigiya kɛ fɛn damadɔw la, ne na i kɛ kuntigi ye fɛn caman na.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma baarakɛla kantigi dɔ kan min bɛ sara sɔrɔ a ka baara gɛlɛnw na.

1. "Baara bɛ kɛ ni kantigiya ye".

2. "Ala ka dugawu nisɔndiya".

1. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ sara ye. O." o ye Matigi Krisita ye aw bɛ baara kɛ min ye.»

2. Yakuba 1:12 - "Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye."

Matiyu 25.24 Min ye talan kelen sɔrɔ, o nana k’a fɔ ko: «Matigi, ne y’a dɔn ko i ye mɔgɔ gɛlɛn ye, i ma danni kɛ yɔrɔ min na, i ma binkɛnɛ tigɛ yɔrɔ min na .

Cɛ min bɛ ni seko kelen ye, o bɛ na Matigi fɛ ka ŋunan Matigi jogo la, k’a fɔ ko a ma danni kɛ yɔrɔ min na, a bɛ suman tigɛ.

1. Ala ka jogo - Ala ka nɛɛma ni a ka makari dɔnni

2. Seko ni dɔnko ɲɛnamaya fanga - Ka nafa caman sɔrɔ i bolofɛnw na

1. Zaburu 145:8-9 - Matigi ye nɛɛma ni makarikɛla ye, a tɛ dimi joona, a ka kanuya sabatilen ka ca.

2. Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwalew t’a la, o nafa ka bon? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ a ma fɛn minnu di u ma farikolo ta fan fɛ, o nafa ye mun ye?

Matiyu 25.25 Ne siranna, ka taa i ka talen dogo dugukolo la.

Cɛ bɛ siran, a b’a ka seko su don duguma sanni a ka baara kɛ n’a ye.

1. "Siran farati: Ka se sɔrɔ siran kan walasa ka baara kɛ ni Ala ka seko ni dɔnko ye".

2. "An ka nilifɛnw baara walasa ka Ala bonya".

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika bonyabaa barika la."

Mat.

Matigi dɔ b’a ka baarakɛla sɛgɛnbali kɔrɔfɔ ko a ma a ka baara kɛ, k’a kɔlɔsi ko sababu caman tun b’a bolo k’o kɛ.

1. Farati min bɛ sɛgɛn na kerecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dugawuw layidu min bɛ kɛ timinandiya fɛ

1. Ntalenw 12:24 - Bolo timinandiyalenw bɛna mara kɛ, nka sɛgɛn bɛ ban baara jagoya la.

2. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko a nafa ka bon ka kɔn ka kow boloda ani ka wari bila ni hakilitigiya ye.

1. Ka wari bila Masaya la: Nafa minnu bɛ sɔrɔ labɛncogo ɲuman na

2. An ka wari bilali baara la: An bɛ se ka min kalan seko ni dɔnko ntalen na

1. Ntalenw 13:11 - Nafolo tilenbali bɛ dɔgɔya, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wari lajɛ dɔɔnin dɔɔnin, o b’a bonya.

2. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== dafa ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

Matiyu 25.28 O de kosɔn, aw ka talanta ta a bolo, ka o di talo tan bɛ min bolo.

Talen ntalen bɛ mɔgɔw kalan ko Ala b’a ɲini an fɛ an ka baara ɲuman kɛ ni a ye nilifɛnw ni seko minnu di an ma.

1: Ala ye nilifɛnw ni sekow di an bɛɛ ma, wa an ka baara ye ka baara kɛ n’u ye ni hakilitigiya ye ani an seko bɛɛ la.

2: Ala ye nilifɛnw ni seko minnu di an ma, an ka kan ka baara kɛ ni olu ye walisa k’a bonya ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Efesekaw 4:7-8 - Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma i ko Krisita y'a tila cogo min na. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “A yɛlɛla san fɛ tuma min na, a ye mɔgɔ minɛlenw bila a ka tɛrɛn kɔnɔ, ka nilifɛnw di mɔgɔw ma.”

2: 1 Piɛrɛ 4:10 - Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, ka Ala ka nɛɛma ɲɛminɛ ni kantigiya ye a cogoya suguya caman na.

Mat.

Minnu ye fɛn sɔrɔ, o bɛna dɔ fara o kan, k'a sɔrɔ foyi tɛ minnu bolo, hali o bɛna bɔsi u la.

1: An ka kan ka waleɲumandɔn jira an bolofɛnw na, i n’a fɔ Ala bɛ dugawu caman kɛ an bolo kaban fɛnw kosɔn .

2: An ka kan ka fɛn minnu sɔrɔ, an ka kan k’olu tila ni fɛn fitininw ye, i n’a fɔ Ala bɛ se ka fɛn fitininw bɔsi u bolo.

1: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

2: Ntalenw 19:17 - Min bɛ hinɛ faantanw na, o bɛ juru don Matigi la. A ye min di, a na o sara a ye.»

Matiyu 25.30 Aw ka baaraden nafama fili kɛnɛma dibi la.

Nafa tɛ baaraden min na, o na fili kɛnɛma dibi la, kasi ni ɲinw na kɛ yen.

1. "An ka walew kɔlɔlɔw: Baarakɛla minnu tɛ nafa sɔrɔ, olu bɛ min tigɛ".

2. "Ala ka kiri tigɛ baarakɛlaw kan minnu tɛ nafa sɔrɔ".

1. Ntalenw 6:1-5 - Ne denkɛ, ni i ye dannaya kɛ i teri ye, ni i ye i bolo gosi ni dunan ye, i minɛna i da kumaw fɛ, i minɛna i da kumaw fɛ. I ka nin kɛ sisan, ne denkɛ, ka i yɛrɛ kisi, ni i sera i terikɛ bolo. taa, i majigin, ka i jija i terikɛ la. I kana sunɔgɔ di i ɲɛw ma, i kana sunɔgɔ di i ɲɛkisɛw ma. I k'i yɛrɛ kisi i n'a fɔ kɔnɔnin ka bɔ kɔnɔntɔn bolo, ani i ko kɔnɔnin ka bɔ kɔnɔsogonin bolo.

2. Ntalenw 21:13 - Mɔgɔ min bɛ a tulo da faantanw ka kulekan na, a yɛrɛ na kule, nka a tɛna mɛn.

Mat.

Yesu na na tugun nɔɔrɔ la, mɛlɛkɛ senumaw bɛna a nɔ bila a nɔɔrɔ masasigilan kan.

1. Krisita seginni nɔɔrɔma

2. Sankolo bonya: Krisita seginni kama

1. Jirali 22:12 - "A filɛ, ne bɛ na joona, ne ka sara bɛ ne fɛ, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ n'a ka baara ye."

2. Zaburu 96:13 - "Matigi ɲɛ kɔrɔ, katuguni a bɛ na, katuguni a nana ka kiri tigɛ dugukolo kan, a na kiri tigɛ diɲɛ kan ni tilennenya ye, ka jamanadenw kiri tigɛ ni a ka tiɲɛ ye."

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ siyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Ala ɲɛ kɔrɔ ani a ka u faranfasi ka kɛ sagaw ni bakɔrɔnw ye.

1. Kiiri laban: Jɔnw bɛna fara ɲɔgɔn kan laban na?

2. Sagaw ni bakɔrɔnw: Mun de b’an ka siniɲɛsigi latigɛ?

1. Esayi 10:17 - «Israɛl ka yeelen na kɛ tasuma ye, a ka senuma na kɛ tasuma ye. A na a ŋaniw ni a ŋɛɲɛw jeni ka u dun tile kelen kɔnɔ.”

2. Luka 17:24-25 - «Katuguni sanpɛrɛn bɛ manamana ka sankolo yeelen bɔ fan kelen fɛ ka taa fan dɔ fɛ, Mɔgɔ Denkɛ na kɛ a ka don na ten. Nka fɔlɔ, a ka kan ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ, ka ban a la nin bɔnsɔn fɛ.”

Matiyu 25.33 A na sagaw bila a kininbolo la, ka bakɔrɔnw bila a kininbolo la.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ tilennenw bilalen bɛ kinin fɛ, tilenbaliw bilalen bɛ numan fɛ.

1. Tilenbaliyaba: Mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw

2. Kiritigɛ don: Sagaw ni bakɔrɔnw faranfasi

1. Matiyu 7:21-23 - "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne sankolola Fa sago kɛ dɔrɔn. O don na, mɔgɔ caman ka ca." na a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la, ka jinɛw gɛn i tɔgɔ la, ka kabako caman kɛ i tɔgɔ la wa?’ O tuma na fɛ, ne na a fɔ u ye k'a jɛya ko: 'Ne ma aw dɔn abada, aw ka yɔrɔ janya ne la, aw juguw!'

2. Romɛkaw 2:6-8 - Ala “na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’u ka ko kɛlenw ye. Minnu bɛ nɔɔrɔ ni bonya ni sayabaliya ɲini ni u timinandiya ka ko ɲuman kɛ, a na ɲɛnamaya banbali di olu ma. Nka mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ ɲini, minnu bɛ ban tiɲɛ na, ka tugu kojugu kɔ, dimi ni dimi bɛna kɛ olu la. Hadamaden kelen-kelen bɛɛ min bɛ kojugu kɛ, tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ na kɛ o la.”

Mat.

Masakɛ na mɔgɔ tilennenw bisimila masaya la min labɛnna kabini diɲɛ sigili.

1. Ala ye kisili ni ɲɛnamaya banbali labɛn an ye tuma bɛɛ.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na, o ye sara ye min ka bon ni dugukolo kan nafolo walima nisɔndiya bɛɛ ye.

1. Efesekaw 2:8-9: Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. 1 Piɛrɛ 1:3-4: An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye an bange kokura ka kɛɲɛ ni a ka makari caman ye, ka kɛ jigiya ɲɛnama ye Yesu Krisita lakununni barika la ka bɔ suw cɛma, ka kɛ ciyɛn ye min tɛ toli , nɔgɔbali, min tɛ ban, o maralen bɛ sankolo la aw ye.

Matiyu 25.35 Kɔngɔ tun bɛ ne la, aw ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, aw ye min di ne ma, ne tun ye dunan ye, aw ye ne minɛ.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka magojirabagaw ladon.

1: An bɛɛ welelen don ka jatigila ni yɛrɛdɔn baara kɛ walisa k’an balimaw ni balimamusow nafa.

2: Yesu b’an wele an k’an hakili to mɔgɔ wɛrɛw magow la ani ka bolomafara di an ma ni an ka waati ni an ka nafolo ani an ka ladonni ye.

1: Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, nafa jumɛn bɛ o la? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa?

2: Marka 12:31 - 'I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.'

Matiyu 25.36 Aw farilankolon, aw ye ne don fini don, ne tun bananen don, aw taara ne la, ne tun b kaso la, aw nana ne ma.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka baara kɛ ni hinɛ ye magojirabagaw ye.

1. An ka hinɛ weleli: Yesu ka cidenyabaara dafa

2. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni Krisita ka kanuya ye

1. Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la, aw kana hɔrɔnya kɛ farisogo sababu ye, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la." nin ko la: I na i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.»

2. Yakuba 1:27 - "Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye, ka taa fitanw ni muso cɛ salenw lajɛ u ka tɔɔrɔw la, ka a yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

Matiyu 25.37 O tuma la, mg tilennenw na a jaabi ko: Matigi, an ye i ye kɔngɔ la tuma jumɛn, ka i balo? Minnɔgɔ bɛ min na, wa a ye minfɛn di i ma wa?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ tilennenw ka Ala ka ɲininkali jaabi kan, waati min na u tun ye kɔngɔ ni minnɔgɔtɔw ladon.

1: An ka kan ka dusukun sɔrɔ ka baara kɛ mɔgɔ minnu ka dɔgɔ, ani ka Ala ka kanuya jira an kɛtɔ k’an janto kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ minnu na.

2: An ka kan ka labɛn ka jaabi di mun na an bɛ dannaya ɲɛnamaya kɛ Krisita la ani k’o jira an ka kɛwalew fɛ.

1: Matiyu 22:37-40 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye a bɔlen bɛ o cogo la ko: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ nin ci fɔlen fila de kan.»

2: Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, k'a sɔrɔ kɛwalew t'a la, o bɛ mun nafa? dannaya bɛ se k'a kisi? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, Aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, hali ni aw ma farikolo magoɲɛfɛnw di u ma, nafa jumɛn bɛ o la? ka kɛ i kelen na."

Matiyu 25.38 An ye i ye dunan ye tuma jumɛn ka i minɛ ka taa so kɔnɔ? Walima farilankolon, ka fini don i la wa?

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka jatigila ladon ani ka magojirabagaw ladon.

1: An welelen don ka kɛ bolomafaraw ni jatigilatigiw ye, i n’a fɔ a ɲɛfɔlen bɛ cogo min na Matiyu 25:38 kɔnɔ.

2: An ka kan ka dunanw jate Ala denw ye, ka ɲumanya ni hinɛ jira u la i n’a fɔ a fɔra cogo min na Matiyu 25:38 kɔnɔ.

1: Heburuw 13:2 - "Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y'a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u ma a dɔn."

2: Yakuba 2:15-16 - "Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛlen don, ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka fa,” k'a sɔrɔ aw ma magoɲɛfɛnw di u ma.» farikolo , o nafa ye mun ye ?»

Matiyu 25.39 An ye i banana wala kaso la tuma jumɛn ka na i fɛ?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma banabagatɔw ni kasodenw ladonni nafa kan.

1. "Yesu ka hinɛ: Banabagatɔw ni kasodenw ladonni".

2. "Kanuya fanga: Ka hinɛ jira barikantanw ni mɔgɔ tɔɔrɔlenw na".

1. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya b'a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka balo koɲuman,” nka a ma foyi kɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, o nafa ye mun ye?O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale tɛ fara a kan, a sara."

2. Esayi 58:6-7 - "Ne ye sunɔgɔ sugu min sugandi, o tɛ nin ye: ka tilenbaliya cakɛdaw lajɔ, ka jurumu juruw siri, ka degunbagatɔw hɔrɔnya ka jɔrɔnanko bɛɛ kari wa? Yala o tɛ ka tila." i ka dumuni ni kɔngɔtɔw ye ani ka dogoyɔrɔ di yaalakɛla faantan ma— n’i ye farilankolonw ye, k’u fini don, k’i kana i kɔdon i yɛrɛ farisogo ni i joli la wa?”

Matiyu 25.40 Masakɛ na u jaabi k’a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko aw ye o kɛ ne balima fitininw dɔ la kelen na, aw ye o kɛ ne ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka an balima fitininw dɛmɛ, i n’a fɔ an bɛ Krisita yɛrɛ dɛmɛ cogo min na.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni hinɛ ye: Ka baara kɛ an balima dɔgɔmanninw ye".

2. "Kanuya fanga: Ka baara kɛ i n'a fɔ dannaya jiracogo".

1. Yakuba 2:14-17

2. Luka 10:25-37

Mat.

Mɔgɔ juguw na ci tasuma banbali la, min labɛnnen don jinɛ ni a ka mɛlɛkɛw kama.

1: Juguya kɔlɔlɔ ye danga banbali ye.

2: Aw kana aw lafili kojugu layidu talenw fɛ, bawo o bɛ na ni halakili dɔrɔn de ye.

1: Jirali 20:10-15 - Jinɛ min ye u lafili, o filila tasuma ni kiburuba kɔ la, wara ni kira nkalontigɛla bɛ yɔrɔ min na, a na tɔɔrɔ su ni tile fo abada.

2: 2 Tesalonikekaw 1:7-9 - Aw minnu dusu tiɲɛnen don, aw ka lafiɲɛ an fɛ, tuma min na Matigi Yesu na jira ka bɔ sankolo la n'a ka mɛlɛkɛ barikamaw ye, tasuma manaman na ka a hakɛ bɔ Ala dɔnbaliw la, minnu tɛ kan minɛ an Matigi Yesu Krisita ka kibaru duman: Ale na ɲangi ni halaki banbali ye ka bɔ Matigi ɲɛ kɔrɔ, ka bɔ a ka sebaaya nɔɔrɔ la.

Matiyu 25.42 Kɔngɔ tun bɛ ne la, aw ma dumuni di ne ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma balo dibaliya kan magojirabagaw ma.

1. "Ka bolo di magojirabagaw ma: Weelekan min bɛ kɛ ka hinɛ".

2. "Mɔgɔ minnu tɛ ni dɛmɛ ye: Dannabaaw ka kunkanbaaraba".

1. Yakuba 2:15-16 "Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ka don o don dumuni dɛsɛ, ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya ka fa,” k'a sɔrɔ aw ma fɛnw di u ma minnu mago bɛ u la farikolo , o nafa ye mun ye ?

2. 1 Yuhana 3:17-18 "Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ka a balima ye dɛsɛbagatɔ la, k'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a la cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kuma wala kuma la." nka kɛwalew ni tiɲɛ de la.»

Matiyu 25.43 Ne tun ye dunan ye, aw ma ne minɛ, farilankolon, aw ma ne don fini na.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka kɛ jatigila ye ani ka dɛmɛ di magojirabagaw ma.

1: An welelen don ka jatigila kɛ magojirabagaw ye.

2: An ka kan ka hinɛ ni makari jira an kɛtɔ ka mɔgɔw dɛmɛ minnu bɛ tɔɔrɔ la ani minnu mago bɛ u la.

1: Yakuba 1:27 - Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔ la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2: Esayi 58:7 - Yala i t'i ka dumuni tila kɔngɔtɔw cɛ, ka na ni faantanw ye minnu gɛnna ka na i ka so; ni i ye mɔgɔ farilankolon ye, ko i b'a datugu, k'i ma i yɛrɛ dogo i yɛrɛ farisogo la?

Matiyu 25.44 U na a jaabi fana ko: Matigi, an ye i ye tuma jumɛn, kɔngɔ bɛ i la, wala minnɔgɔ bɛ i la, walima i ye dunan ye, walima i farilankolon, walima i bananen don, walima i bɛ kaso la, k'a sɔrɔ an ma i baara?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ cogo min na, hali magojirabagaw, i n’a fɔ Krisita yɛrɛ.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka hinɛ: An ka kan ka magojirabagaw kanu ani ka baara kɛ u ye

2. Sariya sanulama: Ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ i b’a fɛ u ka minɛ cogo min na

1. Galasikaw 6:9-10 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga. O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye." , kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ dannabaaw ka denbaya kɔnɔ .»

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya b'a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka balo koɲuman,” nka a ma foyi kɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, o nafa ye mun ye?O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale tɛ fara a kan, a sara."

Mat.

Yesu b’a kalan ko ni an bɛ magojirabagaw dɛmɛ, o ni a dɛmɛni bɛ kɛ kelen ye.

1: Yesu b’an wele ka baara kɛ magojirabagaw ye walisa ka baara kɛ a ye.

2: An bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, o b’a jira ko an bɛ Yesu kanu.

1: Galasikaw 6:9-10 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an bɛna suman tigɛ waati bɛnnen na ni an ma an fari faga. O de kosɔn, i n’a fɔ sababu bɛ an bolo cogo min na, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw.

2: Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwale si t’a la, o nafa ye mun ye? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa? A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya ani ka balo ɲuman sɔrɔ », nka foyi tɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la? O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni a ma fara wale kan, o ye salen ye.

Matiyu 25.46 Olu na taa ɲangili banbali la, nka mɔgɔ tilennenw na taa ɲɛnamaya banbali la.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko mɔgɔ tilenbaliw bɛna ɲangili banbali sɔrɔ, k’a sɔrɔ mɔgɔ tilennenw bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Banbali sugandili: An ka kɛwalew kɔlɔlɔw ɲɛnabɔli

2. Ɲɛnamaya banbali layidu: Weelekan min bɛ mɔgɔ bila ka yɛlɛma Alako ta fan fɛ

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:19-22 - Ni an jigi bɛ Krisita la nin ɲɛnamaya dɔrɔn na, an ye bɔnɛba ye mɔgɔw bɛɛ la. Nka sisan, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ sunɔgɔtɔw den fɔlɔ ye. Ikomi saya nana mɔgɔ de barika la, suw lakununni fana nana mɔgɔ de barika la. Mɔgɔ bɛɛ bɛ sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.

Matiyu 26 bɛ Yesu ka laɲiniw lakali, a munni Bɛtani, Surɔfana laban, a ka delili min kɛra Gɛtisemane, a minɛni ani a kɔfɛ kɔrɔbɔliw sarakalasebaa kuntigi ɲɛkɔrɔ ani Piɛrɛ ka ban a la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka saya fɔli ye tile fila kɔnɔ Tɛmɛnkan seli waati la (Matiyu 26:1-5). O waati kelen na, sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw bɛ ka laɲini kɛ walisa k’a minɛ. Bɛtani dugu kɔnɔ, muso dɔ ye Yesu mun ni tulu sumalen sɔngɔ gɛlɛn ye, Juda Iskariɔti b’a ye ko o ye tiɲɛni ye. O bɛ Juda bila ka sɔn ka Yesu janfa warijɛ bi saba kosɔn (Matiyu 26:6-16).

Dakun 2nan: Surɔfana laban waati la, Yesu bɛ buru ni diwɛn tila a ka kalandenw cɛ, k’a kɛ a farikolo ni a joli taamasyɛn ye, o min bɛna di mɔgɔ caman kosɔn jurumu yafa kama (Matiyu 26:17-29). A b’a fɔ fana ko u dɔ bɛna a janfa min bɛ kɛ sababu ye ka kalanden kelen-kelen bɛɛ ɲininka n’olu de ye kelen ye. Sufɛdumuni kɔfɛ u bɛ bɔ ka taa Oliviye kulu la yɔrɔ min na Yesu ye Piɛrɛ ka sɔsɔli kofɔ yɔrɔ min na sanni kɔnɔ ka kasi. Hali ni Piɛrɛ ye sɔsɔlibaw kɛ k’a fɔ ko a tɛna bin abada wala ka ban Krisita la hali ni tɔw bɛɛ y’o kɛ.

Dakun 3nan: Gɛtisemane, k’a to delili la ni timinandiya ye tɔɔrɔ saya nata ko la, a b’a ɲini kalandenw fɛ u ka to u ɲɛ na delili la nka a b’u sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ segintɔ k’a jira ko hadamaden ka barikantanya bɛ Ala fanga danfara (Matiyu 26:36-46). Dɔɔni Juda selen kɔfɛ ni jama ka npanw ye marifatigiw ye minnu cilen don sarakalasebaa kuntigiw fɛ maakɔrɔw ye Yesu janfa susuli min bɛ a minɛ. Kalanden dɔ ye baarakɛla sarakalasebaa kuntigi gosi k'a tulo tigɛ nka Yesu y'a kɔrɔfɔ ka baarakɛla kɛnɛya k'a fɔ ko minnu bɛ balo npan fɛ, olu bɛ sa npan fɛ o kɔfɛ a bɛ taa ni Kayafa sarakalasebaa kuntigi ye karamɔgɔw sariya maakɔrɔw ye ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ min na o waati kelen na Piɛrɛ bɛ tugu yɔrɔ jan na ka wuli kɛnɛba sarakalasebaa kuntigi sigilen bɛ kɛnɛma kɔlɔsili la ko minnu kɛra yen, a bɛ ban ko a ma Krisita dɔn siɲɛ saba kɔnɔ, i n’a fɔ Krisita tun y’a fɔ cogo min na ko a bɛna min fɔ ka tɛmɛ Matiyu 26:47-75 la, o dafa.

Matiyu 26.1 Yesu ye nin kumaw bɛɛ ban tuma min na, a y’a fɔ a ka kalandenw ye.

Yesu y’a ka kalandenw kalan ka ban ani a tun labɛnnen don ka kɔrɔbɔliw kunbɛn minnu tun bɛna kɛ a ɲɛ.

1: Kɔrɔbɔli o kɔrɔbɔli mana na an ma, an ka kan ka to kantigiya la ani ka an jigi da Matigi kan.

2: An ka kan ka labɛn ka tugu Yesu kɔ ani ka an yɛrɛ ka gengenjiriw ta ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Kolosekaw 3:23-24 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

Matiyu 26.2 Aw b’a dɔn ko Tɛmɛnkan seli bɛ kɛ tile fila kɔfɛ, ka Mɔgɔ Denkɛ janfa walisa a ka gengen jiri la.

Nin tɛmɛsira bɛ Tɛmɛnkan seli ni Yesu janfa ka gengen jiri kan.

1. Yesu ka saraka: Nilifɛn laban

2. Ala ka laɲini dafabali min tɛ se ka kɛ

1. Esayi 53:4-6 (Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta. an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.An bɛɛ tununna i ko sagaw, an kelen-kelen bɛɛ y'an ɲɛsin an ka sira ma, Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.)

2. Heburuw 9:14-15 (Krista joli min ye a yɛrɛ di Ala ma Ni banbali barika la, o tɛna aw dusukun saniya ka bɔ kɛwale salenw na walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye? Layidu kura la, walisa saya barika la, jurumu minnu tun bɛ layidu fɔlɔ kɔrɔ, olu kunmabɔli kama, minnu welelen don, olu ka ciyɛn banbali layidu sɔrɔ.)

Matiyu 26.3 O tuma la, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni jama cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔn lajɛn ka taa sarakalasebaaw kuntigi ka masaso la, o min tɔgɔ ye ko Kayifa.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ani jama cɛkɔrɔbaw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn sarakalasebaa kuntigi Kayifa ka so kɔnɔ.

1. Yesu ka se sɔrɔli jurumu kan - Yesu ka saya ni a lakununni bɛ fanga di an ma cogo min na ka se sɔrɔ jurumu kan.

2. Kelenya fanga - Baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, o bɛ se k’an dɛmɛ ka an ka laɲiniw dafa.

1. Matiyu 18:20 - "Katuguni mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba lajɛlen bɛ yɔrɔ min na ne tɔgɔ la, ne bɛ u cɛma yen."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la."

Matiyu 26.4 U ye ladili kɛ walisa u ka Yesu minɛ ni nanbara ye ka a faga.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye fɛɛrɛ ɲini walisa ka Yesu minɛ k’a faga k’a sɔrɔ u ma mɔgɔw ɲagami.

1. Ala ka masaya gɛlɛyaw la - An bɛ se ka da a la ko Ala de bɛ an kunna hali ni an bɛ ko gɛlɛnw na.

2. Kuncɛbaya farati - An ka kan k’an janto an kana an yɛrɛ bila kuncɛbaya la ani k’a ɲini ka kow ta an yɛrɛ bolo.

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Yakuba 4:13-17 - Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko ? 쏷 oday walima sini an bɛna don o dugu in na ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ ? 앪 €?o bɛɛ n'a ta i t'a dɔn sini bɛna na ni min ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, i ka kan k’a fɔ ko, ? 쏧 f Matigi b'a fɛ, an na ɲɛnamaya kɛ ka nin walima nin kɛ.??I n'a fɔ a bɛ cogo min na, i bɛ waso i ka kuncɛbaya la. O yɛrɛbonya sugu bɛɛ ye kojugu ye. O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma se k’o kɛ, o ye jurumu ye ale fɛ.

Matiyu 26.5 Nka u ko: «Aw kana kɛ seli don na, walisa mankan ka don jama cɛma.»

Mɔgɔw ye sɔsɔli kɛ Yesu ka munni ko la Bɛtani sabu o tun ye seli don ye.

1. A nafa ka bon ka bonya da Ala ka waati latigɛlenw kan.

2. Ka Ala ka hakilitigiya waleya kɛlɛw cɛma.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 16:16 - "Siɲɛ saba san kɔnɔ, aw cɛw bɛɛ na taa Matigi aw ka Ala ɲɛ kɔrɔ, a bɛ yɔrɔ min sugandi: buru fununbali seli la, dɔgɔkun seli la, ani fanibugu seli la. U tɛna u yɛrɛ jira Matigi ɲɛ kɔrɔ bololankolon.»

2. Talenw 15:2 - "Hakilitigi nɛnkun bɛ baara kɛ ni dɔnniya ye ka ɲɛ, nka hakilintanw da bɛ nalomanya bɔn."

Matiyu 26.6 Yesu tun bɛ Betani tuma min na, Simɔn kunatɔ ka so kɔnɔ.

Yesu tun bɛ Betani Simɔn kunatɔ ka so.

1. Mɔgɔ minnu tɛ dantigɛli kɛ, olu ka sebaaya: Yesu ka taama na kunatɔ dɔ ka so sɛgɛsɛgɛli

2. Krisita ka hinɛ: Yesu ka kanuya ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu jatera ko u man kan

1. Matiyu 9:12 - Yesu y’o mɛn tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ kɛnɛmanw mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la, fɔ banabagatɔw de ma.»

2. Yuhana 8:7 - U tora ka a ɲininka tuma min na, a y'i kɔrɔta k'a fɔ u ye ko: Jurumu tɛ min na aw cɛma, o ka kabakurun ci a ma fɔlɔ.

Matiyu 26.7 Muso dɔ nana a fɛ, alabatiri kɛsu dɔ tun b’a bolo, tulu tulu sɔngɔ gɛlɛnba tun bɛ min na, k’o bɔn a kun na, a sigilen tun bɛ dumuni na.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ kan min ye tulu tulu nafamaba dɔ mun Yesu la.

1: Yesu ka kan ni mun ye - Luka 4:18-19

2: Ka kanuya ni bonya jira Yesu la baara kɛtaw fɛ - Yuhana 12:1-8

1: Zaburu 133:2 - Ni Ala ka mɔgɔw bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ, o ka ɲi ani a ka di dɛ!

2: Yuhana 13:34-35 - Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu.

Matiyu 26:8 A ka kalandenw y’o ye tuma min na, u dimina, u y’a fɔ ko: «Nin tiɲɛni kun ye mun ye ?

Nin tɛmɛsira bɛ kalandenw ka dimi jira tuma min na u y’a ye ko Yesu bɛ ka tulu sumalen tiɲɛ.

1: An man kan ka kɛ fɛn tiɲɛnenw ye, nka o nɔ na, an ka kan ka baara kɛ n’an ka nafolo ye walisa ka mɔgɔ wɛrɛw nafa.

2: An ka kan ka kɛ an ka nafolo marabaga hakilitigiw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ baara kɛ Matigi ye.

1: Ntalenw 21:20 - Nafolo sɔngɔ gɛlɛn ni tulu bɛ hakilitigi ka so kɔnɔ, nka hakilintan bɛ o tiɲɛ.

2: 2 Kɔrɛntekaw 8:7 - O de kosɔn, aw bɛ caya fɛn bɛɛ la, dannaya ni kuma ni dɔnniya ni timinandiya bɛɛ la ani aw ka kanuya la an ye cogo min na, aw k'a lajɛ ka caya o nɛɛma fana na.

Matiyu 26.9 O tulumafɛn tun bɛ se ka feere caman na, ka di faantanw ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka bolomafara wale kan, n’o ye ka tulu nafama caman kɛ ka a su mun ka su don.

1. Se min bɛ bolomafara la: Ka a sugandi ka bolomafara di ni kanuya ye

2. Hinɛ musaka: Ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw kosɔn

1. 2 Kɔrɛntekaw 8:9 - Aw bɛ an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma dɔn, ko hali ni a tun ye nafolotigi ye, a kɛra faantan ye aw kosɔn, walisa aw ka kɛ nafolotigi ye a ka faantanya fɛ.

2. Luka 6:38 - Aw ka nili kɛ, o na di aw ma. sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, ka yɛrɛyɛrɛ ɲɔgɔn na, ka boli, mɔgɔw na o di aw disi la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min suman, o na suman aw ye ko kura.

Matiyu 26.10 Yesu y’o faamu tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ muso tɔɔrɔ? katuguni a ye baara ɲuman kɛ ne ye.»

Yesu ye hinɛ jira muso dɔ la min tun ye tulu sɔngɔ gɛlɛn kɛ a la.

1. Hinɛ walew la: Ka tugu Yesu ka misali kɔ

2. Bato min bɛ kɛ ni yɛrɛdɔnbaliya ye: Ka bonya da Ala kan ni an ka nafolo ye

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye.

2. Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen.

Matiyu 26.11 Faantanw b aw f tuma b. Nka ne tɛ aw fɛ tuma bɛɛ.»

Nin tɛmɛsira min bɔra Matiyu la, o b’a sinsin a kan ko Yesu tɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ, nka faantanw bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ tuma bɛɛ.

1: Yesu b’an kalan an k’an hakili to faantanw na tuma bɛɛ ani k’an janto u la.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko Yesu tɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ, ani ka baara kɛ n’a ka kalansiraw ye walasa k’an ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ.

1: Yakuba 1:27 - Diinɛ min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2: Dutɛrɔnɔmɛ 15:7-8 - ? 쏧 f aw cɛma, aw balima dɔ ka kɛ faantan ye, aw ka dugu kɔnɔ, aw ka dugukolo kɔnɔ, Matigi aw ka Ala bɛ min di aw ma, aw kana aw dusukun gɛlɛya, ka aw bolo datugu aw balima faantan na, nka aw ka aw da wuli bolo di a ma ka juru don a la ka se a mago ma, a mana kɛ fɛn o fɛn ye.

Matiyu 26.12 A ye o tulu bɔn ne fari la, a ye o kɛ ne sudon kama.

Muso ye kanuya ni bonya jira Yesu la, a kɛtɔ k’a fari mun ni tulu ye walisa k’a su don.

1: Yesu tun ye kanuya ni bonyaba sɔrɔ a lamini mɔgɔw fɛ, hali saya ɲɛkɔrɔ.

2: Muso y’a kɛ cogo min na ka Yesu mun ni tulu ye, o kɛra dannaya ni bonya wale ye.

1: Marka 14:8 A sera min na, a ye o kɛ, a nana ka ne farikolo mun ka taa sudon na.

2: Yuhana 12:3 O tuma la, Mariyama ye tulu tulu kilo kelen ta, a sɔngɔ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ, ka Yesu senw tulu, ka a senw ko ni a kunsigi ye.

Matiyu 26.13 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin Kibaru Duman na fɔ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ la, nin muso ye min kɛ, o fana na fɔ o yɔrɔ la walisa k’a hakili jigin.

Nin tɛmɛsira in bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka musow ka ɲumanya ni baara kɛtaw hakili to u la.

1: Musow ye ɲumanya wale minnu kɛ an ye, an ka kan ka olu bonya ani k’an hakili to u la, bawo u ye hakilijigin ye u bolo.

2: Mɔgɔ minnu ye ɲumanya ni baara kɛ, aw ka seli kɛ, bawo mɔgɔw hakili bɛna to u la fo abada.

1: Ntalenw 31:30-31 - ? 쏞 kojugu ye nanbara ye, cɛɲi ye fu ye, nka muso min bɛ siran Matigi ɲɛ, o ka kan ka tanu. A bolow den dɔ di a ma, a ka kɛwalew k'a tanu daaw la.??

2: Matiyu 25:34-40 - ? 쏷 tuma min na Masakɛ bɛna a fɔ a kinin fɛ mɔgɔw ye, ? 쁂 ome, aw minnu ye dugawu sɔrɔ ne Fa fɛ, aw ka masaya min labɛn aw ye kabini diɲɛ sigili, aw ka o ciyɛn ta. Sabu kɔngɔ tun bɛ ne la ani i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne bisimila, ne farilankolon tun don ani i ye ne don fini na, ne banana ani i taara bɔ ne ye, ne tun bɛ kaso la ani e nana ne ma.??O tuma la, mg tilennenw na a jaabi ko : ? 쁋 ord, tuma jumɛn an y'i ye kɔngɔ la k'i balo, walima minnɔgɔ bɛ i la ka minfɛn di i ma? Wa tuma jumɛn an y’i ye dunan ye k’i bisimila, walima k’i farilankolon ka fini don i la? Ani tuma jumɛn an y'i ye bana na walima kaso la ka taa bɔ i ye?? 쇺 € ye?

Matiyu 26.14 O tuma la, o tan ni fila la kelen, min tɔgɔ ye ko Juda Iskariyɔti, o taara sarakalasebaaw kuntigiw fɛ.

Juda ye Yesu don sarakalasebaa kuntigiw bolo.

1. Janfa farati - Juda ka Yesu janfa cogo min na, o b k lasɔmini ye an ma jurumu ni kɔrɔbɔli fanga ko la.

2. Yafa fanga - Yesu ye jaabi di cogo min na Juda ka janfa la, o b nɛɛma ni yafa kɛnɛya sebaaya jira.

1. Marka 14:10-11 - Yesu ka kirayakuma ko a ka kalanden d bna a janfa.

2. Romkaw 5:8 - Ala ye a ka kanuya jira an na ka an to jurumutw ye.

Matiyu 26.15 A y’a fɔ u ye ko: «Aw na mun di ne ma, ne na a don aw bolo?» U ye layidu ta a fɛ warijɛ bi saba la.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye warijɛ bi saba di Juda Isikariɔti ma walisa ka Yesu janfa.

1. Janfa musaka ka bon: An dalen bɛ min na, o nafa ka bon ka mun de dabila?

2. Farati min bɛ nege la: Ka nafantan kɔrɔbɔli dɔn.

1. Ntalenw 15:16 - Matigi ɲɛsiran dɔɔnin ka fisa ni nafolo belebele ni tɔɔrɔ ye min bɛ sɔrɔ a la.

2. Yakuba 4:2-3 - Aw nege b'a la, nka aw ma o sɔrɔ, aw bɛ mɔgɔ faga, aw b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ, aw tɛ se ka sɔrɔ, aw bɛ kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ, nka aw ma o kɛ, katuguni aw ma delili kɛ. Aw bɛ delili kɛ, nka aw tɛ sɔn sɔrɔ, katuguni aw bɛ delili kɛ cogo jugu la, walisa aw ka o tiɲɛ aw negew la.

Matiyu 26.16 Kabini o waati la, a ye sababu ɲini ka a janfa.

Kabini tuma min na Juda Iskariyɔti y’a latigɛ ka Yesu janfa, a ye cogo ɲini ni timinandiya ye k’o kɛ.

1. Yesu janfa: Juda ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛli.

2. Ka kalan sɔrɔ Juda fɛ: An yɛrɛ ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛli.

1. Luka 22:3-6 - Yesu tun b Juda ka laɲini dɔn ka a janfa, o bɛɛ n’a ta, a y’a to o ka kɛ.

2. Yuhana 13:21-30 - Yesu b’a ka kanuya jira Juda la hali Juda y’a janfa kɔfɛ.

Mat.

Yesu ye kalandenw bilasira u ka u labɛn Tɛmɛnkan seli kama.

1. Yesu ye wele bila ka Tɛmɛnkan seli labɛn: O kɔrɔ ye mun ye an bolo bi?

2. Ka an hakili to Tɛmɛnkan seli la: Dannaya ni kanminɛli kalan minnu bɛ sɔrɔ Yesu fɛ.

1. Ekisode 12:3-14 - Ala ye cikan minnu di Israɛldenw ma Tɛmɛnkan seli labatoli ko la.

2. Luka 22:15-18 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan Tɛmɛnkan seli la.

Matiyu 26.18 A ko: «Taa dugu kɔnɔ o cɛ sugu fɛ, k’a fɔ a ye ko: Karamɔgɔ ko: Ne ka waati surunyara. Ne na Tɛmɛnkan seli kɛ i ka so ni ne ka kalandenw ye.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ye ko u ka taa cɛ dɔ fɛ dugu kɔnɔ walisa ka Tɛmɛnkan seli dumuni labɛn.

1. Tɛmɛnkan seli labɛnni nafa ka bon

2. Yesu ka waati kɛcogo dafalen don tuma bɛɛ

1. Luka 22:7-13 - Yesu ye kalandenw bila ka tmnkan seli labɛn

2. Ekisode 12:1-14 - Ala ka cikanw Tɛmɛnkan seli ko la

Matiyu 26.19 Kalandenw y’a kɛ i ko Yesu tun y’a fɔ u ye cogo min na. U ye Tɛmɛnkan seli labɛn.

Kalandenw tugura Yesu ka cikanw kɔ ani ka Tɛmɛnkan seli dumuni labɛn.

1. Kanminɛli: Se min bɛ Ala ka ci fɔlenw labato

2. Labɛnni: Ala ye an wele ka na min na, an k’an labɛn o kama

1. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

2. Zaburu 119:60 - "Ne bɛ teliya ka i ka ci fɔlenw mara."

Matiyu 26.20 Wula sera tuma min na, a y'i sigi ni o tan ni fila ye.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ Yesu tun bɛ ka ɲɔgɔn lajɛn n’a ka kalandenw ye Tɛmɛnkan seli dumuni kama.

1: Yesu ye misali min kɛ ka nbuuru kari n’a ka kalandenw ye, o b’an kalan ko a nafa ka bon ka ɲɔgɔn lajɛn n’an diyanyemɔgɔw n’an teriw ye.

2: Yesu ni a ka kalandenw ye ɲɔgɔn lajɛn, o b’an hakili jigin an ka barika da an ka jɛɲɔgɔnyaw ye ani k’u jate fɛnba ye .

1: Kɛwalew 2:42-46 - Egilisi fɔlɔw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka buru kari.

2: Zaburu 133:1 - "A filɛ, ni balimaw sigilen bɛ kelenya la, a ka ɲi, a ka di dɛ dɛ!"

Mat.

Kalandenw lasɔmina u dɔ la kelen ko la min bɛna Yesu janfa.

1 - Weelekan ka ɲɛsin nimisali ma: Kalan ka bɔ kalandenw ka janfa la

2 - Weelekan min bɛ kɛ kantigiya la: Ka kɛ kantigi ye hali ni ko gɛlɛnw bɛ yen

1 - Luka 22:21-22 ? 쏝 ut a filɛ, min bɛ ne janfa, o bolo bɛ ne fɛ tabali kan. Tiɲɛ na, Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa, i ko a latigɛra cogo min na.

2 - Yuhana 13:21-30 ? 쏻 tuma min na Yesu tun y'a fɔ ten, a hakili ɲagamina a ni na, a ye seereya kɛ, a ko: Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko aw dɔ na ne don janfa.??

Matiyu 26.22 U dusu tiɲɛna kosɛbɛ, u kelen-kelen bɛɛ y’a daminɛ k’a fɔ a ye ko: «Matigi, ne don wa?»

Dusukasiba donna kalandenw na ani u ye Yesu ɲininka n’a bɛ kuma u kan tuma min na a y’a fɔ ko u dɔ bɛna a janfa.

1. Yɛrɛlajɛ fanga: An yɛrɛ ka dɛsɛw ɲɛnabɔli

2. Ka hinɛ ɲɛnamaya kɛ: Ka hinɛ jira an ka jɛɲɔgɔnyaw la

1. Filipekaw 3:12-14 - A t ko ne ye o sr kaban wala ne ye mg dafalenw ye kaban, nka ne b taa a f walisa ne ka se ka o min fana minɛ Krisita Yesu fɛ. Balimaw, ne t'a jate ko ne y'a minɛ fɔlɔ. nka ne bɛ fɛn kelen de kɛ: ka ɲinɛ fɛn kɔ min bɛ kɔfɛ ani ka n bolo kɔrɔta ka taa ɲɛfɛ, ne bɛ taa ɲɛ ka taa laɲini na walasa ka Ala ka sankolo weleli sara sɔrɔ Krisita Yesu la.

2. Yakuba 5:16 - O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Cɛ tilennen ka delili min bɛ nɔ bɔ, o bɛ se ka fɛn caman kɛ.

Matiyu 26.23 A y'a jaabi ko: «Min b'a bolo don ne la daga la, o na ne don.»

Yesu y’a fɔ ko a ka kalanden dɔ bɛna a janfa.

1. Janfaw ni dannaya tiɲɛnen: Matiyu 26:23 kalan

2. Janfa kɔlɔlɔw: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka janfa la Matiyu 26:23 kɔnɔ

1. Yuhana 13:21-26 - Yesu ye a ka janfa ko fɔ.

2. Zaburu 41:9 - Ka teri dɔ janfa.

Matiyu 26.24 Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na. o tun ka ɲi o cɛ ma ni a tun ma bange.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko i kana Yesu janfa, iko a tun bɛna fisaya ni o cɛ tun ma bange abada.

1. Janfa musaka: Cogo min na an bɛ se ka an yɛrɛ tanga siniɲɛsigi ma min ka jugu ni saya ye

2. Farati minnu bɛ i kɔdon Yesu la

1. Luka 22:22 - "Tiɲɛ na, Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa, i ko a latigɛra cogo min na.

2. Esayi 53:3 - "Mɔgɔw b'a mafiɲɛya, a bɛ ban a la, a ye dusukasibaga ye, a bɛ dusukasi dɔn.

Matiyu 26.25 Juda min ye a janfa, o y’a jaabi ko: «Karamɔgɔ, ne don wa?» A y'a fɔ a ye ko: «I y'a fɔ.»

Juda ye Yesu ɲininka ni ale de tun bɛna a janfa. Yesu y’a jira ko ale de don.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ danbe la: Janfa kɔlɔlɔw faamuyali

2. Yesu ka nɛɛma: Hinɛ hali ni a janfara

1. Zaburu 55:12-14 ? 쏤 walima jugu tɛ min bɛ ne kɔrɔfɔ; o tuma ne tun bɛ se k'a muɲu: jugu fana tɛ min bɛ a yɛrɛ bonya ne kama. o tuma ne tun na ne dogo a la: Nka e de tun don, ne bɔɲɔgɔnko cɛ, ne ɲɛminɛbaga ani ne dɔnbaga. An ye laadilikan dumanw ta ɲɔgɔn fɛ, ka taama ka taa Ala ka so ni jɛkulu ye.??

2. Romɛkaw 2:4 "Wali i bɛ a ka ɲumanya ni a ka muɲuli ni a ka muɲuli nafolo mafiɲɛya, k'a sɔrɔ i t'a dɔn ko Ala ka ɲumanya bɛ i bila ka nimisa wa?"

Matiyu 26.26 U to dòn tuma min na, Yesu ye nbuuru ta k'a duba, k'a kari k'a di kalandenw ma k'a fò ko: «A' ye ta ka dumuni kè. nin ye ne farikolo ye.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ye dugawu kɛ nbuuru la ani k’a di a ka kalandenw ma u k’a dun, k’a fɔ ko o ye a farikolo ye.

1. Yesu ye ɲɛnamaya buru ye: Yesu nafa sɛgɛsɛgɛli? 셲 Sarakabɔ

2. Ɲɛnamaya buru dunni: Ala bɛ se ka min sɔrɔ cogo di? 셲 Nilifɛn Ka Kisili

1. Yuhana 6:35 - ? 쏪 esus ko u ma ko ? 쁈 ne ye ɲɛnamaya buru ye; min nana ne ma, kɔngɔ tɛna kɛ o la, ni min dalen bɛ ne la, minnɔgɔ tɛna kɛ a la abada.? 쇺 € ye?

2. Esayi 55:1-3 - ? 쏞 ome, minnɔgɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, o ka na ji la; wari tɛ min bolo, o ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni sɔngɔ tɛ. Mun na i bɛ i ka wari musaka kɛ fɛn ye min tɛ dumuni ye, ka i ka baara kɛ fɛn ye min tɛ wasa? Aw ka ne lamɛn ni timinandiya ye, ka fɛn ɲuman dun, ka aw nisɔndiya dumuni nafama na.??

Matiyu 26.27 A ye jifilen ta ka barika da u ye k'a di u ma.

Yesu ye kisili jifilen tila a ka kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka ci fɔ u ye ko u ka o jifilen dun.

1. Kisili jifilen: Ala ka layidu talenw minni

2. An ka minnɔgɔ jaabi: Yesu ka kanuya sɔrɔli jifilen fɛ

1. Esayi 55:1 - ? 쏞 ome, minnɔgɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, o ka na ji la; wari tɛ min bolo, o ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni sɔngɔ tɛ.??

2. Zaburu 116:13 - ? 쏧 bɛna kisili jifilen kɔrɔta ka Matigi tɔgɔ wele.??

Matiyu 26.28 Nin ye ne joli ye Layidu kura la, o min b bn mg caman kosn jurumuw yafali kama.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka saraka kan jurumu yafa kama.

1: Yesu, Ala ka Sagaden - A ka nɛɛma ni makari nilifɛn min tɛ se ka da a la.

2: Yesu, Baarakɛla tɔɔrɔlen - A ka kanuya ni a yɛrɛdi wale laban.

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni Ala ka nma nafolo ye.

Mat.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka layidu kan ko a tɛna rezɛnsun den min fo n’a y’o min kokura a Fa ka Masaya la.

1. Sankolo jigiya: Yesu ka seginni layidu ta

2. Ka barika sɔrɔ gɛlɛya waatiw la: Yesu ka dususalo kumaw

1. Jirali 21:1-4 - Sankolo kura ni dugukolo kura layidu

2. Esayi 25:6-9 - Matigi na ɲɛji bɔ ɲɛda bɛɛ la

Matiyu 26.30 U ye dɔnkili da tuma min na, u taara Oliviye kulu la.

Yesu n’a ka kalandenw ye dɔnkili dɔ da kɔfɛ, u taara Oliviye kulu la.

1. Delili ni batoli nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Oliviye kulu nafa faamuyali Yesu ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Marka 14:26, "U ye dɔnkili da tuma min na, u bɔra ka taa Oliviye kulu la."

2. Luka 22:39, "A bɔra ka taa Oliviye kulu la i ko a tun bɛ cogo min na, kalandenw fana tugura a kɔ."

Matiyu 26.31 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw bɛɛ na dusu tiɲɛ ne kosɔn bi su in na.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u bɛna dimi ale kosɔn ani ko a sɛbɛnnen bɛ ko sagagɛnnaw bɛna bugɔ ani ko sagaw bɛna jɛnsɛn.

1. Sagaw jɛnsɛnni: Matiyu 26:31 hakilijakabɔ

2. Sagagɛnnaw ka bugɔli faamuyali: A bɛ dannaya ni timinandiya kan

1. Zakari 13:7 - ? 쏛 kunu, e npan, ne ka sagagɛnnaw kama, ani cɛ min ye ne ɲɔgɔn ye, kɛlɛbolow Matigi ko ten: sagagɛnnaw gosi, sagaw na jɛnsɛn, ne na ne bolo wuli denmisɛnninw kan.??

2. Heburuw 13:20 - ? 쏯 ow hɛrɛ Ala, min ye an Matigi Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma, o sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la.??

Matiyu 26.32 Nka ne kununni kɔfɛ, ne na taa aw ɲɛ Galile.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko a bɛna kunun ka taa u ɲɛ Galile.

1. Jigiya ni dannaya fanga: Yesu ka lakununni ani an ka dannaya taama

2. Krisita kununnen ka layidu: Lakununni jigiya faamuyali ani a waleya

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye? Nka an tɛ fɛn min ye, n’an jigi b’o kan, an b’o makɔnɔ ni muɲuli ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:13-14 - Nka ni suw lakununni tɛ, hali Krisita ma kunun. Ni Krisita ma kunun, o tuma na, an ka waajuli ye fu ye, aw ka dannaya fana ye fu ye.

Matiyu 26.33 Pir y’a jaabi ko: «Hali ni mg b== b== dusukasi i kosn, ne t=na b=n abada.»

Piɛrɛ b’a ka kantigiya jira Yesu la min tɛ se ka wuli, hali ni mɔgɔ tɔw bɛɛ b’a bagabaga ko a bɛna a bila.

1. Ka jɔ an ka dannaya la: Ka to an ka dannaya la Yesu fɛ hali waati gɛlɛnw na

2. Kantigiya ka ɲɛsin Yesu ma: Piɛrɛ? 셲 Misali min bɛ kɛ ni cɛsiri ye min tɛ wuli

1. Heburuw 11:1- Sisan, dannaya ye dannaya ye an jigi bɛ min kan ani ka da an yɛrɛ la an tɛ min ye.

2. Romɛkaw 12:9- Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

Matiyu 26.34 Yesu y’a fɔ a ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ i ye ko bi su in na, sani kɔnɔ ka kasi, i na ban ne la siɲɛ saba.

Yesu ye Piɛrɛ lasɔmi a ka ban a la min bɛna kɛ sani kɔnɔ ka kule.

1: Kana kɔrɔtɔ ka i ka layidu ta Ala ye

2: Dannaya lakika tɛ kumaw la, nka a bɛ kɛwalew de la

1: Yakuba 2:17-18 - "O cogo kelen na, dannaya, ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

2: Ntalenw 14:23 - "Nafa bɛ baara bɛɛ la, nka dawolo kuma bɛ taa dɛsɛ dɔrɔn de la."

Matiyu 26.35 Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko: Hali ni ne tun bɛna sa i fɛ, ne tɛna ban i la. Kalandenw bɛɛ fana y'o fɔ ten.

Kalandenw y’u ka kantigiya fɔ Yesu ye min tɛ se ka wuli hali ni o kɔrɔ ye saya ye.

1: An man kan ka siran ka jɔ an ka dannaya kama hali ni musaka mana kɛ cogo o cogo.

2: An ka to an cɛsirilen na Yesu n’a ka kalansiraw la.

1: Romɛkaw 8:31-39 - Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2: Filipekaw 1:21 - Ne fɛ, ka ɲɛnamaya, o ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.

Matiyu 26.36 Yesu nana u fɛ yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Jetisemani, a y’a fɔ kalandenw ye ko: «Aw ka sigi yan, ka ne taa delili kɛ yen.»

Yesu taara n’a ka kalandenw ye yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Gɛtisemane, k’a ɲini u fɛ u k’a makɔnɔ ka a to delili la.

1. Delili fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. A ka kɛta barika: Ka da Ala la kɔrɔbɔli waatiw la

1. Zaburu 139:7-10 - Ne na taa min ka bɔ i Ni la? Walima ne bɛ boli min ka bɔ i ɲɛ kɔrɔ?

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Matiyu 26.37 A taara ni Piɛrɛ ni Zebede denkɛ fila ye, ka dusukasi daminɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ.

Yesu ka kalandenw taara n’a ye tuma min na a tun bɛ ka dusukasi ani ka girinya.

1: Yesu b’a jira an na ko a man ɲi ka dusukasi ni jigitigɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ani ko an man kan ka maloya ka dususalo ɲini an teriw n’an somɔgɔw fɛ.

2: Yesu b’a jira an na ko a nafa ka bon ka mɔgɔw sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa k’an dɛmɛ waati gɛlɛnw na.

1: Waajulikɛla 4:9-10 - ? 쏷 wo ka fisa ni kelen ye , bawo u ka cɛsiri sara ɲuman b' u bolo . Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o la min bɛ a kelen na n'a binna, dɔ wɛrɛ t'a fɛ k'a kɔrɔta!??

2: Ntalenw 17:17 - ? 쏛 teri bɛ kanu waati bɛɛ, wa balimakɛ bɛ bange gɛlɛya kama.??

Matiyu 26.38 A y’a fɔ u ye ko: «Ne ni dusukasilen don kosɛbɛ fo ka se saya ma.

Yesu y’a ka dusukasiba jira ani k’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka to a fɛ ka kɔlɔsili kɛ.

1. Jɛɲɔgɔnya lakika fanga - Yesu ye a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka to a fɛ ka kɔlɔsili kɛ cogo min na, o b’an kalan sigida fanga ko la cogo min na

2. Yesu ka kanuya juguya - A ka kalandenw deli u ka to a fɛ ka kɔlɔsili kɛ, o b’a jira ko a ka hinɛ hakɛ bɛ a la

1. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Heburuw 13:5 - I ka i ka J1Enamaya k'a to wari kanu ma, ka wasa i bolo, katuguni a y'a f::> ? 쏧 tɛna i to yen abada wa a tɛna i bila abada.??

Matiyu 26.39 A taara yɔrɔ jan dɔɔni, a y'i biri a ɲɛda la k'a delili kɛ ko: «Ne Fa, ni a bɛ se ka kɛ, nin jifilen ka tɛmɛ ne fɛ.

Yesu ye Ala deli, k’a ɲini ko tɔɔrɔ jifilen ka bɔ a la, nka a sago ka kɛ, Yesu sago tɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi ye: Ala sago faamuyali

2. Ɲɛnamaya min gengenna jiri la: Ala ka tɔɔrɔw sɔrɔli

1. Filipekaw 2:8-11 - Yesu y’a yɛrɛ majigin ani a kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

2. Esayi 53:10-12 - o bɛɛ n'a ta, Matigi sago tun don ka a ka tɔɔrɔ, hali ni Matigi y'a ka ɲɛnamaya kɛ jurumu saraka ye, a na a denw ye, ka a ka donw janya, ani Matigi na ɲɛ sɔrɔ a bolo.»

Mat.

Kalandenw ma se ka to Yesu fɛ a ka magoɲɛ waati la.

1. An ka kan ka to an ɲɛ na an ka dannaya la, an ka kan ka to an ɲɛ na ni Yesu ye hali ni gɛlɛyaw bɛ an na.

2. An ka kan ka kɛ yen Yesu fɛ hali waati gɛlɛnw na, ka an ka cɛsiri ni an ka yɛrɛdi jira a ma.

1. Efesekaw 6:10-18 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ.

2. Romɛkaw 12:12 - Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ.

Matiyu 26.41 Aw k= aw k= aw ɲɛ na, aw kana don kɔrɔbɔli la.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an kɔlɔsi ani ka delili kɛ walisa k’an yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma ani k’an hakili to a la hali ni an ka hadamadenya barika ka dɔgɔ.

1. "Delili fanga: An barika bonya kɔrɔbɔli kama".

2. "Kɔlɔsili ani ka delili kɛ: An k'an janto an yɛrɛ la kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ".

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Matiyu 26.42 A taara a siɲɛ filanan na, ka delili kɛ ko: «Ne Fa, ni nin jifilen tɛ tɛmɛn ne kan, ni ne ma o min, i sago ka kɛ.»

Yesu ye Ala deli ani a sɔnna a sago ma, hali ni o kɔrɔ tun ye ka tɔɔrɔ jifi min.

1. "Tɔrɔko jifilen: Ka sɔn Ala sago ma".

2. "Delili fanga: Ka dege ka i yɛrɛ di Ala ka labɛn ma".

1. Yakuba 4:13-15 - "Aw ka na sisan, aw minnu b'a fɔ ko ? 쏷 oday walima sini an bɛna taa nin dugu in na, ka san kelen kɛ yen, ka sanni kɛ ka feere, ka tɔnɔ sɔrɔ?? k'a sɔrɔ aw bɛ taa." t'a dɔn min bɛna kɛ sini.Katuguni i ka ɲɛnamaya ye mun ye?A yɛrɛ ye lafiɲɛbɔ ye min bɛ bɔ kɛnɛ kan waati dɔɔnin kɔnɔ, ka tila ka tunun.O nɔ na, i ka kan k'a fɔ ko, ?쏧 f Matigi b'a fɛ, an bɛna ɲɛnamaya kɛ ka nin walima nin kɛ .??

2. Romɛkaw 12:1-2 - Balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di saraka ɲɛnama ye, saraka senuma, min ka di Ala ye, o ye aw ka baara ye min bɛ kɛ ni hakili ye. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago ɲuman ni sɔnni ni dafalen ye min ye.

Matiyu 26.43 A sera ka u ye sunɔgɔ la tugun, katuguni u ɲɛw tun ka gɛlɛn.

Yesu y’a ka kalandenw sɔrɔ sunɔgɔ la tugun, hali k’a sɔrɔ u tun sɛgɛnnen don.

1. ? 쏝 e Labɛn: Aw ka kɛ i ɲɛ na ani ka i ɲɛmajɔ??

2. ? 쏝 e Kantigi: Ka hakili to Yesu la?? Saraka??

1. Esayi 40:31 - ? 쏝 ut minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. u na taama, u tɛna sɛgɛn.??

2. Heburuw 11:1 - ? 쏯 ow dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, fɛn minnu ma ye, olu dalilu ye.??

Matiyu 26.44 A y'u to yen, a taara delili kɛ a siɲɛ sabanan na, ka o kuma kelen fɔ.

Yesu ye delili kɛ siɲɛ saba Gɛtisemane nakɔ kɔnɔ, a tun bɛ segin o kuma kelenw kan siɲɛ kelen-kelen bɛɛ.

1. Delili fanga: Yesu ka misali Gɛtisemane nakɔ kɔnɔ

2. Delili segin-segin ka dusu saalo: Yesu ka misali Getesemane nakɔ kɔnɔ

1. Filipekaw 4:6-7 - ? 쏡 aw kana hami foyi la, nka fɛn bɛɛ la, aw ka delili ni delili ni barika dali ye, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye. Wa Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o bɛna aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.??

2. Yakuba 5:16 - ? 쏷 o de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na.??

Mat.

Yesu taara a ka kalandenw fɛ k’a fɔ u ye ko u ka lafiɲɛ bawo a janfa waati surunyara.

1. Lafiɲɛbɔ nafa kɔrɔbɔli waatiw la

2. Ka Ala ka Labɛn faamu ani ka sɔn a ma

1. Zaburu 4:8 - Ne na da hɛrɛ la ka sunɔgɔ; sabu e kelenpe, Matigi, ne ka sigi lafiya la.»

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Matiyu 26.46 Wuli, an ka taa.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka janfa kan min tun bɛna kɛ sɔɔni.

1. Yesu barika ka bon janfa ɲɛkɔrɔ

2. Yafa fanga min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

2. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ di aw ma i ko diɲɛ bɛ min di aw ma. Aw kana jɔrɔ, aw kana siran."

Mat.

Juda min tun ye Yesu ka kalanden tan ni fila la kelen ye, o sera yen ni jamaba ye ka bɔ sarakalasebaaw kuntigiw ni jama cɛkɔrɔbaw la, npanw ni berew tun b’u bolo.

1. Juda janfa: Farati min bɛ dannaya tiɲɛni na

2. Ka jɔ kosɛbɛ waati gɛlɛnw na: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Yesu minɛni na

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma fo hadamadenw ka kow. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan. Nka ni aw kɔrɔbɔra, a na a bɔyɔrɔ la walasa i ka se k'o muɲu."

2. Zaburu 37:5-7 - "I ka sira di Matigi ma; i jigi da a kan, a na nin kɛ: A na i ka tilennenya yeelen i ko sɔgɔma, i ka tilennenya yeelen i ko tilelafana tile. I hakili sigi a ɲɛ kɔrɔ." Matigi ka muɲu a makɔnɔ, i kana i hakili ɲagami ni mɔgɔw ye ɲɛtaa sɔrɔ u ka siraw la, ni u bɛ u ka fɛɛrɛ juguw kɛ."

Mat.

Yesu y’a ka kalandenw bilasira u ka janfabaga dɔn taamasyɛn dɔ sababu fɛ.

1. Yesu janfa: Yesu ka cikanw nafa faamuyali. 2. Ka Yesu ka kanuya fanga jira hali ni a janfara.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. 2. Luka 22:48 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쏪 udas, yala i bɛ Mɔgɔ Denkɛ janfa ni susuli ye wa???

Matiyu 26.49 O yɔrɔnin bɛɛ, a taara Yesu fɛ k’a fɔ ko: «Matigi, foli. ka a susu.

Yesu ka kalanden dɔ Juda ye Yesu fo ni susuli ye.

1. Susu fanga: An bɛ se ka mun kalan Juda fɛ?

2. Janfa kɛli nakɔ kɔnɔ: Juda ka kɛwalew faamuyali.

1. Luka 22:47-48, ? 쏛 nd k'a to kuma la, jamaba filɛ, min tɔgɔ ye ko Juda, o min tun ye mɔgɔ tan ni fila la kelen ye, o taara u ɲɛ ka gɛrɛ Yesu la walisa k'a susu. Nka Yesu y'a fɔ a ye ko: «Juda, i bɛ Mɔgɔ Denkɛ janfa ni susuli ye wa???

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:14, ? 쏛 nd kabako si tɛ yen; sabu Sitanɛ yɛrɛ jiginna ka kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye.??

Matiyu 26.50 Yesu y'a fɔ a ye ko: «Ne teri, i nana mun na? O kɔ, u nana u bolo da Yesu kan k'a minɛ.

Yesu janfara ka minɛ.

1: Yesu bɛ kanuya ni teriya misali kɛ hali ni janfa ye.

2: Yesu ye misali ye min b’a jira cogo min na an bɛ se ka to kantigiya la Ala fɛ hali ni ko gɛlɛnw bɛ an na.

1: Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

17 Elohim ma a Denkɛ ci diɲɛ la walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

2: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye.

3 Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma.

4 Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

Matiyu 26.51 Yesu ni mgw la kelen y'a bolo kɔrɔta k'a ka npan bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baaraden dɔ gosi k'a tulo gosi.

Yesu y’a ka kalandenw bali ka fariyakow kɛ walisa k’a lakana.

1: An man kan ka teliya ka fariyakow kɛ walisa k’an ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ.

2: I ka Yesu ka misali ladege, i kɛtɔ ka i ɲɛda tɔ kelen wuli ko gɛlɛnw na.

1: Romɛkaw 12:17-21 - Aw kana kojugu kɛ mɔgɔ si ka juguya nɔ na, nka aw ka miiri ka bonya da mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

2: Matiyu 5:38-42 - Aw ye a mɛn ko a fɔra ko : ? 쁀 n ɲɛ ye ɲɛ ye ani ɲin ye ɲin nɔ na.??Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Nka ni mɔgɔ dɔ ye i kininbolo dawolo la, i ka tɔ kelen fana kɔsegin a ma.

Matiyu 26.52 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I ka npan bila a nɔ na, katuguni npan minɛbagaw bɛɛ na halaki ni npan ye.»

Yesu y’a fɔ kalanden dɔ ye ko a k’a ka npan bɔ yen, k’u lasɔmi ko npan tabaga bɛna halaki o la.

1. An ka kɛwalew bɛ na ni kɔlɔlɔ ye - Ntalenw 16:18

2. Ka ɲɛda tɔ kelen wuli - Matiyu 5:38-39

1. Romɛkaw 12:19-21

2. Yakuba 4:1-3

Matiyu 26:53 I b’a miiri ko ne tɛ se ka ne Fa deli sisan, ka mɛlɛkɛ kɛlɛbolo tan ni fila ni kɔ di ne ma sisan wa?

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka sebaaya jira, iko a b’a fɔ cogo min na ko a bɛ se ka a Fa wele a ka mɛlɛkɛ kɛlɛbolo tan ni fila ni kɔ ci a ma.

1. Delili fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. I ka dannaya kɛ Sebaayabɛɛtigi la: I ka i jigi da Ala ka sebaaya ni a ka barika kan

1. Luka 18:27 - Yesu ye faama nafolotigi jaabi min y’a ɲininka a ka kan ka mun kɛ walasa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ : ? 쏻 fila tɛ se ka kɛ ni hadamaden ye bɛ se ka kɛ ni Ala ye.??

2. Efesekaw 3:20 - ? 쏯 ow to min bɛ se ka kɛ ka caya kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ min ɲini walima an bɛ miiri fɛn minnu bɛɛ la, ka kɛɲɛ ni fanga ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.??

Matiyu 26.54 Nka Kitabuw na dafa cogo di, ko a ka kan ka k ten?

Yesu bɛ kuma Bibulu tɛmɛsira kan walisa k’a ɲɛfɔ ko fɛn dɔ ka kan ka kɛ walisa ka kiraya kuma tiimɛ.

1. Kirayakuma fanga: Ala ka kuma bɛ an ka ɲɛnamaya dafa cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye: An bɛ se ka kiraya kumaw kɛ cogo min na

1. Esayi 46:10-11 - Ne bɛ labanko ladɔnniya kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini fɔlɔfɔlɔ, fɛn min bɛna na hali bi. Ne ko, ? 쁌 y kuntilenna na jɔ, ani ne bɛna ne diyanyeko bɛɛ kɛ.??

2. Galasikaw 3:8 - Kitabuw y’a jira ka kɔn ko Ala bɛna siya wɛrɛw jo di dannaya barika la, ani a ye kibaru duman fɔ Ibrahima ye ka kɔn o ɲɛ: ? 쏛 ll siyaw na dugawu sɔrɔ aw sababu fɛ.??

Matiyu 26.55 O waati kelen na, Yesu y’a fɔ jama ye ko: «Aw bɔra ni npanw ni berew ye i ko son ka ne minɛ wa? Ne tun sigilen bɛ aw fɛ don o don ka mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ, nka aw ma ne minɛ.

Yesu bɛ jamaba ka filankafoya wele k’a minɛ i n’a fɔ u bɛ son minɛ cogo min na, k’a sɔrɔ a tun bɛ ka mɔgɔw kalan kɛnɛ kan Alabatosoba kɔnɔ don o don.

1. Farati min bɛ filankafoya la: Yesu ye jama jalaki cogo min na u ka tilenbaliya walew kosɔn

2. Ala ka tilennenya: Yesu ye jama wele cogo bɛnnen na u ka kojuguw kosɔn

1. Matiyu 23:27-28 - "Bɔnɛ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow! katuguni aw bɛ i ko kaburu finmanw, minnu ɲɛ ka ɲi kɛnɛma, nka u kɔnɔna falen bɛ mɔgɔ salenw kolo la, ani nɔgɔ bɛɛ la. O cogo kelen na." aw fana bɛ kɛ mɔgɔ tilennenw ye kɛnɛma mɔgɔw ɲɛ na, nka aw kɔnɔna na, aw falen bɛ filankafoya ni tilenbaliya la.»

2. Romɛkaw 2:1-3 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ ye kiri tigɛ, i tɛ se ka yafa, katuguni i bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ kan min na, i bɛ i yɛrɛ jalaki, katuguni e min bɛ kiri tigɛ, i bɛ o ɲɔgɔn kɛ. Nka an dalen b'a la ko kiri bɛ kɛ." Elohim ta ye tiɲɛ ye ka kɛɲɛ ni o kow kɛbagaw ye.E mɔgɔ min bɛ kiri tigɛ o kow kɛbagaw kan, yala i b'a miiri ko i na kisi Ala ka kiritigɛ ma wa?»

Matiyu 26.56 Nka o b k walisa kiraw ka kitabuw ka dafa. O kɔ, kalandenw bɛɛ y'a bila ka boli.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na kalandenw ye Yesu bila walisa ka Layidu Kɔrɔ kirayakumaw dafa.

1. "Ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Kalan minnu bɛ bɔ kalandenw ni Yesu la".

2. "Ala ka laɲini dafa: Kalandenw, Yesu ani kiraw ka sɛbɛnw".

1. Zaburu 22:1-31 - Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Matiyu 26.57 Minnu ye Yesu minɛ, olu taara ni a ye sarakalasebaa kuntigi Kayifa fɛ, sariya karamɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw tun lajɛlen bɛ yɔrɔ min na.

U ye Yesu minɛ kaso la, ka na ni sarakalasebaa kuntigi Kayifa ye, sariya karamɔgɔw ni maakɔrɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.

1. Yesu minɛni kɔrɔ - Ka mɔgɔ minɛ ka taa kiritigɛso la, o kɔrɔ ye mun ye?

2. Sarakalasebaa kuntigi Kayifa nafa - Sarakalasebaa kuntigi jɔyɔrɔ bɛ nɔ bila Yesu ka maana na cogo di?

. Katuguni ale tun ye Kayifa facɛ ye, o min tun ye sarakalasebaa kuntigi ye o san kelen na.

2. Kɛwalew 4:5-7 - O dugujɛ, u kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw ni sariya karamɔgɔw, ani sarakalasebaaw kuntigi Ana, ani Kayafa, ni Yuhana, ni Alɛkisandiri, ani u ka jamanaden bɛɛ sarakalasebaa kuntigi somɔgɔw, olu tun lajɛra ɲɔgɔn fɛ Jerusalɛm.

Matiyu 26.58 Nka Pierɛ tugura a nɔfɛ yɔrɔ jan fo ka se sarakalasebaaw kuntigi ka so kɔnɔ, a donna ka sigi ni jɔnw ye walisa ka laban ye.

Piɛrɛ tugura Yesu kɔ ka taa sarakalasebaa kuntigi ka so hali ni farati tun b’a la.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka jagɛlɛya ni a ka limaniya la walisa ka tugu Yesu kɔ hali ni faratiw b’a la.

2. Hali n’an b’a miiri ko an yɔrɔ ka jan Ala la, an bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ hali bi walisa ka gɛrɛ a la.

1. Heburuw 11:8-10 - Dannaya barika la, Ibrahima welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye, a ye kan minɛ tuma min na. A bɔra, a tun t'a dɔn a taara yɔrɔ min na.

2. Matiyu 14:29 - A ko: Na. Piɛrɛ jiginna kurun kɔnɔ tuma min na, a taamana ji kan ka taa Yesu fɛ.

Matiyu 26.59 Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ni jɛnkulu bɛɛ ye seereya nkalontigɛlen ɲini Yesu kama walisa k’a faga.

Sarakalasebaa kuntigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ye seereya nkalonma ɲini walisa ka Yesu jalaki saya la.

1. Farati min bɛ jalaki nkalonmaw la

2. Tiɲɛ ka sebaaya

1. Zaburu 25:2-3 - "Ne ka Ala, ne jigi b'i kan, ne kana maloya, ne juguw kana ɲagali ne kosɔn. Tiɲɛ na, mɔgɔ si ma i makɔnɔ, o tɛna maloya, u na maloya." aw ka maloya minnu bɛ janfa kɛ ni kɔnɔnafili ye.»

2. Ntalenw 12:17 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ seereya lakika di, nka seere nkalontigɛla bɛ nanbara fɔ."

Matiyu 26.60 Nka u ma foyi sɔrɔ. A laban na, seere nkalontigɛla fila nana.

A tun ka gɛlɛn sarakalasebaa kuntigi ni Sanhedrin ma ka seerew sɔrɔ ka seereya kɛ Yesu kama, wa a laban na, u ye seere nkalontigɛla fila sɔrɔ.

1. Tiɲɛ fanga: hali seere nkalontigɛlaw tɛ se ka nkalon jɔ.

2. Nafa min b’a la ka jɔ i ka dannaya la, hali ni i bɛ seereya nkalonmaw ɲɛ.

1. Zaburu 119:160 - "I ka kuma bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye, i ka kiritigɛ tilennenw bɛɛ bɛ to badaa."

2. Yuhana 8:44 - "Aw ye aw fa jinɛ ta ye, aw na aw fa negew kɛ. A tun ye mɔgɔfagala ye kabini fɔlɔfɔlɔ, a ma sigi tiɲɛ la, katuguni tiɲɛ tɛ a la. Tuma min na." a bɛ nkalon tigɛ, a bɛ kuma a yɛrɛ la, katuguni nkalontigɛla don, nkalontigɛla don.»

Matiyu 26.61 A ko: «Nin cɛ ko: «Ne bɛ se ka Ala ka Alabatosoba tiɲɛ ka a jɔ tile saba kɔnɔ.»

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu jalaki ko a b’a fɔ ko a bɛ se ka Ala ka Alabatosoba tiɲɛ ani k’a jɔ kokura tile saba kɔnɔ.

1: Daɲɛw fanga - An bɛ daɲɛ minnu fɔ, fanga bɛ olu la cogo min na ka da walima ka tiɲɛni kɛ.

2: Yesu ka fanga - Yesu ka Ala ka fanga jirala a ka kumaw f.

1: Yakuba 3:5-6 - "Nɛn fana ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, nka a bɛ waso fɛnbaw la. Kungo belebeleba bɛ tasuma don o tasuma fitinin fɛ dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ." .Nɛn bɛ don an farikolo yɔrɔw cɛma, ka farikolo bɛɛ nɔgɔ, ka tasuma don ɲɛnamaya taabolo bɛɛ la, ka tasuma don jahanama fɛ."

2: Ntalenw 18:21 - "Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun."

Matiyu 26.62 Sarakalasebaa kuntigi wulila k’a fɔ a ye ko: «I tɛ foyi jaabi wa?» Nin seereya ye mun ye i kama?

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka k’a sɔrɔ a ma cogo di a ma a ka jaabi di.

1: An man kan ka teliya abada ka kiri tigɛ ani ka ɲininkali kɛ fo an tɛ cogo di mɔgɔw ma u ka jaabi di.

2: An bɛ kuma minnu fɔ, an k’an hakili to olu la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la n’an bɛ kuma kuntigi dɔ fɛ.

1: Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

2: Ntalenw 18:13 - Ni mɔgɔ ye jaabi di sani a ka mɛnni kɛ, o ye a ka nalomanya ni a ka maloya ye.

Matiyu 26:63 Nka Yesu y’a makun. Sarakalasebaa kuntigi y'a jaabi ko: «Ne b'i kali Ala ɲɛnama tɔgɔ la ko i k'a fɔ an ye ni i ye Krisita ye, Ala Denkɛ.»

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka ni ale de ye Krisita ye, Ala Denkɛ, nka Yesu ma jaabi di.

1. Ni sugandili gɛlɛnw bɛ i ɲɛ, i ka Ala sago ɲini ani ka i jigi da a ka ɲɛminɛli kan.

2. Hali ni ko gɛlɛnbaw bɛ an na, an bɛ se ka to kantigiya la Ala ye min labɛn an ye.

1. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ di aw ma i ko diɲɛ bɛ min di aw ma. Aw kana jɔrɔ, aw kana siran."

2. Esayi 26:3 - "I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i la, katuguni a dalen bɛ i la."

Matiyu 26.64 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I y’a fɔ, o bɛɛ n’a ta, ne b’a fɔ aw ye ko nin kɔfɛ, aw na Mɔgɔ Denkɛ sigilen ye sebaaya kinin fɛ, ka na sankolo sankaba la.

Yesu b’a ka kuntigiya ni a ka sebaaya fɔ iko Mɔgɔ Denkɛ.

1: Yesu ye Masakɛw ka Masakɛ ye ani Matigiw ka Matigi ye.

2: Yesu ye Masiya ye min na segin ka na sankaba la.

1: Jirali 19:11-16 - Yesu ye Masakɛw ka Masakɛ ye ani Matigiw ka Matigi ye.

2: Zakari 14:4-5 - Yesu na na ni sankaba ye.

Matiyu 26.65 Sarakalasebaa kuntigi y’a ka finiw fara k’a fɔ ko: «A ye Ala tɔgɔ tiɲɛ. an mago bɛ mun wɛrɛ la seerew la? A filɛ sisan, aw ye a ka Ala tɔgɔ tiɲɛ.»

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu jalaki ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1: Ala ka tiɲɛ fɔ hali ni a ka gɛlɛn.

2: I dalen bɛ fɛn min na, i kana siran ka jɔ o nɔ na.

1: Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:58 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana se ka lamaga, ka caya tuma bɛɛ Matigi ka baara la, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

Matiyu 26:66 Aw hakilina ye mun ye? U y'a jaabi ko: «A jalakilen don saya la.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu jalakibagaw ka kiritigɛ ɲɛfɔ, olu minnu y’a fɔ ko a ye saya jalaki.

1. Kalandenya sɔngɔ: Yesu ka saraka min kɛra hadamadenw ka kisili kama

2. Kurucɛ fanga: Yesu ka saya ni a lakununni faamuyali

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Matiyu 26.67 O tuma la, u ye daji da a ɲɛda la ka a bugɔ. Dɔ wɛrɛw y'a bugɔ ni u bolow ye.

Yesu ye maloya ani ka tɔɔrɔ farikolo ta fan fɛ.

1: An man kan ka ɲinɛ Yesu ka tɔɔrɔ kɔ ani a sɔnna ka tɛmɛ o tɔɔrɔw kɔ an kosɔn cogo min na.

2: An ka kan k’an jija ka majigin ani ka kan minɛ Ala ye, hali kɔrɔbɔli waatiw la.

1: Esayi 50:6 "Ne ye ne kɔ di bugɔlikɛlaw ma, ka ne ɲɛda di kunsigi tigɛbagaw ma, ne ma ne ɲɛda dogo maloya ni dajibɔ la."

2: Heburuw 12:2-3 "An ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya dabɔbaa, an ka dannaya dafabaga, a ye gengenjiri muɲu ɲagali kosɔn, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ." ."

Matiyu 26.68 A ko: Krisita, kiraya ta an ye, Jni ye i bugɔ?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Sarakalasebaa kuntigi n’a ka baarakɛlaw ye Yesu tulo geren a ka kiritigɛ waati la.

1: Yesu ka misali min ye muɲuli, majigilenya ani yafali ye, o ye misali ye an bolo waati gɛlɛnw na.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka jagɛlɛya ni limaniya misali la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1: Esayi 53:7 - A degunna ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2: 1 Piɛrɛ 2:21-23 - Aw welera o de kama, katuguni Krisita tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. ? 쏦 e ma jurumu si kɛ, nanbara si ma sɔrɔ a da la.??U y'u ka mafiɲɛyaliw fili a ma tuma min na, a ma a yɛrɛ sara; a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali si kɛ. O nɔ na, a y’a yɛrɛ kalifa mɔgɔ min bɛ kiri tigɛ tilennenya la.

Mat.

Piɛrɛ ye sɔsɔli kɛ Yesu la siɲɛ saba, ani nin tɛmɛsira bɛ kuma sɔsɔli sabanan kan.

1: An ka kɛwalew bɛ na ni nɔ ye, wa an ka kan k’an janto walisa ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min b’an ka dannaya jira.

2: An ka kan k’an jija ka to ka majigin ani ka maloya k’an ka dannaya weleweleda kɛnɛma degun mana kɛ min o min ye.

1: 1 Yuhana 2:28 - Sisan, denmisɛnw, aw ka to a kɔnɔ. walisa a nana tuma min na, an ka da a la, an kana maloya a ɲɛ kɔrɔ a nali waati.

2: Matiyu 10:33 - Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ na, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ Piɛrɛ ka ban Yesu la siɲɛ saba.

1: Gɛlɛyaw kɔnɔna na, an ka kan ka to an ka dannaya la ani ka jɔ an ka dannayakow la.

2: An man kan ka maloya abada ka sɔn a ma ko an bɛ Yesu dɔn, hali ni degun walima farati bɛ an na.

1: Yuhana 16:33 - "Ne ye nin kumaw fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. tɔɔrɔ na sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Nka aw ka aw jija; ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.??

2: 1 Timote 6:12 - ? 쏤 ight danaya kɛlɛ ɲuman. I welera ɲɛnamaya banbali min na ani i ye jɔrɔnanko ɲuman kɛ min ko la seere caman ɲɛkɔrɔ, i ka o minɛ.??

Matiyu 26.71 A bɔlen kɔ barada la, jɔnmuso wɛrɛ y'a ye k'a fɔ yen mɔgɔw ye ko: «Nin cɛ fana tun bɛ Yesu Nazarɛtika fɛ.»

Npogotigimuso y’a dɔn ko Piɛrɛ tun bɛ Yesu Nazarɛtika fɛ.

1: An ka kan ka tugu Yesu kɔ tuma bɛɛ, hali ni mɔgɔw t’an dɔn o ko la.

2: An bɛ se ka jɔ an ka dannaya kama hali ni kɔrɔfɔli bɛ an na.

1: Matiyu 10:32-33 ? 쏷 o de y'a to mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka min bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la.??

2: Filipekaw 1:27-28 ? 쏰 nly aw ka taamacogo ka kan ni Krisita ka kibaru duman ye, walisa ne nana aw ye wo, ne mana aw la, ne ka aw ka kow mɛn, walisa aw ka jɔ ni kelen na, ni hakili kelen ye ka cɛsiri kɛ ɲɔgɔn fɛ dannaya kosɔn kibaru duman.??

Matiyu 26.72 A ye a dalajɛ tugun ni kalili ye ko: «Ne tɛ o cɛ dɔn.»

Piɛrɛ banna a ka Yesu dɔn siɲɛ saba, hali a kalilen kɔ.

1. Farati min bɛ ka ban Krisita la - Piɛrɛ ye fili kelen min kɛ, an bɛ se k’an yɛrɛ tanga cogo min na.

2. Ala ka nɛɛma sebaaya - Yesu ye yafa di Piɛrɛ ma cogo min na hali ni a ye a sɔsɔ.

1. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b i da i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi.

2. 1 Yuh.

Mat. Sabu i ka kuma bɛ i dusu tiɲɛ.»

Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba, a kɛlen kɔ k’a jira ko a ye a ka kalanden dɔ ye.

1: Kana kɛ i ko Piɛrɛ - i jɔ i ka dannaya ni i ka dannayakow la.

2: I ka jagɛlɛya sɔrɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, i kana siran ka kuma.

1: Josue 1:9 - "Ne ma ci fɔ i ye wa? I ka barika sɔrɔ ka i jagɛlɛya. I kana siran, i kana siran, katuguni i taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala bɛ i fɛ."

2: Heburuw 10:35 - "O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon."

Matiyu 26:74 O tuma la, a y'a damin ka danga ka kali, ko: «Ne tè o cè dòn.» Wa o yɔrɔnin bɛɛ la, ntori ye wuluwulu.

Nin tɛmɛsira bɛ Piɛrɛ ka ban Yesu la siɲɛ saba sani kɔnɔ ka kule.

1. Farati min bɛ ka ban Krisita la: Piɛrɛ ka ban sɛgɛsɛgɛli

2. Waati kelen fanga: Waati nafa Piɛrɛ ka sɔsɔli la

1. Matiyu 26:31-35 - Yesu ye Piɛrɛ ka sɔsɔli kofɔ

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw hakili sigi, aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba bɛ mɔgɔ ɲini ka min dun.

Mat. A bɔra ka kasi kosɛbɛ.

Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba, hali ni Yesu ye lasɔmini min di a ma.

1: An ka kan ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka filiw la ani ka to an ka dannaya la, hali ni an bɛ ko gɛlɛnw na.

2: Ni Yesu y’an lasɔmi fɛn dɔ la, a nafa ka bon an k’o ta kosɛbɛ ani k’an jigi da a ka ɲɛminɛli kan.

1: Luka 22:31-32 - "Matigi ko: ? 쏶 imon, Simɔn! Tiɲɛ na, Sitanɛ ye i deli, walisa a ka i sɔgɔ i ko malo. Nka ne ye delili kɛ i ye, walisa i ka dannaya kana ban." ;ni aw seginna ne ma, aw ka barika don aw balimaw la.??

2: Yakuba 1:12 - "Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye, katuguni Matigi ye ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye."

Matiyu 27 ye Matiyu ka Kibaru Duman tilayɔrɔba mugan ni wolonwulanan ye, min sinsinnen bɛ ko minnu kɛra ka kɔn Yesu gengen jiri la, a ka saya ani a sudon ɲɛ, ani minnu tun bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu janfali ni a ka kɔrɔbɔli ye (Matiyu 27:1-26). Juda Iskariɔti, Yesu ka kalanden dɔ, nimisara a ka janfa la, ka warijɛ bi saba segin sarakalasebaaw kuntigiw ma. Juda jalakilen don kosɛbɛ, a y’a yɛrɛ dulon. O waati kɔnɔna na, u taara ni Yesu ye Romɛkaw ka gɔfɛrɛnɛrɛ Pilate ɲɛkɔrɔ. Hali n’a ma jalaki foyi sɔrɔ a la, Pilate y’a yɛrɛ bila jama ka degun na, ka Barabasi bila, o min tun ye kojugukɛla tɔgɔjugu ye—Yesu nɔ na. O kɔfɛ, Pilate ye yamaruya di ko Yesu ka bugɔ, ka a di a ma walisa a ka gengen jiri la.

Dakun 2nan: Sɔrɔdasiw bɛ Yesu tulo geren ani k’a tɔɔrɔ sani u ka taa n’a ye Gɔlgota ka gengen jiri la (Matiyu 27:27-44). U bɛ fini bilenman don a la ka ŋaniw don a la k’a sɔrɔ u b’a tulo geren ko Yahutuw ka Masakɛ. Jurumukɛla fila kɛrɛfɛ, Yesu sirilen bɛ gengenjiri la u ni ɲɔgɔn cɛ. Tɛmɛbagaw bɛ fara ɲɔgɔn kan k’a tulo geren k’a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw b’a ka fɔtaw sɔsɔ ko a bɛ se k’a yɛrɛ kisi. Dibi bɛ bin dugukolo kan k’a ta tilelafana na fo wulada saba.

Dakun 3nan: Yesu b’a ninakili laban fiyɛ gengenjiri kan tuma min na (Matiyu 27:45-66), dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛra, kaburuw dabɔra, ani mɔgɔ senuma salen dɔw kununna. Kɛmɛsarada kuntigi dɔ sɔnna a ma ko tiɲɛ na “o tun ye Ala Denkɛ ye.” Yusufu min bɛ bɔ Arimate—kalanden min tun bɛ tugu Yesu kɔ gundo la—o ye sira ɲini Pilate fɛ ni jagɛlɛya ye walisa a ka Yesu su kunna. Yusufu y’a siri ni fini sanuman ye, k’a bila a yɛrɛ ka kaburu kura kɔnɔ min jalen don fara la, k’a sɔrɔ Mariyama Magadala ni Mariyama wɛrɛ bɛ ka kɔlɔsili kɛ.

Kuma surun na, .

Matiyu tilayɔrɔba mugan ni wolonwula bɛ Juda ka nimisali ni a yɛrɛfaga jira, Yesu ka kiritigɛ Pilate ɲɛkɔrɔ, a gengen jiri la kojugukɛlaw kɛrɛfɛ, ani a laban na, a ka saya ni a su don.

Sɔrɔdasiw bɛ Yesu tulo geren, ka a tɔɔrɔ, ka taa n’a ye Gɔlgote walisa a ka gengen jiri la. Dibi bɛ jamana datugu k’a sɔrɔ tɛmɛbagaw bɛ a tulo geren ani diinɛ ɲɛmɔgɔw b’a ka fɔtaw sɔsɔ.

Yesu sara gengenjiri la tuma min na, dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛra, kaburuw dabɔra, ani kɛlɛcɛw kuntigi dɔ sɔnna a ma ko ale ye Ala Denkɛ ye. Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye Yesu su deli ni jagɛlɛya ye walisa a ka su don a yɛrɛ ka kaburu kɔnɔ, k’a sɔrɔ Mariyama Magadala ni Mariyama wɛrɛ bɛ ka o kɔlɔsi. Nin tilayɔrɔba bɛ ko dusukasilenw jira minnu bɛ Yesu ka saraka lamini hadamadenw ka kisili kama.

Matiyu 27.1 Sɔgɔma sera tuma min na, sarakalasebaaw kuntigiw ni jama cɛkɔrɔbaw bɛɛ ye laadilikan kɛ Yesu kama walisa k’a faga.

Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ye jɛkafɔ kɛ Yesu kama walisa k’a faga.

1. Ka baara kɛ Ala ye, ka baara kɛ mɔgɔw ye - Kɛwalew 5:29

2. Kana a to diɲɛ ka i sɔgɔsɔgɔ a ka mɔbili kɔnɔ - Romɛkaw 12:2

1. Romɛkaw 3:23, "Bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la".

2. Romɛkaw 5:8, "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an to jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn".

Matiyu 27:2 U y'a siri tuma min na, u y'a bila ka taa, ka a di gɔfɛrɛnɛrɛ Ponsi Pilate ma.

U ye Yesu minɛ k’a siri, o kɔfɛ, u y’a don gɔfɛrɛnɛrɛ Ponsi Pilate bolo.

1. Dannaya fanga min bɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Yesu ka kanuya kabakoma

1. Kɛwalew 4:19-20 - Nka Piɛrɛ ni Yuhana y’u jaabi k’a fɔ u ye ko: Ni a ka ɲi Ala ɲɛ kɔrɔ ka aw lamɛn ka tɛmɛ Ala kan, aw ka kiri tigɛ. An ye fɛn minnu ye, an ye minnu mɛn, an tɛ se ka olu fɔ.

2. 1 Piɛrɛ 2:21-22 - Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ.

Matiyu 27.3 Juda min tun ye a janfa, a y'a ye ko a jalakilen don, a nimisara a yɛrɛ la, ka warijɛ bi saba lasegin sarakalasebaaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw ma.

Juda nimisara ani wari min dira a ma Yesu janfa kosɔn, a y’o segin.

1: An ka kan k’an ka kɛwalew kɔlɔlɔw dɔn tuma bɛɛ, ka yafa ɲini Ala fɛ.

2: N’an dɛsɛra, an ka kan ka nimisali ɲini ni majigilenya ye ani ka an ka kojuguw ɲɛnabɔ.

1: Jeremi 31:19 “Ne kɔseginlen kɔ, ne nimisara. ne kalanlen kɔ, ne ye ne yɛrɛ gosi n cɛmancɛ la; Ne maloyara, ka maloya fana, katuguni ne ye ne ka kamalenninya maloya muɲu.”

2: Luka 17:3–4 «Aw ka aw janto aw yɛrɛw la! Ni i balimakɛ ye jurumu kɛ, i k’a kɔrɔfɔ, ni a nimisara, i ka yafa a ma, ni a ye jurumu kɛ i la siɲɛ wolonwula tile kɔnɔ, ka a kɔsegin i ma siɲɛ wolonwula k’a fɔ ko: ‘Ne nimisara,’ i ka kan ka yafa a ma.”

Matiyu 27.4 A ko: Ne ye jurumu k, ka da a kan ne ye mg jalakibali joli janfa. U y'a fɔ ko: «O ye mun ye anw fɛ?» I k'i janto o la.»

Pilate ye Yahutuw ɲininka a ka kan ka min kɛ Yesu la, u y’a jaabi k’a fɔ Pilate ye ko a ka kan k’a latigɛ a bɛna min kɛ Yesu la.

1. Nafa min b’a la ka kunkanbaaraw ta an ka kɛwalew la

2. Mako bɛ hinɛ ni yafa la

1. Jeremi 17:9-10 - "Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew den ye " .

2. Yakuba 3:17-18 - "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, filankafo tɛ tilennenya danna hɛrɛ la mɔgɔw fɛ.»

Matiyu 27.5 A ye warijɛw fili Alabatosoba kɔnɔ ka taa ka taa a yɛrɛ dulon.

Juda Iskariɔti, Yesu ka kalanden dɔ, y’a janfa ani nimisali donna a la. A ye wari min sara a ka janfa kosɔn, a y’o segin, ka tila k’a yɛrɛ dulon.

1. Janfa farati - Juda ka janfa wale ye nɔ bila Yesu ni a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la cogo min na.

2. Nimisali fanga - Juda ka nimisali ni nimisali wale ye fanga jira cogo min na ka jurumu bila.

1. Zaburu 51:17 - "Ala ka sarakaw ye ni karilen ye, dusukun karilen ni nimisalen, Ala, i tɛna o mafiɲɛya."

2. Luka 15:11-32 - Denkɛ tununnen ntalen - Yesu ka maana denkɛ dɔ kan min nimisara ka segin a fa fɛ.

Mat.

Sarakalasebaaw kuntigiw ye o warijɛw ta, o min tun ye joli sɔngɔ ye, nka u y’a fɔ ko a man ɲi k’o don nafolo marayɔrɔ la.

1. Ni an ye sara sɔrɔ an ka kojuguw kosɔn, an man kan ka baara kɛ n’o ye an yɛrɛ nafa kama.

2. An ka kan ka jate minɛ ni nafolo ye min dira an ma, hali n’u bɔra yɔrɔw la minnu bɛ ɲininkali kɛ.

1. Ntalenw 16:8 -Dɔgɔkun tilennenya ka fisa ni sɔrɔba ye ni tilennenya tɛ.

2. 1 Piɛrɛ 4:3-4 - Katuguni waati tɛmɛnen bɛ se ka kɛ siya wɛrɛw b’a fɛ ka min kɛ, ka ɲɛnamaya kɛ cɛnimusoya negew ni negew ni dɔlɔmin ni ɲɛnajɛw ni dɔlɔminnaw ni bolibato sariya tiɲɛnenw na. O bonya siratigɛ la u bɛ kabakoya n’i ma fara u kan o jatɔya sanjiba kelen na, wa u b’i tɔgɔ tiɲɛ.

Matiyu 27.7 U ye ladili kɛ ka daga dilabaga ka foro san u fɛ walisa ka dunanw su don a kɔnɔ.

Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ye ɲɔgɔn lajɛn, ka wari min sɔrɔ Yesu janfa kosɔn, ka foro dɔ san, ka dunanw su don o kɔnɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ yɛrɛdɔnbaliya la: Sarakalasebaaw kuntigiw ni maakɔrɔw ka misali".

2. "Hinɛ fanga: Bɔgɔdaga foro".

1. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu , ni kanuya bɛ aw la ɲɔgɔn fɛ.”

2. Esayi 58:6-7 - «Ne bɛ sunɔgɔ min sugandi, yala o tɛ nin ye: ka juguya sirilanw bɔ, ka jɔrɔnankow bila ka hɔrɔnya, ka jɔrɔnankow bɛɛ kari wa? Yala o tɛ k’i ka buru tila kɔngɔtɔw ye, ka faantanw lase i ka so kɔnɔ, minnu tɛ so sɔrɔ; ni i ye farilankolon ye, k'a datugu, k'i kana i dogo i yɛrɛ farisogo la?”

Matiyu 27.8 O de y'a to o foro tɔgɔ dara ko: Joli foro, fo ka na se bi ma.

Akeldama foro sanna ni wari ye min sɔrɔla Juda Iskariɔti ka Yesu janfa fɛ, o de kosɔn a welera ko joli foro.

1. Krisita ka janfa: Jurumu kɔlɔlɔw sɛgɛsɛgɛli

2. Kalandenya musaka: Ka fɛn bɛɛ bila Yesu kosɔn

1. Kɛwalew 1:18-19, min bɛ Akeldama foro sanni sɛbɛn

2. Luka 14:25-33, o min bɛ kuma kalandenya musakaw kan

Matiyu 27:9 O tuma la, kira Jeremi ka kuma dafara, ko: «U ye warijɛ bi saba ta, o min tun ye fɛn sɔngɔ gɛlɛn ye, Israɛl bɔnsɔnw ye min jate.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kira Jeremi ka kiraya kuma dafara cogo min na, tuma min na warijɛ bi saba sarala Yesu kosɔn.

1: Ala ka laɲini bɛ dafa tuma bɛɛ.

2: Ka i jigi da Matigi sago ni a ka labɛn kan.

1: Esayi 55:11 "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka ne diyanyeko na kɛ, ne ye min ci ka taa a fɛ, a na ɲɛ sɔrɔ."(Alimankan na)

2: Ntalenw 16:3 "I ka kɛwalew bila Matigi bolo, i ka miiriliw na sabati."

Matiyu 27.10 A ye u di bɔgɔdaga dilabaga ka foro ma, i ko Matigi ye ne sigi cogo min na.

Matigi y'a fɔ Pilate ye ko a ka warijɛ bi saba di bɔgɔdaga dɔ ma, o kɔfɛ ka foro san ka dunanw su don.

1. Ka danfara don Ala kanminɛli fɛ - Pilate ka kanminɛli Matigi ye nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la cogo min na.

2. Nilifɛn fitinin fanga - Nilifɛn min bɛ iko a nafa tɛ, o bɛ se ka nɔba bila cogo min na, wa a bɛ mɛn.

1. Kɛwalew 10:38 - Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la cogo min na a ka kanuya ni a ka ladonni na mɔgɔw bɛɛ ye.

2. Ntalenw 19:17 - Min bɛ ɲumanya kɛ faantanw ye, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwalew sara.

Matiyu 27.11 Yesu y'i jɔ gɔfɛrɛnɛrɛ ɲɛ kɔrɔ. Yesu y'a fɔ a ye ko: «I b'a fɔ.»

Yesu y’a ka masaya sinsin Pilate ɲɛkɔrɔ tuma min na a ɲininkara.

1: Yesu ye Masakɛw ka Masakɛ ye ani Matigiw ka Matigi - Jirali 19:16

2: Yesu tɛ nin diɲɛ ta ye - Yuhana 18:36

1: Yesu ye nɔɔrɔ masakɛ ye - Zaburu 24:10

2: Pilate ye Yesu ɲininka ni ale ye Yahutuw ka Masakɛ ye - Marka 15:2

Matiyu 27.12 Sarakalasebaaw kuntigiw ni maakɔrɔw ye a jalaki tuma min na, a ma foyi jaabi.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu jalaki sarakalasebaaw kuntigiw ni maakɔrɔw fɛ, o bɛɛ n’a ta, a makuntɔ, a ma jaabi di.

1. Makun fanga: Yesu ye jaabi min di a jalakibagaw ma, o sɛgɛsɛgɛ

2. Ka kuma dege: An ka kan ka baara kɛ ni an kan ye tuma min na

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2. Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw k’a kɔlɔsi nin ko la: Bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya ani ka dimi joona.

Matiyu 27.13 Pilate y’a fɔ a ye ko: «U bɛ seereya minnu kɛ i kama, i t’o mɛn wa?»

Jama ye Yesu jalaki ko caman na, nka Pilate y’a ɲininka ni Yesu ye o kuma mɛn.

1. Yesu ye jaabi min di jalakiw ma: Yesu ye jalakiw kunbɛn cogo min na ni hakilisigi ni hɛrɛ ye.

2. Ka i yɛrɛ tanga nege ma ka kɛwale kɛ: I kana jalaki nkalonmaw jaabi ni dimi ye walima ni dusukasi ye.

1. 1 Piɛrɛ 2:23 - A mafiɲɛya tuma min na, a ma a tɔgɔjugu fɔ a kɔ; tuma min na a tɔɔrɔla, a ma bagabagali kɛ, nka a y'a yɛrɛ di a ma min bɛ kiri tigɛ cogo tilennen na.

2. Matiyu 5:43-44 - I y’a mɛn ko a fɔra ko: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.’ Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, aw ka koɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye.

Matiyu 27.14 A y’a jaabi ko a ma kuma foyi fɔ abada. fo gofɛrɛnaman kabakoyara kosɛbɛ.

Yesu ye makun min kɛ Pilate ɲɛkɔrɔ, o b’a jira ko a y’a cɛsiri Ala sago la.

1: Yesu ka cɛsiri Ala sago la, o barika tun ka bon fo hali saya ɲɛkɔrɔ, a ma kuma.

2: Yesu ka kanminɛli min kɛra Ala sago la, o barika tun ka bon fo a y’a yɛrɛ ka ɲɛnamaya bila k’a sɔrɔ a ma sigasiga.

1: Filipekaw 2:5-8 - Yesu y’a yɛrɛ majigin, ka baaraden cogoya ta, ani a y’a ka ɲɛnamaya di ni kanminɛli ye.

2: Esayi 53:7 - A degunna ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli; a taara ni a ye i ko sagaden ka taa fagayɔrɔ la.

Matiyu 27.15 O seli la, gɔfɛrɛnɛrɛ tun delila ka kasoden dɔ bila jama ye, u tun b’a fɛ min na.

Seli dɔ la, Pilate tun bɛ deli ka kasoden dɔ bila, jama ye min sugandi.

1. Hinɛ fanga: Pilate ka misali sɛgɛsɛgɛ Matiyu 27:15 kɔnɔ

2. Ka hinɛ sugandi ka tɛmɛ waleɲumandɔn kan: Pilate ka sugandili sɛgɛsɛgɛli Matiyu 27:15 kɔnɔ

1. Ekisode 34:7 - "ka makari mara mɔgɔ ba caman ye, ka tilenbaliya ni sariya tiɲɛni ni jurumu yafa, o tɛna jalakibagaw saniya abada;"

2. Romɛkaw 12:19-21 - "Kanulen kanulenw, aw kana aw yɛrɛw hakɛ bɔ, nka aw ka diminya yɔrɔ di, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: `Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten. O de kosɔn ni kɔngɔ bɛ aw jugu la, aw k'a balo. ni minnɔgɔ b'a la, i ka minni kɛ a la, katuguni i na tasumamuguw dalajɛ a kun na. I kana se sɔrɔ kojugu kan, nka i ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye."

Matiyu 27.16 O tuma la, kasoden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ u fɛ, o tɔgɔ ko Barabasi.

Nin tɛmɛsira min bɛ Matiyu 27:16 kɔnɔ, o bɛ Barabasi kofɔ, kasoden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ.

1. Yafa kɔrɔ - Yesu ye yafa Barbasi yafa cogo min na

2. Hinɛ fanga - Yesu ye makari jira Barbasi la cogo min na

1. Luka 23:13-25 - Pilate y’a fɔ ko a bɛna Yesu walima Barabasi bila

2. Efesekaw 2:4-9 - Ala ka makari ni a ka nɛɛma Yesu barika la

Matiyu 27:17 U ye ɲɔgɔn lajɛn tuma min na, Pilate y’a fɔ u ye ko: «Aw b’a fɛ ne ka jɔn bila aw ye?» Barabasi wala Yesu min bɛ wele ko Krisita?

Pilate ye jama ɲininka n’a ka kan ka Barabasi bila walima Yesu min bɛ wele ko Krisita.

1. Hɔrɔnya nilifɛn: Ala ka nɛɛma b’an hɔrɔnya cogo min na

2. Sugandili fanga: An welelen don cogo min na ka desizɔn ɲumanw ta

1. Romɛkaw 6:14-15 - Jurumu tɛna se ka aw kuntigiya, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.

2. Efesekaw 4:17-19 - O de kosɔn ne bɛ nin fɔ, ka seereya kɛ Matigi la, ko kabini sisan, aw kana taama i ko siya tɔw bɛ taama cogo min na, u hakili fu la.

Matiyu 27.18 A tun b’a dɔn ko u y’a kisi keleya de kosɔn.

Yesu janfara ani a y’a di a yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ a ka gengen jiri la keleya kosɔn.

1. Keleya fanga: A bɛ se ka na ni tiɲɛni ye cogo min na

2. Kanuya nilifɛn bɛɛ la belebeleba: Yesu ka saraka min kɛra hadamadenw ye

1. Ntalenw 14:30 - Dusukun ɲuman ye farisogo ɲɛnamaya ye, nka kolo toli bɛ keleya.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Mat.

Nin tɛmɛsira bɛ Pilate muso lakali a cɛ la Yesu ka jalakibaliya ko la.

1. Ala bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛw ye minnu ka bon ni hadamadenw ta ye walisa ka mɔgɔ jalakibaliw lakana.

2. Furuɲɔgɔn ka fanga fanga.

1. Daniɛl 2:28-30 - Ala bɛ gundo jira a ye mɔgɔ minnu sugandi.

2. Ntalenw 31:11-12 - Muso ka laadilikan ka kan ka ɲini ani ka a lamɛn.

Matiyu 27:20 Nka sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ye jama lasun u ka Barbasi deli ka Yesu halaki.

Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ye jama lasun u k’a ɲini ko Barbasi ka hɔrɔnya Yesu nɔ na, o kɛra sababu ye ka Yesu faga.

1. Ala sago ka bon ni hadamadenw ka sugandili ye.

2. Ka desizɔn ɲumanw ta ka da dannaya kan, ka da mɔgɔw lasun kan.

1. Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Matiyu 27:21 Gofɛrɛnaman y’u jaabi ko: «Aw b’a fɛ ka jɔn bila u fila la?» U ko: «Barabasi.»

Jama ye Barabasi sugandi ka tɛmɛ Yesu kan.

1. "Ka ko ɲuman kɛ vs. Ka ko kɛ min bɛ fɔ kosɛbɛ".

2. "Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye mun ye?"

1. Esayi 53:12 - "O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔba ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye, katuguni a y'a ni bɔn fo ka se saya ma."

2. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

Matiyu 27.22 Pilate y’a fɔ u ye ko: «Ne na mun kɛ Yesu la, o min bɛ wele ko Krisita?» U bɛɛ y'a fɔ a ye ko: «A ka gengen jiri la.»

Jama y’a ɲini Yesu fɛ a ka gengen jiri la.

1: Yesu ye an ka saraka laban ye.

2: Jama ka fanga ani gofɛrɛnaman ka fanga.

1: Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2: Yuhana 19:11 - Yesu y'a jaabi ko: "I tun tɛna se ne kan ni o tun ma di aw ma ka bɔ san fɛ. O de kosɔn, min ye ne di aw ma, o jalakilen don ka tɛmɛ o kan."

Matiyu 27.23 Gofɛrɛnaman ko: «Mun na, a ye kojugu jumɛn kɛ?» Nka u pɛrɛnna ka t'a fɛ k'a fɔ ko: «A ka gengen jiri la.»

Jama y’a ɲini ko Yesu ka gengen jiri la hali ni Pilate y’a ɲininka mun na Yesu ye kojugu kɛ.

1. Jama ka sebaaya: Cogo min na teriw ka degun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kiritigɛ jugu kɛ

2. Yesu ka gengenjiri: An ka misali belebeleba saraka ni yafa ko la

1. Matiyu 27:23 - "A ka gengen jiri la".

2. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

Matiyu 27:24 Pilate y’a ye tuma min na ko a tɛ se ka foyi sɔrɔ, ni mankanba donna, a ye ji ta ka a bolow ko jama ɲɛ kɔrɔ, k’a fɔ ko: «Ne jalakibali don nin mɔgɔ tilennen joli la .

Pilate min tun tɛ se ka jama minɛ, o y’a bolow ko k’a kɛ a ka jalakibaliya taamasyɛn ye Yesu ka saya la.

1. Taamaʃyɛnw ka sebaaya min bɛ Bibulu kɔnɔ

2. Tilennenya ni tilenbaliya ka kɛlɛ

1. Esayi 1:15-18 - Ni i ye i bolow kɔrɔta delili la, ne na ne ɲɛw dogo i la; hali ni aw ye delili caman kɛ, ne tɛna a lamɛn. Aw bolow falen bɛ joli la!

2. Zaburu 51:1-2 - Ala, makari ne la ka kɛɲɛ ni i ka kanuya ye min tɛ ban; ka kɛɲɛ ni i ka hinɛba ye, i ka ne ka jurumuw bɔ yen.» I ka ne ka tilenbaliya kow b ko ka ne saniya ka b ne ka jurumu ma.

Matiyu 27.25 O tuma la, mɔgɔw bɛɛ y’a jaabi ko: «A joli ka kɛ anw ni an denw kan.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw ka sɔnni kan ka sɔn Yesu ka saya kɔlɔlɔw ma k’u kɛ u yɛrɛ ta ye.

1. "Daɲɛw fanga: An ka kumaw ni an ka walew tigiya".

2. "Yesu joli: a ka saraka, an ka kisili".

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Luka 23:34 - "Yesu ko: «Ne Fa, yafa u ma, k'a masɔrɔ u tɛ u ka kɛtaw dɔn."

Mat.

Pilate ye Barabasi bila ka Yesu bugɔ ka sɔrɔ k’a lasegin a gengen jiri la.

1. An ka kunmabli musaka: Saraka kanuya ani gengenjiri

2. Yafa sebaaya: Yesu ka nilifɛn bɛɛ la belebeleba

1. Luka 23:34 - Yesu y’a fɔ ko: «Ne Fa, yafa u ma. Katuguni u bɛ min kɛ, u t'o dɔn.»

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Mat.

Gofɛrɛnaman ka sɔrɔdasiw taara ni Yesu ye mɔgɔw ka so kɔnɔ, ka sɔrɔdasi kuluba dɔ lajɛ.

1. Ala ye labɛn dɔ kɛ an ye, hali an ka dibi waatiw la, a bɛ an fɛ hali bi.

2. An ka kan ka sɔn ka an ka kɛwalew kɔlɔlɔw kunbɛn ani ka sɔn Ala sago ma.

1. Esayi 43:1-2 - “Nka sisan, Matigi b’a fɔ nin ye— min ye i da, Yakuba, min ye i da, Israɛl: “I kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ; Ne ye i wele i tɔgɔ la; aw ye ne ta ye. Ni aw tɛmɛna ji la tuma min na, ne na kɛ aw fɛ. Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna aw jeni.”

2. Esayi 41:10 - «O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Matiyu 27.28 U ye finiw bɔ a la ka fini bilenman don a la.

Sɔrɔdasiw ye Yesu ka finiw bɔ ka fini bilenman dɔ don a la.

1. Majigin fini bilenman: Yesu ka saraka an kunmabli kama

2. Majigilenya fini: Majigilenya kalan min bɔra Masakɛw ka masakɛ fɛ

1. Esayi 53:3: "Mɔgɔw y'a mafiɲɛya, ka ban a la, dusukasibaga, dusukasi dɔnbaga, a mafiɲɛya i n'a fɔ mɔgɔw bɛ u ɲɛda dogo min na, an ma a bonya.

2. Filipekaw 2:5-8: “Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya. a kɛtɔ ka baarakɛla cogo ta, ka bange hadamadenw cogo la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."(Alimankan na)

Matiyu 27:29 U ye ŋaniya masafugulan dɔ da a kun na, ka bere dɔ don a kininbolo la, ka u biri a ɲɛ kɔrɔ ka a tulo geren k'a fɔ ko: «Yahutuw ka masakɛ, foli!»

Sɔrɔdasiw ye ŋaniya masafugulan don Yesu kun na, ka bere don a kininbolo la ka a tulo geren k'a fɔ ko: «Aw ka foli, Yahutuw ka masakɛ!»

1. Tulonkɛ fanga: Yesu ye se sɔrɔ cogo min na majigin na

2. Masakɛ lakika: Yesu dɔnna cogo min na hali k’a sɔrɔ a tun bɛ tɔɔrɔ la

1. Esayi 53:3-5 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2. Filipekaw 2:8-11 - A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a ye kan minɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya.

Matiyu 27:30 U ye daji da a kan, ka bere ta ka a bugɔ a kun na.

Sɔrɔdasiw ye Yesu tulo geren ani k’a bugɔ.

1: Yesu tun b’a fɛ ka maloya ni farikolo dimi sɔrɔ walisa ka kisili lase an ma.

2: An ka kan ka sɔn ka tugu Yesu ka misali kɔ ani ka tɔɔrɔ muɲu ni nɛɛma ye.

1: 1 Piɛrɛ 2:20-21 “Ni aw bɛ jurumu kɛ ka aw bugɔ o kosɔn, ni aw bɛ muɲuli, o ye bonya jumɛn ye? Nka ni aw ye ko ɲuman kɛ ka tɔɔrɔ o kosɔn, aw bɛ muɲu, o ye nɛɛma ye Ala ɲɛ kɔrɔ. Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a sennakow kɔ.”

2: Esayi 53:5-6 “Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili tun bɛ a kan min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye. An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an y’an ɲɛsin — kelen-kelen bɛɛ — ka taa a yɛrɛ ka sira kan; Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.”

Mat.

U ye Yesu tulo geren, o kɔ, u taara ni a ye ka taa a gengen jiri la.

1: U mana tulo geren ani ka tɔɔrɔ cogo o cogo, Yesu kɛra majigilenya ni jagɛlɛya misali laban ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

2: An ka kan ka dusu saalo sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka timinandiya ni dannaya kɛ, k’a sɔrɔ an ma kɛlɛ.

1: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye. ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2: 1 Piɛrɛ 2:21-23 - Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. A ma jurumu si kɛ, nanbara ma sɔrɔ a da la. Tuma min na u y'a tɔgɔjugu fɔ, a ma tɔgɔjugu fɔ a kɔ. a tɔɔrɔla tuma min na , a ma bagabagali kɛ , nka a tora k' a yɛrɛ kalifa kiritigɛla tilennenya ma .

Matiyu 27.32 U bɔra tuma min na, u ye Sirene cɛ dɔ sɔrɔ, o tɔgɔ ye ko Simɔn.

Romɛ sɔrɔdasi fila ye Simɔn waajibiya Sirene dugu la walisa a k’u dɛmɛ ka Yesu Krisita ka gengenjiri ta.

1. Yesu ye se sɔrɔ tɔɔrɔ ni dusukasi kan mɔgɔ wɛrɛw ka dɛmɛ sababu fɛ.

2. Ka ɲɔgɔn ka doni ta, o ye ka Krisita ka gengenjiri ta.

1. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

2. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne ma, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye, katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.»

Matiyu 27.33 U sera yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Gɔlgota, o kɔrɔ ye ko kunkolo yɔrɔ.

Yesu gengenna yɔrɔ min na, o tun bɛ wele ko Gɔlgɔta, o kɔrɔ ye ko "kunkolo yɔrɔ".

1. Yesu kunkolo: An ka kunmabɔli taamasyɛn

2. Gɔlgota nafa: Gengenna yɔrɔ

1. Luka 23:33-34 - U sera yɔrɔ la min bɛ wele ko Kungolo, u y'a gengen jiri la yen, ani kojugukɛlaw, kelen a kinin fɛ, kelen a numan fɛ.

2. Yuhana 19:17-18 - U ye Yesu ta, o de kosɔn, a bɔra, a yɛrɛ ka gengenjiri ta, ka taa yɔrɔ la min bɛ wele ko Kungolo yɔrɔ, o bɛ wele Heburukan na, Gɔlgɔta. O yɔrɔ la, u y’a gengen jiri la, ka cɛ fila wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan, kelen tun bɛ a fan fila bɛɛ la, Yesu tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ.

Matiyu 27:34 U ye vinigari di a ma, min ɲagaminen don ni galo ye.

Sɔrɔdasiw ye vinigari ni galon ɲagaminen dɔ di Yesu ma, nka a ma sɔn k’o min.

1. Yesu ka tɔɔrɔ: An bɛ se ka jaabi di cogo min na ni a bɛ iko fɛn bɛɛ jigi tɛ

2. Yesu ka dannaya ni a ka dannaya min tɛ ban Ala ka labɛn na

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli, a bɛ na ni a ye i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bobow ɲɛ kɔrɔ, a tɛ a da wuli ten.

2. Matiyu 26:39 - A taara dɔɔnin, a y'i biri a ɲɛda la k'a delili kɛ ko: «Ne Fa, ni a bɛ se ka kɛ, nin jifilen ka tɛmɛ ne fɛ bɔgɔbɔgɔ.

kira ye min fɔ, o ka dafa, ko: U ye ne ka finiw tila u cɛma, ka kala kɛ ne ka finiw kan.

Yesu gengenna jiri la ani a ka finiw tilalen don jama cɛma, o ye kirayakuma dɔ dafa ko a ka finiw bɛna tila ni kala ye.

1. Yesu ka kantigiya: Kiraya kumaw tiimɛni

2. An ka latigɛw fanga: Lotɛli nafa

1. Esayi 53:12 "O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔba ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye, katuguni a ye a ni bɔn fo ka se saya ma mɔgɔ caman ka jurumu kɛ, ka delili kɛ sariya tiɲɛbagaw ye.»

2. Ntalenw 16:33 "Tila bɛ fili bɔgɔdaga kɔnɔ, nka a labɛncogo bɛɛ bɔra Matigi de la."

Matiyu 27.36 U sigilen tora ka Yesu kɔlɔsi yen.

Sɔrɔdasiw ye Yesu kɔlɔsi tuma min na a gengenna jiri la.

1. Seereya fanga: Kalan ka bɔ Sɔrɔdasi minnu bɛ gengenjiri la

2. Yesu ka saraka: Kanuya jiracogo laban

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

2. Yuhana 15:13 - "Kanuya ka bon ni nin ye: ka i ni di i teriw kosɔn."

Mat.

Taamaʃyɛn dɔ bilala Yesu kun sanfɛ gengenjiri kan min tun sɛbɛnnen bɛ ko: “Nin ye Yesu ye, Yahutuw ka masakɛ.”

1. Yesu ka masaya: O kɔrɔ ye min ye an bolo

2. Yesu ka masaya taamasyɛn: A kɔrɔ ye min ye an bolo

1. Yuhana 3:17 - "Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la."

2. Rom=kaw 8:1-3 - "O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki si tɛ olu la. Katuguni ɲɛnamaya Ni ka sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la. K'a masɔrɔ Ala y'o kɛ." sariya barika dɔgɔyara farisogo fɛ, a ma se ka min kɛ, a ye o kɛ. A ye a yɛrɛ Denkɛ ci farisogo jurumutɔ cogo la ani jurumu kosɔn, a ye jurumu jalaki farikolo la."

Mat.

Yesu gengenna jiri la ni kojugukɛla fila ye, kelen tun bɛ a kinin fɛ, kelen tun bɛ a numan fɛ.

1. Yesu ka gengenjiri kɔrɔ: A ka waati labanw nafa faamuyali

2. Yafa sebaaya: Yesu ka misali ye majigilenya ni makari ko la

1. Luka 23:43 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Tiɲɛ la, ne b’a fɔ i ye ko bi, i na kɛ ne fɛ alijɛnɛ kɔnɔ.”

2. Yuhana 8:1-11 - Nka Yesu taara Oliviye kulu la. Sɔgɔmada joona fɛ, a nana Alabatosoba kɔnɔ tugun. Jama bɛɛ nana a fɛ, a y'i sigi ka u kalan.

Matiyu 27.39 Tɛmɛbagaw y'a tɔgɔ kɔrɔfɔ k'u kunkolo wuli.

Mɔgɔ minnu tɛmɛna Yesu fɛ, olu ye a tulo geren ani k’a jira k’u man di.

1. "Daɲɛw fanga: An bɛ se ka sugandi cogo min na ka jɔ walima ka tiɲɛni kɛ".

2. "Yesu ka tɔɔrɔ faamuyali: Ka jɔ a fɛ a magoɲɛ waati la".

1. Heburuw 13:12-13 - "O de kosɔn Yesu fana tɔɔrɔla ka jama saniya ni a yɛrɛ joli ye.

2. Ntalenw 18:21 - "Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun."

Matiyu 27.40 A ko: «E min ye Alabatosoba halaki ka a jɔ tile saba kɔnɔ, i yɛrɛ kisi.» Ni i ye Ala Denkɛ ye, i ka jigin ka bɔ gengenjiri la.

Jama ye Yesu tulo geren, k’a fɔ a ye ko a ka a yɛrɛ kisi ni ale ye Ala Denkɛ ye.

1: Yesu bɛ dannaya fanga jira an na cogo min na, hali ni gɛlɛyaw ni siga bɛ an na.

2: Ka a faamu ko a nafa ka bon ka an jigi da Ala kan, hali ni a bɛ iko diɲɛ bɛɛ bɛ an kɛlɛ.

1: Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye".

2: Matiyu 16:24-26 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min bɔnɛna o la." a ka ɲɛnamaya na o sɔrɔ ne kosɔn, k'a masɔrɔ mɔgɔ bɛna mun nafa sɔrɔ ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a ni la?»

Matiyu 27.41 O cogo kelen na, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw tun bɛ a tulo geren.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ani maakɔrɔw ye Yesu tulo geren.

1: Farati min bɛ tulonko la

2: Majigilenya fanga

1: Yakuba 4:10, "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2: Efesekaw 4:29, "Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka mɔgɔw sabati, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa a ka nɛɛma di mɛnbagaw ma."

Matiyu 27:42 A ye mɔgɔ wɛrɛw kisi; a yɛrɛ tɛ se ka kisi. Ni a ye Israɛl masakɛ ye, a ka jigin ka bɔ gengenjiri la sisan, an na da a la.

Jama ye Yesu tulo geren k’a fɔ ko ale de ye Israɛl masakɛ ye, k’a ɲini a fɛ a ka jigin ka bɔ gengenjiri la ni a tun b’a fɛ u ka da a la.

1. Yesu ka majigilenya: Yesu ye a yr majigin cogo min na saya la gengenjiri kan an ka kisili kosn.

2. Dannaya fanga: Dannaya min b Yesu la, o b se ka kisili lase an ma cogo min na hali ni an b sigasiga ani ka siran.

1. Filipekaw 2:7-8 – “Nka a y’a yɛrɛ majigin, a y’a yɛrɛ kɛ jɔn ye, a kɛra mɔgɔw bɔɲɔgɔnko ye u kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.”

2. Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.”

Matiyu 27:43 A y’a jigi da Ala kan; A ka a kisi sisan, ni a b'a fɛ, katuguni a ko: «Ne ye Ala Denkɛ ye.»

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw bɛ Yesu tulo geren, ka Ala wele a ka a kisi ni tiɲɛ na, a ye Ala Denkɛ ye.

1. Ala ye fɛɛrɛ min tigɛ kisili kama: Yesu ka tɔɔrɔ bɛ jigiya lase an ma cogo min na

2. Daŋaniya fanga: Ka tugu Ala kɔ hali n’an ka koow cogoyaw b’a la

1. Esayi 53:4-5 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ ale de tun ye ɲangili ye min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye.»

. " " .

Matiyu 27.44 Sonw minnu gengenna jiri la ni a ye, olu fana ye o ɲɔgɔn fili a ɲinw na.

Sonw minnu gengenna jiri la ni Yesu ye, olu ye a tulo geren.

1: Yesu ye tulonko muɲu ani hali a ka dibi waati la, a barika ka bon a ka dannaya la.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ walisa ka to kantigiya la cogo bɛɛ la, hali ni mɔgɔw b’an tulo geren.

1: 1 Piɛrɛ 2:21-23 «Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ , ni a mafiɲɛyara , a ma mafiɲɛya tugun ; a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali kɛ; Nka a y’a yɛrɛ di kiritigɛla tilennen ma.”

2: Heburuw 12:2-3 “An ɲɛ bɛ Yesu la, o min ye an ka dannaya daminɛbaga ye. Nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Elohim ka masasigilan kinin fɛ. Min ye jurumutɔw ka sɔsɔli sugu muɲu a yɛrɛ ma, aw k’o jateminɛ, walisa aw kana sɛgɛn, aw hakili ka sɛgɛn.”

Matiyu 27.45 Kabini lɛrɛ wɔɔrɔnan na, dibi donna jamana yɔrɔ bɛɛ la fo ka se lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ma.

Tilegan fɛ, dibi donna dugukolo bɛɛ kan sanga saba kɔnɔ.

1: Yesu ka saraka ye sira di an ma walisa ka bɛn ni Ala ye.

2: Yesu sara gengenjiri la tuma min na, o tun ye waati dusukasilen ni dibi ye diɲɛ bolo.

1: Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.”

2: Luka 23:44-46 - «Lɛrɛ wɔɔrɔnan ɲɔgɔn tun don, dibi donna jamana yɔrɔ bɛɛ la fo lɛri kɔnɔntɔnnan, katuguni tile ma bɔ. Alabatosoba rido farala fila ye. Yesu pɛrɛnna ni kanba ye ko: ‘Ne Fa, ne bɛ ne ni bila i bolo.’ A ye nin fɔ tuma min na, a ye a ninakili laban kɛ.”

Matiyu 27.46 Lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ɲɔgɔn na, Yesu pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Eli, Eli, lama sabakitani?» o kɔrɔ ko: «Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?»

Yesu, a ka tɔɔrɔ lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na gengenjiri kan, a kulela Ala fɛ ni dusukasi ye k’a ɲininka mun na a bilala.

1. Yesu ka tɔɔrɔ: An Kisibaa ka saraka faamuyali

2. Kanuya wale laban: Yesu ka bilali sɛgɛsɛgɛ

1. Zaburu 22:1-2 - "Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila? Mun na i yɔrɔ ka jan ne kisi la, i yɔrɔ ka jan ne ka dusukasi kulekan na? Ne ka Ala, ne bɛ pɛrɛn tile fɛ, nka e." kana jaabi, su fɛ, nka ne tɛ lafiɲɛ sɔrɔ.»

2. Esayi 53:3-4 - "A mafiɲɛyara ani a banna hadamadenw fɛ, tɔɔrɔbaga, ani dimi dɔn. I n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ u ɲɛda dogo, a mafiɲɛyara, an y'a minɛ ka bonya. Siga t'a la, a y'a minɛ. ye an ka dimi ta ka an ka tɔɔrɔ muɲu."

Matiyu 27.47 Mɔgɔ minnu tun jɔlen bɛ yen, olu dɔw y’o mɛn tuma min na, u ko: «Nin cɛ bɛ Eli wele.»

Nin tɛmɛsira bɛ a lakali cogo min na Yesu gengen jiri la, mɔgɔ dɔw ye jaabi di cogo min na, k’a fɔ ko Yesu tun bɛ ka Eli wele.

1. Yesu gengenna jiri la: Kisili sababu

2. Ala sagonata Yesu ka saya la

1. Zaburu 22:1-21 – Masiya ka kiraya kuma ye Yesu ka saya kan gengenjiri kan

2. Esayi 53:4-6 – Kirayakuma dɔ min bɛ Yesu ka saya kan ani a tun bɛna na ni kisili min ye

Mat.

Vinigari dira Yesu ma bere dɔ kan walisa a ka min k’a sɔrɔ a tun bɛ gengenjiri kan.

1. Saraka kanuya fanga

2. An ka dannaya jirali kɛwalew fɛ

1. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mg y'a ni di a teriw kosɔn.

2. Filipekaw 2:7-8 - Nka a ma a yr majigin, a ye baaraden cogo ta, ka k mgw b cogo la kanminɛli fo saya, hali gengenjiri saya.

Matiyu 27.49 Mɔgɔ tɔw ko: «An ka kɛ, an k’a lajɛ ni Eli nana a kisi.»

Jamaba min tun b Yesu gengen jiri la, olu tun b ɲininkali k ni Eli bna na Yesu kisi.

1: An man kan ka ɲininkali kɛ Ala ka laɲini na, nka an ka kan ka an jigi da a sago kan.

2: An ka kan ka Yesu ka misali filɛ ani ka an jigi da a ka saraka kan.

1: Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2: Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Matiyu 27:50 Yesu kulela tugun ni kanba ye, a ye jinɛ dabila.

Yesu sara a kɛlen kɔ k’a ka saya weleweleda ni kanba ye.

1. Yesu ka saraka: Kanuya ni kanminɛli wale laban

2. Yesu ka kuma labanw: Dannaya seereya barikama

1. Romɛkaw 5:8: Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Filipekaw 2:8: Ka sɔrɔ ka sɔrɔ hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Matiyu 27.51 Alabatosoba datugulan farala fila ye ka bɔ sanfɛ ka taa a bila duguma. Dugukolo yɛrɛyɛrɛla, faraw farala;

Alabatosoba datugulan farala fila ye ka bɔ sanfɛ ka taa duguma, dugukolo yɛrɛyɛrɛla ani faraw farala.

1. Ala ye finimugu tila: Ala ka nɔɔrɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dugukolo yɛrɛyɛrɛla ani faraw farala ɲɔgɔn kan: Ala ka sebaaya sɔrɔli delili fɛ

1. Esayi 64:1 - "E, ni i tun na sankolow tigɛ ka jigin, ni kuluw tun bɛ yɛrɛyɛrɛ i ɲɛkɔrɔ!"

2. Zaburu 18:6-7 - "Ne ka tɔɔrɔ la, ne ye Matigi wele; ne ye ne ka Ala deli a ka dɛmɛ ɲini. A ye ne kan mɛn ka bɔ a ka batoso kɔnɔ; ne ka kulekan nana a ɲɛ kɔrɔ, a tulo la."

Matiyu 27:52 Kaburuw dabɔra. Mɔgɔ senuma minnu sunɔgɔra, olu su caman wulila.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ salenw kununni kan Yesu gengenlen kɔfɛ.

1. Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ saya kan

2. Mɔgɔ senumaw lakununni layidu

1. Esayi 25:8 - A na saya munumunu se sɔrɔli la

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu ko “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya.”

Matiyu 27.53 A kununni kɔfɛ, a bɔra kaburuw kɔnɔ ka taa dugu senuma kɔnɔ ka a yɛrɛ jira mɔgɔ caman na.

Yesu kununni kɔ, a bɔra kaburuw kɔnɔ ka taa Jerusalɛm walisa ka a yɛrɛ jira mɔgɔ caman na.

1. Lakununni fanga: Krisita ka lakununni bɛ an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Yesu yecogo minnu kɛra a lakununni kɔfɛ, olu nafa ka bon

1. Romɛkaw 6:4-5 - An fana bɛ se ka taama ɲɛnamaya kura kɔnɔ.

2. Yuhana 21:1-14 - Yesu y’a jira kalandenw na kɔgɔjida la.

Matiyu 27.54 Kɛlɛcɛw kuntigi ni a fɛ minnu tun bɛ Yesu kɔlɔsi, olu ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni ko kɛlenw ye tuma min na, u siranna kosɛbɛ, u ko: «Tiɲɛ na, nin tun ye Ala Denkɛ ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ kɛlɛ kɛmɛ kuntigi ni mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, olu ka kɛwalew ɲɛfɔ tuma min na u tun bɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ ani ko wɛrɛw kɔlɔsi minnu kɛra Yesu ka saya lamini na. U y’a faamu ko Yesu tun ye Ala Denkɛ ye.

1. Yesu ka sebaaya: Kɛlɛbolo kuntigi ye Ala Denkɛ dɔn cogo min na

2. Ka Yesu ka kabakow seereya: Ka sɔn a ka sebaaya ma

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Yuhana 20:30-31 - Yesu ye taamashyɛn caman wɛrɛw kɛ kalandenw ɲɛ kɔrɔ, minnu ma sɛbɛn nin kitabu kɔnɔ. nka ninnu sɛbɛnna walisa aw ka da a la ko Yesu ye Krisita ye, Ala Denkɛ, ani aw ka da a la, aw ka ɲɛnamaya sɔrɔ a tɔgɔ la.

Matiyu 27.55 Muso caman tun bɛ Yesu nɔfɛ ka bɔ Galile ka baara kɛ a ye.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko muso caman tun tugura Yesu kɔ ka bɔ Galile ka taa Jerusalɛm walisa ka baara kɛ a ye.

1: A lamini mɔgɔw y’a janto kosɛbɛ Yesu la fo ka se a laban yɛrɛ ma.

2: Sebaayaba, kanuya ani dususalo bɛ an balimamusow ni an balimakɛw dɛmɛni na Krisita la.

1: Marka 14:3-9 - Mariyama ye Yesu mun ni tulu sɔngɔ gɛlɛn ye, o ye a ka kanuya taamasyɛn ye.

2: Ntalenw 31:10-31 - Muso ɲuman, min bɛ baara kɛ n’a ka nilifɛnw n’a ka sekow ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ani ka baara kɛ u ye.

Matiyu 27.56 Magadala Mariyama, Yakuba ni Yusu ba Mariyama, ani Zebede denw ba.

Magadala Mariyama, Yakuba ni Yusu ba Mariyama, ani Zebede denw ba tun b mgw la minnu ye Yesu gengen jiri la.

1. Seere kantigi: Magadala Mariyama ni Yakuba ni Yusu ba Mariyama ka jagɛlɛya sɛgɛsɛgɛ

2. Ka jɔ kelenya la: Yesu gengenjiri bɛ an ka dannaya fara ɲɔgɔn kan cogo min na

1. Heburuw 12:1-2 - "O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ an ɲɛfɛ."

2. Yuhana 11:25-26 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada." Yala i dalen b’a la wa?”

Matiyu 27.57 Wula sera tuma min na, nafolotigi dɔ nana Arimate, a tɔgɔ ko Yusufu, ale yɛrɛ tun ye Yesu ka kalanden ye.

Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o tun ye Yesu ka kalanden timinandiyalen ye min ye Yesu su don cogo bɛnnen na.

1. Yusufu min bɔra Arimate, o ka yɛrɛdi: misali dɔ min bɛ kɛ ka tugu Yesu kɔ

2. Saraka sebaaya: Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o y’a ka dannaya jira cogo min na

1. Yuhana 19:38-42 - Yesu su donna Yusufu fɛ min bɛ bɔ Arimate

2. Marka 15:43-46 - Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye Yesu farikolo deli Pilate fɛ

Matiyu 27.58 A taara Pilate fɛ ka Yesu su deli. O kɔ, Pilate ye ci fɔ ko a ka su lase.

Pilate sɔnna Yusufu min bɔra Arimate la, a ka Yesu su ta, a y’a deli kɔfɛ.

1. Dannaya ni timinandiya fanga min jirala Yusufu fɛ min bɔra Arimate la a ka Yesu farikolo ɲinini na.

2. Nafa min b’a la k’an ka deliliw kɛ Ala ye delili kɔnɔ, i n’a fɔ Yusufu min bɔra Arimate, o y’a jira cogo min na.

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Matiyu 21:22 - "Aw bɛ fɛn o fɛn deli delili la, aw na o sɔrɔ, ni dannaya bɛ aw la."

Matiyu 27:59 Yusufu ye su ta ka a siri fini sanuman na.

Yusufu y’a ka kanuya jira Yesu la, a kɛtɔ ka Yesu farikolo siri lenfu fini sanuman dɔ la.

1: Kanuya ye wale ye, a tɛ dusukunnata ye. An bɛ se k’an ka kanuya jira Yesu la an ka kɛwalew fɛ, i n’a fɔ Yusufu y’a kɛ cogo min na.

2: Yusufu ye misali min kɛ ka ɲɛsin majigilenya ni Yesu baara ma, o bɛ se k’an hakili jigin an kana ɲinɛ abada ka baara kɛ an Matigi ye.

1: Yuhana 13:34-35, “Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu: ne ye aw kanu cogo min na , aw fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu. Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.”

2: 1 Yuhana 4:19-21, “An b’an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ko a bɛ Ala kanu, k’a sɔrɔ a bɛ balimakɛ walima balimamuso dɔ kɔniya, o ye nkalontigɛla ye. Mɔgɔ o mɔgɔ t’a balimakɛ ni a balimamuso kanu, u ye minnu ye, o tɛ se ka Ala kanu, u ma minnu ye. A ye nin ci fɔ an ye ko: Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala kanu, o ka kan k’a balimakɛ ni a balimamuso fana kanu.”

Matiyu 27.60 A y'a da a yɛrɛ ka kaburu kura kɔnɔ, a ye min tigɛ fara la, a ye kabakurun belebeleba dɔ wuli ka taa kaburu da la.

Yusufu min bɛ bɔ Arimate ye, o ye Yesu su ɲini Pilate fɛ, k’a da kaburu kura dɔ kɔnɔ min tigɛra fara la, ka kaburu datugu ni kabakurunba ye.

1. Yesu ka saya ni a sudon: A ka ɲɛnamaya ma bɔsi a la fu.

2. Yusufu min bɛ bɔ Arimate la, o nafa ka bon kosɛbɛ, a ka dannaya ni a ka kanminɛli Ala sago la.

1. Esayi 53:9 - "A ye a kaburu da ni mɔgɔ juguw ye, ka nafolotigiw kɛ a ka saya la..."

2. Luka 23:50-53 - "Cɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Yusufu, a tun ye ladilikɛla ye, a tun ye mɔgɔ ɲuman ye, a tun ye mɔgɔ tilennen ye. a bɔra Arimate, Yahutuw ka dugu dɔ la kaburu min dilalen don kabakurun na, mɔgɔ si ma deli ka da min kɔnɔ fɔlɔ.»

Matiyu 27.61 Magadala Mariyama ni Mariyama tɔ kelen sigilen tun bɛ kaburu da la.

Nin tɛmɛsira bɛ Mariyama Magadala ni Mariyama tɔ kelen ka kɛta ɲɛfɔ Yesu kaburu la.

1. Nisɔndiya lakununni la - Yesu ka kalandenw y’u ka jagɛlɛya ni u ka dannaya jira cogo min na u kɛtɔ k’a sudon ni a lakununni seereya

2. Dusukasi kantigi - Mariyama Magadala ni Mariyama tɔ kelen y’u yɛrɛ di Yesu ma cogo min na a ka saya dusukasi la

1. Yuhana 20:1-18 - Yesu lakununni

2. Luka 24:1-12 - Yesu lakununnen ka maana min y’a jira kalandenw na

Matiyu 27.62 O dugusagw la, o don min na, o don, sarakalasebaaw kuntigiw ni Farisienw taara Pilate ma.

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw nana Pilate fɛ Labɛn don o don kɔfɛ.

1: Labɛnni fanga - Matiyu 27:62

2: Ka wale kɛ waati min na, o dɔn - Matiyu 27:62

1: Luka 14:28-30 - Aw la jumɛn b'a fɛ ka sankanso jɔ, n'a ma sigi fɔlɔ ka musaka jate, ni bɛrɛ b'a bolo k'a ban wa?

2: Efesekaw 5:15-17 - Aw k'a kɔlɔsi ko aw kana taama i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka waati kunmabɔ, katuguni donw ka jugu.

Matiyu 27:63 A ko: «Matigi, an hakili b'a la ko o nanbarakɛla y'a fɔ a ɲɛnama ye ko: «Tile saba tɛmɛnen kɔ, ne na kunun.»

Yahutuw ɲɛmɔgɔw tun b’a dɔn Yesu ye kiraya min fɔ a lakununni ko la tile saba kɔfɛ.

1. Ala ka kantigiya: Hakilijagabɔ minnu kɛra Yesu ka kirayakuma kan a lakununni ko la

2. Yesu ka sebaaya: A ka kumaw nɔfɛkow sɛgɛsɛgɛ

1. Daniɛl 6:20-23 - Hakilijakabɔ Ala ka kantigiya kan ka Daniɛl kisi waraba dingɛ kɔnɔ

2. Zaburu 16:10 - Miirili Yesu ka se sɔrɔli kan saya ni lakununni kan

Mat fɔlɔ.

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw tun bɛ hami ko Yesu ka kalandenw bɛna a su sonya k’a fɔ jama ye ko a kununna ka bɔ suw cɛma, o de la u y’a ɲini Pilate fɛ a ka kaburu lakana.

1. Siranya ni dannabaliya: Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw ye Yesu ka lakununni jaabi cogo min na

2. Ka an labɛn ko minnu ma deli ka kɛ: Dannaya mago bɛ waati gɛlɛnw na

1. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye dannaya ye fɛn yetaw la.”

2. Romɛkaw 10:17 - “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

Matiyu 27.65 Pilate y’a fɔ u ye ko: «Kɔlɔsili bɛ aw fɛ.

Pilate ye sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw jija u ka Yesu lakana i n’a fɔ u b’a fɛ cogo min na.

1. An ka kunkanbaaraw fanga: An ka sugandiliw bɛ nɔ bila cogo min na

2. Ka da an ka dannaya la: Ka da Ala ka Labɛn na

1. Ezekiɛl 18:20 - Ni min ye jurumu kɛ, o na sa. Denkɛ tɛna fa ka tilenbaliya ta, fa tɛna denkɛ ka tilenbaliya ta, mɔgɔ tilennen ka tilennenya na kɛ a kan, mɔgɔ jugu ka juguya na kɛ a kan.

2. Matiyu 6:34 - O de kosɔn aw kana aw hakili ɲagami sini ko la, katuguni sini bɛna hami a yɛrɛ la. Don kelen-kelen bɛɛ bɛ ni gɛlɛya bɛrɛ ye a yɛrɛ la.

Matiyu 27.66 U taara kaburu da sigi, ka kabakurun datugu, ka kɔlɔsilikɛlaw sigi.

Kɔlɔsilikɛlaw ye kaburu datugu ani u jɔlen tora a kɔlɔsi.

1. Yesu ka lakununni: Se sɔrɔli laban saya kan

2. Krisita ka saraka fanga: A ka saya ye se sɔrɔ jurumu kan cogo min na

. \_ Matigi na ɲɛ sɔrɔ a bolo.

2. Yuhana 10:17-18 - Ne Fa bɛ ne kanu kun min na, o ye ko ne bɛ ne ni di—ka a ta kokura dɔrɔn. Mɔgɔ si t'a ta ne fɛ, nka ne b'a bila ne yɛrɛ sago la. Se bɛ ne ye k’a bila ani fanga bɛ ne bolo k’a ta kokura. O ci fɔlen ne ye o sɔrɔ ne Fa fɛ.

Matiyu 28 bɛ Yesu lakununni ɲɛfɔ, a y’a jira musow ni kalandenw na, ani a bɛ ciba min di a nɔfɛmɔgɔw ma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Mariyama Magadala ni Mariyama tɔ kelen taara kaburu lajɛ, Yesu su donna yɔrɔ min na. Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ jigira ka bɔ sankolo la, ka kabakurun min tun bɛ kaburu datugu, o kɔsegin, ka sigi a kan k’a fɔ u ye ko Yesu kununna i ko a y’a fɔ cogo min na (Matiyu 28:1-7). Mɛlɛkɛ ye ci bila u ma ko u ka teliya ka taa a fɔ a ka kalandenw ye ko a kununna ka bɔ suw cɛma, a bɛ taa u ɲɛfɛ Galile, u bɛna a ye yɔrɔ min na. U bɛ taa ni nisɔndiya ye min ɲagaminen don siran na.

Dakun 2nan: U bɛ sira kan ka taa nin cikan lase tuma min na, Yesu yɛrɛ bɛ u kunbɛn. U bɛ bin a ɲɛfɛ k’a senw siri k’a bato. Yesu b’a fɔ u ye ko aw kana siran nka taa a fɔ balimaw ye ka taa Galile yen u na a ye (Matiyu 28:8-10). O waati kelen na, ni kaburu kɔlɔsibagaw ye ko kɛlen fɔ sarakalasebaa kuntigiw maakɔrɔw ye fɛɛrɛ tigɛ ka wariba di sɔrɔdasiw ma wari caman di u ma u b’a fɔ ko ‘A ka kalandenw nana su fɛ k’a sonya k’an to sunɔgɔ la’ layidu bɛ sɔrɔdasiw tanga ɲangili si ma min bɛ se ka kɛ u ka dɛsɛ kɔlɔsilikɛla farikolo la (Matiyu 28:11-15 la).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, kalanden tan ni kelen taara Galile, u ye Yesu kunbɛn yɔrɔ min na kulu dɔ kan. Dɔw y’a bato nka dɔw tun bɛ sigasiga. Fɛn min bɛ wele ko "Cision belebele", Yesu bɛ na ɲɛfɛ ka cikan labanw di k'a fɔ ko fanga bɛɛ dira a ma sankolo la dugukolo kan o de kosɔn u ka kan ka taa siyaw bɛɛ ka kalandenw kɛ k'u batise tɔgɔ la Fa Denkɛ Ni Senu k'u kalan ko u ka fɛn bɛɛ kan minɛ ci fɔlen layidu ta ka kɛ ni laban waati ye tuma bɛɛ (Matiyu 28:16-20). O ye kuncɛyɔrɔ ye Matiyu ka Kibaru Duman bɛ sinsin cidenyabaara egilisi kan min bɛ senna ka Kibaru Duman jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ la.

Matiyu 28:1 Lafiɲɛ don laban na, dugujɛ daminɛna dɔgɔkun don fɔlɔ la, Magadala Mariyama ni Mariyama tɔ kelen nana kaburu lajɛ.

Mariyama fila nana kaburu la dɔgɔkun tile fɔlɔ sɔgɔmada fɛ.

1: Jigiya lakununni na: Hali dibi donw na, Yesu bɛ jigiya lase an ma.

2: Dannaya min bɛ saya la: Ka dusu saalo sɔrɔ ko hali saya la, an Matigi Yesu Krisita bɛ an fɛ.

1: Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:55-57 - “E saya, i ka se sɔrɔli bɛ min? Saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min?” Saya ka bnkan ye jurumu ye, jurumu sebaaya ye sariya ye. Nka barika da Ala ye, ale min bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.

Matiyu 28.2 Dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, katuguni Matigi ka mɛlɛkɛ jigira ka bɔ sankolo la, ka na kabakurun wuli ka bɔ da la ka segin a kan.

Matigi ka mɛlɛkɛ jigira ka bɔ sankolo la ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ ka kabakurun kɔsegin ka bɔ da la.

1. Ala ka sebaaya walew la

2. Matigi ka Mɛlɛkɛ bɛ Ala ka baara kɛ

1. Kɛwalew 4:31 “U bɛɛ fa Ni Senu la, u ye Ala ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye.”

2. Esayi 30:30 «Matigi na a nɔɔrɔ kan mɛn, a na a bolo yeelen jira ni a ka dimi dimi ye, ni tasuma manaman ye, ni jɛnsɛnni ni fɔɲɔba ye , ani sanbɛlɛw.”

Matiyu 28:3 A ɲɛda tun bɛ i ko sanpɛrɛn, a ka finiw tun bɛ fin i ko nɛnɛ.

Mɛlɛkɛ min tun bɛ Yesu kaburu la, o yeelen tun bɛ mɔgɔ ɲɛnafin bɔ ani a tun ye fini jɛman don.

1: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka mɛlɛkɛ yeelen ladege Yesu kaburu la.

2: Hali n’an ye dafabaliya ye, Ala bɛ se ka baara kɛ n’an ye hali bi a ka baarakɛminɛnw ye.

1: Esayi 6:1-7 - Matigi Esayi ka yelifɛn min bɛ a ka masasigilan kan, a lamininen bɛ ni serafinw ye minnu pɛrɛnna ko "Senuma, senuma, senuma."

2: Matiyu 5:14-16 - Yesu bɛ kulu kan, a bɛ mɔgɔw kalan ko an ka kan ka kɛ "diɲɛ yeelen ye."

Matiyu 28.4 Kɔlɔsilikɛlaw yɛrɛyɛrɛla a ɲɛsiran kosɔn, u kɛra i ko mɔgɔ salenw.

Kaburu kɔrɔsibagaw fara siran na tuma min na u ye Yesu kununnen ye ani u kɛra i ko mɔgɔ salenw.

1. Matigi siranya ye hakilitigiya daminɛ ye.

2. Yesu lakununni sebaaya ka kan k’an fa siran ni bonya la.

1. Ntalenw 9:10 - Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye, ani Senuman dɔnni ye hakilitigiya ye.

2. Romɛkaw 1:4 - a fɔra ko a ye Ala Denkɛ ye sebaaya la ka kɛɲɛ ni senuya Ni ye a kununni fɛ ka bɔ suw cɛma, Yesu Krisita an Matigi.

Matiyu 28.5 Mɛlɛkɛ ye musow jaabi ko: «Aw kana siran, katuguni ne b’a dɔn ko aw bɛ Yesu gengen jiri la.»

Mɛlɛkɛ y’a fɔ musow ye ko u kana siran sabu a tun b’a dɔn ko u bɛ Yesu ɲini, o min gengenna jiri la.

1. Yesu dɔnni dusu saalo

2. Dannaya barika bonya siranya ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 41:10 - "aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 56:3-4 - "Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan. Ne bɛ ne jigi da Ala kan, ne bɛ min ka kuma tanu, ne bɛ ne jigi da Ala kan; ne tɛna siran. Farikolo bɛ se ka mun kɛ ne la?"

Matiyu 28.6 A t yan, katuguni a kununna i ko a y'a f cogo min na. Matigi dalen bɛ yɔrɔ min na, aw ka na o lajɛ.

Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, a ka kalandenw welelen don ka taa a dalen yɔrɔ lajɛ.

1. Krisita lakununni: Jigiya seli

2. Yesu ka saraka fanga: Weelekan don ka ɲɛsin dannaya ma

1. Romɛkaw 6:9-10 - «An b’a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛna sa tun abada. saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun. A sara saya min na, a sara jurumu kosɔn, siɲɛ kelenpe, nka a bɛ ɲɛnamaya min kɛ, a bɛ o ɲɛnamaya Ala de kama.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - “Nka tiɲɛ na, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a kɛra sunɔgɔlenw ka den fɔlɔw ye. Saya nana mɔgɔ dɔ barika la cogo min na, suw lakununni fana nana mɔgɔ de barika la. K’a masɔrɔ mɔgɔw bɛɛ na sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.”

Matiyu 28.7 Aw ka teliya ka taa a fɔ a ka kalandenw ye ko a kununna ka bɔ suw cɛma. A filɛ, a bɛ taa aw ɲɛfɛ Galile. aw na a ye yen.»

Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, a bɛ taa a ka kalandenw ɲɛfɛ Galile, u na a ye yen.

1. Lakununni fanga: Ka Yesu seginni seli kɛ

2. Krisita kununnen ka jigiya: Kibaru duman min bɛ ɲɛnamaya Changé, o minɛ

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

Matiyu 28.8 U bɔra kaburu la joona ni siran ni ɲagaliba ye. A bolila ka taa a ka kalandenw ka kuma lase.

Musow y’a sɔrɔ Yesu kaburu lankolon don, u bɔra yen, u falen bɛ nisɔndiya ni siran na.

1. Yesu ka kaburu lankolon b’an fa cogo min na ni nisɔndiya ni jigiya ye

2. Ka se sɔrɔ siran kan nisɔndiya fɛ Yesu la

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kun na, k’a sabati ani k’a sabati ni tilennenya ni tilennenya ye kabini bi fo abada.

2. Yuhana 20:19-22 - O don wula fɛ, dɔgɔkun don fɔlɔ la, kalandenw tun bɛ yɔrɔ min na, u tun bɛ da tugu Yahutuw ɲɛsiran kosɔn, Yesu nana u cɛma k’a fɔ u ye ko: «Hɛrɛ ka kɛ ka kɛ aw fɛ.” A y'o fɔ tuma min na, a y'a bolow n'a kɛrɛ jira u la. O kɔ, kalandenw ɲagalila ka Matigi ye tuma min na. Yesu y'a fɔ u ye ko kura ko: «Hɛrɛ ka kɛ aw fɛ. Ne Fa ye ne ci cogo min na, ne fana b’aw ci ten.” A y'o fɔ tuma min na, a ye ninakili da u kan k'a fɔ u ye ko: «A' ye Ni Senu sɔrɔ.

Mat. U nana a senw minɛ k'a bato.

Yesu ye a ka kalanden fila kunbɛn ani u y’a senw minɛ k’a bato.

1. Ka Yesu bato: Ka a ka kuntigiya ni a ka sebaaya dɔn

2. Yesu ka sebaaya: Ka k Kisibaa kr

1. Filipekaw 2:10-11 - walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2. Heburuw 12:2 - Ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ani a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.

Matiyu 28.10 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw kana siran, aw ka taa a fɔ ne balimaw ye ko u bɛ taa Galile, u na ne ye yen.»

Yesu b’a ka kalandenw jija u kana siran, k’a fɔ a balimaw ye ko u ka taa Galile, u bɛna a ye yɔrɔ min na.

1. I ka jagɛlɛya sɔrɔ: Yesu b’an wele an kana siran

2. Ka an bolo da mɔgɔw kan: Yesu b’an ci ka taa Kibaru Duman jɛnsɛn

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

Matiyu 28.11 U taatɔ tuma min na, kɔlɔsilikɛlaw dɔw donna dugu kɔnɔ ka ko kɛlenw bɛɛ fɔ sarakalasebaaw kuntigiw ye.

Kɔlɔsilikɛla dɔw ye ko minnu kɛra Yesu kaburu la, olu lakali sarakalasebaa kuntigiw ye.

1. Seereya fanga: Ala ka kantigiya ka baara kɛ ni kɔlɔsilikɛlan ye walasa k’a ka sebaaya seereya.

2. Kantigiya sara: Ala ka kantigiya ka kantigiya sara a ma.

1. Zaburu 37:3-4 "I jigi da Matigi kan, ka ko ɲuman kɛ, i ka sigi jamana kɔnɔ ka teriya kɛ kantigiya la. I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma."

2. Kɛwalew 1:8 «Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.”

Matiyu 28:12 U ni maakɔrɔw ye ɲɔgɔn lajɛn, u ye wari caman di sɔrɔdasiw ma.

Maakɔrɔw ni sɔrɔdasiw ye laadilikan ta ani maakɔrɔw ye wari di sɔrɔdasiw ma.

1. Ladilikan fanga: Ka kalan sɔrɔ maakɔrɔw fɛ

2. Baara kuntigiya: Ka baara kɛ ni nafolomafɛnw ye walisa ka Ala bonya

1. Ntalenw 11:14 - "Ladili tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca yɔrɔ min na, lakana bɛ yen."

2. Kɛwalew 4:32-35 - "Dannabaaw bɛɛ tun ye dusukun ni ni kelen ye, mɔgɔ si m'a fɔ ko a ka fɛnw si ye ale yɛrɛ ta ye, nka u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa." ni sebaayaba ye cidenw tun b'u ka seereya di Matigi Yesu lakununni ko la, ani nɛɛmaba tun bɛ u bɛɛ kan.Magotigi si tun tɛ u cɛma, katuguni dugukolo walima sow tigi minnu tun ye, olu bɛɛ tun b'u feere ka na ni o sɔrɔ ye fɛn min feerela, k'a bila cidenw sen kɔrɔ, ka tila-tila u kelen-kelen bɛɛ ye, i n'a fɔ mɔgɔ bɛɛ mago bɛ min na.»

Matiyu 28.13 A ko: «Aw k’a fɔ ko a ka kalandenw nana su fɛ ka a sonya k’an to sunɔgɔ la.»

Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ye nkalon min fɔ, ko Yesu ka kalandenw y’a su sonya k’u to sunɔgɔ la, nin tɛmɛsira bɛ o ɲɛfɔ.

1. Ala ka sebaaya: Lakununni kabako faamuyali

2. Dannaya jagɛlɛyalen: Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1. Yuhana 11:25–26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. 1 Tesalonikekaw 5:21 - Nka i ka fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ; Fɛn min ka ɲi, aw k'o minɛ kosɛbɛ.

Matiyu 28.14 Ni o sera gɔfɛrɛnɛrɛ tulo la, an na a lasun ka aw lakana.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na kalandenw tun bɛ sɔn ka mɔgɔw lasun ka Yesu tanga faamaw ma.

1: An ka kan ka jɔ ko ɲuman kama hali n’o kɔrɔ ye k’an yɛrɛ bila kojugu sira la.

2: An ka kan ka da a la ko Ala bɛna jagɛlɛya ni fanga di an ma walisa ka ko ɲuman kɛ.

1: Ntalenw 28:1 - Mɔgɔ juguw bɛ boli ni mɔgɔ si ma tugu, nka mɔgɔ tilennenw bɛ ja gɛlɛya i ko waraba.

2: Daniɛl 3:17-18 - Ni o don, an bɛ baara kɛ an ka Ala min ye, o bɛ se k’an kisi tasuma tasumaman ma, a na an kisi i bolo, masakɛ. Nka ni o tɛ, i k'a dɔn masakɛ, ko an tɛna baara kɛ i ka ala ye, i ye sanu ja min jɔ, an tɛna o bato.

Matiyu 28.15 U ye wari ta ka u kalan cogo min na, u y'o kɛ, o kuma bɛ fɔ Yahutuw cɛma fo ka na se bi ma.

Yahutuw sɔnna wari la walisa ka maana nkalonma dɔ jɛnsɛn Yesu ko la, ani o maana nkalonma seginna fo ka na se bi ma.

1: An ka kan k’an janto k’a dɔn ko an bɛ tiɲɛ jɛnsɛn Yesu ko la, nkalon tɛ.

2: An bɛ maana minnu mɛn, an ka kan k’an janto olu la ani k’an jija k’u tiɲɛcogo lajɛ siɲɛ fila.

1: Kolosekaw 2:8 - Aw k’a lajɛ ko mɔgɔ si kana aw minɛ jɔnya la hakilitigiya ni nanbara lankolon fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ hakili fɔlɔw ye, ani ka kɛɲɛ ni Krisita ye.

2: 1 Yuhana 4:1 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k'a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

Matiyu 28.16 Kalanden tan ni kelen taara Galile kulu dɔ la, Yesu tun ye u sigi yɔrɔ min na.

Kalanden tan ni kelen taara kulu dɔ la Galile, Yesu tun ye ci bila u ma ko u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na.

1. Ka tugu Yesu kɔ: Weelekan min bɛ kɛ ka kɛ kalandenw ye

2. Dannaya min tɛ yɛrɛyɛrɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka welekan ye

1. Matiyu 4:19-20 – “A y’a fɔ u ye ko: “Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.” O yɔrɔnin bɛɛ, u y'u ka jɔw to yen ka tugu a nɔfɛ.

2. Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Matiyu 28.17 U y'a ye tuma min na, u y'a bato.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalandenw ka kɛwale kan k’a ye a ɲɛnama la a kununni kɔfɛ - dɔw y’a bato, nka dɔw ye sigasiga kɛ.

1: An bɛɛ welelen don ka da Ala ka sebaaya ni a ka ɲumanya la, ani ka an ka dannaya jira a la bato fɛ.

2: Hali ni kabako ko kɛlenw jirala, dannaya bɛ se ka tiɲɛ ani ka yɛrɛyɛrɛ, nka Ala ka nɛɛma ka ca ani a bɛ muɲu an kɔrɔ.

1: Rom=kaw 4:17-21 - Ibrahima dara Ala la ani a jatera a ma iko tilennenya.

2: Heburuw 11:1-3 - Dannaya barika la an b'a faamu ko diɲɛ dabɔra Ala ka kuma de fɛ, fo min bɛ ye, o ma da ni fɛn yetaw ye.

Matiyu 28.18 Yesu nana kuma u ye ko: Sebaaya b di ne ma sankolo ni dugukolo kan.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko fanga bɛɛ dira Yesu ma sankolo ni dugukolo kan.

1. An hakili bɛ jigin Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya la anw ni diɲɛ kan.

2. An bɛ se ka an jigi da Yesu ka sebaaya kan ani ka an jigi da a kan fɛn bɛɛ la.

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

2. Daniɛl 4:34-35 - Don labanw na, ne Nebukadnezar ye ne ɲɛ kɔrɔta sankolo la, ne hakili seginna ne ma, ne ye Duba Kɔrɔtalenba ye, ka min bɛ balo badaa, o tanu ani ka bonya da a kan mara ye masaya banbali ye, a ka masaya bɛ to ka bɔ mɔgɔw la ka taa mɔgɔw la.

Matiyu 28.19 Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

Ala ye ci fɔ an ye ko an ka taa a ka cikan jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ la.

1: Yesu ye cidenyabaaraba di an ma, ka bɔ ka kibaru duman fɔ siyaw bɛɛ ye.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko an bɛɛ welelen don ka kɛ Yesu ka kalandenw ye ani ka kɛ a ka kanuya seerew ye.

1: Kɛwalew 1:8 Nka aw na sebaaya sɔrɔ Ni Senu nana aw kan kɔfɛ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ la ani Samari jamanaw bɛɛ la ani fo ka se dugukolo fan bɛɛ ma .

2: Esayi 6:8 Ne ye Matigi kan mɛn fana ko: Ne na jɔn ci, jɔn na taa an nɔfɛ? O kɔ, ne ko: «Ne filɛ nin ye. aw ka n ci.

Matiyu 28.20 Ne ye ci min f aw ye, aw ka o kalan ko u ka o kow labato. Amiina.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ma k’a ka kalansiraw bɛɛ labato ani ka layidu ta ko a bɛna kɛ u fɛ fo diɲɛ laban.

1. Yesu ka sebaaya - Yesu ka layidu sɛgɛsɛgɛ ko a bɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ.

2. Ka Yesu ka ci fɔlenw mara - Ka Yesu ka kalansiraw labato, o nafa ka bon kosɛbɛ.

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 31:6 - “Aw ka barika sɔrɔ ani ka aw jagɛlɛya. Aw kana siran u ɲɛ, aw kana siran u ɲɛ, katuguni Matigi aw ka Ala de bɛ taa ni aw ye. A tɛna i bila, a tɛna i bila.”

Marka 1 bɛ Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara daminɛ, Yesu ka batiseli ni a ka kɔrɔbɔli, Yesu ka foroba cidenyabaara daminɛ, ani kɛnɛya suguya caman minnu kɛra a fɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Esayi ka kiraya kuma ye min bɛ kuma ciden dɔ kan min bɛ sira labɛn Matigi ye. O bɛ dafa Yuhana Batiselikɛla la min bɛ waajuli kɛ kungokolon kɔnɔ ka mɔgɔw wele u ka nimisa ani ka u batise Jurdɛn baji la (Marka 1:1-8). O kɔ, Yesu bɔra Nazarɛti nana Yuhana fɛ walisa ka batise. A bɛ bɔ ji la tuma min na, sankolo bɛ da wuli ani Ni bɛ jigin a kan i ko tuganin k'a sɔrɔ kumakan bɛ bɔ sankolo la k'a fɔ ko "I ye ne Denkɛ ye, ne bɛ min kanu, i ka di ne ye kosɛbɛ" (Marka 1:9-11).

Dakun 2nan: A ka batiseli kɔfɛ dɔrɔn, Ni bɛ Yesu bila ka taa kungokolon kɔnɔ, Sitanɛ y’a kɔrɔbɔ yɔrɔ min na tile binaani kɔnɔ, nka a jɔlen tora (Marka 1:12-13). Yuhana minɛni kɔfɛ, Yesu taara Galile ka kibaru duman fɔ Ala ka masaya ko la k’a fɔ ko “Waati sera,” a ko ten. "Ala ka masaya surunyara. Aw ka nimisa ka da kibaru duman la!" (Marka 1:14-15). A taamatɔ Galile Kɔgɔji kɛrɛ fɛ A bɛ Simɔn wele Piɛrɛ Andireya Yakuba denkɛ Zebede a balimakɛ Yuhana ka kɛ kalandenw ye ka layidu ta k’u kɛ mɔnikɛlaw ye cɛw u bɛ jɛgɛw bila ka tugu a kɔ o yɔrɔnin bɛɛ.

Dakun 3nan: U bɛ taa Kapɛrnaum yɔrɔ min na lafiɲɛ don na Yesu bɛ mɔgɔw kalan Alabatoso kɔnɔ ka mɔgɔw kabakoya n’a ka fanga ye a tɛ i n’a fɔ karamɔgɔw ka sariya (Marka 1:21-22). O yɔrɔ la, a bɛ hakili saniyalen dɔ gɛn k’a dɔn ko a ye Ala Senuman ye ka mɔgɔw kabakoya ka t’a fɛ ka tɔgɔba bila ka jɛnsɛn joona mara bɛɛ kɔnɔ (Marka 1:23-28). O kɔfɛ, Simɔn Piɛrɛ ka so, a ye bamuso dalen dilan sumaya kɛnɛya sɔɔni a bɛ baara daminɛ u ye. Sufɛ ni tile binna dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lajɛ da bɛ na ni banabagatɔ jinɛ ye min bɛ bana suguya caman kɛnɛya bana suguya caman ye jinɛ caman gɛn ka bɔ yen k'a to jinɛw ka kuma bawo u tun b'a dɔn a ye mɔgɔ min ye. O dugusagwɛ k’a sɔrɔ dibi donna hali bi a bɛ taa yɔrɔ kelen na Simɔn deli mɔgɔ wɛrɛw y’a sɔrɔ k’a fɔ ko bɛɛ b’i ɲini nka a b’a jaabi an ka taa yɔrɔ wɛrɛ la dugu kɛrɛfɛ duguw bɛ se ka waajuli kɛ yen fana ko mun na nana ten a bɛ taama Galile jamana bɛɛ la ka waajuli kɛ Alabatosow kɔnɔ ka jinɛw gɛn (Marka 1: 29-39 la). A laban na a bɛ mɔgɔ kɛnɛya kunatɔ min y'a deli a k'i biri a ko 'Ni i sɔnna i bɛ se ka ne saniya', hinɛ lamaga Yesu y'a bolo kɔrɔta ka maga a la k'a fɔ ko 'Ne bɛ sɔn ka saniya' o yɔrɔnin bɛɛ kunatɔ tolen cɛ bɛ saniya k'a lasɔmi a kana a fɔ mɔgɔ si ye nka taa i yɛrɛ jira sarakalasebaa saraka sarakaw la Musa ye ci fɔ i ye i n'a fɔ seereya u kɔni cɛ taara kibaruya jɛnsɛn kosɛbɛ fo a ma se ka don dugu kɔnɔ tugun kɛnɛ kan a tora kɛnɛma yɔrɔ kelenw na o bɛɛ n'a ta mɔgɔw tun bɛ na a ye yɔrɔ bɛɛ.

Marka 1.1 Kibaru duman damin ye Yesu Krisita, Ala Denc.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita ka Kibaru Duman daminɛ kan, Ala Denkɛ.

1. Kibaru Duman bɔyɔrɔ lakika

2. Kibaru Duman ka sebaaya

1. Romɛkaw 1:1-4 - Paul, Krisita Yesu ka baarakɛla, min welelen don ka kɛ ciden ye, a bilalen bɛ Ala ka Kibaru Duman fɔli kama.

2. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

Marka 1.2 I ko a sɛbɛnnen bɛ kiraw kɔnɔ cogo min na ko: «Ne bɛ ne ka ciden ci i ɲɛ kɔrɔ, o na i ka sira labɛn i ɲɛkɔrɔ.»

Ciden bɛ ka sira labɛn Matigi ye sani a ka se.

1: Ka sira labɛn Matigi ye: Ka yɔrɔ di Ala ɲɛ kɔrɔ.

2: Kiraya kumakan: Matigi ka kumaw lamɛn.

1: Esayi 40:3 - Mɔgɔ dɔ kan dɔ bɛ wele ko: “A’ ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye; ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

2: Zakari 3:8 - Sarakalasebaaw kuntigi Josue, i ni i taamaɲɔgɔn minnu sigilen bɛ i ɲɛkɔrɔ, i ka o lamɛn sisan, katuguni u ye kabako taamasyɛn ye. katuguni a filɛ, ne bɛ N ka Baarakɛla BƆRƆBƆLI labɔ.

Marka 1.3 Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna kungokolon kɔnɔ ko: «Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka a siraw latilen.»

Yuhana Batiselikla kan b mgw wele u ka Yesu nali labɛn ani ka a ka siraw tilennen to.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka Yesu labɛn: Yuhana Batiselikɛla ka cikan jaabi

2. Sira tilennenw kɛli: Hakilijakabɔ min bɛ Matigi labɛn nafa kan

1. Esayi 40:3-5 - Dususalo, dusu saalo ne ka mɔgɔw la, i ka Ala ko ten. I ka kuma Jerusalɛm fɛ ni dusudiya ye, k'a fɔ a ye ko a ka baara gɛlɛn dafara, ko a ka jurumu sara, ko a ye siɲɛ fila sɔrɔ Matigi bolo a ka jurumuw bɛɛ la.

2. Luc. Kɔw bɛɛ na fa, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin. Sira kɔrɔlenw na kɛ tilennen ye, sira gɛlɛnw bɛna kɛ nɔgɔ ye. Mɔgɔw bɛɛ na Ala ka kisili ye.’”

Marka 1.4 Yuhana ye batiseli k kungokolon kn, ka nimisa batiseli f walisa ka jurumuw yafa.

Yuhana Batiselikla ye waajuli k ko nimisa ni jurumu yafa ka kan.

1. Nimisali fanga: Ka a dɔn ko an mago bɛ yafa la

2. An ka kɛwalew nafa: Ka nimisali mago minɛ

1. Ezekiɛl 18:21-32 - Tilennenya Nimisali fɛ

2. Luka 24:47 - Nimisali ani jurumu yafa Yesu tg la

Marka 1.5 Jude jamana bɛɛ ni Jerusalɛm mɔgɔw bɔra ka taa Yesu fɛ, u bɛɛ batisera Jurdɛn baji la, ka u ka jurumuw fɔ.

Jude ni Jerusalɛm mɔgɔw bɔra ka batise Yuhana Batiselikɛla fɛ Jurdɛn baji la, ka sɔn u ka jurumuw ma.

1: Jirali sebaaya - Jurumuw j1Enamaya ye senna-taama nafama ye danaya taama na.

2: Batiseli sebaaya - Batiseli ye kɔnɔna fɛn caman yeli taamasyɛn ye kɛnɛma ani dannaya taamasyɛn barikama.

1: 1 Yuhana 1:9 - Ni an b an ka jurumuw bn, a ye kantigi ye ani a tilennen don ani a na an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya ka b tilenbaliya bEE la.

2: Rom=kaw 6:3-4 - Walima aw t'a dn ko an b batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka ɲɛnamaya kura kɛ.

Marka 1.6 Yuhana tun ye ɲɔgɔmɛ kunsigi don a la, a tun bɛ ni cɛsirilan ye min dilalen don ni fari ye. A ye ntumuw ni kungo kɔnɔ mɔni dun.

Yuhana Batiselikɛla tun ye mɔgɔ majiginnen ye ani mɔgɔ fariman ye min tun bɛ saraka ɲɛnamaya jira a kɛtɔ ka fini nɔgɔmanw don ani ka dumuni nɔgɔmanw dun.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni saraka ni majigilenya ye

2. Yuhana Batiselikla ka misali

1. Matiyu 3:4 - Yuhana yɛrɛ tun ye ɲɔgɔmɛ kunsigi don, ni jiri cɛsirilan ye a cɛmancɛ la. A ka dumuni tun ye ntumuw ni kungo kɔnɔ mɔni ye.

2. Mise 6:8 - A ye ko ɲuman fɔ i ye, e cɛ; Matigi bɛ mun ɲini aw fɛ ni tilennenya tɛ, ka ɲumanya kanu, ka taama ni aw ka Ala ye ni majigilenya ye?

Marka 1.7 A ye waajuli kɛ ko: «Mɔgɔ dɔ bɛ na ne kɔfɛ, min fanga ka bon ni ne ye, ne man kan ka n biri ka a ka sanbara da wuli.»

Yesu y’a jira ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min fanga ka bon ni ale ye, o bɛ na a nɔfɛ, wa a man kan hali ka a ka sanbara sirilan bɔ.

1. Majigilenya fanga - Yesu b’an kalan ko dusukun majiginlenw bɛ se k’an gɛrɛ Ala la.

2. Matigi nali - Yesu bɛ mɔgɔ min fanga ka bon ni ale ye, o nali ko fɔ.

1. Matiyu 3:1-2 - O donw na, Yuhana Batiselikla nana ka waajuli ke Jude kungokolon la ko: Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara.

2. Matiyu 4:17 - Kabini o waati la, Yesu y’a daminɛ ka waajuli kɛ, k’a fɔ ko: «Aw ka nimisa, k’a masɔrɔ sankolo masaya surunyara.»

Marka 1.8 Ne ye aw batise ni ji ye, nka ale na aw batise ni Ni Senu ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka mɔgɔw batise ni Ni Senu ye.

1: Yesu b’a yɛrɛ jira a ɲinibagaw la, ka Ni Senu ka nilifɛn di u ma.

2: Nimisali ni dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ na ni an ye jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye ani ka Ni Senu fanga di an ma.

1: Kɛwalew 2:38 - Piɛrɛ y'a fɔ u ye ko: «Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ.»

2: Romɛkaw 8:14-15 - Katuguni mɔgɔ minnu ɲɛminɛna Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye. Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ tuguni ka siran. nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn o de fɛ ko: «Aba, Fa.»

Marka 1.9 O donw la, Yesu nana ka bɔ Galile Nazarɛti, ka batise Yuhana fɛ Jurdɛn baji la.

Yesu batisera Yuhana fɛ Jurdɛn baji la.

1: Batiseli fanga: Yesu ka batiseli bɛ misali di an ma cogo min na

2: Batɛmu kɔrɔ: Batiseli bɛ min jira an ka dannaya la

1: Matiyu 3:13-17 - Yesu ka batiseli Yuhana f

2: Kɛwalew 2:38 - Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔli batiseli fɛ

Marka 1.10 A bɔra ji la o yɔrɔnin bɛɛ la, a ye sankolo da wulilen ye, Ni Ni bɛ jigin a kan i ko tuganin.

Yesu batisera Jurdn baji la, a bɔra ji la tuma min na a y’a ye ko sankolo dabɔra ani Ni Senu bɛ jigin a kan i ko tuganin.

1. Yesu ka sebaaya ani a ka Ala cogoya

2. Batɛmu nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 3:16-17 - Yesu batisera tuma min na, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ.»

2. Esayi 42:1 - A filɛ, ne ka baaraden, ne bɛ min dɛmɛ. Ne ka Sugandiliden min ka di Ne ni ye. Ne ye Ne Ni da a kan; A na tilennenya lase siyaw ma.

Marka 1.11 Kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «I ye ne Denkɛ kanulen ye, ne ka di ne ye kosɛbɛ.»

Ala kan min bɔra sankolo la, o y’a jira ko Yesu ye a Denkɛ kanulen ye, Fa diyara min na.

1: Fa ka kanuya min bɛ a Denkɛ la

2: Fa ka nisɔndiya a Denkɛ la

1: Luka 3:22 - Ni Senu jigira a kan farikolo cogo la i ko tuganin, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «E ye ne Denkɛ kanulen ye. E ko diyara ne ye kosɛbɛ.»

2: Matiyu 3:17 - Kumakan dɔ bɔra sankolo la k'a fɔ ko: Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, ne ka di ne ye kosɛbɛ.

Marka 1.12 O yɔrɔnin bɛɛ, Ni Senu y'a gɛn ka taa kungokolon kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Ni Senu bɛ Yesu gɛn ka taa kungokolon kɔnɔ, sunɔgɔ ni delili waati dɔ kama.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ kanminɛli la: Ni Senu ka Sebaaya faamuyali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Sunɔgɔ ni delili: An ka dannaya yɔrɔ wajibiyalen dɔ

1. Kɛwalew 1:2 - "fo a wulila don min na, a ye ci fɔlenw di Ni Senu barika la, a ye minnu sugandi."

2. Luka 4:1-2 - "Yesu falen Ni Senu la, a seginna ka bɔ Zuridɛn baji la, Ni Senu y'a bila ka taa kungokolon kɔnɔ, Sitanɛ ye a kɔrɔbɔ tile binaani kɔnɔ."

Marka 1.13 A tora yen kungokolon kɔnɔ tile binaani, Sitanɛ kɔrɔbɔra a la. A tun bɛ kungosogow fɛ. Mɛlɛkɛw tun bɛ baara kɛ a ye.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka waati ɲɛfɔ kungokolon kɔnɔ tile 40 kɔnɔ, a ye kɔrɔbɔli sɔrɔ ka bɔ Sitanɛ fɛ, ani a ye baara kɛ mɛlɛkɛw fɛ.

1. Yesu ka barika: Yesu ye kɔrɔbɔli kunbɛn cogo min na kungokolon kɔnɔ

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan ni mɛlɛkɛw ka dɛmɛ ye

1. Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Efesekaw 6:10-18 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

Marka 1.14 Yuhana bilalen kɔ kaso la, Yesu taara Galile ka Ala ka masaya Kibaru Duman fɔ.

Yesu y’a daminɛ ka Ala ka Masaya kibaru duman waajuli kɛ Galile, Yuhana bilalen kɔ kaso la.

1. Yafali fanga: Yesu ka cidenyabaara Yuhana ka kaso kɔfɛ

2. Ala ka Masaya Kibaru Duman: Yesu ka cikan Galile

1. Luka 6:37-38, "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. Aw ka yafa, yafa aw ma."

2. Matiyu 11:2-5, "Yuhana ye Krisita ka kɛwalew mɛn kasobon kɔnɔ tuma min na, a ye a ka kalanden fila ci k'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ min bɛna na, e de don wa, walima an bɛ dɔ wɛrɛ makɔnɔ wa? Yesu." a y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ fɛn minnu mɛn ka ye, aw ka taa olu jira Zan na ko kura: Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw saniyalen don, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna ani faantanw Kibaru duman fɔ u ye.»

Marka 1.15 A ko: Waati dafara, Ala ka masaya surunyara.

Waati sera mɔgɔw ka nimisa ani ka da Ala ka Masaya kibaru duman la.

1: Aw ka nimisa ani ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka Masaya kama

2: Ka da Kibaru Duman la min b’a jira ko ɲɛnamaya banbali

1: Luka 17:20-21 - Yesu ko: "Ala ka Masaya tɛ na ni fɛnw ye minnu bɛ se ka kɔlɔsi, u tɛna a fɔ fana ko: 'A filɛ, a filɛ nin ye!' walima ‘A bɛ yen!’ Sabu, tiɲɛ na, Ala ka Masaya bɛ aw cɛma.»

2: Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b'i da i da la ko: "Yesu ye Matigi ye", ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi. Katuguni i dusukun de b'i da a la ka jo di i ma, i da la i ka jurumuw la ka kisi.

Marka 1.16 A taamatɔ Galile ba da la, a ye Simɔn ni a balimakɛ Andre ye, u bɛ ka jɛgɛ fili kɔgɔji la, katuguni u tun ye mɔnikɛlaw ye.

Simɔn ni Andre tun ye mɔnikɛlaw ye minnu tun bɛ taama Galile baji da la.

1: Ala b’an wele ka kɛ hadamadenw ka mɔnikɛlaw ye, baara mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: Yesu ye Simɔn ni Andre ye, ka u wele ka kɛ a ka kalandenw ye.

1: Matiyu 4:19 - Yesu ko: “Na tugu ne kɔ, ne na aw bila ka taa mɔgɔw mɔni.”

2: Luka 5:10 - Yesu y’a fɔ Simɔn ye ko: «I kana siran. kabini sisan, aw na mɔgɔw mɔni.”

Marka 1.17 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ka na ne nɔfɛ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.»

Yesu b kalandenw wele u ka tugu a kɔ ani ka kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.

1: Ka tugu Yesu kɔ: Sira min bɛ taa tiimɛni lakika la

2: Ka kɛ hadamadenw ka mɔnikɛla ye: Weelekan min bɛ kɛ ka kɛ kalandenw ye

1: Yuhana 15:8 - Ne Fa bonyalen don o de kosɔn, ko aw bɛ den caman kɛ, ka kɛ ne ka kalandenw ye.

2: Matiyu 4:19 - A y'a fɔ u ye ko: "Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye."

Marka 1.18 O yɔrɔnin bɛɛ la, u y'u ka jɔnw bila ka tugu a nɔfɛ.

Mɔnikɛla fila tugura Yesu kɔ o yɔrɔnin bɛɛ a kumana u fɛ.

1. Ka tugu Yesu kɔ hali ni fɛn o fɛn - Yesu b’an wele cogo min na an ka fɛn bɛɛ bila ka tugu a kɔ

2. Ka tugu Yesu kɔ k’a sɔrɔ an ma sigasiga - mun na an ka kan ka da a la ani ka a kan minɛ k’a sɔrɔ an ma mɛn

1. Matiyu 16:24-25 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ o , nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni na ne kosɔn, o na o sɔrɔ.”

2. Yuhana 10:27 - “Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ.”

Marka 1.19 A taara yɔrɔ jan dɔɔnin, a ye Zebede denkɛ Yakuba ni a balimakɛ Yuhana ye, olu fana tun bɛ kurun kɔnɔ ka u ka jɔw labɛn.

Yesu ye Yakuba ni Yuhana wele u ka tugu a kɔ ani ka kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.

1. Yesu b’an wele ka bɔ an ka lafiya yɔrɔw la ka tugu a kɔ.

2. An ka ɲɛnamaya kun ye ka kɛ hadamadenw ka mɔnikɛlaw ye.

1. Matiyu 4:19 - «A y’a fɔ u ye ko: ‘Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.”

2. Matiyu 28:19-20 - «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Marka 1.20 A y'u wele o yɔrɔnin bɛɛ, u ye u fa Zebede to kurun kɔnɔ ni baarakɛlaw ye.

Yesu ye wele kɛ, kalandenw y’u fa to yen ka tugu a kɔ.

1) Ka tugu Yesu kɔ tuma dɔw la, o bɛ saraka de wajibiya - hali ka denbaya to yen.

2) Yesu ka welekan bɛ se ka barika sɔrɔ fo a bɛ tɛmɛ an ka kunkanbaaraw ni an ka jɛɲɔgɔnya tɔw kan.

1) Matiyu 8:21-22 - «A ka kalanden dɔ wɛrɛ y'a fɔ a ye ko: Matigi, a to ne ka taa ne fa su don fɔlɔ. Nka Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka tugu ne kɔ. Suw ka u suw su don.”

2) Luka 9:59-62 - «A y’a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ko: «Aw ka tugu ne kɔ.» Nka a ko: «Matigi, a to ne ka taa ne fa su don fɔlɔ.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «A to suw ka u ka suw su don. Dɔ wɛrɛ fana ko: «Matigi, ne na tugu i kɔ. nka n ka fɔlɔ ka taa u fo , olu minnu bɛ so ne ka so . Yesu y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ si y'a bolo da sɛnɛyɔrɔ la k'a kɔ filɛ, o man kan ni Ala ka masaya ye.»

Marka 1.21 U taara Kapɛrnaum dugu kɔnɔ. O yɔrɔnin bɛɛ lafiɲɛ don na, a donna Alabatoso kɔnɔ ka mɔgɔw kalan.

Yesu donna Kapɛrnaum Alabatoso kɔnɔ ka mɔgɔw kalan lafiɲɛ don na.

1: Yesu y’a jira an na ko limaniya ni hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya ka kan ka kɛ an ɲɛnako fɔlɔ ye, hali an ka baarakɛwaatiw cɛma.

2: Yesu ye misali jira kantigiya ko la, k’a jira an na ko hali kanminɛli wale nɔgɔman dɔ bɛ se ka nɔba bila an na.

1: Heburuw 10:22-25 - “An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye, k’an dusukunw seri ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye. An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ; (k'a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye.) An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi, ni aw b'a ye ko don surunyara ka taa a fɛ.»

2: Yakuba 2:17-18 - « Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ɔwɔ, mɔgɔ dɔ bɛ se k’a fɔ ko: Dannaya bɛ i la, kɛwalew bɛ ne la.»

Marka 1.22 U kabakoyara a ka kalan na, katuguni a ye u kalan i ko fangatigi, a ma u kalan i ko sariya karamɔgɔw.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka kalansiraw fɛ bawo a tun bɛ kuma ni kuntigiya ye, a tun tɛ i ko sariya karamɔgɔw.

1. Yesu de ye kuntigiba ye tiɲɛ ni tilennenya ko la.

2. Ala ka Kuma de ye kuntigiya laban ye ɲɛnamaya kan.

1. Yuhana 17:17, “Aw ka u saniya tiɲɛ la. i ka kuma ye tiɲɛ ye.”

2. Zaburu 119:105, “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.”

Marka 1.23 Cɛ dɔ tun bɛ u ka Alabatoso kɔnɔ, hakili nɔgɔlen tun bɛ min na. A pɛrɛnna ko:

Yesu b’a ka kuntigiya jira jinɛ juguw kan a ka jinɛ gɛnni fanga fɛ.

1: An ka kan ka Yesu ka setigiya dɔn walisa ka se sɔrɔ juguya kan.

2: An ka to siran na Yesu ka sebaaya la walisa k’an dusukunw saniya.

1: 2 Kɔrɛntekaw 10:4-5 - K'a masɔrɔ an ka kɛlɛkɛminɛnw tɛ farisogo ta ye, nka u barika ka bon Ala barika la fo ka se ka dugu barikamaw ci, ka sɔsɔliw ni fɛn kɔrɔtalenw bɛɛ fili Ala dɔnniya kama.

2: Matiyu 16:23 - Nka a y'i yɛlɛma k'a fɔ Piɛrɛ ye ko: «I ka bɔ ne kɔ, Sitanɛ! I ye ne sennasanbara ye; Ala haminankow tɛ aw hakili la, hadamadenw haminankow dɔrɔn de bɛ aw hakili la.”

Marka 1.24 A ko: An ka an to. Mun bɛ an ni i cɛ, e Yesu Nazarɛti? i nana an halaki wa? I ye mɔgɔ min ye, ne bɛ i dɔn, Ala ka senuma.

O tɛmɛsira b’a jira ko hakili nɔgɔlen dɔ ye Yesu kunbɛn Kapɛrnaum Alabatoso kɔnɔ. Hakili b’a dɔn ko Yesu ye Ala ka Senuma ye.

1: Yesu ye Ala ka Senuma ye, a ka kan ni an ka tanuli ni an ka kololi ye.

2: An ka kan ka Yesu dɔn iko Ala ka senuma ani ka na a fɛ ni dusukun majiginlen ye.

1: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2: 1 Piɛrɛ 2:9 - Nka aw ye siya ɲɛnatɔmɔlenw ye, masakɛ sarakalasebaaw ye, siya senumaw ye, aw ye a yɛrɛ ta ye, walisa aw ka se ka aw wele ka bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na.

Marka 1.25 Yesu y'a kɔrɔfɔ ko: «I makun ka bɔ a la.»

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka cɛ dɔ kɔrɔfɔ ani ka ci fɔ a ma ko a ka a makun ani ka bɔ cɛ farikolo la.

1. Yesu kelenpe de bɛ se ka kɔnɔna hɛrɛ ni hɔrɔnya lase mɔgɔw ma.

2. Ale de bɛ se ka kɛnɛya, seginkanni ani kisili lase.

1. Esayi 53:4-5 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a bugɔra, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ ale de tun ye ɲangili ye min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Matiyu 8:16 - Wula sera tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, a ye jinɛw gɛn ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya.

Marka 1.26 Ni nɔgɔlen y'a tigɛtigɛ ka pɛrɛn ni kanba ye, a bɔra a kɔnɔ.

Jinɛ nɔgɔlen dɔ tun bɛ cɛ dɔ la, kulekanba kɔfɛ, jinɛ bɔra o cɛ la.

1. Se bɛ Yesu ye ka jinɛ nɔgɔlenw gɛn.

2. Ala na an tanga ani ka an kisi jinɛ juguw ma tuma bɛɛ.

1. Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin waati dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya kɛlɛbolow ye sankolo yɔrɔw la.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, i ka i kolo Ala ye. Aw ye jinɛ kɛlɛ, a bɛna boli aw ɲɛ.

Marka 1.27 U bɛɛ kabakoyara fo u ye ɲɔgɔn ɲininka ko: «Nin ye mun ye?» nin ye kalan kura jumɛn ye ? A bɛ jinɛ nɔgɔlenw ci ni fanga ye, u bɛ a kan minɛ.»

Yesu ye fanga min sɔrɔ jinɛ nɔgɔlenw kan, olu minnu tun bɛ a kan minɛ, olu kabakoyara kosɛbɛ.

1: Yesu ka kuntigiya min bɛ fɛn bɛɛ kan, o ka kan ka seli kɛ.

2: Yesu ka kuntigiya ka kan ka tanu jurumu ni saya kan.

1: Kolosekaw 2:15 - "A ye fanga ni faamaw ka marifaw bɔ u la, ka se sɔrɔ u kan gengenjiri la."

2: Heburuw 2:14-15 - “Ikomi farisogo ni joli bɛ denmisɛnw bolo, ale fana y’a niyɔrɔ kɛ u ka hadamadenya la walisa a ka saya fɛ a ka se ka saya fanga tiɲɛ—o kɔrɔ ye ko Sitanɛ— ani mɔgɔ minnu tun bɛ jɔnya la u si bɛɛ la saya siranya fɛ, olu hɔrɔnyalen don.”

Marka 1:28 O yɔrɔnin bɛɛ, a tɔgɔ bɔra Galile jamana bɛɛ la.

Yesu ye mɔgɔ dɔ kɛnɛya cogo kabakoman na, hakili nɔgɔlen tun bɛ min na Kapɛrnaum Alabatoso kɔnɔ, o kibaruya jɛnsɛnna joona Galile mara bɛɛ la.

1. Ka Yesu ka kabako sebaaya faamu

2. Kabako kɛnɛyali bɛ nɔ min bila mɔgɔ la

1. Kɛwalew 3:16 - "A tɔgɔ ye nin cɛ barika bonya, dannaya min bɛ a tɔgɔ la. Ɔwɔ, dannaya min bɛ sɔrɔ a fɛ, o ye nin kɛnɛya dafalen di a ma aw bɛɛ ɲɛ kɔrɔ." ."

2. Matiyu 8:16 - "Su sera tuma min na, u nana ni jinɛw caman ye a fɛ. A ye jinɛw gɛn ka bɔ ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya."

Marka 1.29 O yɔrɔnin bɛɛ, u bɔra Alabatoso kɔnɔ, u donna Simɔn ni Andre ka so kɔnɔ, ni Yakuba ni Yuhana ye.

Yesu n’a ka kalandenw donna Simɔn ni Andre ka so kɔnɔ, u taalen kɔ Alabatoso la.

1. Jɛɲɔgɔnya nafa ka bon ni Yesu n’a ka kalandenw ye.

2. Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka taa Alabatoso la.

1. Kɛwalew 2:42-47 - Cidenw y’u yɛrɛ di jɛɲɔgɔnya ma, ka nbuuru kari ani ka delili kɛ.

2. Heburuw 10:24-25 - An k’a lajɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn lawuli kanuya ni kɛwale ɲumanw na, an kana ɲinɛ ka ɲɔgɔn lajɛn, i n’a fɔ dɔw delila cogo min na.

Marka 1.30 Nka Simɔn muso ba dalen tun bɛ farigan fɛ, anon u y'a ko fɔ a ye.

Simɔn muso ba tun banana ni sumaya ye, a ma mɛn, o kibaruya jɛnsɛnna a ma.

1. Bana si tɛ se k’an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la - Romɛkaw 8:38-39

2. Dannaya fanga min bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ fɛ - Yakuba 1:2-4

1. Matiyu 8:14-15 - Yesu ye Simɔn bamuso kɛnɛya

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - I ka hami bɛɛ da a kan bawo a b’a janto i la

Marka 1.31 A nana a bolo minɛ k'a kɔrɔta. O yɔrɔnin bɛɛ, sumaya bɔra a la, ka baara kɛ u ye.

Yesu ye muso dɔ kɛnɛya a ka sumaya la ani a ye baara kɛ u ye o kɔfɛ.

1. I ka i bɛɛ di Ala ma, a bɛna i mago ɲɛ.

2. Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya kɛnɛya ani ka fɛn caman sɛmɛntiya.

1. Matiyu 11:28-30 - «Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.”

2. Yakuba 5:14-15 - “Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.”

Marka 1.32 Sufɛ, tile binna tuma min na, u nana ni banabagatɔw bɛɛ ni jinɛw ye.

Mɔgɔw nana ni banabagatɔw ni jinɛw ye Yesu fɛ tilebin tuma na.

1. Yesu b’a janto mɔgɔ bɛɛ la minnu mago bɛ a la

2. Kɛnɛya ni Kisili Yesu sababu fɛ

1. Esayi 53:4-5 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a bugɔra, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ ale de tun ye ɲangili ye min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Matiyu 8:16 - Wula sera tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, a ye jinɛw gɛn ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya.

Marka 1.33 Dugu bɛɛ lajɛlen tun bɛ da la.

Dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ da la Yesu sera yen tuma min na.

1.Yesu ka kɛta sebaaya: Yesu bɛ dusu don an kɔnɔ cogo min na an ka na ɲɔgɔn fɛ

2.Jɛkulu fanga: Yesu bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na jɛɲɔgɔnya la

1.Matiyu 8:16-17, "O wulada fɛ, u nana ni mɔgɔ caman ye minnu tɔɔrɔla jinɛw fɛ, a ye jinɛw gɛn ni kuma ye ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya. O kɛra walisa kira Esayi ye min fɔ." : “A y’an ka banaw ta k’an ka banaw ta.”

2.Kɛwalew 2:44-45, “Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, fɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. U tun bɛ u bolofɛnw ni u ka fɛnw feere, ka o wari sɔrɔlenw tila-tila bɛɛ cɛ, i n’a fɔ mɔgɔ bɛɛ mago bɛ min na.”

Marka 1.34 A ye bana suguya caman banabagatɔ caman kɛnɛya, ka jinɛ caman gɛn. A ma sɔn jinɛw ka kuma, katuguni u tun b'a dɔn.

Yesu ye mg caman kɛnɛya ani ka jinɛ caman gɛn, nka a y’u bali ka kuma bawo u y’a dɔn.

1. Yesu y’a ka sebaaya ni a ka kuntigiya jira banaw ni jinɛw kan.

2. Ala ka kanuya ye fanga barikama ye min bɛ se sɔrɔ juguya kan.

1. Matiyu 12:22-30 - Yesu ye jinɛ dɔ gɛn ka bɔ yen ani jama kabakoyara a ka fanga kosɔn.

2. Zaburu 103:3 - "A bɛ i ka jurumuw bɛɛ yafa, ka i ka banaw bɛɛ kɛnɛya."

Marka 1.35 Sɔgɔma, a kununna ka kɔn tile ɲɛ, a bɔra ka taa yɔrɔ kelen na ka delili kɛ yen.

Yesu ye delili kɛ a kelen na sanni don ka daminɛ.

1: Ka dogoyɔrɔ ɲini Matigi fɛ gɛlɛya waatiw la.

2: Ka hɛrɛ sɔrɔ delili la.

1: Zaburu 91:1-2 - Min sigilen bɛ Kɔrɔtalenba ka dogoyɔrɔ la, o na to Sebaayabɛɛtigi sumaya la. Ne na a fɔ Matigi ye, ne dogoyɔrɔ ni ne ka kɛlɛbolo, ne ka Ala, ne jigi bɛ min kan.

2: Matiyu 6:6 - Nka ni i bɛ delili kɛ, i ka don i ka so kɔnɔ ka da tugu ka i Fa deli min bɛ gundo la. I Fa min bɛ yeli kɛ gundo la, o na i sara.

Marka 1.36 Simɔn ni a fɛ mɔgɔw tugura a nɔfɛ.

Yesu taara Simɔn ka so, mɔgɔ minnu tun bɛ a fɛ, olu tugura o kɔ.

1. Yesu ka kɛta fanga: Ka tugu Yesu kɔ, o bɛ se ka i ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Sigida fanga: Ka tugu Yesu kɔ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se ka barika don i ka dannaya la cogo min na

1. Matiyu 4:18-22 - Yesu ye kalanden fɔlɔw wele

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-27 - Krisita farikolo ani a nafa

Marka 1.37 U y'a sɔrɔ tuma min na, u y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ bɛɛ b'i ɲini.»

Mɔgɔw bɛɛ tun bɛ Yesu ɲini.

1: I ka Yesu ɲini, i na hɛrɛ sɔrɔ.

2: Yesu de ye fanga ni jigiya bɛɛ sɔrɔyɔrɔ ye.

1: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Marka 1.38 A y'a fɔ u ye ko: «An ka taa dugu wɛrɛw la, walisa ne ka waajuli kɛ yen fana.

Yesu y’a ɲini a nɔfɛmɔgɔw fɛ u ka taa dugu wɛrɛ la walisa a ka se ka waajuli kɛ yen.

1. Yesu b’a jira an na an bɛ se ka Kibaru Duman waajuli kɛ cogo min na

2. Yesu ka waajuli fanga

1. Matiyu 28:19-20 - «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2. Kɛwalew 1:8 - “Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.”

Marka 1.39 A ye waajuli kɛ u ka Alabatosow kɔnɔ Galile jamana bɛɛ la, ka jinɛw gɛn.

Yesu ye waajuli kɛ Galile jamana bɛɛ la ka jinɛw gɛn.

1: An ka kan ka tugu Yesu ka misali kɔ ani k’a ka kuma fɔ an lamini mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: An ka kan k’an jija ka kibaru duman jɛnsɛn ani ka ban kojugu la an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Matiyu 28:19-20, "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2: Luka 4:18-19, “Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka hɔrɔnya fɔ mɔgɔ minɛlenw ye, ka ɲɛnayeli kofɔ fiyentɔw ye, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw hɔrɔnya, ka Matigi ka nɛɛma san weleweleda.”

Marka 1.40 Kunatɔ dɔ nana Yesu deli, k'a biri a ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Ni i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya.»

Kunatɔ dɔ nana Yesu fɛ k’a ɲini a fɛ a ka kɛnɛya.

1: Yesu labɛnnen don tuma bɛɛ ka mɔgɔw dɛmɛ minnu bɛ na a ma ni dannaya ni majigilenya ye.

2: Yesu b’a fɛ k’an kɛnɛya ani k’an lasegin, an ka cogoya mana kɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 11:28 - Aw ka na ne ma, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na lafiya di aw ma.

2: Yakuba 4:6-7 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.” O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Marka 1.41 Yesu hinɛ donna a bolo, ka maga a la k’a fɔ a ye ko: «Ne b’a fɛ. I ka saniya.»

Yesu ye hinɛ jira kunatɔ dɔ la a kɛtɔ k’a kɛnɛya.

1: Hinɛ ye Yesu nɔfɛtaama yɔrɔ koloma ye - Luka 6:36-38

2: Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya, o ye a ka makari misali ye - Luka 5:17-26

1: 1 Piɛrɛ 3:8 - A laban na, aw bɛɛ ka kɛ kelen ye, ka hinɛ ɲɔgɔn na, ka ɲɔgɔn kanu, ka hinɛ ani ka majigin.

2: Heburuw 4:15-16 - Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, i ko an bɛ cogo min na—o bɛɛ n’a ta, a ma jurumu kɛ. O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ Ala ka nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ k’an dɛmɛ an magoba waati la.

Marka 1.42 A kumana dɔrɔn, kuna bɔra a la o yɔrɔnin bɛɛ, a saniyalen don.

Kunatɔ dɔ gɛrɛla Yesu la walisa a ka kɛnɛya ani Yesu ye kɛnɛya kuma dɔ fɔ, o kɛra sababu ye kunatɔ saniya o yɔrɔnin bɛɛ ka bɔ a ka kuna la.

1. Se bɛ Yesu ye k’an kɛnɛya an farikolo ni hakili ta fan fɛ banaw la.

2. Yesu ka kuma fanga ka bon, wa a bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma.

1. Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ ale de kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.”

2. Matiyu 8:2-3 - «Kunatɔ dɔ nana a fɛ k'a deli a gɛnɛgɛnɛ kan ko: 'Ni i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya.' Yesu dimina kosɛbɛ. A y'a bolo kɔrɔta ka maga cɛ la. A ko: ‘Ne bɛ sɔn. ‘I ka saniya!’”

Marka 1.43 A ye ci bila a ma, ka a bila ka taa.

Yesu ye ci fɔ a ye cɛ min kɛnɛya, a ye kabako min kɛ, a kana o fɔ mɔgɔ si ye.

1. Yesu ka sebaaya: Ka kabako kɛcogo jira

2. Kanminɛli nafa ka bon: Ka tugu Yesu ka ci fɔlen kɔ

1. Matiyu 8:4 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: «I k'a lajɛ ko i kana foyi fɔ mɔgɔ si ye, nka taa i yɛrɛ jira sarakalasebaa la ka Musa ka ci fɔlen nilifɛn di, ka kɛ dalilu ye u ye."

2. Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.”

Marka 1.44 A y’a fɔ a ye ko: «I kana foyi fɔ mɔgɔ si ye, nka taa i yɛrɛ jira sarakalasebaa la, ka Musa ka ci fɔlenw kɛ i saniyali ye, ka kɛ u seereya ye.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ci fɔ cɛ dɔ kan ko a ka a ka kɛnɛyali to gundo la, ani ka taa sarakalasebaa fɛ ka Musa ye ci fɔ fɛnw ye ka kɛ seereya ye.

1: Ala ka kɛnɛyali ni a ka labɛnw

2: Seereya fanga

1: Ekisode 12:3-5 «Aw ka kuma Israɛl jama bɛɛ ye ko: Nin kalo tile tannan na, u kelen-kelen bɛɛ na sagaden kelen ta u bɛnbaw ka so ka kɛɲɛ ni u ka so ye.» : Ni du kɔnɔmɔgɔw ka dɔgɔ kojugu sagaden ma, ale n'a sigiɲɔgɔn min bɛ a ka so kɛrɛfɛ, o ka o ta ka kɛɲɛ ni u niw hakɛ ye, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka jate kɛ sagaden ye ka kɛɲɛ n'u ka dumuni ye, aw ka sagaden na kɛ kɛnɛma nɔgɔ, cɛ min si bɛ san fɔlɔ la, aw ka o bɔ sagaw la wala bakɔrɔnw na.»

2: Yuhana 8:32 "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

Marka 1.45 Nka Yesu bɔra ka o fɔ, ka o ko fɔ kosɛbɛ, fo Yesu ma se ka don dugu kɔnɔ tugun, nka a tun bɛ kɛnɛ kan kungokolon yɔrɔw la .

Yesu tɔgɔba jɛnsɛnna joona ani mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ la ka na a fɛ, o bɛɛ n’a ta, a ma se ka don dugu kɔnɔ kɛnɛ kan tugun.

1. Ka tugu Krisita kɔ hali ni o man di mɔgɔw ye walima ni o man nɔgɔn.

2. Ka a dɔn waati min na an ka kan ka kɔsegin ani ka a to Ala ka baara kɛ a yɛrɛ ka cogo la.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

Marka 2 bɛ t’a fɛ ka Yesu ka cidenyabaara lakali, a ka kɛnɛya kabakow ni a ka kalansiraw fana sen bɛ o la, ani fana diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛ min bɛ ka bonya ka taa a fɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye cɛ senkelen dɔ kɛnɛya Kapɛrnaum dugu kɔnɔ. Ni cɛ naani ye paralitiki jigin so sanfɛ jama kosɔn, Yesu bɛ fɔlɔ ka yafa a ka jurumuw ma ka kɛ sababu ye sariya karamɔgɔ dɔw minnu bɛ yen, olu b’a miiri ko a bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ bawo Ala kelenpe de bɛ se ka jurumuw yafa. Walisa k’a ka sebaaya jira dugukolo kan ka jurumuw yafa, Yesu ye cɛ kɛnɛya, o kɔfɛ, a bɛ a ka bɔgɔdaga ta ka bɔ yen, k’a sɔrɔ u bɛɛ bɛ ye (Marka 2:1-12).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu ye Levi (Matiyu) wele ko takasibɔla ka tugu a kɔ o yɔrɔnin bɛɛ. Kɔfɛ, Levi ka so dumuni kɛtuma na ni takasibɔlaw ni jurumukɛla caman ye, Farisiɛnw bɛ ɲininkali kɛ mun na a bɛ dumuni kɛ ni o mɔgɔw ye. Yesu b’a jaabi ko kɛnɛya tɛ mɔgɔ minnu mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la nka banabagatɔw nana a ma wele mɔgɔ tilennenw nka jurumutɔw (Marka 2:13-17). Kɔfɛ Yuhana ka kalandenw Farisiɛnw bɛ sunɔgɔ mɔgɔw bɛ u ɲininka mun na Yuhana ka kalandenw Farisiɛnw bɛ sunɔgɔ nka a ka kalandenw tɛ sunɔgɔ. A b’a ɲɛfɔ ni ntalenw ye diwɛn kura diwɛn foroko kɔrɔ kɔɲɔcɛ kɔɲɔdonnaw k’a jira ko a ka kɛli bɛ waati kura daminɛ min bɛ kɛwale kɔrɔw kɛ i n’a fɔ sunɔgɔli kɛ fɛn ye min tɛ bɛn waati ma (Marka 2:18-22).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni sɔsɔli fila ye lafiɲɛ don na. Fɔlɔ, k’u to taama na sumanforow kɔnɔ lafiɲɛ don na, a ka kalandenw bɛ suman tigɛ daminɛ ka dumuni kɛ, Farisiɛnw b’a ye ko o tɛ sariya kɔnɔ lafiɲɛ don na. O jaabi la, Yesu ye misali di Dawuda ka buru senuma dun tuma min na kɔngɔ tun b’a la k’a sɔsɔ ko “Lafiɲɛ don dabɔra hadamaden de kama, mɔgɔ ma dilan lafiɲɛ don kama” o b’a jira ko a bɛ se ka fɛn caman sɛgɛsɛgɛ sariya siratigɛ la (Marka 2:23-28). Misali filanan na, Alabatoso kɔnɔ, cɛ dɔ bɛ yen min bolo sɔgɔlen don, a bɛ min kɛnɛya lafiɲɛ don na hali ni a bɛ Farisiɛnw kɔlɔsi minnu bɛ dalilu ɲini k’a jalaki. O bɛ Farisiɛnw bila ka bɔ o yɔrɔnin bɛɛ ka Hɛrɔdekaw labɛn u bɛ se k’a faga cogo min na k’a jira ko gɛlɛya bɛ ka bonya Yesu diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.

Marka 2.1 A donna Kapɛrnaum dugu la tugun tile dɔw tɛmɛnen kɔ. Mankan bɔra ko a bɛ so kɔnɔ.

Yesu donna Kapɛrnaum kɔnɔ waati dɔ tɛmɛnen kɔ ani a jɛnsɛnna ko a bɛ so kɔnɔ.

1. Yesu ka kɛta sebaaya: Yesu bɛ jigiya ni kɛnɛya lase cogo min na

2. Yesu ka paradox: A bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la cogo min na siɲɛ kelen

1. Zaburu 107:20 - A y'a ka kuma ci ka u kɛnɛya; a y'u kisi ka bɔ kaburu kɔnɔ.

2. Matiyu 18:20 - Katuguni mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba lajɛlen bɛ yɔrɔ min na ne tɔgɔ la, ne bɛ u cɛma.

Marka 2.2 O yɔrɔnin bɛɛ la, mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn lajɛn, fo yɔrɔ si ma sɔrɔ ka u bisimila, hali da la, a ye o kuma fɔ u ye.

Mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka Yesu ka kuma waajuli lamɛn.

1. Waajuli fanga - Yesu sera cogo min na ka jama sama ani ka kuma waajuli.

2. Ka yɔrɔ di Ala ma - An bɛ se ka yɔrɔ di an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na Ala ka kuma kama.

1. Kɛwalew 2:42 - U y'u yɛrɛ di cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya ma, ka nbuuru kari ani ka delili kɛ.

2. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

Marka 2.3 U nana a fɛ ka na ni fariganbanatɔ dɔ ye, mɔgɔ naani wolola.

O cɛ naani nana ni cɛ senkelen dɔ ye Yesu fɛ walisa a ka kɛnɛya.

1: Se bɛ Yesu ye k’an kɛnɛya ani k’an lasegin.

2: An bɛ se k’an ka gɛlɛyabaw lase Yesu ma ani ka an jigi da a ka sebaaya kan walisa k’an dɛmɛ.

1: Esayi 40:31 "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2: Yakuba 5:16 "Aw ka aw ka hakɛw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili ni timinandiya bɛ nafa caman lase aw ma."

Marka 2.4 U ma se ka gɛrɛ a la degun kosɔn tuma min na, u ye so sanfɛla da wuli, a tun bɛ yɔrɔ min na.

Yesu ye cɛ farintan dɔ kɛnɛya hali ni jama y’a bali ka don a la.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ se sɔrɔ gɛlɛyaw kan cogo min na walisa ka kɛnɛya

2. Yesu ka hinɛ: Ka mɔgɔw kunbɛn u bɛ yɔrɔ min na

1. Matiyu 17:20 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannabaliya kosɔn, tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: Aw ka bɔ yan ka taa yan. A na bɔ yen; Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.»

2. Luc Jerusalɛm: Matigi ka sebaaya tun bɛ yen walisa k'u kɛnɛya.

Marka 2.5 Yesu ye u ka danaya ye tuma min na, a y’a fɔ farigantɔ ye ko: «Ne denkɛ, i ka jurumuw yafara i ma.»

Yesu ye o cɛ lamini mɔgɔw ka dannaya ye, a y’a fɔ ko a ka jurumuw yafara a ma.

1. Dannaya fanga min bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

2. Ala ka nɛɛma ka an ka jurumuw yafa

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Marka 2.6 Sariya karamɔgɔ dɔw sigilen tun bɛ yen, u tun bɛ miiri u dusukunw na.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun bɛ ni farigan ye sariya karamɔgɔw ɲɛ kɔrɔ.

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya ani ka a lasegin a cogo kɔrɔ la.

2. Dannaya nafa ka bon ko gɛlɛnw na.

1. Matiyu 9:1-8 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun bɛ ni farigan ye.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Marka 2:7 Mun na nin cɛ bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ ten? jɔn bɛ se ka jurumuw yafa ni Ala dɔrɔn tɛ?

Yesu b’a ka Ala ka sebaaya jira a kɛtɔ ka cɛ senkelen dɔ ka jurumuw yafa.

1: Yesu ye Ala ye, ani ale kelenpe de b se ka an ka jurumuw yafa.

2: An ka kan ka Yesu dn ko Ala ye Ala ye ani ka sn a ka sebaaya ma ka an ka jurumuw yafa.

1: Kolosekaw 2:13-14 - Ala ye anw namaya ni Krisita ye hali ni an tun sara tilenbaliya kow la ??nama de barika la aw ye kisili sr.

2: Esayi 43:25 - Ne, ne yɛrɛ de ye aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.

Marka 2.8 Yesu y’a ye o yɔrɔnin bɛɛ la ko u bɛ miiri o cogo la u yɛrɛ kɔnɔ, a y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ nin kow jateminɛ aw dusukunw na?

Marka 2:8 tɛmɛsira b’a jira ko Yesu tun bɛ mɔgɔw ka miiriliw dɔn, wa a tun bɛ ɲininkali kɛ u ka hakilinata la.

1. Yesu b’an ka miiriliw dɔn - Matiyu 12:25

2. An bɛ miiri cogo min na, o nafa ka bon - Talenw 23:7

1. Matiyu 12:25 - "Yesu y'u ka miiriliw dɔn, a y'a fɔ u ye ko: «Masaya o masaya tilalen don a yɛrɛ ma, o bɛ tiɲɛ, dugu wala so bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ, o tɛna jɔ.»

2. Ntalenw 23:7 - "A bɛ miiri a dusukun na cogo min na, a bɛ o cogo kelen na: Dumuni kɛ ka minni kɛ, a b'a fɔ i ye, nka a dusukun tɛ i fɛ."

Marka 2.9 Yala a ka nɔgɔn ka a fɔ farigantɔ ye ko: I ka jurumuw yafara i ma. wala k'a fɔ ko: «Wuli ka i ka dilan ta ka taama?»

Yesu ye jama degun, u k’a latigɛ min ka gɛlɛn ka tɛmɛ o kan: ka jurumuw yafa walima ka banabagatɔw kɛnɛya.

1. Yafa sebaaya: Yesu ka yafa kabako bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ala ka kabakow: Yesu ka kabako kɛnɛyali kɔrɔ faamuyali

1. Luka 5:20-24 - Yesu ye cɛ senkelen dɔ kɛnɛya ani ka a ka jurumuw yafa

2. Matiyu 21:21-22 - Yesu ye torosun dɔ kɛnɛya ani ka mɔgɔw kalan dannaya ni yafa ko la

Marka 2.10 Nka walisa aw k'a dɔn ko se bɛ Mɔgɔ Denkɛ ye ka jurumuw yafa dugukolo kan.

Yesu y’a jira ko a bɛ se ka jurumuw yafa a kɛtɔ ka cɛ dɔ ka farilaji kɛnɛya.

1: Yesu de ye kɛnɛya ni yafa sɔrɔyɔrɔ laban ye.

2: I ka da Yesu la ani a ka sebaaya la ka yafa ani ka kɛnɛya.

1: Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2: Yakuba 5:15 - Delili min bɛ kɛ dannaya la, o bɛna banabagatɔ kɛnɛya; Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu k, u bna yafa u ma.

Marka 2.11 Ne b’a fɔ i ye ko: Wuli ka i ka dilan ta ka taa i ka so kɔnɔ.

Yesu ye cɛ senkelen dɔ kɛnɛya, k’a fɔ a ye ko a ka a ka dilan ta ka taa so.

1. "Ala ka kabakow: Dannaya fanga".

2. "Se ka taa ɲɛ: An ka doni ta".

1. Esayi 35:3-6 - Barikantanw barika bonya

2. Efesekaw 3:20 - Ala ka sebaaya bɛ baara kɛ an kɔnɔ

Marka 2.12 O yɔrɔnin bɛɛ, a wulila ka dilan ta ka taa u bɛɛ ɲɛ. O bɛɛ kabakoyara, ka Ala tanu, k'a fɔ ko: «An ma o ye nin cogo la abada.»

Yesu ye cɛ sennatan dɔ kɛnɛya, k’a ka sebaaya ni a ka nɔɔrɔ jira jama la, minnu ye Ala tanu ni siran ye.

1: Yesu bɛ an fɛ tuma bɛɛ, a labɛnnen don ka kɛnɛya ni jigiya di an ma.

2: An ka da Yesu ka sebaaya la ka an ka ɲɛnamaya kɛnɛya ani k’a sɛmɛntiya.

1: Jeremi 33:6 ? 쏝 ehold, ne na na ni kɛnɛya ni fura ye, ne na u furakɛ, ka hɛrɛ ni tiɲɛ caya jira u la.??

2: Matiyu 8:17 ? 쏷 hat a bɛ se ka dafa min fɔra kira Esayi fɛ, ko: A yɛrɛ ye an ka barikantanw ta, ka an ka banaw ta.??

Marka 2.13 A taara ba da la ko kura. Jama bɛɛ taara a fɛ ka u kalan.

Yesu ye mɔgɔw kalan kɔgɔjida la, ka jamaba sama.

1. Yesu ka kalan fanga: Ka Matigi ka kalan kɛcogo sɛgɛsɛgɛ

2. An sama ka na Yesu la: Yesu ka kumaw bɛ se ka jama sama

1. Matiyu 5:1-2 - "A ye jama ye, a taara kulu dɔ kan, a sigilen kɔ, a ka kalandenw nana a fɛ.

2. Yuhana 6:60-63 - "A ka kalanden caman y'o mɛn tuma min na, u y'a fɔ ko: «Nin kuma gɛlɛn don, jɔn bɛ se k'a mɛn? Yesu y'a dɔn a yɛrɛ kɔnɔ ko a ka kalandenw bɛ ŋunuŋunu o ko la, a y'a fɔ o ye." u ko: «Yala nin b'aw dusu tiɲɛ wa?Ni aw na Mɔgɔ Denkɛ wulitɔ ye a tun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ, o ye mun ye?Ni de bɛ ɲɛnamaya di, farisogo nafa tɛ foyi la ye ɲɛnamaya ye."

Marka 2.14 A tɛmɛna tuma min na, a ye Alfe denkɛ Levi ye, a sigilen bɛ sara sɔrɔyɔrɔ la. A wulila ka tugu a nɔfɛ.

Yesu ye Levi wele ka tugu a kɔ ani a ye kan minɛ.

1. Krisita ka welekan kanminɛli nafa ka bon.

2. Yesu ka weleli fanga.

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne bɛ aw deli Ala ɲɛ na wa? 셲 makari, ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, min senuma ani min ka di Ala ye? 봳 ale de ye i ka bato lakika ni a bɛnnen ye. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, i na se ka Ala min kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma? 셲 bɛna kɛ? 봦 ye sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

2. Matiyu 4:19 - Yesu y’a fɔ u ye ko : ? 쏞 ome, tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.??

Marka 2.15 Yesu sigilen tun b dumuni la a ka so, faamaden caman ni jurumut caman fana sigilen tun b Yesu ni a ka kalandenw f.

Yesu ye jurumutw bisimila ka don a ka so walisa u ka jɛ.

1: Yesu ye misali min kɛ ka jurumutɔw bisimila ani ka sɔn u ma.

2: Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma.

1: Luka 5:31-32 - Yesu y'u jaabi ko: "Kɛnɛyatigiw mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la, banabagatɔw de mako don. Ne ma na mɔgɔ tilennenw wele, nka jurumutɔw ka nimisa.

2: Yuhana 8:1-11 - Yesu taara Oliviye kulu la. Sɔgɔmada joona fɛ, a nana Alabatosoba kɔnɔ tugun. Jama bɛɛ nana a fɛ, a y'i sigi ka u kalan.

Marka 2.16 Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw y’a ye tuma min na a bɛ dumuni kɛ ni waribɔlaw ni jurumukɛlaw ye, u y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «A bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ ni waribɔlaw ni jurumutɔw ye cogo di?»

Yesu bɛ dumuni kɛ ni jurumutw ye, ka Ala ka kanuya jira ani ko a bɛ sɔn u ma.

1: Yesu bɛ jurumutw bisimila ni a bolo da wulilenw ye, k’an hakili jigin ka mɔgɔw kanu ani ka sɔn u ma hali ni u ka jurumuw bɛ u la.

2: Yesu b’a jira an na ko Ala ka nɛɛma ni a ka makari bɛ bɛɛ bolo, u ka waati tɛmɛnenw mana kɛ cogo o cogo.

1: Luka 15:1-2 "Sisan, takasibɔlaw ni jurumukɛlaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn ka Yesu lamɛn. Nka Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ye ŋunuŋunu ko : 쏷 a ka cɛ bɛ jurumutw bisimila ka dumuni kɛ n'u ye . ??

2: Romɛkaw 5:8 ? 쏝 ut Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutw ye, Krisita sara an kosn.??

Marka 2.17 Yesu y’o mɛn tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Kɛnɛyabaaw mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la, fɔ banabagatɔw.

Yesu b mɔgɔw kalan ko a nana jurumutw wele ka nimisa, ko a nana mg tilennenw wele.

1. Nimisali sebaaya: Kunmabli jigiya

2. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Ka jurumutw wele u ka nimisa

1. Romɛkaw 3:23-25 ? 쏤 walima u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ fu a ka nɛɛma barika la kunmabɔli fɛ min bɛ Krisita Yesu la, Ala ye min bila ka kɛ jurumu yafa ye a joli barika la, dannaya barika la, walisa k'a ka tilennenya jira, sabu in A ka muɲuli Ala tun tɛmɛna jurumuw kan minnu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ.??

2. Luka 5:31-32 ? 쏛 nd Yesu y'u jaabi ko: «Kɛnɛyabaaw mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la. Banabagatɔw kɔ. Ne ma na ka mg tilennenw wele, nka jurumutw wele ka nimisa.??

Marka 2.18 Yuhana ka kalandenw ni Farisiɛnw tun bɛ sunɔgɔ.

Yuhana ka kalandenw ni Farisiɛnw ye Yesu ɲininka mun na a ka kalandenw ma sunɔgɔ k’a sɔrɔ u ta tun bɛ sunɔgɔ.

1. Sunɔgɔ nafa ka bon an ka hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Kalandenya: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ ani ka tugu a ka misali kɔ.

1. Matiyu 6:16-18 - Sunɔgɔ ye hakili ta fan fɛ wale dɔ ye.

2. Yuhana 15:1-5 - Ka to Krisita la ani ka k kalanden ye.

Marka 2.19 Yesu y'a fɔ u ye ko: «Kɔɲɔcɛ tora u fɛ, yala kɔɲɔcɛ denw bɛ se ka sunɔgɔ wa? ni kɔɲɔcɛ bɛ u fɛ, u tɛ se ka sunɔgɔ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko wajibi tɛ ka sunɔgɔ k’a sɔrɔ kɔɲɔcɛ bɛ yen hali bi.

1. Sunɔgɔ tɛ wajibiya ni nisɔndiya ka ca

2. Ka ɲɛnamaya kɛ waati kɔnɔ: Ka kɔɲɔcɛ ka ɲɛnamaya diyabɔ

1. Yuhana 16:20-22 - Yesu b’a ka nisɔndiya ko fɔ sani a ka sa.

2. Esayi 58:3-5 - Ala b’a fɛ ka makari ni nisɔndiya sɔrɔ ka tɛmɛ sunɔgɔ kan.

Marka 2.20 Nka donw na na, kɔɲɔcɛ na bɔ u la, o donw na, u na sunɔgɔ o donw na.

Don dɔw bɛna se, kɔɲɔcɛ bɛna ta, o kɔfɛ, sunɔgɔ waati bɛna kɛ.

1: Ka sunɔgɔ dusukasi waatiw la

2: Ka fanga sɔrɔ dusukasi waatiw la

1: Esayi 58:6-9 kɔnɔ

2: Matiyu 6:16-18

Marka 2.21 Mɔgɔ si tɛ fini kura dila fini kɔrɔ kan, n’o tɛ, fini kura min y’a fa, o bɛ bɔ kɔrɔ la, a tigɛlen bɛ juguya.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma nalomanya kan, k’a ɲini ka fini kɔrɔ dɔ siri ni fini kura ye, bawo o bɛna ɲɛji juguya dɔrɔn.

1: An man kan k’a ɲini k’an ka ɲɛnamaya kɛcogo kɔrɔw labɛn ni delina kura ye bawo o bɛna ko juguya dɔrɔn.

2: An ka kan ka sɔn ka an ka sira kɔrɔw bila ka sɔn ɲɛnamaya kura ma min bɛ sɔrɔ Yesu Krisita la.

1: Efesekaw 4:22-24 - "Aw ka mɔgɔ kɔrɔ min tolilen don ka kɛɲɛ ni nanbara negew ye, aw ka o bɔ aw cogo kɔrɔ la, ka aw hakili kura don aw hakili la. O dabɔra Ala nɔfɛ tilennenya ni senuya lakika la.»

2: Kolosekaw 3:5-10 - "A' ye aw farikolo yɔrɔw faga dugukolo kan, jatɔya, nɔgɔya, nege jugu, ani wasabaliya, bolibato. O kow kosɔn, Ala ka diminya bɛ na denw kan." kanminbaliya ko la: Aw tun bɛ taama o la waati dɔ la, k'a sɔrɔ aw ye ɲɛnamaya kɛ u kɔnɔ aw ye mɔgɔ kɔrɔ ni a ka kɛwalew bɔ, ka mɔgɔ kura don, min bɛ kuraya dɔnniya la ka kɛɲɛ ni a dabaga ja ye.»

Marka 2.22 Mɔgɔ si tɛ diwɛn kura don buteli kɔrɔw kɔnɔ, ni o tɛ, diwɛn kura bɛ buteliw kari, diwɛn bɛ bɔn, buteliw na tiɲɛ.

Diwɛn kura man kan ka don buteli kɔrɔw kɔnɔ, bawo o bɛna kɛ sababu ye ka buteliw pɛrɛn ani ka diwɛn bɔn.

1. Yɛlɛma ka kan - Kuraya gɛlɛyaw

2. Ka yɔrɔ di bonya ma - Dugawu kura labɛnni kama

1. Esayi 43:18-19 ? 쏳 aw kana fɛn fɔlɔw to aw yɛrɛ la, aw kana aw hakili to fɛn kɔrɔw fana na. A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ. sisan a bɛ bɔ, aw t'a dɔn wa? Ne bɛna sira dabɔ kungo kɔnɔ ani bajiw kungo kɔnɔ.??

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 ? 쏷 o de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔba tɛmɛna; a filɛ, kura nana.??

Marka 2.23 A ye ɲɔ forow cɛma lafiɲɛ don na. A ka kalandenw y'a daminɛ ka ɲɔkisɛw tigɛ.

Tɛmɛsira Yesu n’a ka kalandenw tun bɛ ka taama ɲɔforow kɔnɔ lafiɲɛ don na ani a ka kalandenw y’a daminɛ ka ɲɔkisɛw tigɛ.

1. Lafiɲɛ don nafa ka bon

2. Ka Ala kan minɛ don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Ekisode 20:8-11 -Aw ka aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a saniya.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 5:12-15 - I ka lafiɲɛ don labato, ka a labato, i ko Matigi i ka Ala y'a fɔ i ye cogo min na.

Marka 2.24 Farisiɛnw y’a fɔ a ye ko: «Mun y’a to u bɛ fɛn minnu kɛ lafiɲɛ don na?»

Farisiɛnw bɛ Yesu ɲininka mun na a ka kalandenw tɛ sariya labato lafiɲɛ don na.

1. "Yafa fanga: Hɔrɔnya sɔrɔli sariyako la".

2. "Lafiɲɛ don kɔrɔ: Lafiɲɛ don ni nisɔndiya don".

1. Luka 6:1-5 - Yesu ka kalandenw ye suman tigɛ lafiɲɛ don na ani Yesu ka hinɛ jaabi.

2. Kolosekaw 2:16-17 - Paul ka lasɔmini ka ɲɛsin sariyako ma.

Marka 2.25 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ma deli ka Dawuda ka ko kɛlenw kalan, kɔngɔ tun b’a la, kɔngɔ tun b’a la ani a fɛ wa?

Yesu y’a ka kalandenw jija u k’u hakili to Dawuda ka misali la, ani a ye limaniya jira cogo min na waati gɛlɛnw na.

1. Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ jira magoɲɛ waatiw la.

2. An ka da Ala la ani a bɛna an magow ɲɛ.

1. Zaburu 37:25 - Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, ne ma deli ka mɔgɔ tilennenw bilalen ye, walima u denw bɛ dumuni deli.

2. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== dafa ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

Marka 2.26 Sarakalasebaa kuntigi Abiyatar ka waati la, a donna Elohim ka so kɔnɔ, ka nbuuru jirali dun, o min man kan ka dun ni sarakalasebaaw tɛ, ka o di a fɛ mɔgɔw fana ma?

O tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ sarakalasebaa kuntigi Abiyatar ka waati la, ka jirali dumuni dun, o tun ka kan ka dun sarakalasebagaw dɔrɔn fɛ, ka dɔw di a nɔfɛmɔgɔw ma.

1: Yesu ye majigilenya misali jira an na, a kɛtɔ k’a yɛrɛ majigin hali sarakalasebaa kuntigi ɲɛkɔrɔ.

2: Yesu y’a jira ko a b’a fɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, a kɛtɔ ka ɲɛjirali buru di a nɔfɛmɔgɔw ma.

1: Filipekaw 2:5-8 - ? 쏦 ave nin hakili la aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya, ka baaraden cogo ta, ka kɛ bangera hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa ka sɔrɔ ka sɔrɔ hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.??

2: Yuhana 13:12-17 ??? 쏻 hen a ye u senw ko ka a ka kɛnɛma finiw don ka segin a nɔ na, a y'a fɔ u ye ko : 쁃 o i y'a faamu ne ye min kɛ i la wa? I bɛ ne wele Karamɔgɔ ni Matigi, i bɛ tiɲɛ fɔ, katuguni ne fana bɛ ten. Ni ne, aw Matigi ni aw Karamɔgɔ ye aw senw ko, aw fana ka kan ka ɲɔgɔn senw ko. Katuguni ne ye misali di aw ma, ko aw fana ka o kɛ i ko ne ye aw kɛ cogo min na. Tiɲɛ na, tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko baaraden man bon ni a makɛ ye, ciden man bon ni a cibaa ye. Ni aw b nin kow dn, duba b aw ye ni aw ye u k.??

Marka 2.27 A y’a fɔ u ye ko: «Lafiɲɛ don dabɔra mɔgɔ de kama, mɔgɔ ma da lafiɲɛ don kama.

Lafiɲɛ don dabɔra walisa ka kɛ dugawu ye hadamaden bolo, a ma kɛ doni ye.

1: Ala ye lafiɲɛ don kɛ lafiɲɛ don ni hakilijakabɔ don ye, a ma kɛ degun ni degun don ye.

2: Ala ye lafiɲɛ don di an ma walisa a ka kɛ dugawu ye, a ma kɛ doni ye.

1: Jenɛse 2:2-3 - ? 쏰 n tile wolonwulanan Ala tun y'a ka danni baara ban, o de la a y'a lafiɲɛ a ka baara bɛɛ la. O kɔ, Ala ye dugawu kɛ tile wolonwulanan na k'a jate senuma ye, bawo a ye lafiɲɛ don min na a ka danni baara la.??

2: Ekisode 20:8-11 - ? 쏳 emember ka lafiɲɛ don senuma. Tile wɔɔrɔ bɛ i bolo dɔgɔkun o dɔgɔkun i ka baara gansan kama, nka tile wolonwulanan ye lafiɲɛ don ye min bilalen bɛ Matigi i ka Ala ye. O don na, mɔgɔ si tɛ se ka baara si kɛ aw ka du kɔnɔ. O la, aw, aw denkɛw ni aw denmusow, aw ka baarakɛla cɛmanw ni musomanw, aw ka baganw, ani jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ aw cɛma, olu sen bɛ o la. Katuguni Matigi ye sankolow ni dugukolo ni kɔgɔji ani u kɔnɔfɛnw bɛɛ dilan tile wɔɔrɔ kɔnɔ. Nka tile wolonwulanan na, a lafiɲɛna. O de y'a to Matigi ye lafiɲɛ don duga k'a faranfasi ka kɛ senuma ye.??

Marka 2.28 O de kosɔn, Mɔgɔ Denkɛ ye lafiɲɛ don fana Matigi ye.

Mɔgɔ Denkɛ ye lafiɲɛ don Matigi ye.

1. Ala de bɛ fɛn bɛɛ kun na

2. An ka kan ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ

1. Zaburu 46:10 ? 쏝 e hali bi, ani k'a dɔn ko ne ye Ala ye.??

2. Matiyu 5:17-19 ? 쏡 o kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban; Ne ma na u ban, nka ne nana u dafa. Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko fo sankolo ni dugukolo ka tɛmɛn, hali dɔɔnin, yɔrɔ si tɛna bɔ sariya la fo ka se fɛn bɛɛ dafa. O de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin cikan fitinin dɔ lafiya ka mɔgɔ wɛrɛw kalan o ɲɔgɔn kɛli la, o bɛna wele ko mɔgɔ fitinin sankolo masaya la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ u kɛ k'u kalan, o bɛna wele ko mɔgɔba sankolo masaya la.??

Marka 3 bɛ tɛmɛ ni Yesu ka cidenyabaara lakali ye, a ka ciden tan ni fila sugandili, kabako kɛli, ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jalakiw kunbɛnni sen bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya lafiɲɛ don na, Alabatoso kɔnɔ. Ni a ye Farisiɛnw ɲininka ni a dagalen don ka ko ɲuman kɛ walima ka kojugu kɛ lafiɲɛ don na, u bɛ to u makun. A kɛlen kɔ k’u lamini ni dimi ye ani ka dusukasi kosɛbɛ u dusukun kuncɛbaw kosɔn, a bɛ mɔgɔ kɛnɛya min bɛ Farisiɛnw bila ka bɔ ka labɛn daminɛ ni Hɛrɔdekaw ye u bɛ se k’a faga cogo min na (Marka 3:1-6). O kɔ, Yesu y’a kɔdon kɔ la n’a ka kalandenw ye ani jamaba tugura o kɔ ka bɔ Galile. A ye mɔgɔ caman kɛnɛya tuma min na, bana bɛ mɔgɔ minnu na, olu bɛɛ y’u digidigi ka maga a la. Wa ni jinɛ saniyalenw y'a ye tuma o tuma u bɛ bin a ɲɛ kɔrɔ ka pɛrɛn ko "I ye Denkɛ Ala ye" nka a ye yamaruya gɛlɛnw di u ma u kana a to mɔgɔ wɛrɛw k'a dɔn (Marka 3:7-12).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu bɛ wuli kulu kan ka mɔgɔ minnu wele a tun b’a fɛ u nana a ye ciden tan ni fila sigi walasa u ka se ka kɛ a fɛ k’u ci ka bɔ ka waajuli kɛ fanga ye jinɛw gɛn (Marka 3:13-19). Olu dɔw ye Simɔn ye a ye min tɔgɔ da Piɛrɛ Zaki Yuhana a ye min tɔgɔ da ko Boanerges kɔrɔ ye denkɛw sanpɛrɛn Andre Filipe Bartolome Matiyu Toma Yakuba denkɛ Alphaeus Tadaeus Simɔn Zealot Judas Iscariot min y’a janfa.

Dakun 3nan : A seginnen kɔ so tugun jama bɛ ɲɔgɔn lajɛ min b'a to u tɛ se ka dumuni kɛ hali n'a somɔgɔw y'o mɛn u bɛ taa a ka baara ta k'a fɔ ko "A bɔra a hakili la Karamɔgɔw sariya ko "A bɛ Beelzebul bolo masakɛ jinɛw fɛ a bɛ jinɛw gɛn". Jaabi la Yesu bɛ ntalen fɔ so tilalen a yɛrɛ kama tɛ se ka jɔ o cogo kelen na ni Sitanɛ ye a yɛrɛ kɛlɛ tilalen tɛ se ka muɲu a laban sera o kɔfɛ a bɛ kuma Ala tɔgɔ tiɲɛni kan Ni Senu ma min tɛna yafa abada ka jurumu banbali taamasiyɛn jira ka ban baara Ni Senu yafa tɛ min na bawo a bɛ bɛn ka ban nɛɛma Ala ma bɛ kisili labɛn laban na A ba balimaw sera jɔlen kɛnɛma ka mɔgɔ ci a wele jama sigilen bɛ a lamini na ko "Ne ba balimaw ye jɔnw ye?" pointing disciples says "Ne ba balimaw filɛ nin ye min ye Ala ne balimakɛ balimamuso ba sago kɛ" o b'a jira ko hakili ta fan fɛ jɛɲɔgɔnya bɛ dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛ ɲɛfɛ ka tɛmɛ ɲɛnamaya jɛɲɔgɔnyaw kan.

Marka 3.1 A donna Alabatoso kɔnɔ ko kura. Cɛ dɔ tun bɛ yen min bolo jalen don.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min bolo jalen don Alabatoso kɔnɔ.

1: Yesu b’a janto an na hali ni ko minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ.

2: Kabakow bɛ kɛ hali bi.

1: Esayi 41:13 - "Ne Matigi i ka Ala, ne na i kininbolo minɛ k'a fɔ i ye ko: 'I kana siran, ne na i dɛmɛ.'

2: Heburuw 4:15-16 - "Katuguni Sarakalasebaa kuntigi t'an bolo min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, jurumu t'a la. O de kosɔn an ka na nɛɛma masasigilan kan ni jagɛlɛya ye. walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la."

Marka 3.2 U tun b’a kɔlɔsi ni a bɛna a kɛnɛya lafiɲɛ don na. walisa u k'a jalaki.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yahutuw ɲɛmɔgɔw tun bɛ ka Yesu kɔlɔsi cogo min na walisa k’a dɔn ni a bɛna cɛ dɔ kɛnɛya lafiɲɛ don na walisa u ka se k’a jalaki.

1. Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya: Yesu bɛ se sɔrɔ gɛlɛyaw kan cogo min na

2. Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ: An b’an janto mɔgɔ wɛrɛw la hali k’a sɔrɔ kɛlɛw bɛ yen

1. Matiyu 12:1-14 - Yesu ka kalan lafiɲɛ don na

2. Luka 6:6-11 - Yesu ka kɛnɛya lafiɲɛ don na

Marka 3.3 A y’a fɔ cɛ ye min bolo jalen don ko: «I jɔ.»

Yesu ye ci fɔ cɛ dɔ ye min bolo jalen don, a ka jɔ.

1. Ala tɛ furakɛlikɛla dɔrɔn ye; A ye dususalobaga fana ye.

2. Fanga b’a la ka jɔ ko ɲuman kama.

1. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

2. Zaburu 46:1 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen sisan kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

Marka 3.4 A y'a fɔ u ye ko: «A dagalen bɛ ka ko ɲuman kɛ lafiɲɛ donw na wa, walima ka kojugu kɛ wa? ka ɲɛnamaya kisi, walima ka mɔgɔ faga? Nka u y’u makun.

Yesu ye a ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔsɔ a kɛtɔ ka ɲininkali kɛ sariya ko la ani a waleyacogo ɲuman kɛli la lafiɲɛ don na.

1: An ka kan k’an jija ka ko ɲuman kɛ cogo bɛɛ la, hali lafiɲɛ don na.

2: An ka kan ka Ala ka sariya labato, nka an man kan ka ko ɲuman kɛli musakaw labato.

1: Matiyu 12:12 "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw bɛ fɛn o fɛn ɲini delili la, aw ka da a la ko aw ye o sɔrɔ, o na kɛ aw ta ye."

2: Yakuba 2:14-17 "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ka bon mun na? Yala o dannaya sugu bɛ se k'u kisi wa? A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ fini ni don o don dumuni tɛ. Ni." aw dɔ b'a fɔ u ye ko ? 쏥 o hɛrɛ la;aw ka sumaya ani ka balo koɲuman,??nka foyi tɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, nafa jumɛn bɛ o la?O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, n'a ma fara wale kan , a sara."

Marka 3.5 A ye u lamini ni dimi ye tuma min na, a dusu tiɲɛna u dusukun gɛlɛya kosɔn, a y’a fɔ cɛ ye ko: «I bolo kɔrɔta.» A y'a kɔrɔta, a bolo kɛnɛyara i ko tɔ kelen.

Yesu dimina ani a dusu tiɲɛna mɔgɔw dusukun gɛlɛya kosɔn nka o bɛɛ n’a ta a ye cɛ bolo kɛnɛya.

1. Yesu ka hinɛ ni a ka kanuya ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu banna a la

2. Ala ka sebaaya ka kɛnɛya hali ni an ye jurumuw kɛ

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Daniɛl 4:35 - Dugukolo kan sigibagaw bɛɛ bɛ jate foyi ye, a bɛ kɛ ka kɛɲɛ n’a sago ye sankolo kɛlɛbolow ni dugukolo sigibagaw cɛma; Mɔgɔ si tɛ se k'a bolo to a la wala k'a fɔ a ye ko: «I ye mun kɛ?»

Marka 3.6 Farisiɛnw bɔra ka taa, o yɔrɔnin bɛɛ la, u ni Hɛrɔdekaw ye ladili kɛ a kama, u bɛ se k’a halaki cogo min na.

Farisiɛnw ye jɛkafɔ kɛ ni Hɛrɔdekaw ye walisa ka Yesu halaki.

1: An man kan ka ɲinɛ abada ko Yesu ye koniya ni janfa sɔrɔ ka bɔ a gɛrɛfɛmɔgɔw yɔrɔ.

2: An Matigi ni Kisibaa ye tɔɔrɔ muɲu hali mɔgɔ minnu tun ka kan ka da a la.

1: Yuhana 15:18-19 ? 쏧 f diɲɛ bɛ aw koniya, aw b'a dɔn ko a ye ne koniya sani a ka aw kɔniya. Ni aw tun ye diɲɛ mɔgɔw ye, diɲɛ tun na a yɛrɛ ta kanu.

2: Ntalenw 24:17-18 ? 쏳 kana ɲagali ni i jugu binna, i dusukun kana ɲagali ni a binna: Walisa Matigi kana o ye, o ma diya a ye, ka a ka diminya bila a la.??

Marka 3.7 Nka Yesu ni a ka kalandenw taara kɔgɔji la.

Yesu y’a yɛrɛ sama n’a ka kalandenw ye ka taa kɔgɔji la ani jamaba dɔ bɔra Galile ni Jude la ka tugu a nɔfɛ.

1. Yesu ka kɛta sebaaya: Ka tugu Yesu kɔ hali n’a y’a kɔdon

2. Dannaya sabatilen: Ka tugu Yesu kɔ hali ni gɛlɛya b’a la

1. Matiyu 14:22-23 - O yɔrɔnin bɛɛ la, Yesu ye kalandenw bila ka don kurun kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ ka taa fan dɔ fɛ, k’a sɔrɔ a ye jama gɛn. A ye u gɛn ka ban, a yɛlɛla kuluw kan a kelen na ka delili kɛ.

1. Yuhana 6:1-3 - O kɔfɛ, Yesu ye Galile baji (walima Tiberiyasi) tigɛ. Jamaba tugura a kɔ, sabu a tun bɛ taamashyɛn minnu kɛ banabagatɔw kan, u ye olu ye. O kɔ, Yesu yɛlɛla kulu dɔ kan ka sigi yen n’a ka kalandenw ye.

Marka 3.8 Ka bɔ Jerusalɛm ni Idume ani ka bɔ Jurdɛn kɔ fɛ. Tiri ni Sidɔn lamini mɔgɔw, jamaba y'a ka kobaw mɛn tuma min na, u nana Yesu ma.

Jama minnu bɔra Jerusalɛm, Idume, Jurdɛn ni Tiri ani Sidɔn kɔ fɛ, olu ye Yesu ka kɛwalebaw mɛn ka na a fɛ.

1. Yesu ka baarabaw bɛ mɔgɔw bɛɛ sama ka na a fɛ

2. Yesu ka kabakow bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la

1. Yuhana 11:43-44 - A ye nin kuma fɔ tuma min na, a pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Lazarɛ, bɔ.» Min salen bɔra, a bolow ni a senw sirilen bɛ kaburudo finiw na. Yesu y'a fɔ u ye ko: «A' ye a lajɔ ka a bila ka taa.»

2. Kɛwalew 2:41-42 - O kɔ, mɔgɔ minnu ye a ka kuma minɛ ni ɲagali ye, olu batisera, o don kelen na, mɔgɔ ba saba ɲɔgɔn farala u kan. U tora cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya la, ani ka nbuuru kari ani ka delili kɛ.

Marka 3.9 A y’a fɔ a ka kalandenw ye ko kurun fitinin dɔ ka a makɔnɔ jama kosɔn, walisa u kana a degun.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ye ko u ka kurun fitinin dɔ ta walisa jama kana a degun.

1. Kanminɛli nafa ka bon: Ka tugu Yesu ka cikanw kɔ minnu bɛ Marka 3:9 la.

2. Jama fanga: An bɛ se ka an yɛrɛ degun cogo min na Marka 3:9 kɔnɔ.

1. Matiyu 8:18-22 - Yesu ye fɔɲɔba dɔ hakili sigi.

2. Luka 9:10-17 - Ba duuru baloli.

Marka 3.10 A tun ye mɔgɔ caman kɛnɛya. Fasokan2009-09\_enterneti\_kalanni.dis.html,#5417333 tɔɔrɔbaa minnu tun bɛ yen , u y'u digidigi a kan walisa u ka maga a la.

Yesu ye mg caman kɛnɛya, u y’a ɲini ka maga a la k’a sababu kɛ a ye kabako minnu kɛ.

1. Kabakow fanga

2. Magan nafa

1. Kɛwalew 3:1-10 - Piɛrɛ ni Yuhana ye senkelen dɔ kɛnɛya

2. Esayi 53:4 - A ye an ka barikantanya ta ka an ka banaw ta

Marka 3.11 Jinɛ nɔgɔlenw y'a ye tuma min na, u y'u biri a ɲɛ kɔrɔ ka pɛrɛn ko: «I ye Ala Denkɛ ye.»

Yesu ye Ala Denkɛ ye ani a ka kan ni bato ye.

1. An ka Yesu batoli b’an ka dannaya jira cogo min na a ka Ala-ka-marako la

2. Nafa min bɛ bato la ani a bɛ an kalan min na Yesu ko la

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2. Jirali 5:12-13 - U tun b’a fɔ ni kanba ye ko : ? 쏻 orthy is the Sagaden, min fagara, ka fanga ni nafolo ni hakilitigiya ni fanga ni bonya ni nɔɔrɔ ni tanuli sɔrɔ!??O kɔ, ne ye danfɛn bɛɛ mɛn sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ ani kɔgɔji kan, ani o bɛɛ bɛ u kɔnɔ, k'a fɔ ko: ? 쏷 e min sigilen bɛ masasigilan kan ani Sagaden, tanuli ni bonya ni nɔɔrɔ ni sebaaya ka kɛ, badaa-badaa!??

Marka 3.12 A y’a fɔ u ye kosɛbɛ ko u kana a ladɔnniya.

Yesu y’a ka kalanden tan ni fila laadi u k’a ka mɔgɔya to gundo la.

1. Gundo fanga: A nafa ka bon ka Yesu Krisita sago bonya ani a bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na an ka dannaya taama na.

2. Gɛrɛɲɔgɔnna fanga: Jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Yesu ni a ka kalandenw cɛ, o b’a jira cogo min na ko a ni Ala cɛsira nafa ka bon.

1. Luka 9:21 - Yesu ye u lasɔmi kosɛbɛ ko u kana nin fɔ mɔgɔ si ye.

2. Matiyu 6:6 - Nka ni i bɛ delili kɛ, i ka don i ka so kɔnɔ ka da tugu ka i Fa deli min bɛ gundo la.

Marka 3.13 A taara kulu dɔ kan, a b’a fɛ ka mɔgɔ minnu wele.

Yesu y’a nɔfɛmɔgɔw wele u ka na a fɛ kulu kan.

1. Yesu ka welekan: Ka Ala ka weleli jaabi.

2. Ka waati ta ka kɛ Yesu fɛ: A nafa ka bon ka Ala ɲini.

1. Luka 5:16 ??? 쏝 ut Yesu tun bɛ to ka segin yɔrɔ kelenw na ka delili kɛ.??

2. Zaburu 27:4 ??? 쏰 ne fɛn min deli Matigi fɛ, ne bɛ nin dɔrɔn de ɲini: walisa ne ka sigi Matigi ka so kɔnɔ ne ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, ka Matigi cɛɲi filɛ ani ka a ɲini a ka batoso kɔnɔ.??

Marka 3.14 A ye mɔgɔ tan ni fila sigi, walisa u ka kɛ a fɛ, ka u ci ka taa waajuli kɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalanden tan ni fila sigili kan walisa u ka taa n’a ye ani ka waajuli kɛ.

1. Krecɛnw ka jɛɲɔgɔnya fanga: Kelenya bɛ dannaya barika bonya cogo min na

2. Weelekan ka ɲɛsin waajuli ma: Kalan min kɛra cidenba kan

1. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.

Marka 3.15 Se b’a la ka banaw kɛnɛya, ka jinɛw gɛn.

Se dira Yesu ma ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka jinɛw gɛn.

1. "Yesu ka kabako fanga: I bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "Yesu ka fanga: Ka se sɔrɔ jinɛw ka degun kan".

1. Esayi 53:4-5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Yakuba 5:14-15 - Yala banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Marka 3.16 Simɔn ye Piɛrɛ tɔgɔ da.

Yesu ye kalanden tan ni fila sigi ani ka kuntilenna kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di u kelen-kelen bɛɛ ma. A ye tɔgɔ kuraw fana di u ma walisa k’a jira u bɛna ɲɛnamaya kura min kɛ a ka baara la.

1: Yesu b’an wele ka taa baara ɲɛnamaya kura la, ka fanga di an ma k’o kɛ.

2: Yesu bɛ kuntilenna ni danyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma ni an tugura a kɔ.

1: Luka 6:13 - Yesu ye mɔgɔ tan ni fila sugandi u la, a ye u tɔgɔ da ko cidenw.

2: Romɛkaw 8:29 - Ala tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɔn a Denkɛ ja la.

Marka 3.17 Zebede denkɛ Yakuba ani Yakuba balimakɛ Yuhana. A y'u tɔgɔ da ko Boanerges, o kɔrɔ ye ko: Sanpɛrɛn denw.

Yesu ye tɔgɔ minnu fɔ Boanerges, o kɔrɔ ye ko “sanpɛrɛn denkɛw”, Zaba ni Yuhana, Zebede denkɛw.

1. Ka ɲɛnamaya ni Dannaya Sanpɛrɛn ye

2. Cidenyabaara nɔfɛkow fɔli

1. Matiyu 4:18-22 - Yesu ye Yakuba ni Yuhana wele u ka tugu a kɔ

2. Luka 9:51-56 - Yesu b kuma a ka masaya jɔli kan delili ni sunɔgɔ jusigilan kan

Marka 3.18 Andre ni Filipe ni Bartolome ni Matiyu ni Toma ni Alfe denkɛ Yakuba ni Tade ni Kanan Simɔn.

Yesu ye kalanden 12 sigi walisa k’a ka kibaru duman jɛnsɛn.

1: Yesu ye mɔgɔ gansanw sugandi walisa u ka ko danmadɔw kɛ.

2: Yesu ka kanuya fanga tɛ se ka suma ni ɲɔgɔn ye.

1: Luka 6:13-16 - Yesu ye Ciden 12 sigi, ani a ye u sugandi ka bɔ mɔgɔ gansanw cɛma.

2: Yuhana 15:13 - Yesu ye fanga di a nɔfɛmɔgɔw ma u ka ko danmadɔw kɛ a ka kanuya fɛ min ɲɔgɔn tɛ.

Marka 3.19 Juda Iskariyɔti fana donna so dɔ kɔnɔ.

Yesu n’a ka kalandenw taara so dɔ la ni Juda Iskariyɔti ye, o min tun y’a janfa.

1. Janfa fanga - Janfa bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na ani ka se sɔrɔ a kan

2. Juda Iskariyɔti ka kunmabɔli - Ala ka nɛɛma ni a ka yafa

1. Matiyu 26:14-16 - Yesu ye Juda ka janfa dɔn

2. Zaburu 41:9 - An teri sɛbɛ dɔ janfa

Marka 3.20 Jama ye ɲɔgɔn lajɛ kokura, fo u ma se ka dumuni kɛ.

Jamaba tun ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka Yesu ka kalan lamɛn, wa u tora yen fo ka se dumuni kɛ waati ma.

1. Yesu lamɛn nafa ka bon: Mun na an ka kan ka waati ta fɛn nafamaba kama

2. Yesu b’an balo n’a ka kuma ye: An niw balo cogo min na ni Sɛbɛnniw ye

1. Heburuw 4:12 Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, ka dusukun miiriliw ni a ŋaniyaw dɔn.

2. Filipekaw 4.19 Ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolo ye Krisita Yesu la.

Marka 3.21 A teriw y'o mɛn tuma min na, u bɔra ka taa a minɛ.

Yesu teriw tun b’a miiri ko a hakili bɔra a la.

1: An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ joona, nka an ka kan k’a ɲini k’u ka kɛwalew faamu.

2: An ka kan k’an janto an dusukunnataw kana an bila ka desizɔnw ta kɔrɔtɔ.

1: Yakuba 4:11-12 - "Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma, balimaw. Min bɛ kuma jugu fɔ balima dɔ kan, wala min bɛ kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la, ka sariya kiri tigɛ. Nka ni aw bɛ kiri tigɛ sariya kan, aw." u tɛ sariya kɛbagaw ye, nka kiritigɛlaw don.»

2: Matiyu 7:1-2 - "Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw bɛ kiri tigɛ aw kan ni o ye, aw bɛna o suman ni aw ye."

Marka 3.22 Sariya karamɔgɔ minnu jiginna ka bɔ Jerusalɛm, olu ko: «Bɛlzebub bɛ a fɛ, a bɛ jinɛw gɛn jinɛw kuntigi barika la.»

Sariya karamɔgɔ minnu bɔra Jerusalɛm, olu ye Yesu jalaki ko a bɛ baara kɛ ni jinɛw kuntigi Bɛlzebul ye walisa ka jinɛw gɛn.

1. Yesu tɛ jinɛ ta ye, nka a bɔra Ala la, a ka sebaaya bɛɛ bɛ bɔ Ala de la.

2. An ka kumaw ni an ka kɛwalew ka kan ka Yesu ka kanuya jira tuma bɛɛ, a man kan ka kɛ diɲɛ ka jalakiw ye.

1. Matiyu 12:28-29 - ? 쏝 ut ni ne ye jinɛw gɛn ka bɔ Ala Ni barika la, o tuma na, Ala ka masaya sera aw ma. Walima mɔgɔ bɛ se ka don cɛ barikama kɔnɔ cogo di? 셲 so, k'a ka nafolo tiɲɛ, fo n'a ye cɛ barikama siri fɔlɔ? o kɔfɛ a bɛna a ka so tiɲɛ.??

2. Yuhana 10:30 - ? 쏧 ni ne Fa ye kelen ye.??

Marka 3.23 A ye u wele ka na a f= ntalenw la ko: Sitan be se ka Sitan gn cogo di?

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka cogo min na Sitanɛ bɛ se ka Sitanɛ gɛn ka bɔ ntalen cogo la.

1. Yesu ka sebaaya: A bɛ ci fɔ Sitanɛ ma cogo min na

2. Ala ka kuntigiya: Sitanɛ tɛ sebaaya bɛɛ la

1. Matiyu 12:25-29 - Yesu ka sebaaya ka jinɛw gɛn

2. 1 Yuhana 3:8 - Sitanɛ ka se sɔrɔli laban Yesu fɛ

Marka 3.24 Ni masaya dɔ farala a yɛrɛ kan, o masaya tɛ se ka jɔ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko masaya min tilalen don a yɛrɛ kama, o tɛ se ka jɔ.

1. Kelenya Ala ka Masaya kɔnɔ

2. Farati min bɛ danfara la

1. Efesekaw 4:3 - "Ka cɛsiri bɛɛ kɛ walasa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:10 - "Balimaw ni balimamusow, ne b'aw deli an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la, ko aw bɛɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma aw ka kuma fɔlenw na, ani ko farali si kana kɛ aw cɛma, nka o tɛ." aw ka kɛ kelen ye cogo dafalen na hakili ni miirili la."

Marka 3.25 Ni so dɔ farala ɲɔgɔn kan, o so tɛ se ka jɔ.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko so min tilalen don, o tɛ se ka jɔ, k’a sinsin kelenya nafa kan.

1. "So kelen: Kelenya nafa", .

2. "Ka jɔ: Ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni u tilalen don."

1. Zaburu 133:1 - "A filɛ, a ka ɲi ani a ka di balimaw ye ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya la dɛ!"

2. Efesekaw 4:3 - "Aw ka aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la."

Marka 3.26 Ni Sitanɛ wulila a yɛrɛ kama ka tila, a tɛ se ka jɔ, nka laban bɛ a la.

Sitanɛ tɛ se ka jɔ ni a tilalen don a yɛrɛ kama.

1: Ni an farala ɲɔgɔn kan, an barika ka dɔgɔ. An bɛ se ka barika sɔrɔ n’an jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ.

2: An bɛ se ka se sɔrɔ juguya fanga kan ni an faralen don ɲɔgɔn kan an ka dannaya ni an ka yɛrɛdi la Ala ye.

1: Efesekaw 6:11-12 - ? 쏱 ut Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ kan, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Sabu an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan sisan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.??

2: Galasikaw 5:22-23 - ? 쏝 ut Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye; o ko suguw kama sariya tɛ yen.??

Marka 3.27 Mɔgɔ si tɛ se ka don cɛ barikama ka so kɔnɔ ka a ka nafolo tiɲɛ, ni a ma cɛ barikama siri fɔlɔ. o kɔ, a bɛna a ka so tiɲɛ.

Mɔgɔ si tɛ se ka don cɛ barikama ka so kɔnɔ k’a fɔ ko a ye se sɔrɔ k’a sɔrɔ a ma cɛ barikama siri fɔlɔ.

1: Ala ye fanga di an ma ka cɛ barikama siri an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani ka se sɔrɔ fanga barikamaw kan minnu tun bɛna an bali ka se sɔrɔ.

2: An ka kan ka cɛ barikama siri an ka ɲɛnamaya kɔnɔ sanni an ka se ka se sɔrɔli si fɔ.

1: Matiyu 12:29 - "Ni o tɛ, mɔgɔ bɛ se ka don cɛ barikama ka so kɔnɔ cogo di ka a ka nafolo tiɲɛ, ni a ye cɛ barikama siri fɔlɔ? o kɔ, a na a ka so tiɲɛ."

2: Efesekaw 6:10-11 - "A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi ni a ka sebaaya la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka aw jɔ Sitanɛ kɛlɛ? 셲 fɛɛrɛw . "

Marka 3.28 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ denw ka jurumuw bɛɛ na yafa u ma.

O tɛmɛsira b a jira ko jurumuw b na yafa mg minnu b nimisa.

1: I ka nimisa ani ka yafa sɔrɔ

2: I ka sɔn Ala ka yafa ma ani ka ɲɛnamaya kɛ ni senuya ye

1: Yakuba 5:15-16 - Delili ka ɲɛsin mɔgɔw ka jurumuw ma ani ka kɛnɛya

2: Romɛkaw 8:1 - Jalaki si tɛ Krisita Yesu la

Marka 3.29 Nka min ye Ni Senu tɔgɔ tiɲɛ, yafa tɛ a la abada, nka a bɛ jalaki banbali la.

Yesu b lasɔmi ko Ni Senu tɔgɔ tiɲɛni tɛna yafa a ma, wa o bɛna na ni jalaki banbali ye.

1. Farati min bɛ Ni Senu tɔgɔ tiɲɛ

2. Ka Ala tɔgɔjugu fɔli juguya faamu

1. Luka 12:10 ??? 쏛 nd mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma kelen fɔ Mɔgɔ Denkɛ kama, o tigi bɛ yafa, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ni Senu sɔsɔ, o tigi tɛna yafa, nin waati in na, wala waati nataw la.??

2. Matiyu 12:31-32 ??? 쏷 o de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko jurumu ni Ala tɔgɔ tiɲɛni bɛɛ na yafa mɔgɔw ma, nka Ni Ala tɔgɔjugu fɔli tɛna yafa u ma. Wa ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ Mɔgɔ Denkɛ kama, o na yafa, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma Ni Senu ma, o tɛna yafa, nin waati in na, wala waati nataw la.??

Marka 3:30 Katuguni u y’a fɔ ko: «Ni nɔgɔlen b’a la.»

Yesu jalakilen don ko hakili nɔgɔlen dɔ b’a la.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka nkalon jalakiw ɲɛnabɔ ni nɛɛma ni muɲuli ye.

2: Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Ala b’a jira an na an bɛ se ka jaabi cogo min na ni an ye mɔgɔw kunbɛn minnu ye an jateminɛ cogo jugu la.

1: Matiyu 5:11-12 ? 쏝 aw ka dɔgɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ye aw tɔgɔjugu fɔ ka aw tɔɔrɔ ani ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.

2: Romɛkaw 12:14-15 Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka duba olu ye. aw ka dugawu kɛ ani aw kana u danga. Aw ka ɲagali ni ɲagalibaaw ye, ka kasi ni kasibaaw ye.

Marka 3.31 A balimaw ni a ba nana, u jɔlen kɔ kɛnɛma, u ye ci bila ka taa a wele.

Yesu somɔgɔw, a ba n’a balimakɛw y’a ɲini k’a wele ka bɔ a ka so kɔkan.

1. Denbaya nafa ka bon ani an bɛ se k’an ka kanuya jira u la cogo min na.

2. Dannaya fanga ani a bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na magoɲɛ waatiw la.

1. Matiyu 12:46-50 - Yesu ye jaabi di a ka denbaya ma tuma min na u ye a wele.

2. Efesekaw 6:1-3 - Cikanw ka kan ka bonya da u bangebagaw kan ani ka u kan minɛ.

Marka 3.32 Jama y'i sigi a lamini na, u y'a fɔ a ye ko: «I ba ni i balimakɛw bɛ i ɲini kɛnɛma.»

Yesu ba ni a balimakɛw tun b’a fɛ ka kuma a fɛ, ani jamaba y’a lamini.

1. Yesu ka denbaya ka kanuya min b’a la hali k’a sɔrɔ a ka cidenyabaara ni a ka kuntilenna b’a la

2. Denbaya ka jɛɲɔgɔnyaw nafa ka bon

1. Matiyu 12:46-50 - Yesu ka denbaya ka kanuya a la hali ni a ka cidenyabaara ni a ka laɲini ye

2. Efesekaw 5:21-33 - Denbaya ka jɛɲɔgɔnya nafa

Marka 3.33 A y’u jaabi ko: «Ne ba, wala ne balimaw ye jɔn ye?»

Yesu bɛ ɲininkali kɛ a yɛrɛ ka denbaya ka fanga la, a kɛtɔ k’a ɲininka a ba walima a balimakɛw ye jɔnw ye.

1: Yesu b’a jira ko denbaya lakika bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ tugu Ala kɔ.

2: Yesu b’a jira ko a nafa ka bon ka dannaya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ joli jɛɲɔgɔnya kan.

1: Matiyu 12:48-50 - Yesu b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a Fa sago kɛ, o ye denbaya kɔnɔmɔgɔ lakika ye.

2: Galasikaw 6:10 - Baara ɲumanw nafa ka bon ka tɛmɛ joli fɛ.

Marka 3.34 A ye a lamini mɔgɔw filɛ k'a fɔ ko: «Ne ba ni ne balimaw filɛ!

Yesu y’a jira ko a ka denbaya lakika ye mɔgɔw kulu ye minnu tugura a kɔ ani minnu dalen bɛ a ka kalansiraw la.

1. An bɛɛ ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye - Marka 3:34

2. Ka da Yesu la, o b’an fara ɲɔgɔn kan - Marka 3:34

1. Galasikaw 3:26-29 - Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 2:19 - O la sa, aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ni mɔgɔ senumaw ni Ala ka so kɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye.

Marka 3.35 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o ye ne balimakɛ ni ne balimamuso ani ne ba ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu Ala sago kɔ walisa ka kɛ Yesu ka denbaya kɔnɔmɔgɔ dɔ ye.

1. "Nege fanga: Denbaya ni mɔgɔya Yesu ka masaya kɔnɔ".

2. "Kalandenya musaka: Ala sago kɛli ani ka kɛ denbaya ye".

1. Romɛkaw 12:1-2 - "O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ɲɛkɔrɔ? 셲 makari, ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye? 봳 a ta ye aw ka tiɲɛ ye bato.Aw kana tugu nin diɲɛ misali la, nka aw ka fɛn caman sɛmɛntiya aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, aw na se ka Ala kɔrɔbɔ ani ka sɔn a ma? 셲 sago ye min ye? 봦 ye sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don .

2. 1 Yuhana 2:15-17 - "Aw kana diɲɛ kanu, wala diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa kanuya tɛ u la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ? 봳 farisogo nege bɛ a la . ɲɛw nege, ani ɲɛnamaya kuncɛbaya? 봠 omes tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ balo badaa."

Marka 4 kɔnɔ, Yesu bɛ mɔgɔw kalan ntalenw na, i n’a fɔ Sinikɛla ka ntalen, fitinɛ ntalen ani mutaridi ntalen. A bɛ kabako dɔ fana sɛbɛn, Yesu ye fɔɲɔba dɔ hakili sigi yɔrɔ min na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye jamaba dɔ kalan baji da la ni ntalenw ye. "Sɛnɛkɛla ka ntalen" kɔnɔ, a bɛ sɛnɛkɛla dɔ ɲɛfɔ min bɛ kisɛ dan dugukolo suguya wɛrɛw kan min bɛ jaabi suguya caman jira Ala ka kuma la (Marka 4:1-9). Ni a kelen b'a ka kalandenw n'a lamini mɔgɔw ye, a bɛ ntalen kɔrɔ ɲɛfɔ k'a fɔ ko kisɛ ye daɲɛ ye Ala ye ani dugukolo suguya naani bɛ jaabi naani jira a la - minnu bɛ sira kan kuma bɛ dan yɔrɔ min na nka Sitanɛ bɛ na ka kuma danna u kɔnɔ, dɔw bɛ i n'a fɔ kisɛ danna faraw kan kuma mɛn yɔrɔnin kelen a sɔrɔ ni ɲagali ye nka ikomi u ju tɛ mɛn waati kunkurunnin dɔrɔn na ni gɛlɛya tɔɔrɔ nana kuma sababu fɛ u bɛ bin joona, mɔgɔ wɛrɛw i n'a fɔ kisɛ danna ŋaniw cɛma kuma mɛn haminankow ɲɛnamaya nanbara nafolo nege fɛn wɛrɛw bɛ don choke k'a kɛ den tɛ a laban na tɔw i n'a fɔ kisɛ danna dugukolo ɲuman mɛn kuma sɔn ka sɛnɛ sɛnɛfɛn cayalen bi saba ni bi wɔɔrɔ hali siɲɛ kɛmɛ (Marka 4:10-20).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, "Lampe ntalen" bɛ tugu o kɔ min b'a sinsin a kan ko foyi dogolen tɛna to o la lanpan min ma na, o ka dogo daga walima dilan jukɔrɔ o nɔ na ka bila jɔyɔrɔ la fɛn o fɛn dogolen na kɔrɔ ye ka jira fɛn o fɛn dogolen kɔrɔ tun bɛ bɔ kɛnɛ kan (Marka 4: 21-25 la). O kɔfɛ "The Parable Mustard Seed" fitinin bɛɛ kisɛw mugulen hali bi ni a danna a bɛ falen a bɛ kɛ belebeleba ye nakɔ jiriw bɛɛ ni o bolo belebele suguw kɔnɔw bɛ se ka sigi a bolow sumaya la min b'a jira cogo min na masaya Ala bɛ daminɛ fitininw falen kosɛbɛ (Marka 4:26-34). O kalanw bɛɛ bɛ di cogo la ntalenw na i n’a fɔ mɔgɔw b’a faamu cogo min na k’a sɔrɔ ɲɛfɔliw bɛ di a ka kalandenw ma u dan na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni maana ye, Yesu bɛ fɔɲɔba hakili sigi yɔrɔ min na. U bɛ baji tigɛ tuma min na kurun kɔnɔ, fɔɲɔba dɔ bɛ wuli min bɛ kɛ sababu ye ka jikuruw kari kurun kan k’a ɲini ka a sɔgɔ. K’a sɔrɔ kalandenw bɛ siran ka siran u ka ɲɛnamaya ɲɛ, Yesu bɛ sunɔgɔ kurunba kɔfɛ. U b’a kunun k’a ɲininka n’a t’a janto n’u binna ji la. Fiɲɛ kɔrɔfɔlen kɔfɛ ka jikuruw fɔ ko "Quiet! Be still!" ka kɛ sababu ye fiɲɛ ka sa pewu kɔgɔji lafiyalen b'a fɔ u ye "Mun na aw bɛ siran ten? Yala dannaya tɛ aw la hali bi wa?" ka kalandenw to siranba la ka ɲɔgɔn ɲininka jɔn nin cɛ hali fiɲɛba b’a kan minɛ k’a ka fanga jira fɛnɲɛnamaw kan (Marka 4:35-41).

Marka 4.1 A ye kalan daminɛ kokura kɔgɔji da la, jamaba ye a lajɛ a ye, fo a donna kurun kɔnɔ ka sigi kɔgɔji la. Jama bɛɛ tun bɛ kɔgɔji da la dugukolo kan.

Yesu ye mɔgɔw kalan kɔgɔji da la jamaba ye ani a donna kurun kɔnɔ walisa ka taa a fɛ ka mɔgɔw kalan.

1. Kana a to jamaba ka i bali ka Ala ka Kuma jɛnsɛn.

2. Dannaya ka kɛ Yesu la walisa k’i bilasira waati gɛlɛnw na.

1. Esayi 40:31: Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Matiyu 11:28-30: Aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè, aw ka na ne ma, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne la. Katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.» Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

Marka 4.2 A ye u kalan ko caman na ntalenw fɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka a nɔfɛmɔgɔw kalanni kan ntalenw ni kalansiraw fɛ.

1. Ka tugu Yesu ka kalansiraw kɔ ni dusukun ni hakili dafalenw ye

2. Ntalenw ka sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 13:34-35 - Yesu ye o kow b f jama ye ntalenw na; a ma foyi fɔ u ye k' a sɔrɔ a ma baara kɛ ni ntalen ye . 35 O kuma fɔra kira barika la, ko: “Ne na ne da wuli ni ntalenw ye, ne na fɛn dogolenw fɔ kabini diɲɛ dabɔ.”

2. Luka 8:9-10 - A ka kalandenw y’a ɲininka nin ntalen kɔrɔ ye mun ye. 10 A ko: «Ala ka masaya gundo dɔnni dira aw ma, nka ne bɛ ntalenw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, walisa hali ni u bɛ yeli kɛ, u kana yeli kɛ. hali ni u bɛ mɛnni kɛ, u tɛ se ka faamuyali sɔrɔ.’”

Marka 4:3 Aw ka lamɛnni kɛ; A filɛ, dannikɛla dɔ bɔra ka taa danni kɛ.

Dantigɛla ka ntalen b’an kalan ko a nafa ka bon ka Ala ka kuma lamɛn.

1. " Dannaya kisɛ danni: Sinikɛla ka ntalen".

2. "Lamɛnni nilifɛn: Ala ka kuma bɛ an ka ɲɛnamaya Changé cogo min".

1. Zaburu 19:7-11 - "Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ mɔgɔ ni lakunu, Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔlenw kɛ hakilitigiw ye;"

2. Yakuba 1:22-25 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili."

Marka 4.4 A ye danni kɛ tuma min na, dɔw binna sira da la, sankolo kɔnɔ kɔnɔw nana a dun.

Dantigɛla ka ntalen bɛ Ala ka Kuma tila-tila cogo ɲɛfɔ, dɔw bɛ ta ka bɔ yen sani a ka se ka jiri sɔrɔ.

1. Kana a to Sitanɛ ka Ala ka Kuma bɔsi a la - An ka dannaya jugu dɔnni

2. Masaya kisɛw danni - Dannaya sɛnɛni ni timinandiya ye

1. 1 Piɛrɛ 5:8 - "Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun."

2. Kolosekaw 3:23 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun ye i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye."

Marka 4.5 Dɔw binna kabakurun kan, dugukolo caman tun tɛ yɔrɔ min na. O yɔrɔnin bɛɛ, a falenna, katuguni dugukolo dunba tun tɛ a la.

Kisɛ dɔ binna kabakurun dugukolo kan, dugukolo caman tun tɛ yen, o bɛɛ n’a ta, a falenna ka da a jugumanba kan.

1. Ala bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ, hali ni ko gɛlɛyara cogo o cogo.

2. Ala bɛ se ka an fitininw ta ka an kɛ mɔgɔba ye.

1. Zaburu 40:2 “A ye ne labɔ dingɛ juguba dɔ la, bɔgɔmugu la, ka ne senw sigi farakurun kan, ka ne taamacogo sabati.”

2. Romɛkaw 8:31 “An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?”

Marka 4.6 Nka tile bɔra tuma min na, a jenina. Ikomi a ju tun t'a la, a jara.

Nin tɛmɛsira in bɛ kuma kisɛ dɔ kan min danna, nka a ju tun t’a la k’a to ɲɛnamaya la o la a jara.

1. Nafa min b’a la ka jusigilan barikama sɔrɔ dannaya la.

2. Tile fanga ka fɛn jeni ani ka fɛn tiɲɛ min ju tɛ.

1. Matiyu 13:5-6 - "Dɔw binna faraw kan, dugukolo caman tun tɛ yɔrɔ minnu na. A falenna joona, katuguni dugukolo tun man dun. Nka tile bɔra tuma min na, jiriw jeni, u jara." sabu ju tun tɛ u la.»

2. Zaburu 1:1-3 - "Mɔgɔ min tɛ taama ni mɔgɔ juguw ye, wala min tɛ taama sira kan, jurumutɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ, walima ka sigi tulonkɛlaw fɛ, nka min ka di Matigi ka sariya ye, o ye dubaden ye. ani min bɛ miiri a ka sariya la su ni tile. O tigi bɛ i n'a fɔ jiri min turulen don jibolisiraw kɛrɛfɛ, min bɛ den kɛ a waati la, wa a bulu tɛ ja— u bɛ fɛn o fɛn kɛ, o bɛ ɲɛtaa sɔrɔ."(Alimankan na)

Marka 4:7 Dɔw binna ŋaniw cɛma, ŋaniw falenna ka a dawolo, a ma den foyi bɔ.

Dantigɛla ka ntalen b’a jira ko kisɛ bɛ dan yɔrɔ min na, o nafa ka bon kosɛbɛ, bawo dɔw bɛ bin ŋaniw cɛma, u tɛ den si bɔ.

1: Ka kɛ kerecɛn ye min bɛ den caman kɛ - Ka Ala ka kuma turu dugukolo ɲuman na.

2: Ka bonya dannaya la - Ka i ka dannaya sɛnɛ ni danni ye yɔrɔ bɛnnenw na.

1: Luka 8:4-15 - Ka dannikɛla ka ntalen faamu ani a nafa.

2: Kolosekaw 1:6 - Ka bonya Ala dɔnniya la.

Marka 4:8 Dɔ wɛrɛw binna dugukolo ɲuman kan, ka den kɛ ka falen ka caya. A ye mɔgɔ bi saba bɔ, dɔw ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ, dɔw ye mɔgɔ kɛmɛ ye.

Dantigɛla ka ntalen b’a jira ko kisɛ suguya wɛrɛw bɛ den hakɛ danfaralenw bɔ.

1. "Ala ka caya: Suman kɛmɛ dugawu".

2. "Se ka jiriden caman bɔ".

1. Yuhana 15:5 - "Ne ye rezɛnsun ye, aw ye bolow ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ne la, ne bɛ to ale la, o de bɛ den caman kɛ, katuguni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ."

2. Matiyu 13:23 - "Min danna dugukolo ɲuman kan, o de ye kuma mɛn k'a faamu . Tiɲɛ na, a bɛ den kɛ ka den kɛ, siɲɛ kɛmɛ, siɲɛ biwɔɔrɔ wɛrɛ, siɲɛ biwɔɔrɔ wɛrɛ." ."

Marka 4.9 A y’a fɔ u ye ko: Tulo bɛ min fɛ ka lamɛnni kɛ, o ka mɛnni kɛ.»

Tulo bɛ mɔgɔ minnu na, Yesu bɛ dusu don olu kɔnɔ u ka a ka kalanw lamɛn ni timinandiya ye.

1. Lamɛnni fanga: Ala kan mɛn cogo

2. Ka lamɛnni dusukun sɔrɔ: Ka Ala sago dɔnni dege

1. Yakuba 1:19 - "Aw ka teliya ka mɛnni kɛ, ka teliya ka kuma, ka teliya ka dimi."

2. Ntalenw 18:13 - "Mɔgɔ min bɛ jaabi di sani a ka mɛnni kɛ, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo."

Marka 4.10 A kelenpe tora tuma min na, a lamini mɔgɔw ni a tan ni fila ye ntalen ɲini a fɛ.

Yesu bɛ kalandenw kalan ntalenw ko la.

1. Ala ka hakilitigiya ntalenw sababu fɛ: An bɛ se ka Yesu ka kalansiraw faamu cogo min na

2. Yesu ka ntalenw: Ka faamuyali sɔrɔ Ala ka Masaya ko la

1. Matiyu 13:34-35 - Yesu ye o kow b f jama ye ntalenw na; a ma foyi fɔ u ye k' a sɔrɔ a ma baara kɛ ni ntalen ye . O cogo la, min fɔra kira sababu fɛ, o dafara ko: “Ne na ne da wuli ntalenw na, ne na fɛn dogolenw fɔ kabini diɲɛ dabɔ.”

2. Luka 8:9-10 - A ka kalandenw y’a ɲininka nin ntalen kɔrɔ ye mun ye. A ko: «Ala ka masaya gundo dɔnni dira aw ma, nka ne bɛ ntalenw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, walisa hali ni u bɛ yeli kɛ, u kana yeli kɛ. hali ni u bɛ mɛnni kɛ, u tɛ se ka faamuyali sɔrɔ.’”

Marka 4.11 A y’a fɔ u ye ko: «Ala ka masaya gundo dɔnni dira aw ma.

Yesu b Ala ka Masaya gundo jira a ye mg minnu sugandi, nka minnu b kɛnɛma, a b kuma ntalenw na.

1. Ala ka masaya gundo: Weelekan ye Yesu nɔfɛmɔgɔw ma

2. Ka kɛ Ala ka Masaya yɔrɔ dɔ ye, o kɔrɔ ye min ye

1. Matiyu 13:10-17 - Yesu ye ntalenw ɲɛfɔ

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:3-4 - Paul bɛ kuma Ala ka gundo minnu jirala dannaya fɛ

Marka 4.12 Walisa u ka yeli kɛ, u kana yeli kɛ. U bɛ se ka mɛnni kɛ, nka u tɛ faamuyali sɔrɔ. walisa u kana yɛlɛma don dɔ la, u ka jurumuw kana yafa u ma.»

Yesu b ka mgw lasɔmi ko u bɛ se ka a ka kumaw lamɛn nka u tɛna a faamu walima ka yɛlɛma ani ka jurumuw yafa u ma.

1: Ala ka Kuma fanga ka bon ani a bɛ ɲɛnamaya Changé

2: Bɛɛ tɛna Yɛlɛma

1: Romɛkaw 10:14-17 - U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2: Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Marka 4.13 A y’a fɔ u ye ko: «Aw tɛ nin ntalen dɔn wa? Aw na ntalenw bɛɛ dɔn cogo di?

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka n’u ye o ntalen faamu ani k’u degun u ka ntalen bɛɛ faamu.

1: Ala bɛ se di an ma k’a ka kalansiraw faamu n’an y’an dusukun da a ye.

2: An ka kan ka sɔn ka cɛsiri kɛ walisa ka hakili ta fan fɛ tiɲɛw faamu, n’an b’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka masaya kɔnɔ.

1: Kolosekaw 1:9-10 - O de kosɔn, kabini an ye aw ko mɛn don min na, an ma dabila ka delili kɛ aw ye ani ka Ala deli a ka aw fa a sago dɔnniya la hakili ta fan fɛ hakilitigiya ni faamuyali bɛɛ fɛ.

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Marka 4.14 Dantigɛla bɛ kuma dan.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kuma danni nafa kan.

1. Ala ka Kuma: An ka dannaya jusigilan

2. Nafa minnu bɛ Ala ka Kuma danni na

1. Esayi 55:10-11 - «Katuguni sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la cogo min na, u tɛ segin yen, nka u bɛ dugukolo ji kɛ, ka a falen ka falen, ka kisɛ di danbaga ma, ka dumuni di dumunikɛla ma, o cogo kelen na ne ka kuma bɛ bɔ ne da la wa? a tɛna kɔsegin ne ma lankolon, nka ne b’a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a na ɲɛ sɔrɔ o la.”

. Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.”

Marka 4.15 Ninnu ye sira da la, kuma danna yɔrɔ min na. Nka u y'a mɛn tuma min na, Sitanɛ nana o yɔrɔnin bɛɛ, ka kuma min danna u dusukunw na, a bɛ o ta.

Ala ka Kuma danna a mɛnbagaw dusukunw na, nka Sitanɛ bɛ teliya ka na a ta.

1. Ala ka Kuma fanga: Ka jɔ kosɛbɛ juguw kama

2. Ka an yɛrɛ tanga Sitanɛ ka binkanni ma an dusukunw kan

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Efesekaw 6:10-11 - "A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ."

Marka 4.16 Minnu danna kabakurunw kan. U ye o kuma mɛn tuma min na, u y'a minɛ ni ɲagali ye o yɔrɔnin bɛɛ.

Yesu ka ntalen bɛ kuma mɔgɔ minnu kan minnu bɛ Ala ka Kuma minɛ ni nisɔndiya ye.

1. "Ala ka kuma sɔrɔ ni nisɔndiya ye".

2. "Ala ka kuma mɛnni ni a sɔnni nisɔndiya".

1. Luka 8:13 - "Mɔgɔ minnu bɛ farakurun kan, olu bɛ kuma minɛ ni nisɔndiya ye, nka u ju tɛ. U dalen bɛ waati dɔ kɔnɔ, nka kɔrɔbɔli waati la, u bɛ bin.

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Marka 4.17 U ju tɛ u yɛrɛ la, o cogo la, u bɛ muɲu waati dɔɔnin dɔrɔn, o kɔfɛ, ni tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ nana o kuma kosɔn, o yɔrɔnin bɛɛ la, u bɛ jurumu kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na dannaya barikama tɛ mɔgɔ minnu na, olu bɛ se ka dimi nɔgɔya la ani ka u dabila ni tɔɔrɔ walima tɔɔrɔ bɛ u kan Ala ka kuma kosɔn.

1: Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2: Duba min bɛ sɔrɔ timinandiya la

1: Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2: Matiyu 5:10-12 - Minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn, aw ye dubadenw ye. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.

Marka 4.18 Minnu danna ŋaniw cɛma, olu de don. i n' a fɔ u bɛ kuma mɛn , .

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu kan, olu bɛ Ala ka Kuma mɛn, nka a man kan ka sinsin u dusukunw na diɲɛ ka fɛnɲɛnɛmaw kosɔn.

1. Kana a to diɲɛ k’i hakili bɔ Ala ka Kuma kan

2. Aw kana a to diɲɛ ŋaniw ka Ala ka kuma bugɔ

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu, nka aw ka Matigi aw ka Ala kanu ni aw dusukun bɛɛ ye.

2. Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na walisa ne kana jurumu kɛ i la.

Marka 4.19 Nin diɲɛ haminankow ni nafolo lafilili ni fɛn wɛrɛw negew bɛ kuma daji bɔ, a tɛ den.

Nafolo ni diɲɛ haminankow ka nanbara bɛ se ka Ala ka Kuma dawolo, k’a kɛ den tɛ.

1. An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na nafolo ni diɲɛ haminankow ka nanbarako la

2. Farati min b’a to an b’a to diɲɛ negew ka Ala ka kuma bɔ kɛnɛ kan

1. Matiyu 6:33, “Nka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.”

2. Waajulikɛla 5:10, “Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛna wasa ni wari ye, wala min bɛ nafolo kanu ni a ka sɔrɔ ye. nin fana ye fu ye.”

Marka 4.20 Minnu danna dugukolo ɲuman kan, olu filɛ nin ye. i n'a fɔ olu bɛ kuma mɛn k'a minɛ k'a den, dɔw bɛ kɛ siɲɛ bisaba, dɔw ye siɲɛ biwɔɔrɔ, dɔw ye siɲɛ kɛmɛ.

Mɔgɔ minnu bɛ Ala ka Kuma lamɛn ani ka sɔn a ma, olu bɛna den kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: N’i sɔnna Ala ka Kuma ma, o bɛna saraba lase i ma.

2: Ala ka Kuma bɛna den caman lase i ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: 1 Kɔrɛntekaw 3:6-9 - Ne ye jiri turu, Apolosi ye ji kɛ; nka Ala de ye dɔ fara o kan.

2: Yakuba 1:21 - O de kosɔn, aw ka nɔgɔ ni nalonmaw bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na, ka kuma min sɔgɔlen don, o minɛ ni dususuma ye, o min bɛ se ka aw niw kisi.

Marka 4.21 A y’a fɔ u ye ko: «Yala fitinɛ bɛ na ni a ye ka bila bɔgɔdaga jukɔrɔ wala dilan kɔrɔ wa?» ani u kana bila kandililan kan wa?

Yesu b’a lamɛnbagaw ɲininka ni a bɛnnen don ka kandili dogo busi walima dilan jukɔrɔ, sanni k’a bila kandili kan.

1. Ka dibi yeelen: Yesu ka kandili ntalen kɔrɔ

2. Jurumu min ye ka Ala ka tiɲɛ dogo

1. Matiyu 5:14-16 - “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, a bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan sankolo la.”

2. Efesekaw 5:8-13 - «Aw tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan aw kɛra yeelen ye Matigi la. Aw ka ɲɛnamaya kɛ i ko yeelen denw (k’a masɔrɔ yeelen den bɛ bɔ ɲumanya ni tilennenya ni tiɲɛ bɛɛ la) ani ka fɛn min diya Matigi ye, aw k’o dɔn. Aw kana foyi kɛ dibi walew la minnu tɛ den, nka aw k’u bɔ kɛnɛ kan. Maloyako don hali ka kanminɛbaliw bɛ min kɛ gundo la, o fɔ. Nka yeelen bɛ fɛn o fɛn bɔ kɛnɛ kan, o bɛ kɛ fɛn yelen ye—ni fɛn o fɛn bɛ yeelen bɔ, o bɛ kɛ yeelen ye.”

Marka 4.22 Katuguni foyi dogolen tɛ, min tɛna jira. foyi ma dogo, fo a ka na jamana wɛrɛw la.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko foyi tɛ dogo ani ko fɛn bɛɛ bɛna dɔn.

1. Se min bɛ kɛnɛyako la

2. Ka ɲɛnamaya dafalen kɛ

1. Luka 8:17 - "Fɛn si dogolen tɛ min tɛna bɔ kɛnɛ kan, gundo si tɛ yen min tɛna dɔn ka bɔ kɛnɛ kan."

2. Ntalenw 28:13 - "Mɔgɔ min b'a ka jurumuw dogo, o tɛna ɲɛ sɔrɔ, nka min bɛ sɔn u ma ka u bila, o na hinɛ sɔrɔ."

Marka 4.23 Ni tulo bɛ mɔgɔ dɔ fɛ ka mɛnni kɛ, a ka mɛnni kɛ.

Nin tɛmɛsira ye welekan ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ ka lamɛnni kɛ, u k’u janto Yesu ka kumaw la.

1. Ka Yesu lamɛn: A ka kalansiraw lamɛn ani k’u lamɛn cogo min na

2. Yesu ka kumaw fanga: I janto a ka kuma fɔlenw na

1. Ntalenw 2:1-5 - Ne denkɛ, ni i ye ne ka kumaw minɛ ka ne ka ci fɔlenw mara i fɛ, ka i tulo to hakilitigiya la, ka i dusukun bila faamuyali la; ɔwɔ, n'i ye hakilijagabɔ wele ka i kan kɔrɔta faamuyali kama, n'i y'a ɲini i ko warijɛ, k'a ɲini i n'a fɔ nafolo dogolenw, o tuma na, i na Matigi siran faamuya, ka Ala dɔnniya sɔrɔ.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

Marka 4.24 A y’a fɔ u ye ko: «Aw bɛ min mɛn, aw k’aw janto o la.

Ala b’a fɛ an ka kɛ lamɛnnikɛla ɲumanw ye, wa a bɛna an sara o ko la.

1. "Ala ka kuma lamɛn: Sara ni dugawu".

2. "I ka dannaya sumanikɛlan: I bɛ sumanikɛlan min sɔrɔ".

1. Yakuba 1:19-21 - "Ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma joona, ka mɛn ka dimi nalonmaya, ka kuma min sɔgɔlen don, o minɛ ni dususuma ye, o min bɛ se ka aw niw kisi.»

2. Ntalenw 1:5-7 - "Hakilitigi na mɛnni kɛ, ka dɔ fara kalan kan, hakilitigi na se hakilitigiya laadilikan na kumaw.Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye, nka hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.»

Marka 4.25 Min b= a bolo, o na di o ma.

Min b'a bolo, o na dɔ fara o kan, k'a sɔrɔ foyi tɛ minnu bolo, hali u bolofɛnw na bɔsi u la.

1: An ka kan ka barika da fɛn ye min bɛ an bolo, ka baara kɛ n’o ye ni hakilitigiya ye, bawo o bɛ se ka bɔsi an bolo waati o waati.

2: An ka kan ka baara kɛ n’an ka dugawuw ye walasa ka an lamini mɔgɔw dɛmɛ minnu ka dɔgɔ.

1: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelenw Fa fɛ, min tɛ Changé i n'a fɔ biɲɛ wulilenw.

2: Waajulikɛla 11:1 - Aw bɛ aw ka nbuuru fili ji kan, katuguni tile caman kɔfɛ, aw na o sɔrɔ kokura.

Marka 4.26 A ko: «Ala ka masaya bɛ ten, i ko mɔgɔ bɛ kisɛ fili dugukolo la.

Ala ka masaya bɛ i ko mɔgɔ min bɛ kisɛ dan dugukolo la.

1. Ala ka kantigiya danni baara la

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka wari bila Ala ka Masaya la

. Aw na nafolo sɔrɔ cogo bɛɛ la walisa aw ka se ka bolomafaraw kɛ don bɛɛ la, ani anw sababu fɛ aw ka bolomafara bɛna kɛ sababu ye ka barika da Ala ye.”

2. Esayi 55:10-11 - «I n’a fɔ sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la, u tɛ segin a ma cogo min na, k’a sɔrɔ u ma dugukolo ji bɔ, k’a falen ka falen, fo a ka kisɛ di dankɛla ma, ka nbuuru di danbaga ma dunbaga, ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o fana bɛ ten: A tɛna segin ne ma lankolon, nka a bɛna ne sago dafa, ka ne ci kun min kama, a bɛna o dafa.”

Marka 4.27 Ni a sunɔgɔra ka wuli su ni tile, ni kisɛ na falen ka bonya, a tɛ a cogo dɔn.

Dantigɛla ka ntalen bɛ Ala ka kuma bonya jira ani cogo min na a tɛ faamu tuma bɛɛ.

1. Ala ka Kuma fanga: Ala ka Kuma ka bonya sɛgɛsɛgɛ

2. Ala ka kuma gundo jirali: Dantigɛla ka ntalen sɛgɛsɛgɛli

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Zaburu 19:7-8 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ mɔgɔ ni ladɔnniya: Matigi ka seereya dafalen don , ka mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye. Matigi ka sariyaw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya, Matigi ka ci fɔlen saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen.

Marka 4.28 Dugukolo bɛ den a yɛrɛ la. fɔlɔ nɛgɛ , o kɔfɛ tulo , o kɔfɛ ɲɔ falen bɛ tulo la .

Dugukolo bɛ den bɔ a yɛrɛ la; a bɛ daminɛ ni nɛgɛ ye, o kɔfɛ tulo, ka laban ni ɲɔ dafalen ye.

1. Bonya fanga: Muɲuli ni timinandiya bɛ dafa cogo min na

2. Dannaya bɛ nafa minnu sɔrɔ: Ka an jigi da Ala kan, an bɛ nafa minnu sɔrɔ

1. Yakuba 5:7-8 - O de kosɔn balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A lajɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den nafama makɔnɔ cogo min na, k’a muɲu o la, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana, aw ka muɲu. Aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.

2. Galasikaw 6:7-9 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. Mɔgɔ min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ. An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma an fari faga.

Marka 4.29 Ni den bɔra tuma min na, a bɛ daji don o yɔrɔnin bɛɛ la, katuguni suman tigɛ waati sera.

Suman tigɛ sera yan, wa a ka kan ka lajɛ joona.

1: Aw kana kɔnɔni kɛ ka kibaru duman fɔ, sisan de ye den waati ye.

2: Ala b’an wele ka kɛ timinandiyalenw ye a ka cidenyabaara la, ka niw suman tigɛ.

1: Matiyu 9:37-38 A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Suman tigɛ ka ca tiɲɛ na, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ. Aw ka suman tigɛ Matigi deli ko a ka baarakɛlaw bila ka taa a ka suman tigɛ la.

2: Yuhana 4:35-38 Aw m'a fɔ ko kalo naani bɛ yen hali bi, suman tigɛ bɛ na wa? A filɛ, ne b'a fɔ aw ye ko: A' ye aw ɲɛ kɔrɔta ka forow filɛ. sabu u finman don kaban ka suman tigɛ. Min bɛ suman tigɛ, o bɛ sara sɔrɔ, ka jiridenw lajɛ ɲɛnamaya banbali la, walisa dannikɛla ni suman tigɛbaga bɛɛ ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ.

Marka 4.30 A ko: «An na Ala ka masaya suma ni mun ye?» walima an bɛna a suma ni sanga jumɛn ye?

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ Ala ka Masaya ko la, k’a ɲininka cogo min na a bɛ se ka suma ni fɛn wɛrɛw ye.

1. Yesu ka ɲininkali: An bɛ se ka mun dege Ala ka Masaya ko la?

2. Ka Ala ka Masaya gundo sɛgɛsɛgɛ

1. Luka 17:20-21 - "Siɲɛ kelen, Farisiɛnw y'a ɲininka Ala ka masaya bɛna na tuma min na, Yesu y'a jaabi ko: 'Ala ka masaya tɛ na ni aw ka kɔlɔsili ye, mɔgɔw tɛna a fɔ fana ko: 'A filɛ nin ye.' ye,' walima 'A bɛ yen,' sabu Ala ka masaya bɛ aw kɔnɔ.'

2. Yuhana 18:36 - "Yesu ko: 'Ne ka masaya tɛ nin diɲɛ ta ye. Ni o tun don, ne ka baarakɛlaw tun bɛna kɛlɛ kɛ walasa ka ne minɛ Yahutuw ɲɛmɔgɔw fɛ. Nka sisan ne ka masaya bɔra yɔrɔ wɛrɛ la.'

Marka 4.31 A bɛ i ko mutaridi kisɛ, ni a danna dugukolo la, a ka dɔgɔ ni dugukolo kisɛw bɛɛ ye.

Yesu ye Ala ka Masaya suma ni mutaridi kisɛ ye, o min ka dɔgɔ ni kisɛ bɛɛ ye.

1. "Ni Mutaridi kisɛ bɛ falen: Dannaya ɲinini".

2. "Mutaridi kisɛ fanga: Ala ka masaya labɔ".

1. Jeremi 17:7-8 - "Nka min bɛ a jigi da Matigi kan, a jigi dalen bɛ a kan, o ye dubaden ye. U na kɛ i n'a fɔ jiri min turulen don ji kɛrɛ fɛ, min bɛ a juw ci baji da la. A tɛ siran." ni funteni nana;

2. Matiyu 17:20 - «A y’a jaabi ko: “Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ. Tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yan,’ o bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.”

Marka 4.32 Nka ni a danna, a bɛ bonya ka bonya ka tɛmɛ binkɛnɛ bɛɛ kan, ka bolo belebelebaw bɔ. walisa sankolo kɔnɔw ka sigi a sumaya kɔrɔ.

Mutaridi kisɛ ntalen bɛ dannaya fanga jira ani a bɛ se ka bonya cogo min na ka kɛ mɔgɔba ye ka tɛmɛ bɛɛ kan.

1. Dannaya fanga: A bɛ se ka bonya ani ka nɔ bila cogo min na

2. Mutaridi kisɛ: Dannaya ni timinandiya kalan

1. Matiyu 13:31-32 «A ye ntalen wɛrɛ da u ɲɛ kɔrɔ, ko: «Sankolo masaya bɛ i ko mutaridi kisɛ, mɔgɔ ye min ta ka dan a ka foro la. A ka dɔgɔn kisɛ bɛɛ la, nka n’a falenna, a ka bon ka tɛmɛ nakɔjiriw bɛɛ kan, a bɛ kɛ jiri ye, fo sankolo kɔnɔ kɔnɔw bɛ na denw kɛ a bolow la.”

2. Luka 17:6 “Matigi ko: “Ni dannaya tun b’i la i ko mutaridi kisɛ, i tun bɛ se k’a fɔ nin mɔrijiri ye ko: ‘I ka jiri bɔ ka turu kɔgɔji la,’ o tun bɛna i kan minɛ.”

Marka 4.33 A ye o kuma fɔ u ye ni o ntalen caman ye.

Yesu ye ntalen caman fɔ a ka kalandenw ye cogo la min bɛ se ka faamuya.

1. Maana fanga min bɛ kalan ni kalan na

2. Ka Yesu ka ntalenw fanga faamu

1. Luka 8:4-15 – Dantigɛla ntalen

2. Matiyu 13:3-23 – Dantigɛla ni kisɛw ntalen

Marka 4.34 Nka a ma kuma u fɛ k’a sɔrɔ a ma ntalen si kɛ.

Yesu ye ntalenw ta walisa ka hakili ta fan fɛ tiɲɛw ɲɛfɔ jama ye.

1: Ntalenw ye baarakɛminɛn barikama ye walasa ka hakilina gɛlɛnw ɲɛfɔ cogo la min faamuyali ka nɔgɔn.

2: I ka da Yesu la ani a ka kalansiraw la, a na hakili ta fan fɛ tiɲɛw ɲɛfɔ i ye.

1: Yuhana 14:26 - “Nka Lafasabaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la.”

2: Luka 10:27 - «A y’a jaabi ko: ‘“I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ni i fanga bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye”; ani ko: “I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”’”

Marka 4.35 O don kelen, wula fɛ, a y’a fɔ u ye ko: «An ka tɛmɛ fan dɔ fɛ.»

Yesu y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka tɛmɛ ka taa baji fan dɔ fɛ.

1: Yesu ka weleli ka tugu a kɔ - Hali ni an t’a dɔn a bɛ se ka taa ni an ye yɔrɔ min na, an bɛ se ka da a la ko a ka sira de ye sira ɲuman ye.

2: Aw kana siran - Yesu ka weleli ka baji tigɛ, o ye hakilijigin ye ko a bɛ an fɛ, wa an ka kan ka dannaya sɔrɔ ko a bɛna an lakana, farati mana kɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 8:18-27 - Yesu ye fɔɲɔba dɔ lafiya kɔgɔji kan, k’a ka sebaaya ni a ka kuntigiya jira hali fɛnɲɛnamaw kan.

2: Yuhana 6:16-21 - Yesu bɛ taama ji kan, k'a jira a ka kalandenw na ko ale de ye danfɛnw bɛɛ matigi ye.

Marka 4.36 U ye jama bila ka taa, u y'a ta kurun kɔnɔ tuma min na. Kurun fitinin wɛrɛw fana tun bɛ a fɛ.

Yesu n’a ka kalandenw ye kurunw ta ka baji tigɛ, u kɛlen kɔ ka kuma jamaba dɔ fɛ.

1. Yesu ye misali min ta, n’o ye ka waati ta ka lafiɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min falen bɛ baara la.

2. Nafa min b’a la ka sigida dɛmɛbaga sɔrɔ.

1. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.»

2. Kɛwalew 2:42-47 - «U y’u yɛrɛ di cidenw ka kalan ni jɛɲɔgɔnya ma, nbuuru karili ni deliliw la. Siranba donna mɔgɔ bɛɛ la, kabako ni taamashyɛn caman tun bɛ kɛ cidenw sababu fɛ. Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. U tun bɛ u bolofɛnw ni u ka fɛnw feere, ka o wari sɔrɔlenw tila-tila bɛɛ cɛ, i n’a fɔ mɔgɔ bɛɛ mago tun bɛ cogo min na. Don o don, u tun bɛ taa Alabatosoba la ɲɔgɔn fɛ, ka nbuuru kari u ka so, u tun bɛ u ka dumuni sɔrɔ ni nisɔndiya ni dusukun ɲuman ye, ka Ala tanu ani ka diya mɔgɔw bɛɛ ye. Mɔgɔ minnu tun bɛ kisi, Matigi tun bɛ dɔ fara u hakɛ kan don o don.”

Marka 4.37 Fɔɲɔba dɔ wulila, jikuruw ye kurun gosi fo a falen don.

Sanfiɲɛba dɔ wulila, ka kurun fa ji ni jikuruw la.

1. Fanga sɔrɔli ɲɛnamaya fɔɲɔba la

2. Ka da Ala la waati gɛlɛnw na

1. Zaburu 107:23-24 – “Minnu bɛ jigin kɔgɔji la kurunw kɔnɔ, minnu bɛ jago kɛ jibaw kɔnɔ. U bɛ Matigi ka kɛwalew ni a ka kabakow ye dugujukɔrɔ.»

2. Matiyu 8:23-27 – “A donna kurun kɔnɔ tuma min na, a ka kalandenw tugura a kɔ. Sanfiɲɛba dɔ wulila kɔgɔji la fo kurunba ye jikuruw datugu. A ka kalandenw gɛrɛla Yesu la k'a kunun k'a fɔ ko: «Matigi, an kisi. A y'a fɔ u ye ko: «Aw dannaya dɔgɔmanninw, mun na aw bɛ siran? O kɔ, a wulila ka fiɲɛw ni kɔgɔji kɔrɔfɔ. Hakilijiginba kɛra. Nka cɛw kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye, hali fiɲɛ ni kɔgɔji bɛ a kan minɛ!”

Marka 4.38 A tun bɛ kurun kɔfɛ, a sunɔgɔlen tun bɛ barajuru kan, u y'a kunun k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, i t'a janto an na wa?»

Yesu ye fɔɲɔba dɔ hakili sigi kɔgɔji kan, ka a ka kalandenw ka limaniya kɔrɔbɔ.

1. Yesu bɛ fɔɲɔba kunbɛn tuma bɛɛ: Ka da a la gɛlɛya waatiw la

2. Dannaya ni jagɛlɛya ka kɛ siran ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Matiyu 6:25-34 - Yesu ka kalan min b tali k hamibaliya wala ka hami.

Marka 4.39 A wulila ka fiɲɛ kɔrɔfɔ k'a fɔ kɔgɔji ye ko: «Hɛrɛ, i ka i hakili sigi.» Fɔɲɔba jɔra, lafiyaba donna.

Se tun bɛ Yesu la ka fɔɲɔba hakili sigi.

1: Yesu ye an ka hɛrɛ ye ɲɛnamaya fɔɲɔba cɛma.

2: Yesu bɛ se ka ɲagami fiɲɛw lase an ma hali bi ani ka an hakili sigi ani ka lafiya lase an ma.

1: Esayi 26:3 - Minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la.

2: Zaburu 46:10 - Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye; Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan.

Marka 4.40 A y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ siran ten? Dannaya tɛ aw la cogo di?

Yesu y’a nɔfɛmɔgɔw ɲininka mun na u siranna kosɛbɛ, k’a ɲininka mun na dannaya tɛ u la.

1. Ka i jigi da Ala kan: Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ

2. Aw kana siran: An ka dannaya kɛcogo dege

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

Marka 4.41 U siranna kosɛbɛ, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye, hali fiɲɛ ni kɔgɔji bɛ a kan minɛ?»

Yesu ka kalandenw kabakoyara a ka sebaaya la fiɲɛ ni kɔgɔji kan, ani u siranna a ɲɛ.

1. Yesu: An Matigi ani An Matigi

2. Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya

1. Matiyu 8:26-27 - Yesu ye fiɲɛ kɔrɔfɔ k’a fɔ jikuruw ye ko: «Hɛrɛ! I hakili sigi!” O kɔ, fiɲɛ fagara, a lafiyara pewu.

2. Zaburu 89:8 - Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi, jɔn bɛ i ko i? I ye sebaaya ye, Matigi, i ka kantigiya b'i lamini.

Marka 5 bɛ kabako nafama saba lakali Yesu ye minnu kɛ: jinɛ tun bɛ cɛ min na, o kɛnɛyali, muso min joli tun bɛ bɔ tuma bɛɛ, ani Jayiro denmuso lakununni ka bɔ saya la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu n’a ka kalandenw selen ye Gerasene mara la. Yan, u ye cɛ dɔ sɔrɔ hakili nɔgɔlen dɔ bɛ min kɔnɔ, a sigilen bɛ kaburuw cɛma, hali ni cakɛda tun tɛ se ka min bali. Ni Yesu ye ci bila hakili ka bɔ cɛ la a b'a yɛrɛ jira ko a ye "Legion" ye bawo a ka ca. Jinɛw ye Yesu deli ko a k’u bila donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ min bɛ u kɛrɛfɛ sanni u k’u bila ka bɔ yɔrɔ la. A bɛ yamaruya di u ma ani u bɛ don donsokɛw kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka donsokɛ ba fila ɲɔgɔn boli ka jigin bajida la ka taa ji la (Marka 5:1-13). Baganmaralaw bɛ boli ka ko kɛlen fɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ na a lajɛ min kɛra ka cɛ dɔ sɔrɔ min tun bɛ ji la fɔlɔ, a sigilen bɛ yen ka fini don a hakili la ka Yesu deli a ka bɔ u ka mara la (Marka 5:14-20).

Dakun 2nan: A seginnen kɔ baji cɛma jama bɛ ɲɔgɔn lajɛn a lamini na tuma min na Jayiro, Alabatoso ɲɛmɔgɔ dɔ nana bin a sen kɔrɔ a y’a deli ni timinandiya ye k’a fɔ ko a denmuso fitinin bɛ ka sa, a y’a ɲini a fɛ a ka na bolo da a kan walasa a ka kɛnɛya ɲɛnama (Marka 5:21- 24). U tun bɛ taa tuma min na jamaba tugura ka digi a lamini na u cɛma muso dɔ tun bɛ min tɔɔrɔlen don joli bɔli fɛ san tan ni fila kɛlen bɛɛ tun bɛ ni dɔgɔtɔrɔw ye nka o nɔ na ka kɛnɛya ka juguya a mɛnna Yesu nana a kɔfɛ jama la ka maga a ka fini na bawo a y'a miiri ko "Ni ne magara a ka finiw na dɔrɔn Ne na kɛnɛya". O yɔrɔnin bɛɛ joli bɛ jɔ a bɛ a ye ko farikolo a hɔrɔnyara tɔɔrɔ la. Realising power gone out him turns around jama bɛ ɲininkali kɛ jɔn magara finiw la kalandenw b’a fɔ ko mɔgɔw bɛ jama lajɛ i kama hali bi a bɛ ɲininkali kɛ ko ‘Jɔn magara ne la?’. Nka a bɛ to ka a lamini lajɛ a kɛra o tuma na muso k'a dɔn min kɛra a bɛ na bin a senw kan ka yɛrɛyɛrɛ siran b'a fɔ a ye tiɲɛ bɛɛ b'a fɔ a ye ko "Denmuso i ka dannaya ye i kɛnɛya i ka taa hɛrɛ la i ka tɔɔrɔ ma" (Marka 5:25-34).

Dakun 3nan: K'a to kuma la hali bi, mɔgɔ dɔw bɛ bɔ so Jayirus batoso ɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ ko "I denmuso sara mun na i bɛ karamɔgɔ tɔɔrɔ tugun?" U ye min fɔ Yesu y'a fɔ Jayirus ye ko a kana siran dɔrɔn ka da a la ko a ma a to mɔgɔ si ka tugu a kɔ fo Piɛrɛ Zaki Zan balimakɛ Yakuba n'u sera so la a bɛ mankan ye mɔgɔw bɛ kasi ka kasi kosɛbɛ a bɛ taa ko den ma sa nka sunɔgɔlen ŋɛɲɛ yeli kɔfɛ ka bɛɛ bɔ kɛnɛma bɛ den ta ta fa ba kalandenw tun bɛ a fɛ a bɛ taa yɔrɔ min na den tun bɛ taa n'a ye bolo la ko a "Talitha koum!" o kɔrɔ ye ko "Npogotiginin n b'a fɔ i ye ko i ka wuli!" O yɔrɔnin bɛɛ npogotiginin jɔlen bɛ taama a si tun bɛ san tan ni fila la nin ye u kabakoya pewu a ye yamaruya gɛlɛnw di mɔgɔ si kana a to nin ko in fɔra fɛn dɔ di dumuni (Marka 5:35-43). O kabakow bɛ fanga fanga jira ka t’a fɛ Krisita la hakili ta fan fɛ farikolo yɔrɔw kan saya yɛrɛ fana sen bɛ o la.

Marka 5.1 U sera kɔgɔji fan dɔ fɛ, Gadarɛkaw ka jamana kɔnɔ.

Mɔgɔw ye baji tigɛ ka taa Gadarɛkaw ka jamana na.

1. An ka tɛmɛn: Dannaya taama

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan walisa ka se an ka yɔrɔ la

1. Heburuw 11:1 "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Filipekaw 3:13-14 "Balimaw, ne t'a jate ko ne ye o minɛ fɔlɔ. Nka ne bɛ ko kelen de kɛ: Ne bɛ ɲinɛ fɛn kɔ min kɔ, ka ne jija ka taa ne ɲɛ na, ne bɛ taa ɲɛ ka taa a fɛ." Ala ye ne wele ka taa sankolo la Krisita Yesu la, o sara sɔrɔ.»

Marka 5.2 Yesu bɔra kurun kɔnɔ tuma min na, o yɔrɔnin bɛɛ, jinɛ nɔgɔlen dɔ bɔra kaburuw kɔnɔ.

Hakili nɔgɔlen dɔ tun bɛ cɛ min na, o ye Yesu kunbɛn tuma min na a tun bɛ bɔ kurun kɔnɔ.

1: Ka Ala sago kan minɛ: Yesu ni jinɛw ka maana

2: Kɔrɔbɔliw: Yesu ni Ni nɔgɔlen

1: Efesekaw 4:27 - “aw kana sennasigi di jinɛ ma” .

2: Matiyu 4:1-11 - “Ni Senu ye Yesu bila ka taa kungokolon kɔnɔ walisa Sitanɛ ka a kɔrɔbɔ”

Marka 5.3 A sigilen tun bɛ kaburuw cɛma. Mɔgɔ si ma se k'a siri ni cakɛdaw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min tun sigilen bɛ kaburuw cɛma, wa a tun tɛ se ka bali ni cakɛdaw ye.

1. Ni Senu ka Sebaaya: Ni Senu ka sebaaya b se ka se sr cogo min na ka bnbaliya bn.

2. Ka se sɔrɔ kasobon kan: Kalansen min b’a jira cogo min na an bɛ se ka bɔ jurumu ka jɔnya la.

1. Kɛwalew 10:38 - "Ala ye Yesu Nazarɛti mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na.

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - "O de kosɔn ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye, fɛn kɔrɔw tɛmɛna, a filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye."

Marka 5.4 Katuguni a tun sirilen bɛ tuma caman na ni juruw ni cakɛdaw ye, ka cakɛdaw tigɛ a fɛ, ka juruw tigɛtigɛ.

Gadarene jinɛkɛla tun tɛ se ka a yɛrɛ minɛ, mɔgɔ si tun tɛ se k’a ladon i n’a fɔ a ye sirilanw ni cakɛdaw kari cogo min na.

1. Yesu ka sebaaya ka jɔnya cakɛdaw kari

2. Jurumu cogoya min tɛ se ka kunbɛn

1. Rom=kaw 6:6-14 - An kisira ka b jurumu ka jnya la Yesu ka sebaaya barika la

2. Yuhana 8:34-36 - Yesu ya f ko mg o mg b jurumu k, o ye jurumu ka jn ye

Marka 5.5 Tuma bɛɛ, su ni tile, a tun bɛ kuluw ni kaburuw kɔnɔ, a tun bɛ pɛrɛn ka a yɛrɛ tigɛ ni kabakurunw ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min tun bɛ kuluw ni kaburuw kɔnɔ tuma bɛɛ, a tun bɛ kasi ani ka a yɛrɛ tɔɔrɔ ni kabakurunw ye.

1. Kɛlɛ min bɛ kɛ kɔnɔ: Yɛrɛ tiɲɛni kɛlɛ faamuyali

2. Ka se sɔrɔ dibi kan: Ka jigiya sɔrɔ dimi cɛma

1. Matiyu 11:28 - “Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na aw lafiya.”

2. Zaburu 34:18 - “Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ dusu tiɲɛnenw kisi.”

Marka 5.6 Nka a ye Yesu ye yɔrɔ jan, a bolila ka taa a bato.

Cɛ min ye Yesu ye tuma min na, siran de tun bɛ o cɛ la, o bɛɛ n’a ta, a bolila ka taa a fɛ k’a bato.

1: Siranya ɲɛkɔrɔ, an ka jaabi fɔlɔ ka kan ka kɛ ka da Ala la ani k’a bato.

2: An bɛ se k’an ka cɛsiri jira Ala la, n’an bɛ boli ka taa a fɛ ni siran falen bɛ an na.

1: Esayi 12:2 - "Tiɲɛ na, Ala ye ne kisili ye; ne na ne jigi da ne kan, ne tɛna siran. Matigi, Matigi yɛrɛ de ye ne fanga ni ne lafasali ye, a kɛra ne kisili ye."

2: Zaburu 27:1 - “Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye—ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barikaman ye—ne na siran jɔn ɲɛ?”

Marka 5.7 A pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Ne ni i cɛ ye mun ye, Yesu, Kɔrɔtalenba Ala Denkɛ? Ne b'i kali Elohim tɔgɔ la ko i kana ne tɔɔrɔ.

Jinɛw ka kɛlɛbolo bɛ cɛ min kɔnɔ, o pɛrɛnna Yesu ma, k’a ɲininka a ni a bɛ mun kɛ ani ka Yesu deli ko a kana a tɔɔrɔ.

1. Dannaya fanga: Kalan minnu bɛ sɔrɔ cɛ la, jinɛw ka kɛlɛbolo dɔ bɛ min kɔnɔ

2. Ni waati sera ka i yɛrɛ bila ani ka i yɛrɛ di Ala ma

1. Luka 4:33-34 "Cɛ dɔ tun bɛ Alabatoso kɔnɔ, jinɛ nɔgɔlen hakili tun b'a la, a pɛrɛnna ni kanba ye ko: «An ka an to, an ni i cɛ ye mun ye." Yesu Nazarɛtika wa? i nana an halaki wa? I ye mɔgɔ min ye, ne b'i dɔn, Ala ka senuma."

2. Romɛkaw 10:13 "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi."

Marka 5.8 A y’a fɔ a ye ko: «I jinɛ nɔgɔlen, bɔ cɛ la.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ci fɔ hakili nɔgɔlen dɔ kan ko a ka bɔ cɛ dɔ la.

1. Yesu Krisita ka sebaaya ka ci bila hakili juguw ma

2. Ni Senu jɔyɔrɔ ka se sɔrɔ jurumu negew kan

1. Efesekaw 6:10-11 - «A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi ni a ka sebaaya la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka aw jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.”

2. Luka 4:36 - «Jamana bɛɛ kabakoyara k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Nin kumaw ye dɛ!» A bɛ ci fɔ jinɛ nɔgɔlenw ma ni kuntigiya ni sebaaya ye, u bɛ bɔ!’”

Marka 5.9 A y’a ɲininka ko: «I tɔgɔ ye di?» A y'a jaabi ko: «Ne tɔgɔ ye Legiyɔn, katuguni an ka ca.»

Legion tun ye cɛ ye min tun falen bɛ jinɛ caman na minnu tun bɛ kuma Yesu fɛ.

1: Yesu ka sebaaya barika ka bon ni jinɛ bɛɛ ye, wa a bɛ se k’an kisi dibi bɛɛ ma.

2: An bɛ se ka jigiya sɔrɔ Yesu la, hali n’an ka kow bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ jigi tigɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 4:23-24 - Yesu taara Galile jamana bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya kibaru duman fɔ, ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

2: Matiyu 8:16-17 - O wulada fɛ, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na Yesu fɛ. A ye jinɛw gɛn ka bɔ ni kuma ye ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya. O ye Matigi ka kuma dafa kira Esayi sababu fɛ, o min ko: “A ye an ka banaw ta ka an ka banaw bɔ.”

Marka 5.10 A ye a deli kosɛbɛ ko a kana u bila ka bɔ jamana kɔnɔ.

Yesu ye hinɛ jira jinɛw ka cɛ la, a kɛlen k’a ma jinɛ nɔgɔlenw bila ka taa.

1: An bɛɛ bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka hinɛ ni makari jira hali ni ko gɛlɛnw ni ko gɛlɛnw bɛ an na.

2: Kanuya ni faamuyali dusukun tun bɛ Yesu la tuma bɛɛ, a tun b’a jira an na cogo min na an bɛ se ka kɛ a bɔɲɔgɔnko ye an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Luka 6:36 - "Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na."

2: Matiyu 7:12 - "O de kosɔn, aw b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw ka fɛn o fɛn kɛ aw ye, aw ka o ɲɔgɔn kɛ u fana ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

Marka 5.11 Donsokɛ kuluba dɔ tun bɛ ka balo kuluw kɛrɛfɛ.

Tɛmɛsira bɛ kuma donsokɛ kuluba dɔ kan minnu tun bɛ kuluw kɛrɛfɛ.

1. Nafa min b’a la ka danyɔrɔw mara ani k’an yɛrɛ tanga kɔrɔbɔliw ma.

2. An ka tugu Yesu kɔ ani ka an jigi da a ka ɲɛminɛli kan.

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

Marka 5.12 Jinɛw bɛɛ y’a deli ko: «An ka don donsokɛw kɔnɔ, walisa an ka don u kɔnɔ.»

Yesu ye jinɛ nɔgɔlen dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la, o kɔ, a y’a to o hakili ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ.

1. Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ jinɛw ka fanga kan

2. Nafa min ka bon kosɛbɛ: Ni an bɛ desizɔn gɛlɛnw ta

1. Matiyu 8:28-34 - Yesu ye jinɛw gɛn ka bɔ cɛ fila cɛma

2. Luka 9:37-42 - Yesu ye jinɛ gɛn ka bɔ cɛnin dɔ la

Marka 5.13 O yɔrɔnin bɛɛ Yesu ye sira di u ma. Jinɛ nɔgɔlenw bɔra ka don donsokɛw kɔnɔ, sagaw bolila ka jigin yɔrɔ janba dɔ la ka taa kɔgɔji la, (u tun bɛ mɔgɔ waa fila ɲɔgɔn bɔ) ka u dajibɔ kɔgɔji la.

Yesu ye sira di jinɛ nɔgɔlenw ma u ka don donsokɛw kɔnɔ, donsokɛw bolila ka don kɔgɔji la, o kɛra sababu ye ka u faga.

1. Yesu ka sebaaya: A ka kumaw ni a ka kɛwalew bɛ nɔ bila an lamini diɲɛ na cogo min na

2. Dannaya fanga: Ka kabakow lase ɲɛnamaya ma

1. Kɛwalew 8:5-8 – Filipe ka waajuli ni kabakow

2. Matiyu 8:28-34 – Yesu ye fɔɲɔba minɛ ani ka jinɛw ka cɛw kɛnɛya

Marka 5.14 Donsokɛw ladonbagaw bolila ka taa o fɔ dugu kɔnɔ ani dugu kɔnɔ. U bɔra ka taa a lajɛ min kɛra.

Yesu ye jinɛ dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la, o kɛra sababu ye ka baganmaralaw boli ka taa o kabako kibaruya fɔ.

1: Yesu bɛ se ka kabako kabakomaw kɛ ani a ka sebaaya man kan ka dɔgɔya.

2: An ka kan ka sɔn ka Yesu ka kabakow seereya ani ka a ka bonya kibaruya jɛnsɛn.

1: Zaburu 107:20 A ye a ka kuma ci, ka u kɛnɛya, ka u kisi u ka halakili ma.

2: Luka 6:19 Jama bɛɛ y'a ɲini ka maga a la, katuguni ɲumanya bɔra a la ka u bɛɛ kɛnɛya.

Marka 5.15 U sera Yesu ma ka Yesu ye, jinɛ tun bɛ min na, kɛlɛbolo tun bɛ min na, a sigilen bɛ, a fini donna, a hakili ɲuman tun bɛ a la.

Jama kabakoyara k’a ye ko cɛ min tun bɛ jinɛ fɛ, a sigilen bɛ sisan, a ka fini don, a hakili ka ɲi.

1. Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya lasegin ani ka fɛn caman sɛmɛntiya

2. Ala ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye

1. Luka 8:26-37, Yesu ka sebaaya ka jinɛw lasegin ani ka u gɛn

2. Ntalenw 9:10, Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye

Marka 5.16 Minw y’a ye, olu y’a fɔ u ye ko Sitanɛ tun bɛ min na, ani donsokɛw fana ko la.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu ye Yesu ka cɛ kɛnɛyali maana ye, jinɛ dɔ tun bɛ min kɔnɔ, olu ye ko kɛlen fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, o fana sen bɛ o la ko donsokɛw fana tɔɔrɔla.

1. "Ala ka sebaaya tɛ se ka bali".

2. "Ala ka hinɛ ye banbali ye".

1. Zaburu 115:3 - "An ka Ala bɛ sankolo la, a bɛ a diyanyekow bɛɛ kɛ."

2. Luka 6:36 - "Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na."

Marka 5.17 U y’a daminɛ k’a deli ko a ka bɔ u ka jamanaw la.

Gerasenekaw y’a ɲini Yesu fɛ a ka bɔ u ka mara la.

1. Yesu sɔnna Gerasekaw sago ma ni majigilenya ye, k’a jira ko bonya ni majigilenya nafa ka bon.

2. Hali ni sɔsɔli tun bɛ Yesu la, a tora k’a ka kanuya ni sɔnni cikan jɛnsɛn.

1. Matiyu 10:14 - Mɔgɔ o mɔgɔ ma aw minɛ, ka aw ka kuma lamɛn, ni aw bɔra o so walima o dugu kɔnɔ, aw ka aw senw buguri wuli.

2. Matiyu 6:14–15 - Ni aw ye mgw ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma.

Marka 5.18 A donna kurun kɔnɔ tuma min na, Sitanɛ tun bɛ min kɔnɔ, o y’a deli walisa a ka kɛ a fɛ.

Cɛ min tun bɛ jinɛ fɛ, o delila ka to Yesu fɛ a kɛnɛyalen kɔ.

1. Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya yɛlɛma

2. An magoba bɛ Yesu la kosɛbɛ

1. Zaburu 34:4-5 «Ne ye Matigi ɲini, a ye ne jaabi ka ne kisi ne ka siran bɛɛ ma. Minnu bɛ a filɛ, olu bɛ yeelen bɔ, u ɲɛda tɛna maloya abada.”

2. Kɛwalew 10:38 “Ala ye Yesu Nazarɛtika mun cogo min na ni Ni Senu ni sebaaya ye. A taara yaala ka ko ɲuman kɛ, ka Sitanɛ degunna mɔgɔ minnu bɛɛ la, ka olu bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ.”

Marka 5.19 Nka Yesu ma sɔn a ma, nka a y’a fɔ a ye ko: «Taa i teriw fɛ, ka Matigi ye kobaw kɛ i ye, ka hinɛ i la, i k’o fɔ u ye.»

Yesu y’a fɔ cɛ dɔ ye ko a ka taa a fɔ a teriw ye ko Matigi ye kobaw kɛ a ye ani a ye hinɛ jira cogo min na.

1. Ala ka hinɛ ni a ka kanuya - An ka kan ka Kibaru Duman fɔ cogo min na

2. Seereya fanga - Matigi ka baara weleweleda i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci?

2. Kɛwalew 4:20 - An ye fɛn minnu ye, an ye minnu mɛn, an tɛ se ka olu fɔ.

Marka 5.20 A taara ka Yesu ka kobaw lakali Dekapoli dugu la.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya ani cɛ y’a daminɛ ka Yesu ka kobaw fɔ mɔgɔw ye.

1: Yesu bɛ se ka an ka tɔɔrɔw bɛɛ kɛnɛya ani an ka kan k’a ka bonya fɔ diɲɛ ye.

2: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na Yesu ka sebaaya la ani a bɛ se ka min kɛ an ka ɲɛnamaya kama, ani ka o fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Kɛwalew 4:13-14 - "U ye Piɛrɛ ni Yuhana ka jagɛlɛya ye tuma min na, k'a dɔn ko u ye mɔgɔ kalanbaliw ni dɔnbaliw ye, u kabakoyara, u y'u dɔn ko u tun bɛ Yesu fɛ."

2: Romɛkaw 1:16 - "Ne tɛ maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisi dannabaaw bɛɛ ma, Yahutuw fɔlɔ, ani Gɛrɛkiw fana."

Marka 5.21 Yesu tɛmɛna kurun fɛ ka taa fan dɔ fɛ tuma min na, jama caman nana a fɛ.

Yesu lamininen bɛ mɔgɔ caman fɛ tuma min na a bɛ tɛmɛ kɔgɔji kan.

1: Mɔgɔ minnu b’a ɲini, olu bɛ Yesu lamini tuma bɛɛ.

2: An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ caman cɛma minnu bɛ Matigi ɲini.

1: Matiyu 7:7-8 "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye min bɛ a gosi, o na da wuli.»

2: Luka 11:9-10 "Ne b'a fɔ aw ye ko: Delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ, o bɛ o sɔrɔ min b'a ɲini, o bɛ sɔrɔ, min bɛ a gosi, o na da wuli."

Marka 5.22 Alabatoso kuntigi dɔ nana, a tɔgɔ ye ko Jayirɔ. A y'a ye tuma min na, a binna a sen kɔrɔ.

Alabatoso kuntigi Yayirɔsi y’a bin Yesu sen kɔrɔ ni majigilenya ye.

1. Majigilenya fanga: Jayirus ka misali bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka Ala sago ɲini.

2. Dannaya min bɛ kɛwalew la: Ka tugu Jayirus ka misali la, n’o ye ka an jigi da Yesu kan.

1. Yakuba 4:10 - “A’ ye aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.”

2. Matiyu 8:10 - “Yesu y’o mɛn tuma min na, a kabakoyara, a y’a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko: ‘Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ne ma mɔgɔ si sɔrɔ Israɛl jamana kɔnɔ ni dannayaba ye.”

Marka 5.23 A y'a deli kosɛbɛ k'a fɔ ko: Ne denmuso dalen bɛ saya da la. A na ɲɛnamaya.»

Yesu ye npogotiginin kɛnɛya ka bɔ saya la.

1. Yesu ye furakɛla ye min bɛ se k’an lasegin ka bɔ saya da la.

2. An bɛ se ka min kalan fa ka dannaya la Marka 5:23 la.

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Yakuba 5:15 - Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Marka 5.24 Yesu taara n’a ye. Mɔgɔ caman tugura a nɔfɛ ka a dalajɛ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu taara ni cɛ dɔ ye ani jamaba dɔ tugura a kɔ.

1. Yesu jama cɛma: A ka ɲɛnamaya fanga

2. Sigida nafa: Yesu ni jama

1. Luka 8:42-48 - Yesu ye muso kɛnɛya ni joli bɔli ye

2. Matiyu 14:22-33 - Yesu bɛ taama ji kan ka fɔɲɔba hakili sigi

Marka 5.25 Muso dɔ fana tun bɛ joli bɔn san tan ni fila kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ muso dɔ ka maana fɔ min joli tun bɛ ka bɔ san tan ni fila kɔnɔ, a kɛnɛyara tuma min na a magara Yesu ka fini da la.

1: Dannaya fanga - An b se ka kɛnɛya ni dannaya ni dannaya bɛ Yesu la.

2: Ala ka kɛnɛya magali - Ala bɛ se ka kɛnɛya lase an ma ni an b’a ɲini.

1: Yakuba 5:14-15 - Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

2: Jeremi 17:14 - Matigi, i ka ne kɛnɛya, ne na kɛnɛya; ne kisi, ne na kisi, katuguni e ye ne tanuli ye.»

Marka 5.26 A ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ caman fɛ, ka a bolofɛnw bɛɛ tiɲɛ, foyi ma fisaya a ma, nka a juguyara ka taa a fɛ.

Muso tun ye tɔɔrɔba sɔrɔ ani a tun b’a bolofɛnw bɛɛ musaka, o bɛɛ n’a ta, a ma kɛnɛya.

1: An ka tɔɔrɔw ni an ka kɛlɛw tɛ kɛ fu ye abada. Ala bɛna an tɛmɛ tuma bɛɛ.

2: An ka dannaya bɛna kɔrɔbɔ, nka Ala tɛna an to yen abada.

1: Yakuba 1:2-4 "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate ɲagali ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase ani dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

2: Romɛkaw 8:28 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Marka 5.27 A ye Yesu ko mɛn tuma min na, a nana kurunba kɔnɔ ka maga a ka fini na.

Muso min bɛ Marka 5:27 la, o ye Yesu ko mɛn, ka na a digi a kɔfɛ ka maga a ka fini na.

1. Dannaya fanga: Muso min bɛ Marka 5:27 la, o y’a jira cogo min na ko a ka dannaya ni a ka dannaya tɛ Yesu la.

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Muso min bɛ Marka 5:27 la, o ye jama cɛma cogo min na walisa ka se Yesu ma.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Luka 18:27 - "Nka a ko: «Mɔgɔ tɛ se ka min kɛ, o bɛ se ka kɛ Ala fɛ."

Marka 5.28 A ko: «Ni ne ma maga a ka finiw dɔrɔn na, ne na kɛnɛya.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 5:28 la, o bɛ sinsin dannaya fanga kan ani se min bɛ mɔgɔ la ka kɛnɛya Yesu ka finiw fɛ.

1. A kan dannaya fanga kan ka kuluw lamaga ani ka banabagatɔw kɛnɛya.

2. A Krisita ka finiw fanga kan ka farikolo ni hakili banaw kɛnɛya.

1. Matiyu 17:20 - "A y'a jaabi ko: «Katuguni dannaya ka dɔgɔ aw la. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya ka dɔgɔ i n'a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k'a fɔ nin kulu ye ko: 'I ka bɔ yan ka taa yan.' A na yɛlɛma.Foyi tɛna se ka kɛ aw bolo.»

2. Yakuba 5:14-15 - "Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u ye, ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ dannaya la, o na banabagatɔw lajɔ." mɔgɔ ka ɲɛ, Matigi na u lakunun. Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma."

Marka 5.29 O yɔrɔnin bɛɛ la, a joli jibɔyɔrɔ jara. A y'a ye a fari la ko a kɛnɛyara o tɔɔrɔ la.

Joli ko tun bɛ muso min na, o kɛnɛyara o yɔrɔnin bɛɛ la tuma min na a magara Yesu la.

1. Yesu ka sebaaya: Se min bɛ mɔgɔ kɛnɛya

2. Yesu ka kabakow: Dannaya dusu don mɔgɔ kɔnɔ

1. Matiyu 9:20-22 - Joli bana tun bɛ muso min na, o kɛnɛyara dannaya fɛ.

2. Heburuw 13:8 - Yesu Krisita ye kelen ye kunun, bi, ani badaa.

Marka 5.30 Yesu y'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la ko ɲumanya bɔra a la, a y'a yɛlɛma ka a fɔ ko: «Jɔn magara ne ka finiw na?»

Yesu tun b’a dɔn ko sebaaya bɔra a la ani a y’a ɲininka jɔn magara a ka finiw na.

1. Yesu ka kɛta fanga: Yesu ka jogo ɲumanw bɛ se ka nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ

2. Ka da Yesu la: Mɔgɔ minnu b’a ka kɛnɛya ɲini, olu ka dannaya ni u ka cɛsiri faamu

1. Kɛwalew 3:16 - Dannaya barika la a tɔgɔ la, a ye nin cɛ barika bonya, aw bɛ min ye ani aw bɛ min dɔn.

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 - A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma. O de kosɔn ne na nisɔndiya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

Marka 5.31 A ka kalandenw y’a fɔ a ye ko: «I b’a ye ko jama bɛ ka i degun, k’a fɔ ko: Jɔn magara ne la?»

Yesu y’a jira ko a tun bɛ dannaya fanga dɔn min ka bon ni hadamaden ta ye, a ka jaabi sababu fɛ ni mɔgɔ magara a la.

1: Yesu y’a kalan ko dannaya bɛ se ka barika sɔrɔ ani ka taa yɔrɔ jan, hali ni dannaya tɛ ye.

2: Yesu y’a jira ko a bɛ bɛn mɔgɔw ma minnu bɛ u bolo di a ma ni dannaya ye, jama hakɛ mana kɛ min o min ye.

1: Matiyu 17:20 - Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko: 'Aw ka bɔ yan ka taa yan, a na wuli, foyi tɛna kɛ o tɛ se ka kɛ i bolo.

2: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn yetaw dafalen ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

Marka 5.32 A ye a laminiw lajɛ ka muso ye min ye nin ko kɛ.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu ye a lamini lajɛ walisa ka muso sɔrɔ min magara a la.

1. Dannaya ka kɛ i bolo walisa ka se Yesu ma: Marka 5:32 kalan

2. Jagɛlɛya sigasigali ɲɛkɔrɔ: Marka 5:32 sɛgɛsɛgɛli

1. Heburuw 4:16 - "O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la."

2. Yakuba 4:8 - "Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutɔw, aw ka aw bolow saniya, ka aw dusukunw saniya, aw hakili fila."

Marka 5.33 Nka muso siranna, a yɛrɛyɛrɛla, a y’a dɔn ko min kɛra a la, a nana a biri a ɲɛ kɔrɔ ka tiɲɛ bɛɛ fɔ a ye.

Muso siranna nka a nana Yesu ma ka tiɲɛ jira.

1. Aw kana siran, katuguni Matigi bɛ aw fɛ tuma bɛɛ.

2. Hali ni i bɛ ko gɛlɛnw ni maloyako dɔw ɲɛ, i ka i jigi da Yesu kan tuma bɛɛ.

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Yuhana 16:33 - «Ne ye nin kumaw fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. Diɲɛ kɔnɔ, aw na tɔɔrɔ sɔrɔ. Nka aw ka aw jija; Ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.”

Marka 5.34 A y’a fɔ a ye ko: «Ne denmuso, i ka dannaya ye i kɛnɛya. Taga hɛrɛ la ka kɛnɛya i ka tɔɔrɔ la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka farikolo bana kɛnɛyali kan a ka dannaya fɛ.

1. Dannaya fanga: Ala bɛ kɛnɛya cogo min na an ka dannaya fɛ

2. Ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ an ka dannaya fɛ

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yakuba 5:15 - "Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun . Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma."

Marka 5.35 Ka a to kuma la, mɔgɔ dɔw bɔra Alabatoso kuntigi ka so kɔnɔ, u y’a fɔ ko: «I denmuso sara.

Alabatoso kuntigi ka ciden dɔ nana Yesu ladɔnniya ko a tun bɛ kuma cɛ min fɛ, o denmuso sara.

1. Dannaya fanga: Kana jigiya dabila waati gɛlɛnw na

2. Yesu y’an kalan cogo min na ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 5:3-5, "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ ɲagali an ka tɔɔrɔw la, k'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, jogo bɛ jigiya lase an ma, jigiya tɛ maloya an la, katuguni Ala ka kanuya ye o kɛ." a bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

2. Heburuw 10:35-36, "O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka layidu talen sɔrɔ."

Marka 5.36 Yesu ye kuma fɔlen mɛn dɔrɔn, a y’a fɔ Alabatoso kuntigi ye ko: «I kana siran, i ka da dɔrɔn.»

Yesu ye Alabatoso kuntigi ka delili mɛn, a y’a fɔ a ye ko a kana siran, nka a ka da a la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ".

2. "I ka jagɛlɛya sɔrɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Ka da fɛn yebaliw la".

1. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

Marka 5.37 A ma sɔn mɔgɔ si ka tugu a kɔ, fo Piɛrɛ ni Yakuba ani Yakuba balimakɛ Yuhana.

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 5:37 la, o b’a fɔ an ye ko Yesu tun bɛ kabako kɛ tuma min na, a ka kalanden saba dɔrɔn de tun bɛ se ka tugu a kɔ – Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana.

1: Yesu y’an kalan an k’an hakili to mɔgɔ minnu na, an b’a to olu ka tugu an kɔ, ani an ka jɛɲɔgɔnya kɛcogo ɲuman jate, an kana nafa don u hakɛ la.

2: Yesu tun bɛ sɔn k’a ka dankan waatiw fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye minnu tun dalen bɛ a la kosɛbɛ. An ka kan k’a dɔn ko a nafa ka bon ka jɛɲɔgɔnya gɛlɛnw kɛ ani k’o jɛɲɔgɔnyaw ladon.

1: Ntalenw 13:20 (NIV) - Aw ka taama ni hakilitigiw ye, ka kɛ hakilitigiw ye, katuguni hakilintanw taamaɲɔgɔn bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ.

2: Ntalenw 18:24 (NV) - Cɛ min ka jɛɲɔgɔn caman bɛ yen, o bɛ se ka na tiɲɛni kɛ, nka teri dɔ bɛ yen min bɛ nɔrɔ a la ka tɛmɛ balimakɛ kan.

Marka 5.38 A sera Alabatoso kuntigi ka so, a ye mankanba ye ani minnu tun bɛ kasi ka kasi kosɛbɛ.

Yesu taara Alabatoso kuntigi ka so, ka mankanba sɔrɔ, mɔgɔw tun bɛ ka kasi ani ka kasi.

1. Yesu ka sebaaya ɲagami waatiw la

2. Ka hɛrɛ sɔrɔ waati gɛlɛnw na

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ di aw ma i ko diɲɛ bɛ min di aw ma. Aw kana jɔrɔ, aw kana siran."

Marka 5.39 A donna tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ nin ɲɔgɔn sɔsɔ ka kasi? npogotiginin ma sa, nka a bɛ sunɔgɔ la.»

Npogotiginin tun ma sa, nka a tun bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de la.

1: Yesu bɛ jigiya lase mɔgɔ ma minnu jigi tigɛlen don.

2: Yesu bɛ ɲɛnamaya lase mɔgɔ ma minnu mago bɛ a la.

1: Matiyu 11:28-30 - aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya.

2: Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

Marka 5:40 U ye a ŋɛɲɛ kɛ ka a mafiɲɛya. Nka a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ kɛnɛma, a ye sungurunnin fa ni a ba ta ka don npogotiginin dalen bɛ yɔrɔ min na.

Yesu ye ŋɛɲɛ kɛ tuma min na a y’a fɔ mɔgɔw ye ko a bɛ se ka npogotiginin banabagatɔ kɛnɛya, nka a y’u bɔ kɛnɛma, ka tila ka don so kɔnɔ, sunguru dalen tun bɛ yɔrɔ min na n’a fa ni a ba ye.

1. Yesu b’a ka sebaaya jira dannabaliya ɲɛkɔrɔ

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan dannaya fɛ

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Yuhana 8:32 - Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.

Marka 5.41 A ye npogotiginin bolo minɛ k'a fɔ a ye ko: «Talita kumi. O kɔrɔ ye ko: Npogotiginin, ne b'a fɔ i ye ko i ka wuli.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka sungurunnin dɔ lakununni kan a kɛtɔ k'a fɔ ko: "Talitha cumi; o kɔrɔ ye ko Npogotiginin, ne b'a fɔ i ye ko i ka wuli."

1. Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ saya kan

2. Yesu ka setigiya ka ɲɛnamaya lasegin

1. Yuhana 11:25-26 Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni u sara. 26 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Luka 7:14-15 O kɔ, a wulila ka maga sanubɔlan na, a tabaga tora yɔrɔ kelen na. A ko: «Kamalennin, ne b'a fɔ i ye ko i ka wuli.» 15 Cɛ salen y'i sigi ka kuma daminɛ, Yesu y'a di a ba ma.

Marka 5.42 O yɔrɔnin bɛɛ, sunguru wulila ka taama. Katuguni a si tun bɛ san tan ni fila la. U kabakoyara kosɛbɛ.

Npogotiginin kɛnɛyara, a sera ka taama o yɔrɔnin bɛɛ, o kɛra sababu ye ka o seerew bɛɛ kabakoya kosɛbɛ.

1. Yesu ka kabakow: Npogotiginin kɛnɛyali a si san 12 la

2. Yesu ka sebaaya: Hali ko min tɛ se ka kɛ, o bɛ se ka kɛ cogo min na

1. Luka 7:13-15 - Yesu y’a ye tuma min na, a y’a wele k’a fɔ a ye ko: “Muso, i hɔrɔnyara ka bɔ i ka nalomanya la.” O kɔ, a y'a bolow da a kan, o yɔrɔnin bɛɛ la, a y'i tilennen to ka Ala tanu.

2. Matiyu 9:22 - Yesu y'i jɛngɛ k'a ye. A ko: “I jija denmuso, i ka dannaya y’i kɛnɛya.” Muso kɛnɛyara kabini o waati.

Marka 5.43 A y’a fɔ u ye kosɛbɛ ko mɔgɔ si kana o dɔn. A y'a fɔ ko fɛn dɔ ka di a ma a ka dumuni kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka muso dɔ kɛnɛya min tun bɛ joli bɔli la, ani ka ci bila mɔgɔ minnu tun bɛ yen, olu kana o fɔ mɔgɔ si ye.

1. Dannaya fanga: Yesu ye muso dɔ kɛnɛya cogo min na jolilabanaw tun bɛ min na

2. Duba min bɛ kanminɛli la: Ka tugu Yesu ka ci fɔlen kɔ, an k’a ka kabakow mara gundo la

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Matiyu 7:24-25 - «O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u waleya, o bɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ fara kan. Sanji nana, bajiw wulila, fiɲɛw ye o so gosi; o bɛɛ n'a ta, a ma bin, katuguni a jusigilan tun bɛ farakurun kan.

Marka 6 bɛ ko koloma caman lakali i n’a fɔ Yesu ka ban a ka dugu la, ka mɔgɔ tan ni fila ci, ka Yuhana Batiselikɛla kunkolo tigɛ, ka mɔgɔ ba duuru balo, ani Yesu ka taama ji kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka mɔgɔw kalanni ye a ka dugu Alabatoso kɔnɔ. Nka, a bɛ kunbɛn ni sigasiga ni dannayabaliya ye ka bɔ sigidamɔgɔw yɔrɔ minnu b’a n’a ka denbaya dɔn. U bɛ dimi a kɔrɔ bawo u tɛ se k’u ka dɔnniya min bɛ a ka daminɛ majiginlen kan, o ni a ka hakilitigiya ni a ka kabako kɛtaw bɛn ɲɔgɔn ma (Marka 6:1-3). O b’a to Yesu k’a fɔ ko “Kira tɛ bonya sɔrɔ fo a ka dugu kɔnɔ, a somɔgɔw cɛma a yɛrɛ ka so” (Marka 6:4). U ka dannabaliya kosɔn, a ma se ka kabako si kɛ yen fo ka a bolo da banabagatɔ damadɔw kan k’u kɛnɛya (Marka 6:5-6).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu ye kalanden tan ni fila ci fila-fila ka fanga di u ma jinɛ saniyalenw kan. U bɛ ci bila u ma ko u kana foyi ta taama na fo baarakɛlaw tɛ buru si tɛ bɔrɔ si tɛ wari cɛsirilanw don ka sanbara don u kana kamisɔn wɛrɛ don. A fɔra u ye fana ko u ka so sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ fo u ka bɔ dugu kɔnɔ ka buguri lamaga u senw na k’a kɛ seereya ye mɔgɔ minnu ma u bisimila walima minnu t’u lamɛn (Marka 6:7-11). Kalandenw bɛ bɔ ka waajuli kɛ mɔgɔw ka nimisa ka jinɛ caman gɛn ka banabagatɔ caman mun tulu la k’u kɛnɛya (Marka 6:12-13). O waati kelen na, Hɛrɔde ye Yesu ko mɛn a hakili la Yuhana Batiselikɛla min ye a kunkolo tigɛ, o kununna ka sa, a bɛ flashback ɲɛfɔ cogo min na Hɛrɔdisi ye dimi minɛ Yuhana la k’a to a minɛna a tun b’a fɛ k’a faga nka a ma se bawo Hɛrɔde siranna Yuhana ɲɛ k’a lakana k’a dɔn ko cɛ senuma tilennen diyara a ye k’a lamɛn hali ni a tun ka bon kosɛbɛ hakili ɲagamina nka a diyara a ye ka a lamɛn. Cogoya bɛ sɔrɔ tuma min na Hɛrɔde wolodon seli bɛ kalili fɛn o fɛn ɲini Hɛrɔdi denmuso fɛ hali ka se masaya tilancɛ ma a bɛ kunkolo ɲini Yuhana Batiselikɛla tasa ma sɔn masakɛ bɛ fagali ci ka na ni kun ye Yuhana tasa bɛ sunguru di npogotiginin di ba ma ni kalandenw ye nin mɛn u bɛ na su ta k'a bila kaburu la (Marka 6 :14-29) la.

Dakun 3nan: Ni cidenw seginna u b’a fɔ ko bɛɛ ye kalan kɛ o kɔfɛ ka kɔsegin yɔrɔ lakolon lafiɲɛbɔ la nka mɔgɔ caman b’u dɔn boli senna ka bɔ dugu bɛɛ la ka se yen u ɲɛfɛ ni dugukolow ye jamaba ye u hinɛ bɛ u la bawo u tun bɛ i n’a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye o la a bɛ daminɛ ka mɔgɔ caman kalan fɛnw i n'a fɔ tile surunyalen kalandenw bɛ ladilikan di jama bila ka taa u yɛrɛw ka fɛn dɔ dun nka o nɔ na a ko fɛn dɔ di u yɛrɛ ka dun ka buru duuru ta jɛgɛ fila filɛli sankolo ye barika da buru karilenw ye kalandenw bila ka kɔn mɔgɔw fana tila jɛgɛ fila cɛ bɛɛ dun ye wasa segi tan ni fila karilen buruburuw jɛgɛ tolenw hakɛ cɛw ye ba duuru ɲɔgɔn dun (Marka 6:30-44). O kɔfɛ a bɛ kalandenw bila ka don kurun kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ Betsaida k'a sɔrɔ a bɛ jama gɛn ka bɔ yen a bɛ delili kɛ kulu kɛrɛfɛ wula bɛ na kurun cɛmancɛ kɔ a kelen dugukolo bɛ kalandenw ye u bɛ ka fiɲɛ sama ka wuli dɔɔnin sanni dugujɛ bɛ na ka taa taama kɔ fɛ a b'a fɛ ka tɛmɛ a fɛ ka siran k'a fɔ ko jinɛ kulekan don o yɔrɔnin bɛɛ kumaw bɛ ta jagɛlɛya ko "Aw kana siran" o kɔfɛ a bɛ yele kurun kɔnɔ fiɲɛ bɛ sa kabako pewu ye faamuyali sɔrɔ buruburuw ko la dusukunw gɛlɛyara kɔfɛ ka tɛmɛn dugukolo kan Jenɛzarɛti moor kurun mɔgɔw dɔn ka na ni banabagatɔ matarafa ye yɔrɔ o yɔrɔ mɛn a bɛ delili kɛ a ka maga hali da fini bɛɛ min magara a la kɛnɛyara (Marka 6:45-56).

Marka 6.1 A bɔra yen ka na a yɛrɛ ka jamana na. A ka kalandenw tugura a kɔ.

Yesu bɔra a ka dugu la ani a ka kalandenw tugura a kɔ.

1. Se min bɛ Yesu nɔfɛ.

2. Ka farati ta ka tugu Krisita kɔ.

1. Matiyu 16:24-25 - “Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.”

2. Yuhana 10:27-28 - «Ne ka sagaw bɛ ne kan lamɛn. Ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya banbali di u ma, u tɛna halaki abada. mɔgɔ si tɛ se k'u bɔ ne bolo.”

Marka 6.2 Lafiɲɛ don sera tuma min na, a ye mɔgɔw kalan Alabatoso kɔnɔ, mɔgɔ caman kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin cɛ ye nin kow bɔ min?» Hakilitigiya jumɛn dira a ma, ko hali o sebaaya baara suguw bɛ kɛ a bolow fɛ?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu tun bɛ mɔgɔw kalan cogo min na Alabatoso kɔnɔ lafiɲɛ don na, ani jama kabakoyara a ka kalanw ni a ka baara barikamaw fɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ kabako la" - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na Yesu ka kalansiraw bɛ na ni kabako ni siran ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. "Dannaya fanga" - Yesu ka kalanw ni a ka baaraw b danaya fanga jira cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ.

1. Matiyu 13:54-56 - Yesu ka kalan ni fanga ye ani jama kabakoya.

2. Kɛwalew 2:22 - Ka a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ka sebaaya kɛwalew tun ye Ala ka sebaaya taamasyɛnw ye.

Marka 6.3 Yala nin tɛ minisiri ye, Mariyama denkɛ, Yakuba ni Yuse ni Juda ni Simɔn balimakɛ wa? a balimamusow tɛ an fɛ yan wa? U dusu tiɲɛna a kɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu somɔgɔw ni a sigiɲɔgɔnw ka dannabaliya kan tuma min na a seginna a ka dugu la ka taa waajuli kɛ.

1. Dannaya fanga: I ka a dege ka dannaya kɛ Ala ka labɛn na hali ni a ma kɛ.

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Yesu ye se sɔrɔ a yɛrɛ ka mɔgɔw ka sigasiga kan walisa ka kibaru duman fɔ mɔgɔw ye.

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Yuhana 15:18-19 - Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k’a to aw hakili la ko a ye ne kɔniya fɔlɔ. Ni i tun ye diɲɛ ta ye, a tun bɛna i kanu i n’a fɔ a yɛrɛ ta. I n'a fɔ a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. O de kosɔn diɲɛ bɛ i koniya.

Marka 6.4 Nka Yesu y’a fɔ u ye ko: «Kira tɛ bonyabaliya ye, fɔ a ka jamana kɔnɔ, a somɔgɔw cɛma ani a ka so kɔnɔ.»

Yesu b’a kalan ko kira tɛ se k’a miiri ko bonya bɛna bonya a yɛrɛ ka so kɔnɔ.

1: Mɔgɔ minnu ka surun i la, i ka bonya da olu kan, hali n’u t’i ka nilifɛnw n’i ka sekow faamu.

2: Ala ka weleli dira mɔgɔ minnu ma, i ka bonya da olu kan, hali n’i ma u kuntilenna faamu.

1: Matiyu 10:40-42 «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ aw bisimila, o bɛ ne bisimila, ni min bɛ ne bisimila, o bɛ ne cibaga bisimila. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kira bisimila i ko kira, o na kira ka sara sɔrɔ, ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ tilennen bisimila i ko mɔgɔ tilennen, o na mɔgɔ tilennen ka sara sɔrɔ.

2: Luka 14:7-11 Dunanw ye bonya yɔrɔw sugandi cogo min na, a y’o kɔlɔsi tuma min na, a ye nin ntalen in fɔ u ye ko: “Ni mɔgɔ dɔ y’aw wele ka na kɔɲɔdon na, aw kana bonya nɔ bila, ka tɛmɛn mɔgɔ dɔ kan danfaralen don ka tɛmɛ n’a sɔrɔ i welelen don. N'o don, jatigikɛ min ye aw fila wele, o bɛ na a fɔ aw ye ko: 'A' ye aw sigiyɔrɔ di nin tigi ma.' O kɔfɛ, i maloyalen, i bɛna kɛ yɔrɔ ye min nafa ka dɔgɔ. Nka n'i welera, i ka yɔrɔ min ka dɔgɔ, o ta, walisa ni i jatigi nana, a k'a fɔ i ye ko: 'Ne teri, i ka wuli ka taa yɔrɔ ɲuman na.' O kɔ, i bɛna bonya dunan tɔw bɛɛ ɲɛkɔrɔ.

Marka 6.5 A ma se ka baara barikama si kɛ yen, fo a y’a bolo da banabagatɔ damadɔw kan ka u kɛnɛya.

Yesu sera ka kɛnɛya damadɔw dɔrɔn de kɛ tuma min na a taara bɔ a ka dugu la.

1. Ala ka sebaaya tɛmɛna an ka faamuyali kan- Marka 6:5

2. Dannaya nafa ka bon Yesu la- Marka 6:5

1. Matiyu 17:20 - «A y’a jaabi ko: «Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ. Tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yan,’ o bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.”

2. Yuhana 14:12 - “Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, ne tun bɛ baara minnu kɛ, o na olu kɛ, u na kobaw kɛ ka tɛmɛ ninnu kan, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ.”

Marka 6.6 A kabakoyara u ka dannabaliya kosɔn. A ye duguw lamini ka mɔgɔw kalan.

Dannaya dɛsɛ min tun bɛ mɔgɔw la, Yesu kabakoyara ani a ye duguw lamini walisa ka mɔgɔw kalan.

1. Ka da Dannaya Sebaaya la

2. Dɔnniya jɛnsɛnni nafa ka bon

1. Heburuw 11:1 “Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye” .

2. Matiyu 28:19-20 “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ani Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

Marka 6.7 A ye o tan ni fila wele ka u ci fila ni fila. A ye fanga di u ma jinɛ nɔgɔlenw kan.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye Ciden tan ni fila wele ka u ci fila-fila ka taa waajuli kɛ ani ka jinɛ nɔgɔlenw gɛn.

1: Yesu ye Ciden tan ni fila ci ka taa kibaru duman f ani ka jinɛ nɔgɔlenw gɛn, k’a jira an na ko an welelen don ka Ala ka kuma jɛnsɛn ani ka hakili jugu kɛlɛ.

2: Yesu ye fanga di tan ni fila ma u ka baara belebele kɛ a tɔgɔ la ani ka cidenyabaaraba kalifa u ma. An fana welelen don Ala fɛ ka baara kɛ a ye ani ka baara kɛ walasa k’a ka cikan jɛnsɛn.

1: Luka 9:1-2 - Yesu ye tan ni fila wele tuma min na, a ye fanga ni fanga di u ma ka jinɛw bɛɛ gɛn ka banaw furakɛ, ka u ci ka taa Ala ka masaya weleweleda ani ka banabagatɔw kɛnɛya.

2: Matiyu 28:18-20 - O kɔ, Yesu nana u fɛ k’a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.”

Marka 6.8 A y’a fɔ u ye ko u kana foyi ta u ka taama na, ni bere dɔrɔn tɛ. sɔgɔsɔgɔninjɛ, nbuuru, wari tɛ u ka waribɔlan kɔnɔ.

Yesu ye ci bila a ka kalandenw ma ko u kana foyi ta u ka taama na fo bere.

1. Nɔgɔya fanga: Ka taama nɔgɔya dege

2. Ka da Ala ka labɛn kan: Ka dannaya ɲɛnamaya daminɛ

1. Matiyu 10:9-10 - "Aw kana sanu ni warijɛ ni nɛgɛso di aw ka waribɔlanw kɔnɔ, wala aw kana finiw don aw ka taama kama, aw kana fini fila ni sanbara ni berew di aw ma, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka dumuni ye."(Alimankan na)

2. Matiyu 6:25-34 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun, wala aw na min min, aw kana aw hakili ɲagami aw farikolo la hali bi.

Marka 6.9 Nka aw ka sanbara don. Aw kana fini fila don.

Yesu y’a ka kalandenw bila ka sanbara don, u kana fini fila don.

1. "Weelekan dɔ ka ɲɛsin nɔgɔya ma: Yesu ka wasa misali".

2. "Ka sanbara ɲumanw don: Ka sinsin magoɲɛfɛnw kan".

1. Matiyu 6:25-34 - Yesu ka kalan min b’a jira ko an kana hami nafolomafɛnw na ani ka ɲɛnamaya kɛ cogo nɔgɔman na.

2. Luka 12:22-32 - Yesu ye ntalen min kɛ Nafolotigi Naloman ko la ani a ye lasɔmini kɛ ka ɲɛsin nafolo nɔfɛta ma.

Marka 6.10 A y’a fɔ u ye ko: «Aw donna so kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ, aw ka to yen fo aw ka bɔ o yɔrɔ la.»

A fɔra kalandenw ye ko u ka to yɔrɔ kelen na fo u ka taa.

1. Kanminɛli fanga: Ka tugu Yesu ka cikanw kɔ hali ni u tɛ kɔrɔ

2. Dannaya taama: Ka da Ala la ɲɛnamaya waati bɛɛ la

1. Matiyu 7:24-27 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan."

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - "Aw ka aw hami bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la."

Marka 6.11 Mɔgɔ o mɔgɔ ma aw minɛ, ka aw lamɛn, ni aw bɔra yen, aw ka buguri wuli aw sen kɔrɔ walisa ka seereya kɛ u kama. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko Sodɔmu ni Gomɔri na kɛ ka tɛmɛn o dugu kan.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ye ko u ka duguw buguri wuli ka bɔ dugu minnu na, minnu tɛ jaabi di, k’a jira k’u ka ban kibaru duman ma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ seereya la: An ka jaabi ka ɲɛsin ban ma".

2. "Weelekan dɔ ka ɲɛsin jagɛlɛya ma: Ka buguri lamaga".

1. Kɛwalew 13:51-52, "U ye u senw buguri wuli u kama ka taa Ikoniyɔmu. Kalandenw fa ɲagali ni Ni Senu la."

2. Matiyu 10:14-15, "Mɔgɔ o mɔgɔ ma aw minɛ, ka aw ka kuma lamɛn, ni aw bɔra o so walima o dugu kɔnɔ, aw ka aw senw buguri wuli. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko a na caya." Sodɔmu ni Gomɔri jamana ka muɲu kiritigɛ don na, ka tɛmɛ o dugu kan.»

Marka 6.12 U bɔra ka waajuli kɛ ko mɔgɔw ka nimisa.

Yesu ye kalandenw ci ka taa waajuli kɛ ko mɔgɔw ka nimisa.

1. Nimisa sisan: Yesu ka weleli

2. Nimisali fanga: Mun na a nafa ka bon

1. Kɛwalew 2:38 - “Aw bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la aw ka jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ.”

2. Luka 13:3 - “Ayi, ne b’a fɔ aw ye; nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na.”

Marka 6.13 U ye jinɛ caman gɛn ka tulu kɛ banabagatɔ caman na ka u kɛnɛya.

Yesu ka kalandenw ye banabagatɔ caman kɛnɛya ani ka jinɛw gɛn ka u mun ni tulu ye.

1. Dannaya fanga min bɛ kɛwalew la: Yesu ka kalandenw bɛ dannaya fanga jira u ka banabagatɔw kɛnɛyali fɛ ani ka jinɛw gɛn.

2. Krisita ka kɛnɛya sebaaya: Kalandenw ye banabagatɔw mun ni tulu ye walisa k’u kɛnɛya, o ye Krisita ka kɛnɛya sebaaya taamasyɛn ye.

1. Yakuba 5:13-17 - Yala aw dɔw tɔɔrɔla wa? A ka delili kɛ. Yala nisɔndiya dɔ bɛ yen wa? A ka Zaburuw da.

2. Matiyu 10:1 - A ye a ka kalanden tan ni fila wele tuma min na, a ye fanga di u ma jinɛ nɔgɔlenw kama, ka u gɛn ka bɔ yen, ka bana sifa bɛɛ ni bana sifa bɛɛ kɛnɛya.

Marka 6.14 Masakɛ Hɛrɔde y’a ko mɛn. A ko: «Yuhana Batiselikɛla kununna ka bɔ suw cɛma.

Masakɛ Hɛrɔde ye Yesu ko mɛn ani a dalen tun b’a la ko Yuhana Batiselikɛla kununna ka bɔ suw cɛma, ani ko Yesu ye kabako minnu kɛ, o ye dalilu ye.

1: Hali ni an ma fɛn dɔ faamu, Ala ka sebaaya bɛ se ka ye hali bi.

2: Foyi tɛ se ka kɛ Ala fɛ - hali suw lakununni.

1: Romɛkaw 4:17 - I n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Ne ye i kɛ siya caman fa ye” — Ala ɲɛ kɔrɔ, a dalen bɛ min na, min bɛ ɲɛnamaya di suw ma, ka fɛn minnu tɛ yen, a bɛ olu wele ka na ɲɛnamaya la a bɛ yen.

2: Luka 18:27 - Nka a ko: “Mɔgɔ tɛ se ka min kɛ, o bɛ se ka kɛ Ala fɛ.”

Marka 6.15 Dɔ wɛrɛw ko: «Eliya don.» Dɔ wɛrɛw ko: «Kira don, wala i ko kira dɔ.»

A fɔra ko Yesu tun ye kira dɔ ye walima kiraw dɔ ye.

1. Ala ka Kuma ɲɛnama don: Ka kira lakikaw dɔnni dege

2. Se min bɛ weleweledalaw la: Ala ka kirayakumaw bɛ se ka kɛ cogo min na

1. 2 Kɔrɛntekaw 13:5 - Aw ye aw yɛrɛw sɛgɛsɛgɛ, k’a dɔn ni aw bɛ dannaya la. Aw ye aw yɛrɛ kɔrɔbɔ. Walima aw t’a dɔn aw yɛrɛw ko la, ko Yesu Krisita bɛ aw kɔnɔ wa?—fo ni tiɲɛ na, aw ma se ka kɔrɔbɔli kunbɛn!

2. Efesekaw 4:11-13 - A ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, sagagɛnnaw ni karamɔgɔw di, u ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara kama, ka Krisita farikolo jɔ, fo an bɛɛ ka se dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya, ka kɛ cɛkɔrɔba ye, ka se Krisita dafalen janya sumanikɛlan ma.

Marka 6.16 Nka Hɛrɔde y’o mɛn tuma min na, a ko: «Ne ye Yuhana min kunkolo tigɛ, a kununna ka bɔ suw cɛma, o don.»

Hɛrɔde kabakoyara k’a mɛn ko Yuhana Batiselikɛla min kunkolo tigɛra, o kununna ka bɔ suw cɛma.

1. Lakununni fanga

2. Ka se sɔrɔ jurumu kan yafa fɛ

1. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali k’a sɔrɔ an sara an ka jurumuw la, o y’a to an ni Krisita ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

2. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ .

Marka 6.17 K'a masɔrɔ Hɛrɔde yɛrɛ tun ye mɔgɔ bila ka Yuhana minɛ ka a siri kaso la, a balimakɛ Filipe muso Hɛrɔdiya kosɔn, katuguni a tun y'a furu.

Hɛrɔde ye Yuhana Batiselikɛla bila kaso la, sabu a ye a balimakɛ Filipe muso Hɛrɔdiya furu.

1. Ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu: An bɛ se ka taa fo yɔrɔ jumɛn?

2. Keleya fanga ani a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye cogo min na

1. Matiyu 5:43-44 “Aw y’a mɛn ko a fɔra ko: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu, ka i jugu koniya.’ Nka ne b’a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

2. Yakuba 4:5 Walima i b’a miiri ko kun t’a la k’a fɔ ko Kitabu b’a fɔ ko: “A ye hakili min sigi an kɔnɔ, a nege bɛ a la ni keleya ye” wa?

Marka 6.18 Yuhana tun y'a f Herode ye ko: «A man kan ka i balima muso ta.»

Yuhana ye Hɛrɔde lasɔmi ko a man kan ka a balimakɛ muso sɔrɔ.

1. Furu ye layidu senuma ye mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ, wa a ka kan ka bonya ani ka bonya.

2. An ka kɛwalew bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ani a nafa ka bon an k’an hakili to an ka sugandili bɛ nɔ bila an lamini mɔgɔw la cogo min na.

1. Efesekaw 5:31-33 - "O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka a muso minɛ kosɛbɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye."

2. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

Marka 6.19 O de y'a to Hɛrɔdisi ye sɔsɔli kɛ a fɛ, a tun b'a fɛ k'a faga. nka a ma se:

Yuhana Batiselikɛla tun man di Hɛrɔdisi ye kosɛbɛ, wa a tun b’a fɛ k’a faga.

1. Ala bɛ se k’an tanga kojugu bɛɛ ma.

2. An man kan ka a to abada dimi ka an bila fariyakow la.

1. Zaburu 121:7-8 "Matigi na i tanga kojugu bɛɛ ma— a na i ka ɲɛnamaya kɔlɔsi; Matigi na i nali ni i taali kɔlɔsi sisan fo badaa."

2. Yakuba 1:20 "k'a masɔrɔ mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya sɔrɔ."

Marka 6.20 K'a masɔrɔ Hɛrɔde siranna Yuhana ɲɛ, k'a masɔrɔ a y'a dɔn ko a ye mɔgɔ tilennen ye, ko a ye mɔgɔ senuma ye. A y'a mɛn tuma min na, a ye fɛn caman kɛ, a y'a lamɛn ni ɲagali ye.

Hɛrɔde ye Yuhana bonya iko mɔgɔ tilennen ani mɔgɔ senuma, ani a y’a lamɛn ni diyanye ye.

1. Tilennenya fanga: Yuhana ka misali

2. Ka kɛ tilennenya ye ani ka kɛ mɔgɔ senuma ye, o sara

1. Ntalenw 11:18 - Mɔgɔ jugu bɛ nanbara sara sɔrɔ, nka min bɛ tilennenya dan, o bɛ sara dafalen sɔrɔ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 6:14 - Aw kana aw ni dannabaliw siri ɲɔgɔn na. Tilennenya ni sariya tilenbaliya bɛ jɛɲɔgɔnya jumɛn na? Walima jɛɲɔgɔnya jumɛn bɛ yeelen ni dibi la?

Marka 6.21 Don ɲuman sera tuma min na, Hɛrɔde ye dumuni kɛ a wolodon na, a ka kuntigiw ni a ka kuntigiw ni Galile jamana kuntigiw ye.

O tɛmɛsira bɛ Hɛrɔde ka a wolodon seli ɲɛfɔ ni seli ye a matigiw, a ka kapitɛni kuntigiw ani Galile jamana kuntigiw ye.

1. Ka ɲɛnamaya dubaw seli dege

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni majigilenya ni waleɲumandɔn ye

1. Efesekaw 5:20, “An ka barika da Ala ni Fa ye tuma bɛɛ fɛn bɛɛ kosɔn an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.”

2. Luka 12:15, “A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka aw janto aw yɛrɛw la, ka aw yɛrɛ kɔlɔsi wasabaliya la, katuguni mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a bolofɛnw caya la.”

Marka 6.22 Herodiya denmuso donna ka dɔn kɛ ka Hɛrɔde ni a sigibagaw diyabɔ tuma min na, masakɛ y’a fɔ sunguru ye ko: «I b’a fɛ fɛn o fɛn na, i ka o ɲini ne fɛ, ne na o di i ma.»

Hɛrɔdi denmuso ye dɔn kɛ ka Hɛrɔde n’a taamaɲɔgɔnw diyabɔ, o de la masakɛ ko a ye fɛn o fɛn ɲini a fɛ, a bɛna o di a ma.

1. Farati minnu bɛ diɲɛ diyabɔli la

2. Yɛrɛminɛ fanga kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 4:8-10 - Yesu ka kɔrɔbɔli Sitanɛ fɛ

2. Yakuba 4:7 - I ka i kolo Ala ye, ka jinɛ kɛlɛ

Marka 6.23 A ye kali a la ko: «I na fɛn o fɛn ɲini ne fɛ, ne na o di i ma, fo ka se ne ka masaya tilancɛ ma.»

Yesu y’a ka masaya tilancɛ di o muso ma, a tun bɛ sɔn ka fɛn o fɛn ɲini a fɛ.

1: An bɛ fɛn o fɛn ɲini, Ala bɛ sɔn k’o di an ma ni o bɛ a sago kɔnɔ.

2: Yesu tun bɛ sɔn ka cɛsiribaw kɛ walisa k’a ka hinɛ n’a ka makari jira mɔgɔ wɛrɛw la.

1: Filipekaw 4:6-7 “Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw lase Ala ma. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

2: Yakuba 4:2-3 “Aw t’a fɛ, katuguni aw tɛ Ala deli. Ni aw bɛ delili kɛ, aw tɛ fɛn sɔrɔ, katuguni aw bɛ delili kɛ ni ŋaniya juguw ye, walisa aw bɛ min sɔrɔ, aw ka o musaka kɛ aw diyanyekow la.”

Marka 6.24 A bɔra ka taa a fɔ a ba ye ko: Ne na mun deli? A ko: « Yuhana Batiselikɛla kunkolo.»

Hɛrɔdi denmuso y’a ba ɲininka a ka kan ka min ɲini, Hɛrɔdi y’a fɔ a ye ko a ka Yuhana Batiselikɛla kunkolo deli.

1. Jurumu kɔlɔlɔw: Hɛrɔdiya ka ɲinini min kɛra Yuhana Batiselikɛla kunkolo la, o sɛgɛsɛgɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ jurumu kɔfɛ: Kɔrɔbɔli jaabi Ala ka Kuma yeelen na

1. Matiyu 4:1-11 - Yesu ka kɔrɔbɔli kungokolon kɔnɔ

2. Zaburu 119:11 - "Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na walisa ne kana jurumu kɛ I kɔrɔ."

Marka 6.25 O yɔrɔnin bɛɛ la, a taara masakɛ fɛ, k'a ɲininka ko: «Ne b'a fɛ i ka Yuhana Batiselikɛla kunkolo di ne ma dɔlɔminnan kɔnɔ.»

Hɛrɔdi denmuso ye Yuhana Batiselikɛla kunkolo ɲini masakɛ Hɛrɔde fɛ min tun bɛ chargeur kɔnɔ.

1. Farati min bɛ i ka dannaya tiɲɛni na - Marka 6:25

2. Tilenbaliya kɔlɔlɔw - Marka 6:25

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:12 - O de kosɔn, mɔgɔ min b’a miiri ko a jɔlen don, o k’a janto a kana bin.

2. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛ, a tɛ o kɛ, o ye jurumu ye.

Marka 6.26 Masakɛ dusu kasilen don kosɛbɛ. O bɛɛ n'a ta, a ka kalili kosɔn, ani u sigilen a fɛ, a ma ban a la.

Masakɛ dusu kasilen don muso in na kosɛbɛ, nka a sirilen don a ka kalili la, a ma ban a la.

1. An bɛɛ sirilen bɛ an ka layiduw la, wa an ka kan k’a ɲini k’u bonya hali ni u ka gɛlɛn.

2. Ni an bɛ ka desizɔn gɛlɛnw ɲɛnabɔ, an ka kan k’an hakili to an na ka jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛɛ la, an ka desizɔn bɛna nɔ bila minnu na.

1. Waajulikɛla 5:4-5 - Ni i ye layidu ta Ala ye, i kana mɛn ka o layidu ta; Katuguni hakilintanw tɛ diya a ye. I kana layidu ta, o ka fisa ni i ka layidu ta ka i kana sara.

2. Yakuba 5:12 - Nka ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali sankolo la wala dugukolo la wala kalili wɛrɛ la, nka aw ka ɔwɔ ka kɛ ɔwɔ ye. Aw ka ayi, ayi; walisa aw kana bin jalaki la.»

Marka 6.27 O yɔrɔnin bɛɛ, masakɛ ye fagalikɛla dɔ ci ka na ni a kunkolo ye, a taara a kunkolo tigɛ kasobon kɔnɔ.

O yɔrɔnin bɛɛ, masakɛ y’a to u ka Yuhana Batiselikɛla faga.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yuhana Batiselikɛla ka misali la ani ka jagɛlɛya jɔ an ka dannaya kama.

2: An ka kɛwalew bɛ na ni kɔlɔlɔ ye, wa a nafa ka bon an ka kunkanbaaraw ta u la.

1: Matiyu 10:28 "Aw kana siran farikolo fagabagaw ɲɛ, nka u tɛ se ka ni faga, nka aw ka siran min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ."

2: Filipekaw 1:21-24 "Katuguni ne bolo ka ɲɛnamaya ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye. Nka ni ne bɛ balo farisogo la, o ye ne ka cɛsiri den ye ne bɛ gɛlɛya la mɔgɔ fila cɛ, ne b'a fɛ ka taa, ka kɛ Krisita fɛ, o ka fisa kosɛbɛ.

Marka 6.28 A nana ni a kunkolo ye daga kɔnɔ ka o di sunguru ma.

Yuhana Batiselikɛla kunkolo tigɛra ka a kunkolo di sungurunnin dɔ ma, o kɔfɛ, a y’o di a ba ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ye: Yuhana Batiselikɛla ka jagɛlɛya

2. Ba ka kanuya fanga: Misali dɔ bɔra Marka 6:28 la

1. Heburuw 11:35-38 - Misaliw ye mg minnu ye danaya la, Yuhana Batiselikla fana sen b o la.

2. Ntalenw 31:28-31 - Ba ka jogo ɲumanw, muso ye minnu jira Marka 6:28 la.

Marka 6.29 A ka kalandenw y'o mɛn tuma min na, u nana a su ta k'a da kaburu dɔ kɔnɔ.

Yesu ka kalandenw y’a su ta k’a da kaburu dɔ kɔnɔ.

1. Yesu ka kalandenw ka kanuya sarakalen

2. Kalandenya musaka

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si ka kanuya ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ dɔ ka a ni di a teriw kosɔn."

2. Filipekaw 2:7-8 - "Nka a y'a yɛrɛ majigin, a y'a yɛrɛ kɛ jɔn ye, a kɛra mɔgɔw bɔɲɔgɔnko ye a kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.»

Marka 6.30 Cidenw y'u yèrèw lajɛ Yesu kòrò k'u ka kow bè fò a ye, u ka ko kɛlenw ni u ka kalanw.

Cidenw y’u ka cidenyabaara n’u ka kalan ko lakali Yesu ye.

1. Sigida fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walisa ka baara kɛ Ala ye

2. Kalanden kantigiya: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman ye

1. Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔ ka cɛsiri ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnya ma

2. Matiyu 28:16-20 - Taga ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye

Marka 6.31 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka na faran ka taa kungokolon yɔrɔ dɔ la ka lafiɲɛ dɔɔnin, katuguni mɔgɔ caman tun bɛ na ka taa, u tun tɛ lafiɲɛ dumuni kɛ.

Dusu donna kalandenw kɔnɔ u ka lafiɲɛbɔ kɛ ka lafiɲɛ yɔrɔ kelen na, k’a sababu kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ na ka taa, olu caya kojugu.

1. Lafiɲɛ ni hakilijakabɔ nafa: Ka waati ta i yɛrɛ ye, o bɛ se k’i dɛmɛ cogo min na ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ka ɲɛ

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ i kelen na: Ka waati lafiyalen nafa sɔrɔ kokura

1. Matiyu 11:28-30 – Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na lafiya di aw ma.

2. Zaburu 46:10 – Aw ka aw hakili sigi, aw k’a dɔn ko ne ye Ala ye.

Marka 6.32 U taara kungokolon yɔrɔ dɔ la kurun kɔnɔ u kelen na.

Kalandenw taara kungokolon yɔrɔ dɔ la kurun kɔnɔ u kelen na.

1: Gɛlɛya waatiw la, Yesu b’an wele an ka kɛ ni ŋaniya ye ka yɔrɔ lafiyalen sɔrɔ dogoyɔrɔ ni ko kura la.

2: Yesu b’an wele ka waati ta ka bɔ diɲɛ la ka kɛ a fɛ ani ka lafiɲɛ sɔrɔ.

1: Zaburu 46:10 “A’ ye aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!”

2: Matiyu 11:28-30 «Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.”

Marka 6.33 Jama ye u taatɔ ye, mɔgɔ caman y’a dɔn, u bolila ka bɔ duguw bɛɛ la ka taa u tɛmɛ ka taa Yesu fɛ.

Jama ye Yesu dɔn ani u bolila ka bɔ dugu gɛrɛfɛ duguw bɛɛ la ka na a fɛ.

1: Yesu nafa ka bon kosɛbɛ fo mɔgɔw bolila ka bɔ dugu janw na ka taa a fɛ.

2: Yesu ka kan ni an ka kanuya ni an ka yɛrɛdi bɛɛ ye.

1: Yuhana 15:13-14 - Kanuya min ka bon ni nin ye, o tɛ mɔgɔ si ye: ka i ni di i teriw kosɔn.

2: Matiyu 22:37-39 - Yesu y'a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani i hakili bɛɛ la.' O ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon ni ci fɔlen tɔw bɛɛ ye. Filanan fana nafa ka bon o cogo kelen na: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’

Marka 6.34 Yesu bɔra tuma min na, a ye jama caman ye, a hinɛ donna u la, katuguni u tun bɛ i ko saga minnu tɛ sagagɛnna ye.

Yesu hinɛ donna jama la bawo sagagɛnna tun tɛ u bolo ani a y’a daminɛ k’u kalan.

1. Kanuya min bɛ hinɛ: Yesu b’a janto mɔgɔ tununnenw na

2. Weelekan ka ɲɛsin sagagɛnnaw ma: Ala ka weleli min bɛ kɛ ka ɲɛminɛ

1. Zaburu 23:1-3 - Matigi ye ne ka sagagɛnna ye; Ne tɛna dɛsɛ. A bɛ ne da baganmarayɔrɔw la minnu falen bɛ binkɛnɛ na, a bɛ ne bila ji lafiyalenw kɛrɛ fɛ. A bɛ ne ni lasegin, a bɛ ne bila tilennenya siraw la a tɔgɔ kosɔn.

2. Luka 10:27 - A y'a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bèè ye, ni i ni bèè ye, ni i barika bèè ni i hakili bèè ye. I mɔgɔɲɔgɔn i ko i yɛrɛ.»

Marka 6.35 Tile tɛmɛna tuma min na, a ka kalandenw nana a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Nin ye kungokolon ye, waati tɛmɛna sisan.

Kalandenw y’a kɔlɔsi ko wulada tun bɛ ka don ani ko u tun bɛ yɔrɔ lakolon dɔ la.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali yɔrɔ lakolonbaw la.

2. Hali gɛlɛya cɛma, Ala bɛ fɛnw di.

1. Matiyu 28:20 - "Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma."

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Marka 6.36 A' ye u bila ka taa, walisa u ka taa dugu lamini na, ani dugubaw kɔnɔ, ka dumuni san u yɛrɛ ye, katuguni dumuni tɛ u bolo.

Kalandenw y’a ɲini Yesu fɛ a ka jama bila ka taa, walisa u ka se ka buru san u lamini duguw la.

1. Ala bɛ a ɲinibagaw mago ɲɛ tuma bɛɛ.

2. An welelen don ka magojirabagaw ladon.

1. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2. Galasikaw 6:10 - Ikomi an ye cogo sɔrɔ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.

Marka 6.37 A y’a jaabi ko: «Aw ka dumuni di u ma.» U y'a fɔ a ye ko: «An ka taa buru kɛmɛ fila san ka dumuni di u ma wa?»

Yesu ye ci fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko u k’u mago don kɔngɔtɔw la, hali k’a sɔrɔ u ka nafolo man ca.

1. Yesu ye misaliba min kɛ, n’o ye ka mɔgɔ wɛrɛw mago ɲɛ, hali k’a sɔrɔ an yɛrɛ ka dan tɛ.

2. Nafa min b’a la ka kɛ yɛrɛdɔnbaliya ye ka tugu Yesu kɔ.

1. Matiyu 25:40 - "Masakɛ na u jaabi ko: Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko aw ye o kɛ ne balima fitininw dɔ la kelen na cogo min na, aw ye o kɛ ne la cogo min na.'

2. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw lajɛ.

Marka 6.38 A y’a fɔ u ye ko: «Nbuuru joli bɛ aw bolo?» taa a lajɛ. U y'o dɔn tuma min na, u ko: «Duru ni jɛgɛ fila.»

Yesu y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka jama magoɲɛfɛnw di u ma ni u bolofɛnw ye.

1. Ni Dannaya ye, Kabakow bɛ se ka kɛ

2. Labɛnni an ka Barikantanya la

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika bonyabaa barika la."

2. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya dɔgɔyali kosɔn, tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min bonya bɛ se mutaridi kisɛ ma, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yen.' yan ka taa yen,’ a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.»

Marka 6.39 A y'a fɔ u ye ko u ka bɛɛ sigi kuluw la binkɛnɛ kan.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka mɔgɔw labɛn kuluw kɔnɔ walisa u ka lafiɲɛ binkɛnɛ kan.

1: Yesu ka ci fɔlenw bɛ an nafa tuma bɛɛ.

2: Yesu tun b’a janto mɔgɔ wɛrɛw la ani k’a hinɛ cogo min na, o b’a jira cogo min na a y’a janto mɔgɔw farikolo magoɲɛfɛnw na.

1: Matiyu 14:13-21 - Yesu bɛ mɔgɔ 5000 balo.

2: Matiyu 9:35-38 - Yesu hinɛ bɛ jama la.

Marka 6:40 U sigira ɲɔgɔn kɔ, kɛmɛ ni bi duuru.

Yesu ye o mɔgɔ waa duuru balo ni nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ye.

1: Yesu bɛ dannaya ni kabakow fanga jira an na.

2: Yesu b’an kalan bolomafara fanga kan.

1: Yuhana 6:5-13 - Yesu ye kabako kɛ ka cɛ ba duuru balo ni nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ye.

2: Matiyu 14:13-21 - Yesu ye kabako kɛ walisa ka mɔgɔ ba duuru balo.

Marka 6.41 A ye nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ta tuma min na, a y'i ɲɛ kɔrɔta sankolo la ka duba kɛ ka nbuuru kari ka u di a ka kalandenw ma u k'u bila u ɲɛ. A ye jɛgɛ fila tila u bɛɛ cɛma.

Yesu ye o mɔgɔ waa duuru balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila dɔrɔn ye.

1. Yesu y’a jira ko se b’a la ka da Ala la.

2. Yesu y’a jira an na ko nafa b’a la ka nili kɛ ni yɛrɛdɔnbaliya ye.

1. Matiyu 14:13-21 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

2. Yuhana 6:1-14 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo (segin) .

Marka 6.42 U bɛɛ ye dumuni kɛ ka fa.

Yesu ye dumuni min di u ma, o jama tun bɛ fa.

1. Yesu de ye an ka balo ni wasa sɔrɔyɔrɔ ye.

2. An bɛ se ka wasa sɔrɔ n’an y’an jigi da Yesu kan.

1. Matiyu 14:13-21 - Yesu bɛ mɔgɔ ba duuru balo.

2. Yuhana 6:35 - Yesu ye ɲɛnamaya nbuuru ye.

Marka 6.43 U ye segi tan ni fila ta, u falen bɛ o fɛn tigɛlenw ni jɛgɛw la.

Nin tɛmɛsira bɛ kabako ko lakali tuma min na Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo ni buru duuru dɔrɔn ye ani jɛgɛ fila.

1: Ala bɛ se k’an mago bɛɛ ɲɛ n’an y’an jigi da a kan.

2: Yesu ka hinɛ ni a ka kanuya min bɛ an na, o ka bon ni an bɛ se ka miiri min na.

1: Matiyu 14:13-21 - Yesu ye buru duuru ni jɛgɛ fila kɛ ka mɔgɔ ba duuru balo.

2: Filipekaw 4:19 - Ala na an magow b di an ma ka kɛɲɛ n’a ka nɔɔrɔ nafolo ye.

Marka 6.44 Minnu ye o nbuuru dun, olu tun ye cɛ waa duuru ɲɔgɔn ye.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko cɛ ba duuru ɲɔgɔn balola ni buruburuw ye.

1: Ala ka labɛnw ka ca an bolo.

2: An ka kan k’an hakili to a la ka barika da Ala ka dugaw bɛɛ ye.

1: Yuhana 6:11 - Yesu ye buruw ta o kɔfɛ, ka barika da, ka tila-tila minnu sigilen bɛ u sago la.

2: Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

Marka 6.45 O yɔrɔnin bɛɛ la, a y'a ka kalandenw wajibiya ka don kurun kɔnɔ, ka taa kɔ fɛ Bɛtisaida, k'a sɔrɔ a ye jama bila.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka taa kurun kɔnɔ ka taa Bɛtisayida, k’a sɔrɔ a ye jama bila ka taa.

1. Yesu ka wale min kɛra ka mɔgɔw bila ka taa, o bɛ an hakili jigin ko an ka kan ka sɔn ka an yɛrɛ negew saraka mɔgɔ wɛrɛw kosɔn.

2. Yesu sɔnna ka jama bila ka taa, o b’a jira ko a bɛ a lamini mɔgɔw kanu ni yɛrɛdɔnbaliya ye.

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya fu la. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛmajɔ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2. Matiyu 22:37-39 - "'I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.' Nin ye ci fɔlɔ ye min ka bon kosɛbɛ, a filanan fana bɛ i n'a fɔ a: 'I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.'"

Marka 6.46 A ye u bila ka taa kulu dɔ la ka delili kɛ.

Yesu ye waati ta ka bɔ a ka kalandenw bolo walisa ka Ala deli.

1: An ka kan ka waati ta tuma bɛɛ ka Ala deli ani ka a ka ɲɛminɛli ɲini.

2: Yesu ye misali ye min b’a jira cogo min na an bɛ se ka delili bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

1: Matiyu 14:23 - A kɛlen kɔ ka jama gɛn, a taara kulu kan a kelen na ka delili kɛ.

2: 1 Tesalonikekaw 5:17 - Delili kɛ k'a sɔrɔ i ma dabila.

Marka 6.47 Wula sera tuma min na, kurun tun bɛ kɔgɔji cɛma, ale kelenpe tun bɛ dugukolo kan.

Yesu y’a ka kalandenw bila ka taa kurun kɔnɔ, a kelen tora dugukolo kan.

1. Nafa min b’a la ka an jigi da Ala ka labɛn kan, hali ni a bɛ iko siran bɛ mɔgɔ la.

2. Ka fanga sɔrɔ kelennasigi waatiw la.

1. Zaburu 23:4 - "Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ, i ka bere ni i ka bere bɛ ne dusu saalo."

2. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Marka 6.48 A ye u ye u bɛ baara kɛ kurunbokari la. Katuguni fiɲɛ tun bɛ u kɛlɛ.

Yesu ye hinɛ jira a ka kalandenw na, a kɛtɔ ka na u ma u ka tɔɔrɔ kɔnɔ, ka jagɛlɛya ni fanga di u ma walisa u ka timinandiya.

1. Ala bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma bɛɛ, hali gɛlɛya waatiw la

2. Yesu ye hinɛ ni kanuya min jira, an k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ni hinɛ ni kanuya kelen ye

1. Zaburu 138:7 - Hali ni ne bɛ taama gɛlɛya cɛma, i bɛ ne ka ɲɛnamaya mara; i b'i bolo kɔrɔta ne juguw ka diminya kama, i kininbolo bɛ ne kisi.

2. Matiyu 9:36 - A ye jama ye tuma min na, a hinɛ donna u la, bawo u tun bɛ tɔɔrɔ ani u tun tɛ se ka foyi kɛ, i n’a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye.

Marka 6.49 Nka u ye Yesu taamatɔ ye kɔgɔji kan tuma min na, u y'a miiri ko jinɛ don, u pɛrɛnna.

Kalandenw ye Yesu taamatɔ ye kɔgɔji kan ani u y’a miiri ko a ye hakili ye.

1: Yesu fanga ka bon fo a yɛrɛ bɛ se ka taama ji kan!

2: Yesu bɛ se ka kabako kɛ, wa a bɛ se ka o ɲɔgɔn kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Matiyu 14:22-33 - Yesu taamana ji kan ka fɔɲɔba hakili sigi.

2: Yuhana 3:16 - Ala ka kanuya jirala an na a Denkɛ Yesu cili fɛ.

Marka 6.50 U bɛɛ y'a ye, u hakili ɲagamina. O yɔrɔnin bɛɛ, a kumana u fɛ k'a fɔ u ye ko: «A' ye aw ja gɛlɛya. aw kana siran.

Yesu ka kalandenw siranna kosɛbɛ tuma min na u y’a ye ko a bɛ taama ji kan, nka a y’u hakili sigi a kɛtɔ k’a fɔ u ye ko u kana siran.

1. Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ Yesu Krisita la

2. Hakililajigin min bɔra Yesu fɛ gɛlɛya waatiw la

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Zaburu 23:4 - «Hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, olu de bɛ ne dusu saalo.”

Marka 6.51 A taara u fɛ kurun kɔnɔ. Fiɲɛ dabilalen don, u kabakoyara kosɛbɛ u yɛrɛ la, u kabakoyara kosɛbɛ.

Yesu ye kɔgɔji diminnen hakili sigi, ka kalandenw kabakoya ani ka siran.

1: Yesu bɛ danfɛnw mara ani hali bi a bɛ se ka ɲɛnamaya fɔɲɔba dɔw kɛ.

2: Ni an ye Yesu wele, a na an jaabi ni a ka sebaaya ye.

1: Matiyu 8:23-27 - Yesu ye fɔɲɔba hakili sigi Galile kɔgɔji kan.

2: Zaburu 107:29 - A bɛ fɔɲɔba hakili sigi, jikuruw bɛ jɔ.

Marka 6.52 U ma buruburuw ka kabako jateminɛ, katuguni u dusukun gɛlɛyara.

O tɛmɛsira b’a jira cogo min na jama ma se ka buruburuw ka kabako dɔn bawo u dusukunw gɛlɛyara.

1. Ala ka sebaaya ka bon ni an yɛrɛ ka faamuyali ye – Matiyu 19:26

2. Ka waati ta ka Ala ka dugaw dɔn ani k’u waleɲumandɔn – Zaburu 34:8

1. Efesekaw 4:18 – “U hakili dibi donna, u yɔrɔ janyara Ala ka ɲɛnamaya la, u dusukun fiyentɔya kosɔn.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:14 – “Nka u hakili fiyentɔ don, k’a masɔrɔ o fini ma bɔ fo ka na se bi ma Layidu kɔrɔ kalanni na. O dulonni bɛ ban Krisita la.”

Marka 6.53 U tɛmɛna tuma min na, u sera Jenɛzarɛti jamana na, ka taa kɔgɔjida la.

Kɔgɔji tigɛlen kɔ, Yesu n’a ka kalandenw sera Jenɛzarɛti jamana na, ka jɔ a da la.

1. Yesu ka taama min kɛra ka taa Jenɛzarɛti: A ka se ka ɲɛminɛni kɛ

2. Jenɛzarɛti: Yesu n’a ka kalandenw ka lafiɲɛyɔrɔ

1. Esayi 30:21 – “I tulo na kuma dɔ mɛn i kɔfɛ, ko: ‘Sira ye nin ye, i ka taama a kɔnɔ,’ ni i mana i kɔdon i kininbolo la, wala i mana i kɔdon i kinin fɛ tuma o tuma.”

2. Matiyu 11:28-30 – “Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.”

Marka 6.54 U bɔra kurun kɔnɔ tuma min na, u y'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ.

Yesu ka kalandenw y’a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la tuma min na u jigira kurun kɔnɔ.

1. Ka Yesu dɔn an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dannaya ka kabako fanga

1. Yuhana 8:19 - U y’a fɔ a ye ko: “I Fa bɛ min?” Yesu y'a jaabi ko: «Aw tɛ ne ni ne Fa dɔn. Ni aw tun ye ne dɔn, aw tun na ne Fa fana dɔn.”

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Marka 6:55 A bolila ka o yɔrɔ bɛɛ lamini, ka banabagatɔw ta ka yaala-yaala u ka dilanw kan, u y’a mɛn yɔrɔ min na.

O mara mɔgɔw bolila ka taa Yesu fɛ ka banabagatɔw ta u ka dilanw kan walisa ka kɛnɛya sɔrɔ.

1. An ka kan ka an jigi da Yesu kan ani ka dannaya kɛ ko a bɛ se ka an kɛnɛya tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la.

2. Yesu b’a fɛ ka an kɛnɛya tuma bɛɛ ani ka jigiya di an ma.

1. Matiyu 8:14-17 - Yesu ye banabagatɔ kɛnɛya Kapɛrnaum.

2. Esayi 53:5 - A jogin na an ka jurumuw kosɔn, a jogin na an ka tilenbaliya kosɔn; an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, wa an kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

Marka 6.56 A donna yɔrɔ o yɔrɔ, dugubaw wala dugubaw kɔnɔ, wala dugubaw kɔnɔ, u ye banabagatɔw da nbɛdaw la, k'a deli ko u ka maga a ka fini dancɛ dɔrɔn de la a kɛra fɛn bɛɛ ye.

Yesu taara dugu minnu na, dugubaw ani jamana minnu na, olu mɔgɔw jigi tun tigɛlen don kɛnɛyali la, fo u ye banabagatɔw da nbɛdaw la, ka Yesu deli ko a k’u to u maga a ka fini da la. Mɔgɔ o mɔgɔ magara a la, o kɛnɛyara.

1. Dannaya fanga - Mɔgɔw ka dannaya barika tun ka bon cogo min na fo a ye u kɛnɛya.

2. Yesu ka sebaaya - Yesu ka kabako min ye mɔgɔ minnu maga a la, olu kɛnɛya.

1. Matiyu 14:36 - “U y’a deli ko u ka maga a ka fini dawolo dɔrɔn na, mɔgɔ minnu magara a la, olu bɛɛ kɛnɛyara ka dafa.”

2. Kɛwalew 19:11-12 - «Ala ye kabako kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ Paul bolo, fo ka na ni bololanɛgɛw walima finiw ye banabagatɔw fari la, banaw bɔra u la, jinɛ juguw bɔra u la .”

Marka 7 bɛ ko koloma caman lakali i n’a fɔ sɔsɔli min kɛra ni Farisiɛnw ye laadala saniya ko la, kalan min tun bɛ mɔgɔ nɔgɔ tiɲɛ na, ani kabako nafama fila: Sirofoniki muso dɔ denmuso kɛnɛyali ani tulogweren ni bobotɔ kɛnɛyali.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔ dɔw ye, u ye kalanden dɔw kɔlɔsi u bɛ dumuni dun ni bolo nɔgɔlenw ye, o kɔrɔ ye ko u ma ko. U bɛ Yesu ɲininka o ko la bawo u bɛ laadala maakɔrɔw minɛ min bɛ tɛgɛ ko sani u ka dumuni kɛ (Marka 7:1-5). Yesu bɛ o jaabi ni u kɔrɔfɔli ye u ka filankafoya kosɔn, u kɛlen ka hadamadenw ka laadalakow minɛ, k’a sɔrɔ u ma Ala ka ci fɔlenw bila. A bɛ Esayi ka kuma fɔ ko "Nin mɔgɔw bɛ ne bonya ni u dawolo ye nka u dusukunw yɔrɔ ka jan ne la. U bɛ ne bato fu, u ka kalanw ye hadamadenw ka sariyaw dɔrɔn de ye" (Marka 7:6-8). A bɛ misali di cogo min na u ye Musa ka ci bila kɛrɛfɛ bonya fa ba bɛ sira di Kɔrban (nilifɛn dilen Ala ma) o cogo la ka daɲɛ Ala tiɲɛ laada kosɔn (Marka 7:9-13).

Dakun 2nan: O tuma na fɛ, Yesu ye jama wele ka mɔgɔw kalan foyi tɛ kɛnɛma mɔgɔ tɛ se k’u nɔgɔ ni a donna u kɔnɔ sanni min bɛ bɔ mɔgɔ la o de bɛ u nɔgɔ ka miiri juguw ɲɛfɔ cɛnimusoya sonyali fagali jatɔya namara juguya nanbara jatɔya keleya tɔgɔjugu fɔli kuncɛbaya nalonmaya nin juguya ninnu bɛɛ bɛ bɔ kɔnɔna na, aw bɛ mɔgɔ nɔgɔ (Marka 7:14-23). Kɔfɛ n'a donna Tiri siya wɛrɛw mara la Sirofonisika muso b'a deli ko jinɛ gɛn ka bɔ a denmuso la fɔlɔ k'a fɔ a ye ko "A to denmisɛnw ka balo fɔlɔ bawo a man ɲi ka denmisɛnw ka buru ta ka wuluw tosi" a b'a jaabi ko "Matigi hali wulu minnu bɛ tabali jukɔrɔ, olu bɛ denmisɛnw ka sɔgɔsɔgɔninjɛ dun" o kɔfɛ a b’a fɔ a ye bawo nin jaabi jinɛ in y’i denmuso bila tuma min na a taara so a sɔrɔla den dalen bɛ dilan kan jinɛ taara k’a jira ko a ka fanga bɛ jinɛw ka mara kan a bɛ tɛmɛ siya diinɛ dancɛw kan (Marka 7:24-30).

Dakun 3nan: Ka taa mara la Dekapɔli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tulogweren bobow cɛ mɔgɔw b'a deli a bolo da cɛ kan k'a ta kɛrɛfɛ k'a bolokɔnincininw don a tulo la a bɛ daji maga a nɛnkun na a bɛ sankolo lajɛ sankolo bɛ sɔgɔsɔgɔ k'a fɔ a ye ko "Efata! o kɔrɔ ye ko "A' ye da wuli!" Nin cɛ in tulo bɛ da wuli kan lajɔ a bɛ daminɛ ka kuma jɛlen jalakiw kana fɔ mɔgɔ si ye yamaruya wɛrɛw dilen ka caya u bɛ weleweleda jɛnsɛn kibaruyaw mɔgɔw degunna kabako ko "A ye fɛn bɛɛ kɛ ka ɲɛ a bɛ tulogwerenw kɛ bobow ka kuma mɛn" k'a jira tugun a ka fanga farikolo banaw kan hinɛ ka ɲɛsin o mɔgɔw ma tɔɔrɔ mana kɛ cogo o cogo, jamana ka gɛlɛyaw (Marka 7:31-37).

Marka 7.1 Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔ dɔw nana ka bɔ Jerusalɛm ka na Yesu fɛ.

Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔ minnu bɔra Jerusalɛm, olu nana ɲɔgɔn fɛ Yesu fɛ.

1: Mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ na a ma, Yesu bɛ olu bɛɛ bisimila ni bolo da wulilen ye, u mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye.

2: An ka kan k’a ɲini tuma bɛɛ ka tugu Yesu kɔ, an mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ.

1: Luka 15:2 - "Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ye ŋunuŋunu ko: Nin cɛ bɛ jurumutɔw minɛ ka dumuni kɛ n'u ye."

2: Yuhana 8:3-11 - "Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw nana ni muso dɔ ye min minɛna jatɔya la, u y'a sigi a cɛma, u y'a fɔ a ye ko: Karamɔgɔ, nin muso minɛna jatɔya la very act.Musa y'a fɔ an ye sariya kɔnɔ ko o ɲɔgɔnnaw ka bon ni kabakurunw ye , i n' a fɔ a ma u mɛn dugukolo kan.Mɔgɔ minnu y'o mɛn, u dusukun y'a jalaki, u bɔra kelen kelen, k'a daminɛ u kɔrɔba la fo ka se u laban ma.

Marka 7.2 U ye a ka kalanden dɔw ye u bɛ dumuni kɛ ni bolo nɔgɔlenw ye, o kɔrɔ ye ko u bolow ma ko, u ye jalaki sɔrɔ.

Farisiɛnw ye Yesu ka kalandenw kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ u ye dumuni kɛ ni u bolow ma ko.

1: Kana a to kɔrɔfɔli ka i ka dannaya wuli Yesu la.

2: Saniya ni senuya tɛ kelen ye.

1: Matiyu 23:25-28 - Yesu ye Farisiɛnw kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u ye u sinsin kɛnɛma saniya kan sanni ka u sinsin alako saniya kan.

2: Yakuba 4:11 - Balima kanulenw, aw kana kuma ɲɔgɔn sɔsɔ.

Marka 7.3 Farisiɛnw ni Yahutuw bɛɛ, ni u ma u tɛgɛ ko tuma caman, u tɛ dumuni kɛ, ka tugu maakɔrɔw ka laadalakow la.

Farisiɛnw ni Yahutuw tun bɛ laadalakow kɛ u tɛgɛw ko sani u ka dumuni kɛ.

1: Yesu b’an hakili jigin laada nafa la an ka dannaya la.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Farisiɛnw ka misali la, n’o ye ka tugu laadalakow la hali ko fitininw na.

1: Luka 11:42 - ? 쏝 ut bɔnɛ bɛ aw ye Farisiɛnw! katuguni aw bɛ manje ni rue ani bin suguya bɛɛ taasibila, ka kiri ni Ala kanuya tɛmɛ.

2: Matiyu 23:23 - ? 쏻 oe aw ye, sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw, filankafow! sabu aw bɛ manje ni anise ni kumini taasibila di, ka sariya ko gɛlɛnw bila, kiritigɛ, hinɛ ani dannaya.

Marka 7.4 Ni u bɔra sugu la, ni u ma ko, u tɛ dumuni kɛ. Fɛn caman wɛrɛw bɛ yen, u ye minnu minɛ, i n'a fɔ jifilenw ni dagaw ni nɛgɛminɛnw ni tabali ko.

Yesu b’a ka kalandenw kalan ko u ka kan ka ko sani u ka dumuni san sugu la, ani ko o sariyakolo kelen bɛ tali kɛ tasaw, dagaw, nɛgɛminɛnw ani tabali ko la.

1. Saniya ɲɛnamaya kɛcogo ka kɛɲɛ ni Yesu ka fɔta ye

2. Alako saniya nafa ka bon don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 1:16-17 - Aw ka aw ko; Aw ka aw yɛrɛw saniya; aw ka kɛwale juguw bɔ ne ɲɛ kɔrɔ. aw ka kojugu kɛli dabila.

17 A' ye ko ɲuman kɛli dege. tilennenya ɲini, ka degun latilen; ka tilennenya lase faantanw ma, ka muso cɛ salen deli wa? 셲 sababu.

2. Tite 2:11-12 - Katuguni Ala ka nɛɛma jirala, ka kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, 12 k'an dege ka ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, ka an yɛrɛ minɛ, ka tilennenya ni Ala ɲɛsiran ɲɛnamaya kɛ bi waati la.

Marka 7.5 Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw y'a ɲininka ko: «Mun na i ka kalandenw tɛ taama ka kɛɲɛ ni cɛkɔrɔbaw ka laadalakow ye, nka u bɛ dumuni kɛ ni u bolow kobali ye?»

Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ye Yesu ɲininka mun na a ka kalandenw tun tɛ tugu laadalakow kɔ, nka u tun bɛ buru dun o nɔ na ni u bolow ma ko.

1: An ka dannaya min bɛ Ala la, o barika ka bon ni hadamadenw ka laadalakow ye

2: Ka tugu Ala ka siraw kɔ ka tɛmɛ hadamaden ka siraw kan

1: Matiyu 15:8-9 - Nin jama bɛ gɛrɛ ne la ni u da ye, ka ne bonya ni u dawolo ye. Nka u dusukun yɔrɔ ka jan ne la.» Nka u bɛ ne bato fu, u bɛ mɔgɔw ka ci fɔlenw kalan kalanw kosɔn.

2: Kolosekaw 2:20-23 - O de kosɔn ni aw ni Krisita sara ka bɔ diɲɛ fɔlɔw la, mun na aw bɛ kolo laadilikanw kɔrɔ i n'a fɔ aw bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ ka halaki ni baara ye;) hadamadenw ka ci fɔlenw ni u ka kalansiraw kɔfɛ? Tiɲɛ na, hakilitigiya jirali bɛ o fɛnw na sago batoli ni majigilenya ni farikolo dɛsɛli la. A kana kɛ bonya si la farisogo wasa kama.

Marka 7.6 A y'a jaabi k'a fɔ u ye ko: Esayi ye kiraya kɛ ka ɲɛ aw filankafow ko la, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Nin jama bɛ ne bonya ni u dawolo ye, nka u dusukun yɔrɔ ka jan ne la.»

Yesu ye Farisiɛnw kɔrɔfɔ u ka diinɛ labatoli kosɔn sanfɛla la.

1: An man kan ka jalaki diinɛ labatoli la min bɛ kɛ sanfɛla la, nka o nɔ na, an ka kan ka tugu dusukun na min bɛ a yɛrɛ di Ala ma.

2: An man kan ka kɛ filankafow ye minnu bɛ Ala bonya ni an dawolo dɔrɔn ye, nka an ka kan ka bonya da a kan ni an dusukunw ye.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 11:16-17 - Aw k'aw janto aw yɛrɛ la, walisa aw dusukun kana lafili, ka aw kɔdon ka baara kɛ ala wɛrɛw ye, ka u bato. O kɔ, Matigi ka diminya ka don aw kɔrɔ, a ye sankolo datugu, walisa sanji kana na, jamana kana a den.

2: Jeremi 29:13 - Aw na ne ɲini, ka ne sɔrɔ, ni aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye.

Marka 7.7 Nka u bɛ ne bato fu, u bɛ mɔgɔw ka ci fɔlenw kalan kalanw kosɔn.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko nafa t’a la ka Ala bato ni mɔgɔ bɛ ka u ka bato kɛcogo sinsin hadamadenw ka kalanw kan Ala nɔ na.

1. Farati min b’an jigi da hadamadenw ka kalansiraw kan

2. Mun na an ka kan ka an jigi da Bibulu ka kalansiraw kan

1. Kolosekaw 2:8 - "Aw k'a lajɛ ko mɔgɔ si kana aw minɛ jɔnya la hakilitigiya ni nanbara lankolon fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ hakili fɔlɔw ye, ka kɛɲɛ ni Krisita ye.

. \_ \_ " " .

Marka 7.8 Aw bɛ Ala ka ci fɔlen bila kɔfɛ, aw bɛ mɔgɔw ka laadalakow minɛ i n’a fɔ dagaw ni jifilenw ko, ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw.

Tɛmɛsira Mɔgɔw bɛ ka Ala ka ci fɔlenw jate, o nɔ na, u bɛ tugu u yɛrɛ ka laadalakow kɔ.

1. Nafa min b’a la ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ, an kana tugu an yɛrɛ ka laadalakow kɔ.

2. Ni an ma Ala ka ci fɔlenw mafilɛ, o kɔlɔlɔw.

1. Matiyu 15:3-9 - Yesu ye Farisiɛnw ni Saduseɛnw kalan ko a nafa ka bon ka Ala ka ci fɔlenw bonya, u kana u yɛrɛ ka laadalakow bonya.

2. Kolosekaw 2:8 - Pol ye Kolosekaw lasɔmi farati min b’a la ka bɔ kibaru duman nɔgɔya la laadalakow fɛ.

Marka 7.9 A y’a fɔ u ye ko: «Aw bɛ ban Ala ka ci fɔlen na kosɛbɛ, walisa aw ka aw yɛrɛw ka laadalakow mara.»

Jama tun bɛ ban Ala ka ci fɔlenw na walisa k’u yɛrɛ ka laadalakow labato.

1. Ala ka Kuma fanga: Ka ci fɔlenw minɛ an yɛrɛ ka laadalakow nɔ na

2. Ka ban diɲɛ laadalakow la ani ka Ala ka ci fɔlenw minɛ

1. Esayi 8:20 - "Ka ɲɛsin sariya ni seereya ma, ni u ma kuma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye, o ye yeelen tɛ u kɔnɔ."

.

Marka 7.10 Musa ko: «I fa ni i ba bonya. «Mɔgɔ min bɛ a fa wala a ba danga, o ka sa saya la.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 7:10 kɔnɔ, o bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka bonya da mɔgɔ bangebagaw kan.

1. Nafa min bɛ bangebagaw bonya

2. Sariya duurunan ka danfara

1. Efesekaw 6:1-3

2. Ekisode 20:12-17

Marka 7.11 Nka aw b’a fɔ ko: Ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ a fa walima a ba ye ko: ‘Kɔrɔban don, o kɔrɔ ye ko nilifɛn don, i bɛ se ka nafa fɛn o fɛn sɔrɔ ne fɛ. a na hɔrɔnya.

Yesu ye Farisiɛnw ka kɛwale dɔ kɔrɔfɔ, yɔrɔ min na u bɛ u ka wajibi bila u bangebagaw ɲɛ, u kɛtɔ ka kɛ sababu ye ka nilifɛn dɔ di Ala ma, k’o kɛ dalilu ye walasa k’u yɛrɛ tanga u ka kunkanbaaraw ma.

1. A nafa ka bon ka bonya da an bangebagaw kan an ka kɛwalew fɛ.

2. Farati minnu bɛ diinɛ daliluw kɛli la walasa k’an yɛrɛ tanga an ka wajibiw ma.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 5:16 - "I fa ni i ba bonya, i ko Matigi i ka Ala y'a fɔ i ye cogo min na, walisa i ka donw ka janya, ka ɲɛ i bolo, Matigi i ka Ala bɛ jamana min di i ma." ."

2. Efesekaw 6:2-3 - "I fa ni i ba bonya, o ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu ye, walisa a ka ɲɛ i bolo, i ka mɛn dugukolo kan."

Marka 7.12 Aw t'a to a ka ko kɛ a fa ni a ba ye tun.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔw man kan ka bali k’u bangebagaw dɛmɛ.

1: An ka kan ka bonya da an bangebagaw kan, an kɛtɔ k’u dɛmɛ cogo o cogo.

2: An ka laadalakow man kan ka baliw bila mɔgɔw ka u bangebagaw dɛmɛni sira kan.

1: Efesekaw 6:2-3 ? 쏦 onour i fa ni i ba; O ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu talen ye. Walasa a ka ɲɛ i bolo, i ka mɛn dugukolo kan.??

2: Ekisode 20:12 ? 쏦 onour i fa ni i ba: walisa i ka donw ka jan dugukolo kan, Matigi i ka Ala bɛ min di i ma.??

Marka 7.13 Aw ye Ala ka kuma kɛ foyi ye aw ka laadalakow fɛ, aw ye o ɲɔgɔn caman kɛ.

Nin tɛmɛsira ye hakilijigin ye ko laadalakow man kan ka tɛmɛ Ala ka kuma kan abada.

1: An ka kan k’an janto laadalakow la minnu bɛ Ala ka kuma tɛmɛ

2: Ka laadalakow bila sɛbɛn ɲɛ, o bɛ na ni dannaya dɛsɛ ye

1: Kolosekaw 2:8 - Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi walisa mɔgɔ si kana aw tiɲɛ hakilitigiya ni nanbara fu fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ fɔlɔw ka laadalakow ye, nka Krisita tɛ.

2: 2 Timote 3:16 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu fɛ, wa u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.

Marka 7.14 A ye jama bɛɛ wele a ma tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Aw bɛɛ kelen-kelen ka ne lamɛn ka a faamu.

Yesu ye mɔgɔw kalan u ka lamɛnni kɛ ani ka faamuyali sɔrɔ.

1: I ka Yesu lamɛn ani k’a ka kalansiraw faamu

2: I ka faamuyali ni hakilitigiya ɲini Yesu fɛ

1: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

2: Ntalenw 2:3-6 - Ɔwɔ, ni i bɛ pɛrɛn dɔnniya nɔfɛ, ka i kan kɔrɔta faamuyali kama. Ni i b'a ɲini i ko warijɛ, ka a ɲini i ko nafolo dogolenw. O tuma na fɛ, i na Matigi ɲɛsiran faamu, ka Ala dɔnniya sɔrɔ. Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la.

Marka 7.15 Fɛn si tɛ bɔ mɔgɔ kɔkan, min bɛ se ka a nɔgɔ, nka fɛn minnu bɛ bɔ a la, olu de bɛ mɔgɔ nɔgɔ.

Yesu b’a ɲɛfɔ ko fɛn min bɛ don mɔgɔ kɔnɔ, o tɛ a nɔgɔ, nka min bɛ bɔ a la.

1. Daɲɛw fanga: An ka kumaw b’an ɲɛfɔ cogo min na

2. An ka kɛwalew bɛ kuma ka tɛmɛ kumaw kan

1. Yakuba 3:6-10 - Kan fanga ani a bɛ se ka ko ɲuman ni kojugu kɛ cogo min na

2. Matiyu 12:33-37 - Yesu ye ntalen min kɛ jiri ɲumanw ni jiri juguw ani u bɛ den minnu na

Marka 7.16 Ni tulo bɛ mɔgɔ dɔ fɛ ka lamɛnni kɛ, a ka mɛnni kɛ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an janto Ala ka kumaw la ani k’an dusukun da wuli walisa k’a ka kuma mɛn.

1: Ala ka kuma lamɛn - Marka 7:16

2: I tulo da wuli ka mɛnni kɛ - Marka 7:16

1: Yakuba 1:19 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona."

2: Zaburu 95:7-8 - "Katuguni ale de ye an ka Ala ye, an ye a ka baganmarayɔrɔ mɔgɔw ye, ani a bolo sagaw. Bi, ni aw ye a kan mɛn, aw kana aw dusukunw gɛlɛya.

Marka 7.17 A donna so kɔnɔ ka bɔ jama la, a ka kalandenw y’a ɲininka o ntalen ko la.

Yesu ka kalandenw y’a ɲini a fɛ a ka ntalen ɲɛfɔ jama ye a ye min kalan sisan.

1. Ɲininkaliw kɛli fanga: Ka a sɛgɛsɛgɛ ko a nafa ka bon ka jaabiw ɲini an ka ɲininkaliw la alako ta fan fɛ.

2. Ka danaya senna: Jagɛlɛya min ka kan ka kɛ walasa ka dannaya ta ani ka ɲininkali gɛlɛnw kɛ, k’o sɛgɛsɛgɛ.

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

Marka 7.18 A y’a fɔ u ye ko: «Aw fana tɛ o cogo la wa? Aw m'a dɔn ko fɛn o fɛn bɛ bɔ kɛnɛma ka don mɔgɔ kɔnɔ, o tɛ se ka a nɔgɔ.

Yesu ye ɲininkali kɛ a ka kalandenw na u ka faamuyali ko la min bɛ saniya alako ta fan fɛ, k’a kalan ko fɛn min bɛ don mɔgɔ kɔnɔ, o tɛ u nɔgɔ, nka min bɛ bɔ kɛnɛma, o de bɛ u nɔgɔ.

1. Yesu ka kalansira minnu bɛ an nɔgɔ tiɲɛ na

2. Ka an dusukunw sɛgɛsɛgɛ walasa ka saniya lakika sɔrɔ

1. Matiyu 15:11 - "Mɔgɔ min bɛ don da la, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ, nka min bɛ bɔ da la, o bɛ mɔgɔ nɔgɔ."

2. Romɛkaw 14:14 - "Ne b'a dɔn, ne dalen b'a la Matigi Yesu fɛ, ko foyi nɔgɔlen tɛ a yɛrɛ la.

Marka 7.19 Katuguni a tɛ don a dusukun na, nka a bɛ don a kɔnɔbara la, ka bɔ ji la ka dumuni bɛɛ saniya wa?

Yesu b’a ɲɛfɔ ko dumuni min bɛ don farikolo la, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ, nka a bɛ bɔ ka taa ji la, ka sogo bɛɛ saniya.

1. Mun na Yesu tun t’a janto dumuni na iko nɔgɔ bɔyɔrɔ

2. Dumuni saniya fanga: Yesu ye an kalan min na dumuni ko la

1. Matiyu 15:11 - "Fɛn min bɛ don da la, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ, nka min bɛ bɔ da la, o bɛ mɔgɔ nɔgɔ."

2. Romɛkaw 14:17 - "Ala ka masaya tɛ dumuni ni minni ko ye, nka tilennenya ni hɛrɛ ni nisɔndiya Ni Senu la."

Marka 7.20 A y'a fɔ ko: «Min bɛ bɔ cɛ la, o bɛ cɛ nɔgɔ.»

An bɛ fɛn minnu kɛ ani an bɛ minnu fɔ, olu bɛ bɔ an dusukunw na, wa olu de bɛ an nɔgɔ.

1. ? 쏻 hat Bɔra Kɔnɔna na A bɛ An Nɔgɔ??

2. ? 쏷 he An ka kumaw ni an ka walew fanga??

1. Matiyu 15:11 - ? 쏧 t min bɛ don da la, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ, nka min bɛ bɔ da la; nin bɛ mɔgɔ nɔgɔ.??

2. Yakuba 3:2-12 - ? 쏤 walima an bɛɛ bɛ senna tiɲɛ cogo caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma sennatiɲɛ a ka kuma fɔlenw na, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se k'a farikolo bɛɛ minɛ fana.??

Marka 7.21 Katuguni miiri juguw ni jatɔya ni jatɔya ni mɔgɔfaga bɛ bɔ mɔgɔw dusukun na.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin hadamadenw ka juguya kan, o min bɛ bɔ dusukun kɔnɔ.

1. Juguya min bɛ an dusukun na: An bɛ se ka se sɔrɔ an ka kɔrɔbɔliw kan cogo min na

2. Dusukun fanga: Hadamaden ka cogoya jugumanba faamuyali

1. Yakuba 1:14-15 - Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu bɛ u sama ka taa u la ani ka u lafili. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

2. Romɛkaw 3:10-18 - I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쏷 yan, mɔgɔ tilennen tɛ, hali kelen tɛ; mɔgɔ si tɛ yen min bɛ faamuyali kɛ ; mɔgɔ si tɛ yen min bɛ Ala ɲini. Bɛɛ y'u kɔdon, u faralen ɲɔgɔn kan, u kɛra nafa tɛ minnu na; mɔgɔ si tɛ koɲuman kɛ, hali kelen tɛ.

Marka 7:22 Sonyali, namara, juguya, nanbara, nege, ɲɛ jugu, Ala tɔgɔ tiɲɛ, kuncɛbaya, hakilintanya.

Nin tɛmɛsira bɛ jurumu damadɔw fɔ minnu jalakilen don Bibulu fɛ, i n’a fɔ sonyali, namara, juguya, nanbara, cɛya, ɲɛ jugu, Ala tɔgɔ tiɲɛ, kuncɛbaya ani hakilintanya.

1. "Dusukun jurumuw: An t jurumuw dn".

2. "Nan fanga: Mun na Ala tɔgɔjugu fɔli dagalen don".

1. Ntalenw 11:3 - "Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya na u ɲɛminɛ, nka sariya tiɲɛbagaw ka juguya na u halaki."

2. Yakuba 4:17 - "O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

Marka 7.23 Nin ko juguw b b b mg kɔnɔna na, ka mg nɔgɔ.

Yesu b’a kalan ko kojugu bɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ, ka a nɔgɔ.

1. "Ko Dusukun: Mun na jurumu b damin an kn".

2. "Kibaru duman sebaaya: An b se ka jurumu se sr cogo min".

1. Yakuba 1:14-15 - "Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u bɛ sama ka taa u yɛrɛ nege jugu fɛ ani u lafililen. O tuma na, nege donna o kɔfɛ, o bɛ jurumu bange; , bɛ saya bange."

2. Rom=kaw 6:12-14 - "O de kosn, aw kana jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la, walisa aw ka a nege juguw kanmin Minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la, i ka i yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ di a ma ka kɛ tilennenya minɛn ye.

Marka 7.24 A wulila ka bɔ yen ka taa Tiri ni Sidɔn dancɛ la, ka don so dɔ kɔnɔ, mɔgɔ si tun t’a fɛ ka o dɔn, nka a ma se ka dogo.

Yesu taara Tiri ni Sidɔn walisa ka kɛ a kelen na ani ka kɛ a dan na.

1: Yesu tun b’a fɛ ani a mago tun bɛ waati la walisa ka kɛ a kelen na ani ka miiri a ka cidenyabaara la.

2: An bɛɛ mago bɛ waati la walisa ka kɛ an kelen na ani ka miiri kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya n’an kuntilenna la.

1: Matiyu 6:6 - ? 쏝 ut ni i bɛ delili kɛ, i ka don i ka so kɔnɔ ka da tugu ka i Fa deli min bɛ gundo la. Ani i Fa min bɛ ye gundo la, o bɛna i sara.??

2: Zaburu 46:10 - ? 쏝 e hali bi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!??

Marka 7.25 Muso dɔ, jinɛ nɔgɔlen tun bɛ a denmuso la, o y'a mɛn, ka na a sen kɔrɔ.

Jinɛ nɔgɔlen dɔ tun bɛ muso dɔ denmuso la, a ye Yesu ko mɛn, ka na a fɛ ka dɛmɛ ɲini.

1. Dannaya fanga: Yesu ka kabakow bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka se sɔrɔ kɛlɛw kan: Yesu ye an ka fanga sɔrɔyɔrɔ ye cogo min na

1. Matiyu 15:21-28 - Yesu ye Kanan muso denmuso kɛnɛya

2. Marka 5:24-34 - Yesu ye muso kɛnɛya ni joli bɔli ye

Marka 7.26 Muso tun ye Gɛrɛki ye, a siya tun ye Sirofenisika ye. A y'a deli ko a ka jinɛ gɛn ka bɔ a denmuso la.

Muso tun ye Gɛrɛki dɔ ye min bɔra Sirofenisi jamana na, wa a y’a ɲini Yesu fɛ a ka jinɛ gɛn ka bɔ a denmuso la.

1: Yesu b’a ka kanuya n’a ka makari jira siyaw bɛɛ la, Yahutuw dɔrɔn tɛ.

2: Ala b baara k an f, ka cogo di an ma ka k a bolow ni a senw ye.

1: Kɛwalew 10:34-35 - Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, wa a bɛ sɔn ka mɔgɔw sɔn ka bɔ siya o siya la.

2: Yakuba 2:15-17 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara, wa an ka kan k’an ka dannaya jira an ka kɛwalew fɛ.

Marka 7.27 Nka Yesu y’a fɔ a ye ko: «Denmisɛnw ka fa fɔlɔ, katuguni a man kan ka denmisɛnw ka dumuni ta k’a fili wuluw ma.»

Yesu b’a fɔ ko denmisɛnw magow ka kan ka ɲɛ fɔlɔ sani ka wuluw dɛmɛ.

1: An ka kan ka fɔlɔ ka an ka denbaya magow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la sanni an ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ.

2: An man kan ka kɛ yɛrɛɲininaw ye ani an man kan k’an hakili to tuma bɛɛ ka magojirabagaw dɛmɛ.

1: Filipekaw 2:3-4 ? 쏡 o foyi tɛ bɔ yɛrɛɲini na walima yɛrɛbonya fu la. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa lajɛ nka aw kelen-kelen bɛɛ ka tɔnɔw nafa.??

2: Galasikaw 6:10 ? 쏷 o de kosɔn, i n'a fɔ sababu bɛ an bolo cogo min na, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw.??

Marka 7.28 A y'a jaabi ko: «Ɔwɔ, Matigi.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na muso dɔ ye Yesu ka ɲininkali jaabi, n’o ye ko a dalen b’a la ko a bɛ se k’a denmuso kɛnɛya, k’a ka dannaya sinsin a kan ani ka wuluw ka denw ka dumuni kɛ cogo min na, o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na.

1. Ka an jigi da Yesu kan, o bɛ na ni segin ni jigiya ye

2. Ala ka nɛɛma bɛ fa hali an fitininw ma

1. Matiyu 15:21-28 - Yesu ye Kanan muso denmuso kɛnɛya

2. Romɛkaw 5:6-8 - Ala ka nɛɛma camanba Yesu Krisita barika la

Marka 7.29 A y'a fɔ a ye ko: «I ka taa nin kuma kosɔn. Sitanɛ bɔra i denmuso la.»

Yesu ye muso denmuso kɛnɛya a kɛtɔ ka jinɛ gɛn ka bɔ a la.

1: An man kan ka Yesu ka kanuya ni a ka kɛnɛyali fanga dɔgɔya abada.

2: Hali ni a bɛ dibi la, Yesu bɛ se ka yeelen ni jigiya lase bɛɛ ma.

1: Zaburu 34:18 "Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ minnu ni hakili tiɲɛnenw kisi."

2: Esayi 43:2 "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, ni aw tɛmɛna bajiw fɛ, u tɛna aw minɛ. Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma." tɛna tasuma don aw la.»

Marka 7:30 A sera a ka so tuma min na, a y'a ye ko jinɛ bɔra, a denmuso dalen bɛ dilan kan.

Muso dɔ y’a ye ko a denmuso kɛnɛyara ka bɔ a ka jinɛ ta la, a seginna so tuma min na.

1. Se bɛ Yesu ye ka an hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni a nɔfɛkow la.

2. Ala ka sebaaya ka bon ni fanga juguw bɛɛ ye.

1. Luka 8:26-35 - Yesu ye hakili nɔgɔlen gɛn ka bɔ muso la.

2. Matiyu 18:10 - Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko u k’u janto u kana denmisɛnninw senna tiɲɛ.

Marka 7.31 A bɔra Tiri ni Sidɔn dancɛw la, a sera Galile baji la, Dekapɔli jamana cɛma.

Yesu bɔra Tiri ni Sidɔn kɔgɔjida la ka se Galile baji la, ka tɛmɛ Dekapɔli baji cɛma.

1. Yesu ka taama min kɛra jamana kɔnɔ, o b’a jira ko a y’a cɛsiri ka Kibaru Duman waajuli kɛ bɛɛ ye.

2. Yesu ka cidenyabaara tun ye seereya ye min b’a jira ko a tun b’a fɛ ka taa yɔrɔ jan walisa ka se mɔgɔw bɛɛ ma.

1. Matiyu 4:23-25 - Yesu taara Galile jamana yɔrɔ bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana sifa bɛɛ ni bana sifa bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

2. Marka 16:15 - A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye.»

Marka 7.32 U nana ni tulogweren dɔ ye a fɛ. U b'a deli ko a k'a bolo da a kan.

Mɔgɔ kulu dɔ bɛ na ni tulogweren dɔ ye Yesu fɛ, kuma gɛlɛya bɛ min na, walisa a ka kɛnɛya.

1. Dannaya fanga - Mɔgɔ minnu nana ni tulogweren ye Yesu ma, olu ka dannaya ye se ka kɛnɛyali kɛ cogo min na.

2. Ka timinandiya waati gɛlɛnw na - Ala bɛ baara kɛ ni an ka gɛlɛyaw ye cogo min na walasa k’an gɛrɛ a la.

1. Yakuba 5:14-15 - Yala aw la kelen bananen don wa? A ka kan ka egilisi maakɔrɔw wele u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ ni dannaya ye, o na banabagatɔ kɛnɛya; Matigi na a lakunun.»

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Marka 7.33 A y'a ta ka bɔ jama cɛma, k'a bolokɔnincininw don a tulo la, ka daji da a kan ka maga a nɛnkun na.

Yesu ye tulogweren dɔ kɛnɛya a kɛtɔ ka maga a tulo ni a nɛnkun na.

1: Yesu b’an kalan ka hinɛ ani ka hinɛ mɔgɔ minnu na, minnu ka dɔgɔ.

2: Yesu b’a jira an na ko dannaya fanga ani delili bɛ se ka banabagatɔw kɛnɛya.

1: Yakuba 5:15 - "Delili min kɛra dannaya la, o na banabagatɔ kɛnɛya, Matigi na u lakunun. Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma."

2: Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

Marka 7.34 A y'a ɲɛ kɔrɔta sankolo la, a ye sɔgɔsɔgɔ kɛ k'a fɔ a ye ko: «Efata!»

Tulogeren ni bobo kɛnɛyali: Yesu ye cɛ tulo ni a da yɛlɛ.

1. Ala ka hinɛ min bɛ kɛnɛya: Yesu ye tulogweren ni bobo dɔ da wuli cogo min na

2. Kabakow ni dannaya: Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ kan

1. Esayi 35:5-6 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli; o tuma na, senkelen na pan i ko saga, bobo kan na dɔnkili da ɲagali la.

2. Zaburu 146:8 - Matigi bɛ fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ; Matigi bɛ mɔgɔ minnu biri, a bɛ olu kɔrɔta. Matigi bɛ mɔgɔ tilennenw kanu.

Marka 7.35 O yɔrɔnin bɛɛ la, a tulo da wulila, a nɛnkun juru bɔra, a kumana ka jɛya.

Yesu ye tulogweren ni bobo dɔ kɛnɛya, k’a to a ka kuma ka jɛya.

1. Ala ka sebaaya bɛ se ka kɛnɛya ni fɛn caman tigɛli lase mɔgɔ ma.

2. Yesu bɛ se k’an ka karilenw lasegin.

1. Zaburu 103:3 - A b i ka jurumuw b yafa, ka i ka banaw b kn.

2. Esayi 35:5-6 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli; o tuma na, senkelen na pan i ko saga, bobo kan na dɔnkili da ɲagali la.

Marka 7.36 A y'a fɔ u ye ko u kana o fɔ mɔgɔ si ye, nka ni a y'a fɔ u ye ka taa a fɛ, u bɛ o fɔ ka taa a fɛ.

Yesu ye tulogweren dɔ kɛnɛya ani a y’a fɔ o seerew ye ko u kana o fɔ mɔgɔ si ye, nka u ye o kibaruya jɛnsɛn cogo o cogo.

1. Yesu ka sebaaya: A ka kabakow b’a ka Ala ka kuntigiya jira cogo min na

2. Seereya fanga: An ka kɛwalew bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

1. Luka 5:15-16 - Nka a tɔgɔ bɔra ka taa a fɛ, jamaba nana ɲɔgɔn fɛ ka a lamɛn, ka kɛnɛya a fɛ u ka banaw la. A y'i kɔdon kungokolon kɔnɔ ka Ala deli.

2. Kɛwalew 4:20 - An ye fɛn minnu ye, an ye minnu mɛn, an tɛ se ka olu fɔ.

Marka 7.37 U kabakoyara kosɛbɛ k’a fɔ ko: «A ye fɛn bɛɛ kɛ ka ɲɛ.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka kabakow la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la tulogwerenw ni bobow kɛnɛyali.

1. Ala ka kabako sebaaya: Yesu ka kɛnɛya kabakow lajɛ

2. Yesu: An kɛnɛyabaga ani an kunmabɔbaga

1. Esayi 35:5-6: O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko wulu, bobow nɛnkun na dɔnkili da, katuguni ji na bɔ kungokolon kɔnɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.

2. Heburuw 13:8: Yesu Krisita ye kelen ye kunun, bi, ani badaa.

Marka 8 bɛ ko jɔnjɔn caman lakali i n’a fɔ mɔgɔ ba naani baloli, sɔsɔli min kɛra ni Farisiɛnw ye minnu tun bɛ taamashyɛn ɲini, fiyentɔ dɔ kɛnɛyali Bɛtisayida, Piɛrɛ ka Krisita ka jurumu fɔli ani Yesu ka a ka saya ni a lakununni kofɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni jamaba wɛrɛ ye ka ɲɔgɔn lajɛn Yesu lamini na, k’a sɔrɔ foyi ma dun. A b’a hami jira u la, wa a b’a latigɛ ka dumuni di u ma. Ni buru wolonwula ni jɛgɛ misɛnnin damadɔw ye a bɛ barika da kari buru bɛ kalandenw tila mɔgɔw bɛ kɛ jɛgɛ kelenw u bɛɛ ye minnu dun u wasa o kɔfɛ segi wolonwula falen karilenw tora cɛ ba naani ɲɔgɔn dun kɔfɛ jama bilalen kɔfɛ ka don kurun kɔnɔ ka taa mara Dalmanutha (Marka 8:1-10 la). O yɔrɔ la Farisiɛnw bɛ na sɔsɔli daminɛ k'a kɔrɔbɔ k'a ɲini a fɛ taamasiyɛn ka bɔ sankolo la nka a bɛ sɔgɔsɔgɔ kosɛbɛ hakili ko "Mun na nin bɔnsɔn in bɛ taamasyɛn ɲini? Tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko taamasiyɛn si tɛna di a ma" b'u to u bɛ segin ka don kurun kɔnɔ ka tɛmɛn fan dɔ fɛ (Marka 8:11-13).

Dakun 2nan: K’u to kurun kɔnɔ ni kalandenw ye u bɛ baro kɛ u ɲinɛna ka na ni buru ye, buru kelen dɔrɔn de bɛ u cɛma. A b'u lasɔmi ko "Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi! Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi farisiɛnw Hɛrɔde." U bɛ baro Kɛ o kan u ni ɲɔgɔn cɛ k'a Fɔ ko "A bɛ Kɛ k'a sababu Kɛ buru t'an bolo." Aware their discussion Yesu b'a ɲininka mun na kuma buru tɛ min na faamuyali hali bi faamuya tɛ ye ni dusukunw gɛlɛyara ɲɛw ma ye tulo ma mɛn kana hakili to tuma min na karilen don buru duuru ba duuru ba joli segi dafalenw ye u ta tuma min na kari buru wolonwula ba naani joli segi falenw tun bɛ wuli hali bi u ma faamuya (Marka 8:14-21).

Dakun 3nan: Ni u nana Bɛtsaida mɔgɔ dɔw nana ni fiyentɔ ye ka delili kɛ Yesu ka maga a la ka fiyentɔ minɛ a bolo bɛ taa n'a ye dugu kɔkan ka daji tu a ɲɛw kan ka bolo da a kan a bɛ ɲininkali kɛ ni a ye fɛn dɔ ye a ɲɛ kɔrɔta ko a bɛ mɔgɔw ye i ko jiriw bɛ taama ka yaala ka bolo da a ta kan ɲɛw tugun a ɲɛw dabɔra yeli seginna a bɛ fɛn bɛɛ ye ka jɛya ka ci so k'a fɔ ko "Kana hali dugu kɔnɔ" (Marka 8:22-26). O kɔ, taama duguw Sesare Filipe sira bɛ kalandenw ɲininka minnu mɔgɔw ko am jaabiw sen bɛ Yuhana Batiselikɛla Eli kira kelen na o kɔfɛ a bɛ ɲininkali kɛ jɔn do ko am Piɛrɛ bɛ jaabi ko "Aw ye Masiya ye. Lakɔlɔsili kana fɔ mɔgɔ si ye nin ko in daminɛ ka kalan ka kan ka tɔɔrɔ fɛn caman banna maakɔrɔw sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya ka kan ka faga tile saba kɔfɛ kununni segin bɛ kuma k'a jɛya Piɛrɛ b'a kɔrɔfɔ ka wuli ka kalandenw filɛ ka Piɛrɛ kɔrɔfɔ k'a fɔ ko "I ka bɔ ne kɔ Sitanɛ! I tɛ haminankow to i hakili la Ala, nka hadamadenw haminankow dɔrɔn de don" (Marka 8:27-33). Weele jama n'a ka kalandenw b'a kalan min b'a fɛ ka ɲɛnamaya kisi, o bɛna bɔnɛ a la mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna ɲɛnamaya la a kosɔn kibaru duman bɛna a kisi nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ka ni bɔnɛ mɔgɔ bɛ se ka mun di a nɔ na ni ni mɔgɔ maloyara a ma kuma jatɔya jurumutɔ bɔnsɔn Denkɛ Adamaden na maloya ni nana Fa nɔɔrɔ mɛlɛkɛ senumaw bɛ kuncɛ tiɲɛ na k’a fɔ ko dɔw jɔlen bɛ yan u bɛna saya nɛnɛ ka sɔrɔ ka masaya ye Ala ka na fanga la (Marka 8:34-38).

Marka 8.1 O donw la, jama tun ka ca kosɛbɛ, dumuni tun tɛ u bolo, Yesu ye a ka kalandenw wele a ma.

Yesu bɛ jama balo: Bɛɛ bɛ se.

1: Ala bɛ fɛn di tuma bɛɛ. An tɛ mago ɲɛ abada.

2: Yesu ye magow bɛɛ dibaga ye.

1: Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

2: Matiyu 6:25-34 - O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min; walima i farikolo ko la, i bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa?

Marka 8.2 Jama hinɛ bɛ ne la, katuguni u ye tile saba kɛ ne fɛ sisan, dumuni foyi t'u bolo.

Yesu hinɛ bɛ jamaba la minnu bɛ a fɛ kabini tile saba, dumuni foyi t’u bolo.

1. Yesu ka hinɛ: An ka kan ka tugu a ka misali kɔ cogo min na

2. Dannaya fanga: Kalan ka bɔ jama la

1. Matiyu 14:14 - Yesu bɔra ka jamaba ye, a hinɛ donna u la, a ye u banabagatɔw kɛnɛya.

2. Yuhana 6:5-7 - Yesu y'a ɲɛ kɔrɔta tuma min na, a ye jamaba dɔ nana a ma tuma min na, a y'a fɔ Filipe ye ko: «An na nbuuru san min, walisa u ka dumuni kɛ?» A ye nin fɔ walisa k'a kɔrɔbɔ, katuguni a tun bɛna min kɛ, a yɛrɛ tun b'o dɔn.

Marka 8.3 Ni ne ye u bila ka taa u yɛrɛw ka so, u na sɛgɛn sira kan, katuguni u caman nana ka bɔ yɔrɔ jan.

Yesu ka kalandenw tun bɛ hami a ka mɔgɔw kalanni na, ikomi u tun bɔra yɔrɔ jan ani u tun bɛna fasa kɔngɔ fɛ ni u bilala ka taa u yɛrɛ ka so ka sunɔgɔ.

1. Yesu b’a janto an ka ɲɛtaa la, hali ni a bɛ se ka gɛlɛya an ma ka a ɲininenw kɛ.

2. Yesu b’a fɛ an k’an janto mɔgɔ wɛrɛw magow la, hali ni a bɛ se ka gɛlɛya an ma.

1. Matiyu 25:35-36 - "Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye, i ye ne wele ka don."

2. Yakuba 2:14-16 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ka bon mun na? Yala o dannaya sugu bɛ se k'u kisi wa? A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ fini ni don o don dumuni ye." Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko ? 쏥 o hɛrɛ la; aw ka aw fari sumaya ani ka balo koɲuman,??nka aw tɛ foyi kɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la?"

Marka 8.4 A ka kalandenw y'a jaabi ko: «Mɔgɔ bɛ se ka nin cɛw wasa ka bɔ min na ni dumuni ye kungokolon kɔnɔ yan?»

Kalandenw ye Yesu ɲininka cogo min na u bɛ se ka jamaba dɔ balo kungokolon kɔnɔ ni nbuuru damadɔ dɔrɔn ye.

1. Dannaya fanga: Yesu y’a jira an na ko hali ni ko gɛlɛnbaw donna, dannaya bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ.

2. Delili fanga: Ni gɛlɛyabaw bɛ an kan, delili bɛ se ka jigiya ni barika lase an ma.

1. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko : ? 쏝 aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko : ? 쁌 ove . " ka bɔ yan ka taa yen,??wa a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.??

2. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon a baara la."

Marka 8.5 A ye u ɲininka ko: «Nbuuru joli bɛ aw bolo?» U ko: «Wolonwula.»

Yesu ye a ka kalandenw ɲininka buruburu joli b’u bolo ani u ye wolonwula jaabi.

1. Dannaya fanga: Yesu b’a jira cogo min na dannaya bɛ se ka hali saraka fitinin dɔ tigɛli kɛ dugawu ye mɔgɔ caman bolo.

2. Ala ka labɛn: Yesu b’a jira an na cogo min na Ala bɛ se ka nafolomafɛnw ta minnu bɛ iko fɛn minnu tɛ foyi ye, ka baara kɛ n’u ye walisa ka mɔgɔw mago ɲɛ.

1. Matiyu 14:13-21 - Yesu ye buru duuru ni jɛgɛ fila kɛ ka mɔgɔ ba duuru balo.

2. Yuhana 6:1-14 - Yesu ye buru duuru ni jɛgɛ fila tigɛli kɛ kabako dumuni ye mɔgɔ ba duuru ye.

Marka 8.6 A y'a fɔ jama ye ko u ka sigi duguma, a ye nbuuru wolonwula ta ka barika da u ye, ka u kari ka di a ka kalandenw ma walisa u k'u bila u ɲɛ. U y'u bila jama ɲɛ kɔrɔ.

Yesu ye barika da Ala ye, ka nbuuru wolonwula kari a ka kalandenw ɲɛ kɔrɔ, o kɔfɛ, olu y’u bila jama ɲɛkɔrɔ.

1. Barika dali fanga

2. Nafa min b’a la ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 15:36 - "A ye nbuuru wolonwula ni jɛgɛw ta, ka barika da u ye ka u kari, ka u di a ka kalandenw ma, ka kalandenw di jama ma."

2. Filipekaw 4:6 - "Aw kana aw janto foyi la, nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la."

Marka 8.7 Jɛgɛ fitinin damadɔw tun bɛ u bolo, a ye dugawu kɛ ka ci fɔ ko u ka olu fana bila u ɲɛ kɔrɔ.

Yesu ye jɛgɛmisɛn damadɔw kɛ ka jamaba dɔ balo.

1: Yesu tun bɛ baara kɛ ni fɛn fitininw ye ɲɛnamaya kɔnɔ walisa ka baarabaw kɛ.

2: Yesu y’an kalan an ka wasa sɔrɔ an bolofɛnw na ani ka da a la ko a bɛna an di.

1: Filipekaw 4:11-13 "Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye ne wasa kalan cogo o cogo la. Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Fɛn o fɛn na ko bɛɛ la, ne ye gundo dege ka caya ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

2: Matiyu 6:25-34 ? 쏷 o de kosɔn ne b' a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la , aw bɛna min dun walima aw bɛna min min , wala aw farikolo ko la , aw bɛna min don . Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa? Sanfɛ kɔnɔw filɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Nafa tɛ aw la ka tɛmɛ olu kan wa? Ani aw la jumɛn bɛ se ka lɛrɛ kelen fara a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni a jɔrɔlen don? Ani mun na i bɛ jɔrɔ finiko la? Aw ye foro kɔnɔ liliw jateminɛ, u falencogo, u tɛ baara kɛ, u tɛ wuli, o bɛɛ n'a ta, ne b'a fɔ aw ye ko hali Solomani a nɔɔrɔ bɛɛ la, a ma fini don i n'a fɔ ninnu dɔ. ...

Marka 8.8 U ye dumuni kɛ ka fa, ka sogo karilen tolen dɔ ta, u ye sigilan wolonwula ta.

Yesu ye nbuuru ni jɛgɛ minnu di, kalandenw ye olu dun ka fa, dumunikɛminɛn wolonwula tora.

1. Ala bɛ se k’an mago ɲɛ kosɛbɛ.

2. Dannaya ni delili fanga.

1. Matiyu 14:13-21 - Ba duuru baloli

2. Luka 17:11-19 - Yesu ye kunatɔ tan saniya

Marka 8.9 Dumuni kɛbagaw tun bɛ mɔgɔ waa naani ɲɔgɔn bɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kabako ɲɛfɔ, Yesu ye mɔgɔ ba naani balo ni buru ni jɛgɛ damadɔ dɔrɔn ye.

1. Yesu ka kabakow fanga: Ala bɛ se ka fɛn caman di cogo min na magoɲɛ waati la

2. Yesu ka hinɛ: Ala b’a janto a ka mɔgɔw bɛɛ la cogo min na

1. Yuhana 6:1-14 - Yesu ye kabako kɛ ka mɔgɔ ba duuru balo

2. Matiyu 14:13-21 - Yesu taamana ji kan ka taa a ka kalandenw kunbɛn

Marka 8.10 O yɔrɔnin bɛɛ la, a ni a ka kalandenw donna kurun kɔnɔ, ka se Dalmanuta yɔrɔ la.

Yesu n’a ka kalandenw donna kurun dɔ kɔnɔ ka taa Dalmanutha.

1. Kanminɛli fanga: Yesu ka taama ka taa Dalmanutha

2. Ka tugu Matigi ka ɲɛminɛli kɔ: Taama min bɛ taa Dalmanutha

1. Yuhana 14:15 ? 쏧 f aw ka ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.??

2. Luka 9:23 ? 쏛 nd a y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don, ka tugu ne kɔ.??

Marka 8.11 Farisiɛnw bɔra kɛnɛ kan ka ɲininkali daminɛ a fɛ, ka taamashyɛn ɲini a fɛ ka bɔ sankolo la, k'a kɔrɔbɔ.

Farisiɛnw ye Yesu kɔrɔbɔ u kɛtɔ ka taamashyɛn deli ka bɔ sankolo la.

1. Yesu ka kɔrɔbɔli: Ka i jigi da Ala kan, an kana i jigi da taamaʃyɛnw ni kabakow kan

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan Ala ka Kuma sababu fɛ

1. Matiyu 4:1-11 - Yesu kɔrɔbɔra jinɛ fɛ.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Marka 8.12 A ye sɔgɔsɔgɔ kosɛbɛ a hakili la k'a fɔ ko: Mun na nin mɔgɔw bɛ taamashyɛn ɲini? tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko taamashyɛn si tɛna di nin mɔgɔw ma.»

Yesu y’a jira ko a dusu tiɲɛna jama ka dannayabaliya kosɔn, wa a banna ka taamasyɛn dɔ di u ma.

1. Ala ka Masaya jɔlen bɛ dannaya de kan, a tɛ jɔ taamasyɛnw kan

2. Ala bɛ Mɔgɔ kantigi dɔ ɲini

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Yuhana 20:29 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쏦 ave i dalen b'a la sabu i ye ne ye wa? Minnu ma a ye, ka da a la, olu ye dubadenw ye.

Marka 8.13 A ye u to yen, a donna kurun kɔnɔ tugun ka taa fan dɔ fɛ.

Yesu taara kɔgɔji fan dɔ fɛ kurun dɔ kɔnɔ.

1. Yesu ka kanminɛli: A dege ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ

2. Yesu ka sebaaya: Kabako min kɛra ka kɔgɔji tigɛ

1. Yuhana 6:21 - O yɔrɔnin bɛɛ, kurun sera dugukolo la, u taara yɔrɔ min na.

2. Matiyu 14:22-33 - O yɔrɔnin bɛɛ Yesu ye kalandenw bila ka don kurun kɔnɔ ka taa a ɲɛfɛ ka taa fan dɔ fɛ, k’a sɔrɔ a ye jama gɛn.

Marka 8.14 Kalandenw tun ɲinɛna buru ta kɔ, u tun ma tɛmɛ nbuuru kelen kan kurun kɔnɔ.

Kalandenw tun ɲinɛna ka na ni nbuuru ye ani buru kelen dɔrɔn de tun bɛ u fɛ.

1: An ka kan ka labɛn ko bɛɛ kama, i n’a fɔ kalandenw tun ma labɛn cogo min na.

2: An ka kan k’an hakili to nafolomafɛnw na minnu bɛ an bolo, i n’a fɔ kalandenw tun bɛ ni buru kelen dɔrɔn de ye.

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an kalan ko an kana hami siniko la ani ka an jigi da Ala kan.

2: Ntalenw 21:20 - Nafolo nafama ni tulu bɛ mɔgɔ hakilitigi la wa? 셲 sigiyɔrɔ, nka hakilintan b'a dun.

Marka 8.15 A y'a fɔ u ye ko: «A' ye aw janto Farisiɛnw ka fununfɛn ni Hɛrɔde ka fununfɛn na.»

An ka kan ka Farisiɛnw ka kalansira nkalonmaw ni Hɛrɔde ka kalansira nkalonmaw dɔn.

1. Farati min bɛ nkalon kalanw na

2. Ka yeli kɛ diɲɛ ka nanbaraw fɛ

1. Efesekaw 5:6-7 - "Mɔgɔ si kana aw lafili ni kuma gansanw ye, katuguni o kow de kosɔn Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan. O de kosɔn aw kana aw niyɔrɔ kɛ u fɛ."

2. Kolosekaw 2:8 - "Aw k'a lajɛ ko mɔgɔ si kana aw minɛ jɔnya la hakilitigiya ni nanbara lankolon fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ hakili fɔlɔw ye, ka kɛɲɛ ni Krisita ye.

Marka 8.16 U ye baro kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko: «Nbuuru tɛ an bolo.»

Kalandenw y’a miiri ko u ka buru dɛsɛ de ye Yesu ka kalan kun ye.

1: Yesu b’an hakili jigin ka tɛmɛ an farikolo magow kan, ka an lamini mɔgɔw magow ye alako ta fan fɛ.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko Yesu bɛ balo di an ma tuma bɛɛ alako ta fan fɛ.

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an kalan ko an kana hami an farikolo magow la, nka an ka Ala ka Masaya ɲini fɔlɔ.

2: Zaburu 23 - Hali ni an bɛ se ka taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, Ala bɛna dususalo ni balo di an ma.

Marka 8.17 Yesu y'o dɔn tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ miiri, katuguni dumuni tɛ aw bolo? Aw ma a dɔn fɔlɔ, aw ma a faamu wa? Aw dusukun gɛlɛyara hali bi wa?

Yesu ye jama ɲininka mun na u tun bɛ ɲininkali kɛ a la ko buru tɛ a bolo hali k’a sɔrɔ u tun ma o faamu fɔlɔ wala k’a faamu.

1. Dusukun gɛlɛyali: Ala ka labɛn faamuyali

2. Ka yeli kɛ dannaya ɲɛw fɛ: Ka da Ala ka labɛnw na

1. Jeremi 17:7-8 - "Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, a jigi dalen bɛ a kan, o ye dubaden ye. A na kɛ i ko jiri min turulen don ji kɛrɛ fɛ, min bɛ a juw ci baji da la. A tɛ siran waati min na." funteni bɛ na; a buluw bɛ kɛ binkɛnɛ ye tuma bɛɛ. Hami t'a la ja san kɔnɔ wa a tɛ ban abada ka den."

2. Heburuw 3:14-15 - "An nana ka an niyɔrɔ kɛ Krisita la, ni an bɛ an ka dannaya fɔlɔ minɛ kosɛbɛ fo ka se a laban ma. I n'a fɔ a fɔra cogo min na sisan: "Bi, ni aw ye a kan mɛn, aw kana aw gɛlɛya." dusukunw na i n'a fɔ aw y'a kɛ cogo min na murutili la.»

Marka 8.18 Ni ɲɛw bɛ aw fɛ, aw m’a ye wa? Ni tulo bɛ aw fɛ, aw m'a lamɛn wa? Aw hakili tɛ o la wa?

Yesu bɛ ka ɲininkali kɛ mun na a ka kalandenw, ɲɛw bɛ minnu bolo ka yeli kɛ ani tulo bɛ minnu fɛ ka mɛnni kɛ, a ye min kalan u ye, olu tɛ o faamu walima u hakili tɛ o la.

1. Yeli ni dannaya: Ala ka Kuma faamuyali

2. Lamɛnni ka kan minɛ: An ye min kalan, an hakili ka to o la

1. Zaburu 19:7-9 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lakunu. Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔlenw kɛ hakilitigiw ye. Matigi ka ci fɔlenw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya. Matigi ka ci fɔlen saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen.

2. Ntalenw 1:7 - Matigi ɲɛsiran ye dɔnniya daminɛ ye; hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.

Marka 8.19 Ne ye o buru duuru kari mɔgɔ waa duuru cɛ tuma min na, aw ye sigilan joli fa tilalenw na? U y'a fɔ a ye ko: «Tan ni fila.»

Yesu y’a ka sebaayaba jira a kɛtɔ ka dumuni di jama ma, kɔngɔ tun b’o la.

1. Ala ka sebaaya: Kalan min bɛ sɔrɔ Yesu ka kabako balocogo la

2. Duba min b’a to an ni ɲɔgɔn cɛ: Yesu ka misali min ye bolomafara ye

1. Luka 9:13-17 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

2. Yuhana 6:1-14 - Yesu ye mɔgɔ ba naani balo

Marka 8.20 O wolonwula tun bɛ mɔgɔ waa naani cɛ tuma min na, aw ye segi joli fa fɛn tigɛlenw na? U ko: «Wolonwula.»

Yesu ye kalandenw ɲininka u ye segi joli ta u kɛlen kɔ ka mɔgɔ ba naani balo ni buru wolonwula ni jɛgɛ fitinin damadɔw ye. Kalandenw y'a jaabi ko u ye segi wolonwula ta.

1. Ala ka caya: Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ se ka fɛn caman di cogo min na.

2. Kanuya fanga: Yesu y’a ka kanuya fɔ ɲɔgɔn ye cogo min na ani ka mɔgɔ wɛrɛw magow ɲɛ.

1. Yuhana 6:1-14 - Yesu ye mɔgɔ 5000 balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila ye.

2. Matiyu 14:13-21 - Yesu ye mɔgɔ 4000 balo ni buru wolonwula ye ani jɛgɛ fitinin damadɔw.

Marka 8.21 A y’a fɔ u ye ko: «Aw tɛ faamuyali sɔrɔ cogo di?»

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka mun na u t’a faamu.

1: An ka kan ka Ala ka Kuma faamu walisa ka ɲɛnamaya kɛ min falen bɛ kanminɛli ni dannaya la.

2: Matigi b’a fɛ k’an bilasira tuma bɛɛ a ka Kuma faamuyali la.

1: Esayi 40:28-31 - I ma o dɔn wa? i m'a mɛn ko Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, tɛ sɛgɛn, wa a tɛ sɛgɛn wa? a ka faamuyali ɲinini tɛ yen .

2: Yuhana 16:12-15 - kuma caman bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye, nka aw tɛ se ka o muɲu sisan. Nka ni ale, tiɲɛ Ni nana, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, katuguni a tɛna kuma a yɛrɛ la. Nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ.

Marka 8.22 A sera Bɛtisayida. U nana ni fiyentɔ dɔ ye a fɛ k'a deli ko a ka maga a la.

U nana ni fiyentɔ ye Yesu fɛ Bɛtisayida ani a y’a ɲini a fɛ a ka kɛnɛya.

1: An bɛ se ka an ɲɛsin Yesu ma walisa a ka kɛnɛya, hali an ka dibi waatiw la.

2: Se bɛ Yesu ye ka hali an ka tɔɔrɔ gɛlɛnw kɛnɛya.

1: Esayi 41:10 ? 쏤 aw kana tulo da, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw sabati ni ne kininbolo tilennen ye.??

2: Yakuba 5:14-15 ? 쏧 s mɔgɔ o mɔgɔ bananen don aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Wa dannaya delili bɛna banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunu.??

Marka 8.23 A ye fiyentɔ bolo minɛ k'a bila ka bɔ dugu kɔnɔ. A ye daji da a ɲɛw la tuma min na, k'a bolow da a kan, a y'a ɲininka ni a ye dɔ ye.

Yesu ye fiyentɔ dɔ bolo minɛ k’a bila ka bɔ dugu kɔnɔ. O kɔfɛ, a ye daji da cɛ ɲɛw kan k’a bolow da a kan, k’a ɲininka n’a ye fɛn ye.

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya: Yesu ka kabakow sɛgɛsɛgɛli Marka 8 la

2. Yesu b’a janto fiyentɔw la: Yesu ka hinɛ mɔgɔ minnu bɛ dankan na, olu kalanni Marka 8nan na

1. Esayi 35:5-6 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko wulu, bobow nɛnkun na dɔnkili da, katuguni ji na bɔ kungokolon kɔnɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.

2. Matiyu 10:8 - Banabagatɔw kɛnɛya, ka kunatɔw saniya, ka suw lakunun, ka jinɛw gɛn.

Marka 8.24 A ye a ɲɛ kɔrɔta k’a fɔ ko: «Ne bɛ mɔgɔw ye i ko jiriw, u bɛ taama.»

Yesu ka kalandenw y’a seereya k’a ɲɛ kɔrɔta k’a fɔ ko a bɛ se ka cɛw ye i n’a fɔ jiriw taamatɔ.

1. Ka taama dannaya la: Ka tugu Yesu kɔ kɔrɔ ye min ye, an k’o faamu

2. Aw kana aw ɲɛ bɔ fɛnw na minnu nafa ka bon: Hakilijagabɔ minnu bɛ kɛ ni hakili yecogo ye ni hakili ta fan fɛ ɲɛw ye

1. Efesekaw 5:15-17 - "I ka taama cogo min na, i kana i taama cogo min na, i kana i hakili to o la, o lajɛ ni hakili ye, ka waati baara ɲuman kɛ, bawo donw ye kojugu ye. O la sa Matigi ye o ye.»

2. Esayi 6:9-10 - "A ko, ? 쏥 o, k'a fɔ nin mɔgɔw ye ko: ? 쒋 € 쁊 EEP kan mɛnni na, nka i kana a faamu; i ka to ka a ye, nka i kana a faamu.?? nin jamana in dusukun bɛ dulon, u tulo bɛ girin, ka u ɲɛw fiyen, walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali kɛ ni u dusukunw ye, ka kɔsegin ka kɛnɛya.??

Marka 8.25 O kɔfɛ, a y’a bolow da a ɲɛw kan kokura, ka a ɲɛ kɔrɔta.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya a ka fiyentɔya la.

1. Yesu de ye an ka kɛnɛyali ni an ka segin-ka-bɔnye sɔrɔyɔrɔ laban ye.

2. An bɛ se ka da Ala la ko a bɛna jɛya ni faamuyali lase an ma.

1. Zaburu 147:3 "A bɛ dusukun tiɲɛnenw kɛnɛya, ka u joginda siri."

2. Esayi 61:1 "Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye kasobon da wulilen don sirilenw ye.»

Marka 8.26 A ye Yesu bila ka taa a ka so, a ko: «I kana taa dugu kɔnɔ, i kana o fɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ si ye.»

Yesu ye cɛ dɔ bila ka taa a ka so ni cikan ye ko a kana don dugu kɔnɔ wala ka a kɛnɛyali fɔ mɔgɔ si ye.

1. Yesu b’an wele an k’a ka kanuya tila ɲɔgɔn na: Krisita seereya fanga

2. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka Yesu kanminɛli kɛ

1. Matiyu 10:27 - "Ne bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ye dibi la, aw ka o fɔ kɛnɛ kan, aw bɛ min mɛn tulo la, aw ka waajuli kɛ so sanfɛ."

. o fana b'o cogo kelen na. K'a masɔrɔ Fa bɛ Denkɛ kanu, a bɛ a yɛrɛ ka ko kɛlenw bɛɛ jira a la, a na kɛwalew jira a la minnu ka bon ni ninnu ye, walisa aw ka kabakoya.'

Marka 8.27 Yesu ni a ka kalandenw taara Sesare Filipe duguw la.

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka mɔgɔw b’a miiri ko ale ye jɔn ye.

1. Yesu ye jɔn ye?

2. Yesu cogoya faamuyali

1. Yuhana 8:58 - Yesu y’a fɔ u ye ko : ? 쏷 ruly, tiɲɛ, ne b'a fɔ aw ye, sani Ibrahima ka kɛ, ne ye.??

2. Kolosekaw 1:15-17 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo? 봞 fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn. A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ sirilen bɛ ale de la.

Marka 8.28 U y’a jaabi ko: «Yuhana Batiselikɛla.» Dɔ wɛrɛw fana ko: Kiraw dɔ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko jama tun dalen tɛ a la ko Yesu tun bɛ kuma kira jumɛn de kan tuma min na a ye ɲininkali kɛ ko: “Mɔgɔw b’a fɔ ko ne ye jɔn ye?”. Mɔgɔ dɔw y’a jaabi ni Yuhana Batiselikɛla ye, dɔw y’a fɔ ko Eli, dɔw fana y’a fɔ ko kira dɔ.

1. Hakilila sebaaya: An bɛ Yesu ye cogo min na

2. I b’a fɔ ko ne ye jɔn ye?

1. Yuhana 5:39 - Sɛbɛnniw ɲini; Katuguni aw b'a miiri ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw la olu de la.

2. Matiyu 16:15-16 - A y'a fɔ u ye ko: Aw b'a fɔ ko ne ye jɔn ye? Simɔn Piɛrɛ y'a jaabi ko: «E ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.»

Marka 8.29 A y’a fɔ u ye ko: «Nka aw b’a fɔ ko ne ye jɔn ye?» Piɛrɛ y'a jaabi ko: «E ye Krisita ye.»

Yesu ye a ka kalandenw ɲininka u hakili la ko ale ye jɔn ye ani Piɛrɛ y’a jaabi ko Yesu de ye Krisita ye.

1. Dannaya fanga: Piɛrɛ ka dannaya ye kerecɛnya sigi cogo min na

2. Yesu dɔnni nafa ka bon: Yesu ye mɔgɔ min ye, ani a kɔrɔ ye min ye an bolo, an k’o faamu

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ.

2. Yuhana 1:41-42 - A ye a balimakɛ Simɔn sɔrɔ fɔlɔ, a y’a fɔ a ye ko: «An ye Masiya sɔrɔ, o kɔrɔ ye Krisita ye.»

Marka 8.30 A y'a fɔ u ye ko u kana a ko fɔ mɔgɔ si ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 8:30 la, o b’a fɔ an ye ko Yesu ye ci fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko u ka a dɔncogo to gundo la.

1: Ala ka gundo marali: hakilitigiya sebaaya

2: Ala ka gundo jirali: dannaya jagɛlɛya

1: Ntalenw 11:13 - Kumafɔla bɛ dannaya janfa, nka mɔgɔ min bɛ se ka da a la, o bɛ gundo mara.

2: 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Sisan, a wajibiyalen don ko dannaya dira mɔgɔ minnu ma, olu ka kan ka kɛ kantigiw ye.

Marka 8.31 A y'a daminɛ k'u kalan ko Mɔgɔ Denkɛ ka kan ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ, ka ban cɛkɔrɔbaw ni sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw fɛ, ka faga, tile saba kɔfɛ, a kununna.

A y’u kalan ko Mɔgɔ Denkɛ ka kan ka tɔɔrɔ ani ka ban sani a ka kunun tile saba kɔfɛ.

1: Yesu ka tɔɔrɔ ni a ka ban - o b’an dɛmɛ cogo min na ka Ala ka nɛɛma nafa faamu.

2: Yesu ka se sɔrɔli - Yesu ka su kununni se sɔrɔli seli.

1: Esayi 53:5-6 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ. An bɛɛ bɛ i ko sagaw. " an tununna, an kelen-kelen bɛɛ y'an ka sira kan, Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

2: Romɛkaw 14:8-9 - "Ni an ɲɛnama don, an bɛ balo Matigi ye, ni an sara, an bɛ sa Matigi ye . O de kosɔn Krisita sara ka ɲɛnamaya kokura, walisa a ka kɛ suw ni ɲɛnamaw Matigi ye.»

Marka 8.32 A ye o kuma fɔ kɛnɛ kan. Piɛrɛ y'a minɛ k'a kɔrɔfɔ.

Yesu y’a fɔ kɛnɛ kan ko a bɛna tɔɔrɔ ani ko a bɛna sa ani Piɛrɛ y’a kɔrɔfɔ o kosɔn.

1: Yesu sɔnna tɔɔrɔ ni saya ma ni diyanye ye an ka kisili kama

2: An ka kan k’an jija ka sɔn Ala ka labɛn ma hali n’a bɛ gɛlɛya don an na

1: Esayi 53:4-6 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a tiɲɛna an ka tilenbaliya kosɔn. a kan." ale de tun ye ɲangili ye min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2: Filipekaw 2:8 - "A sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."

Marka 8.33 Nka a y'i firi ka a ka kalandenw filɛ tuma min na, a ye Piɛrɛ kɔrɔfɔ ko: Sitanɛ, i ka taa ne kɔ, katuguni Ala ta tɛ i fɛ, fɔ hadamaden ta de ka di i ye.

Yesu ye Piɛrɛ kɔrɔfɔ sabu a ma Ala ka siraw faamu, nka a tugura hadamadenw ka siraw kɔ.

1. Danfara min bɛ Ala ka siraw ni hadamaden ka siraw cɛ, o dɔn

2. Kɔrɔfɔli fanga min bɛ mɔgɔ la ka tugu Ala ka siraw kɔ

1. Matiyu 7:13-14 - ? 쏣 nter da fitinin fɛ. K'a masɔrɔ halakili da ka bon, sira ka nɔgɔn, mɔgɔ minnu bɛ don a fɛ, olu ka ca. Sabu da ka surun, sira ka gɛlɛn min bɛ taa ɲɛnamaya la, wa minnu b'a sɔrɔ, olu ka dɔgɔ.??

2. Matiyu 6:24 - ? 쏯 o kelen bɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, bawo a bɛna kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima a bɛna a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye.??

Marka 8.34 A ye jama wele ka na a ka kalandenw fana f, a y'a fò u ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.»

Yesu b an jija an ka ban an yrw la ani ka an ka gengenjiriw ta walisa ka tugu a la.

1. Ka an yɛrɛ bila Ala ɲɛ kɔrɔ: An ka kan ka ban fɛn minnu na walisa ka tugu Yesu kɔ

2. Kanuya jugu: An ka gengenjiriw ta ani ka tugu Yesu kɔ

1. Matiyu 16:24-26 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

2. Luka 9:23-25 - "A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: ? 쏻 min b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ."

Marka 8.35 Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni la ne ni Kibaru Duman kosɔn, o na a kisi.»

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka sɔn k’u yɛrɛw ka ɲɛnamaya saraka walisa k’a kisi waati jan kɔnɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ye: Sira lakika min bɛ taa ɲɛnamaya banbali la".

2. "Ka tugu Krisita kɔ: Saraka laban".

1. Romɛkaw 8:35-39 - "Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wala npan wala?

2. Matiyu 10:39 - "Min b'a ni sɔrɔ, o na bɔnɛ a la.

Marka 8.36 Nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la?

O tɛmɛsira ye lasɔmini ye ka bɔ Yesu yɔrɔ ko diɲɛ ɲɛtaa tɛ mɔgɔ ni musaka ye.

1. Diɲɛ kɔnɔ ɲɛtaa musaka: Marka 8:36 lasɔmini sɛgɛsɛgɛli

2. Fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ: I ni nafa faamuyali Marka 8:36 yeelen na

1. Matiyu 16:26 - "Mɔgɔ na diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, wala mɔgɔ na mun di a ni nɔ na?"

2. Waajulikɛla 1:2 - "Waajulikɛla ko, nafantanw, nafantanw, o bɛɛ ye fu ye."

Marka 8.37 Mɔgɔ na mun di a ni nɔ na?

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ ni nafa kan ani ɲininkali min ye ko mɔgɔ bɛ se ka min di o musaka la.

1. Ni nafa: I bɛ se k’i janto i bolofɛn nafamaba la cogo min na

2. Kunmabli sɔngɔ: An ka kan ka mun di an niw nɔ na?

1. Matiyu 16:26 - "Ni mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, nafa jumɛn bɛ o la?"

2. Ntalenw 11:4 - "Nafolo tɛ nafa sɔrɔ diminya don na, nka tilennenya bɛ mɔgɔ kisi saya ma."

Marka 8.38 O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ na maloya ne ni ne ka kumaw la nin jatɔyatɔw ni jurumutɔw la. Mɔgɔ Denkɛ na maloya ale fana la, ni a nana a Fa nɔɔrɔ la ni mɛlɛkɛ senumaw ye.

Mg minnu b maloya a ni a ka kumaw la, Mg Denk na maloya nin jurumut b la.

1: Ka an yɛrɛ dɔn Krisita la ani ka jɔ o la.

2: Ka maloya kibaru duman ma, nka ka o weleweleda ni jagɛlɛya ye.

1: 1 Yuhana 4:17 - "Kanuya dafara an cɛma nin ko in na, walisa an ka jagɛlɛya sɔrɔ kiritigɛ don na, katuguni ale bɛ cogo min na, an fana bɛ nin diɲɛ kɔnɔ."

2: Efesekaw 6:19-20 - "Ne kosɔn, kuma ka di ne ma, walisa ne ka ne da wuli ni jagɛlɛya ye, ka Kibaru Duman gundo ladɔnniya, ne ye ciden ye min sirilen bɛ o la Ne bɛ se ka kuma ni jagɛlɛya ye, i ko ne ka kan ka kuma cogo min na.»

Marka 9 bɛ ko koloma caman lakali i n’a fɔ Yesu ka Yɛlɛma, cɛnin dɔ kɛnɛyali min tun bɛ hakili saniyalen na, Yesu ye a ka saya ni a lakununni kofɔ kokura, ka mɔgɔw kalan mɔgɔ min ka bon Ala ka Masaya la ani ka lasɔmi ko mɔgɔ wɛrɛw kana jurumu kɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu taara ni Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ye kulu jan dɔ kan, u bɛ a ka fɛn caman tigɛli seereya yɔrɔ min na. U b’a ye ko a ka finiw kɛra fin ye min bɛ mɔgɔ ɲɛnafin bɔ ani Eli ni Musa y’a jira ka kuma a fɛ. Piɛrɛ bɛ hakilina di ka dogoyɔrɔ saba jɔ u kelen-kelen bɛɛ ye nka a bɛ kuma tuma min na sankaba bɛ bɔ kɛnɛ kan k'u datugu kan bɛ bɔ sankaba la k'a fɔ ko "Nin ye ne Denkɛ ye min ka di ne ye. Aw k'a lamɛn!" O yɔrɔnin bɛɛ, ni u ye u lamini lajɛ, u tɛ mɔgɔ si ye tugun u fɛ fo Yesu (Marka 9:2-8). U jigintɔ kulu la tuma min na a bɛ yamaruya di ko u kana fɛn yelen fɔ mɔgɔ si ye fo Denkɛ Mɔgɔ ka kunun ka sa (Marka 9:9-10).

Dakun 2nan: Ni u farala ɲɔgɔn kan kokura kalanden tɔw b’u sɔrɔ u bɛ sɔsɔli kɛ ni karamɔgɔw ye sariya jamaba jamaba lamini mɔgɔw bɛ boli ka foli kɛ A bɛ ɲininkali kɛ mun sɔsɔli cɛ kan jama bɛ ɲɛfɔli kɛ nana denkɛ minɛlen hakili b’a kɛ bobo ye tuma o tuma n’a y’a minɛ a b’a fili dugukolo fomuw da sɔgɔsɔgɔ bɛ kɛ gɛlɛn ye ɲininkali kɛ kalandenw bɛ hakili gɛn nka u ma se k’o kɛ (Marka 9:14-18). Dannabaliw kɔrɔfɔli kɔfɛ mɔgɔw ka cikanw nana ni cɛnin ye a la ni hakili ye Yesu ye o yɔrɔnin bɛɛ cɛnin fili ka don sɔgɔsɔgɔninjɛ la a bɛ bin dugukolo bɛ girin ka lamini fomu da bɛ fa ɲininka kabini waati jumɛn a kɛra i n'a fɔ nin fa bɛ jaabi kabini denmisɛnya bɛ delili kɛ ni bɛ se ka fɛn dɔ kɛ makari an dɛmɛ min na Yesu bɛ jaabi di ko "Ni i bɛ se wa? Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ dannayakɛla fɛ" fa bɛ pɛrɛn "Ne dalen bɛ; ne dɛmɛ ka se sɔrɔ ne ka dannayabaliya kan!" Jama bolicogo yecogo bɛ hakili saniyalen kɔrɔfɔ k'a fɔ ko "I tulo geren bobo hakili ne bɛ ci bila i ma i ka bɔ nin cɛnin in kana don a kɔnɔ tugun" Ni bɛ pɛrɛn ka kirin ni fanga ye ka bɔ cɛnin bɛ i ko su kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko a sara nka Yesu y'a ta ni bolo ye k'a kɔrɔta bɛ wuli (Marka 9:19-27). Kɔfɛ, so kalandenw bɛ ɲininkali kɛ mun na u ma se k’a gɛn ka bɔ A bɛ jaabi ɲuman di dɔrɔn ka bɔ delili la (walima bololasɛbɛn dɔw bɛ sunɔgɔ fana sen don a la) (Marka 9:28-29).

Dakun 3nan: I n’a fɔ taama bɛ taa ɲɛ Galile kɔnɔ, a b’a ɲini ka lamaga-lamagaliw gundo k’a sɔrɔ a bɛ kalandenw kalan minnu bɛ saya lakununni kofɔ tile sabanan nka u ma faamuya u siranna k’a ɲininka o ko la (Marka 9:30-32). Ni se Kapernaum so bɛ ɲininkali kɛ mun tun bɛ sɔsɔli kɛ cogo kan confess were disputing who greatest sits down calls Tan ni fila ko min b'a fɛ ka kɛ fɔlɔ ka kan ka kɛ baarakɛla laban ye kosɛbɛ bɛɛ o kɔfɛ a bɛ denmisɛnninw bila yɔrɔw ta u cɛma ka denmisɛnninw ka marifaw ta ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kelen bisimila nin denmisɛn fitinin ninnu ne tɔgɔ bɛ bisimila ne min ye n bisimila o tɛ n bisimila nka mɔgɔ min ye n ci ka fara mɔgɔ o mɔgɔ kan o bɛ kabako kɛ ne tɔgɔ tɛ se ka kuma jugu fɔ ne kan joona bawo mɔgɔ o mɔgɔ tɛ an kɛlɛ an fana bɛ lasɔmi ni mɔgɔ dɔ ye dɔ bila nin denmisɛnnin ninnu dalen bɛ senna-tɛgɛrɛ la ka fisa u ma mansinba dulon lamini kɔ fili kɔgɔji bɛ kuncɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛna kɔgɔ tasuma kɔgɔ ɲuman ni kɔgɔ bɔnɛna cogo di bɛ se ka kɔgɔ kɛ tugun kɔgɔ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ jirali nafa majigin baara masaya Ala lasɔmini juguya kɔlɔlɔw ka mɔgɔ wɛrɛw bila jurumu la nafa ka ɲumanya saniya min jiralen don kɔgɔ fɛ sigida kɔnɔ dannabaaw (Marka 9:33-50).

Marka 9.1 A y'a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu jɔlen bɛ yan, minnu tɛna saya nɛnɛ fo u ka Ala ka masaya nana ni fanga ye.

Yesu ye Ala ka Masaya nali fɔ ni sebaaya ye.

1. Ala ka Masaya ka sebaaya

2. Ka Ala ka Masaya dɔn sisan

Ka tigɛ-

1. Kɛwalew 1:6-8 - Fa ka layidu makɔnɔni

2. Daniɛl 2:44-45 - Ala ka Masaya bɛna na, a tɛna halaki abada

Marka 9.2 Tile wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔ, Yesu taara ni Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana ye, ka taa ni u ye kulu jan dɔ la u kelen na.

Yesu taara n’a ka kalanden saba ye kulu dɔ la, ka yɛlɛma u ɲɛ kɔrɔ.

1: Ala bɛna ko danmadɔw kɛ ni a y’a yɛrɛ jira an na.

2: I ka Ala ɲini yɔrɔw la, i bɛ se ka kɛ i kelen na n’a ye yɔrɔ minnu na.

1: Matiyu 17:1-8 - Yesu ye Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ta ka wuli kulu dɔ kan, ka yɛlɛma u ɲɛ kɔrɔ.

2: 2 Kɔrɛntekaw 3:18 - An ɲɛda datugubali, an bɛ fɛn caman tigɛli kɛ ka kɛ ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ hakɛ dɔ la ka taa nɔɔrɔ hakɛ wɛrɛ la.

Marka 9.3 A ka finiw ye manamana, u fin kosɛbɛ i ko nɛnɛ. o la, mɔgɔ si tɛ se k'u fin dugukolo kan cogo min na.

Yesu yecogo tun ka kɛnɛ ani a tun ka fin, ka tɛmɛ dugukolo kan fɛn bɛɛ kan kosɛbɛ.

1. Yɛlɛma: Ala bɛ Yesu nɔɔrɔ jira

2. Seeing Beyond the Ordinary: Ka tɛmɛn diɲɛ kow kan

1. 2 Kɔrɛntekaw 3:18 - An bɛɛ, ni ɲɛda datugubali ye, ka Matigi nɔɔrɔ ye, an bɛ yɛlɛma ka kɛ ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ hakɛ dɔ la ka taa nɔɔrɔ wɛrɛ la.

2. Matiyu 17:1-8 - Tile wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔ, Yesu taara ni Piɛrɛ ni Yakuba ani a balimakɛ Yuhana ye, ka u bila ka wuli kulu jan dɔ kan u kelen na. A yɛlɛmana u ɲɛ kɔrɔ, a ɲɛda tun bɛ yeelen bɔ i ko tile, a ka finiw finman don i ko yeelen.

Marka 9.4 Eliya ni Musa y'i jira u la.

Musa ni Eli y’u yɛrɛ jira Yesu ni kalandenw na ka kuma a fɛ.

1. Nafa min b’a la ka baro kɛ ni Ala ye

2. Nafa min bɛ kiraw ka kuma an fɛ

1. Yuhana 15:7 (? 쏧 f aw ka to ne la, ne ka kuma tora aw la, aw b'a fɛ fɛn o fɛn na, aw ka o deli, o na kɛ aw ye.??

2. Ekisode 33:11 (? 쏷 ale Matigi tun bɛna kuma Musa fɛ ɲɛda ni ɲɛda, i n'a fɔ cɛ bɛ kuma a teri fɛ cogo min na.??

Marka 9.5 Piɛrɛ y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, a ka ɲi an ma ka kɛ yan. kelen bɛ i ta, kelen bɛ Musa ta, kelen bɛ Eliya.

Piɛrɛ y’a dɔn ko o waati nafa ka bon, wa a b’a jira ko a b’a fɛ ka to o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na.

1: Waati ta ka waati kɛrɛnkɛrɛnnenw dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ ani ka waleɲumandɔn jira u la.

2: Aw ka nɛɛma waatiw nafa bonya ani ka barika da u ye.

1: Zaburu 118:24 ? 쏷 matigi ye don min da, o ye ale ta ye; an ka nisɔndiya ka nisɔndiya o la.??

2: Efesekaw 5:20 ? 쏥 iving barika da Ala ye tuma bɛɛ ani fɛn bɛɛ la an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.??

Marka 9.6 A t’a dɔn a bɛna min fɔ. sabu u siranna kosɛbɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kalandenw ka siran jira tuma min na u tun bɛ Yesu fɛ kulu kan, ani u tun t’a dɔn cogo min na u bɛna min fɔ.

1: Siranya bɛ se ka mɔgɔ farikolo tiɲɛ, nka Yesu bɛ an fɛ tuma bɛɛ, wa a bɛna an bilasira o la.

2: Hali n’an t’a dɔn an bɛna min fɔ ani n’an bɛ siran, Ala bɛ an fɛ hali bi, wa a bɛna fanga di an ma.

1: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: Zaburu 56:3-4 - "Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan. Ne bɛ ne jigi da Ala kan, ne bɛ min ka kuma tanu, ne bɛ ne jigi da Ala kan; ne tɛna siran. Farikolo bɛ se ka mun kɛ ne la?"

Marka 9.7 Sankaba dɔ ye u datugu, kumakan dɔ bɔra sankaba kɔnɔ ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu cogoya caman tigɛli kan, ani kumakan dɔ bɔra sankaba la min b’a fɔ ko ale ye Ala Denkɛ kanulen ye.

1. Yɛlɛma: Yesu ka taamasyɛn??Ala ka mɔgɔya

2. Kumakan min bɛ bɔ sankolo la: Aw k’a lamɛn ani ka kanminɛli kɛ

1. Matiyu 17:5-6 - ? 쏻 a tora ka kuma tuma min na, a filɛ, sankaba jɛman dɔ ye u datugu, kumakan dɔ bɔra sankaba la ko : ? 쏷 ale de ye ne Denkɛ kanulen ye, ne ka di ne ye kosɛbɛ; aw ka a lamɛn.??

2. 2 Piɛrɛ 1:17 - ? 쏤 walima tuma min na a ye bonya ni nɔɔrɔ sɔrɔ ka bɔ Fa Ala fɛ, o kan sugu tun bɛ taa a fɛ nɔɔrɔba fɛ: ? 쏷 ale de ye Ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ.??

Marka 9.8 O yɔrɔnin bɛɛ, u ye u lamini lajɛ tuma min na, u ma mɔgɔ si ye tun, fo Yesu dɔrɔn.

Yesu ka kalandenw ye u lamini lajɛ, u y’a ye ko Yesu kelenpe de bɛ yen.

1. Ka an jigi da Yesu kelenpe kan - Ala kelenpe de b se ka an magow ɲɛ ani ka an magow ɲɛ.

2. Ka to Yesu la - Ni an tora Yesu ɲɛ kɔrɔ, a na kɛ an ɲɛminɛbaga ni an Kɔlɔsibaga ye.

1. Zaburu 91:1-2 Min sigilen bɛ Kɔrɔtalenba dogoyɔrɔ la, o na to Sebaayabɛɛtigi sumaya la.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 31:6 I ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ. Aw kana siran u ɲɛ, aw kana siran u ɲɛ, katuguni Matigi aw ka Ala de bɛ taa ni aw ye. A tɛna i to yen wala a tɛna i bila.

Marka 9.9 U jigintɔ ka bɔ kulu kan tuma min na, a y’a fɔ u ye ko u ye ko minnu ye, u kana o fɔ mɔgɔ si ye, fo Mɔgɔ Denkɛ ka kunun ka bɔ suw cɛma.

Yesu y’a ka kalandenw bilasira u k’a ka kabakow dogo fo ka se a kununni ma.

1. Dannaya fanga: Yesu ka kabakow b’a jira ko dannaya ni dannaya bɛ Ala la.

2. Muɲuli nafa ka bon: Yesu b’a kalan ko a nafa ka bon ka muɲu ani ka Ala ka waati makɔnɔ.

1. Matiyu 17:9 - U jigintɔ kulu kan tuma min na, Yesu ye ci fɔ u ma ko : ? 쏷 ell mɔgɔ si tɛ yelifɛn na, fo Mɔgɔ Denkɛ ka kunun ka bɔ suw cɛma.??

2. Kɛwalew 1:3 - A ka tɔɔrɔ kɔfɛ, a y’a yɛrɛ jira u la, ka dalilu caman di minnu bɛ mɔgɔ dalen to a la ko a ɲɛnama don. A y'i jira u la tile binaani kɔnɔ ka kuma Ala ka masaya ko la.

Marka 9.10 U ye o kuma mara u yɛrɛ la, ka ɲɔgɔn ɲininka ko kununni ka bɔ suw cɛma, o kɔrɔ ye min ye.

Yesu ka kalandenw tun dalen tɛ a la ko kununni ka bɔ suw cɛma kɔrɔ ye min ye.

1. Jigiya fanga: Ka barika sɔrɔ dannaya la

2. Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ

1. Romɛkaw 10:9 - "Ni i y'a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

2. Efesekaw 2:4-5 - "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba ye, an salen an ka jurumuw la, an ni Krisita ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ."

Marka 9.11 U y'a ɲininka ko: «Mun na sariya karamɔgɔw b'a fɔ ko Eli ka kan ka na fɔlɔ?

Yesu bɛ mɔgɔw kalan Eli nali ko la ka kɔn Masiya ɲɛ.

1. Yesu iko Masiya: Eliya nali faamuyali nafa ka bon.

2. Eli nali nafa ka bon: Ka Yesu labɛn iko Masiya.

1. Malaki 4:5-6 - "A filɛ, ne na kira Eli ci aw ma sani Matigi ka donba ni siranba ka na."

2. Luka 1:17 - "A na taa a ɲɛ Eliya ni ni a ka sebaaya la, ka faw dusukunw lase denw ma, ka kanminɛbaliw dusukunw wuli ka taa mɔgɔ tilennenw ka hakilitigiya la, ka jamana labɛnnenw labɛn." Matigi ye.»

Marka 9.12 A y'a jaabi k'a fɔ u ye ko: «Eliya bɛ na fɔlɔ ka fɛn bɛɛ lasegin. A sɛbɛnnen bɛ Mɔgɔ Denkɛ ko la cogo min na ko a ka kan ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ, ka ban.

Yesu b’a ɲɛfɔ ko Eli na na a ɲɛfɛ ka fɛn bɛɛ lasegin, ani ko a ka kan ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na Mɔgɔ Denkɛ ko la.

1. "Mɔgɔ Denkɛ ka tɔɔrɔ".

2. "Eliya nali".

1. Esayi 53:3-5 "Mɔgɔw b'a mafiɲɛya, a bɛ ban a la, a ye dusukasibaga ye, a bɛ dusukasi dɔn a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta a ka sɔgɔsɔgɔninjɛw an kɛnɛyara."

2. Malaki 4:5-6 "A filɛ, ne na kira Eli ci aw ma sani Matigi ka donba ni siranba ka na u bɛnbaw ma, walisa ne kana na dugukolo bugɔ ni danga ye.»

Marka 9.13 Nka ne b’a fɔ aw ye ko Eli nana tiɲɛ na, u y’a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a la, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na.

Eliya nana ani kiraya kuma minnu tun b’a lamini, olu dafara.

1: An ka kan ka to kantigiya la Ala ka Kuma la, hali n’a y’a jira ko a ma a ka layidu tiimɛ.

2: An ka kan ka da a la ko Ala ka Kuma bɛna dafa a ka waati la, an mana fɛn o fɛn ye an lamini na.

1: Romɛkaw 4:17-21 - Ala ka layiduw bɛ tiimɛ ni an dalen bɛ a la hali ni o tɛ foyi ɲɛ.

2: Matiyu 24:35 - Sankolo ni dugukolo bɛ se ka tɛmɛ nka Ala ka Kuma tɛna tɛmɛ abada.

Marka 9.14 A sera a ka kalandenw ma tuma min na, a ye jamaba ye u lamini na, sariya karamɔgɔw tun bɛ ka ɲininkali kɛ u fɛ.

Yesu sera yen ka a ka kalandenw sɔrɔ jamaba dɔ y’u lamini, k’a sɔrɔ sariya karamɔgɔw tun bɛ ka u ɲininka.

1. Yesu sera gɛlɛya dɔ la: An bɛ se ka jaabi di cogo min na ni dannaya ye

2. Ka jɔ i dalen bɛ min na: Kalandenw ka misali

1. Matiyu 16:24-25 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: 'Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ o, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ka ɲɛnamaya la Ne kosɔn, o bɛna o sɔrɔ.'??

2. Yuhana 16:33 - "Ne ye nin kow fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ; nka aw ka jagwɛlɛya, ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.??

Marka 9.15 O yɔrɔnin bɛɛ la, mɔgɔw bɛɛ y'a ye tuma min na, u kabakoyara kosɛbɛ, u bolila ka taa Yesu fo.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ye tuma min na, u bolila ka taa a fo.

1. "Yesu ka sebaaya, hali dankarili ɲɛkɔrɔ".

2. "Yesu ka kan ni an ka tanuli ye".

1. Yuhana 4:25-26 - ? 쏷 a muso ko a ma ko ? 쁈 k'a dɔn ko Masiya bɛ na (min bɛ wele ko Krisita). Ni a nana, a na fn b f an ye.??Yesu y'a fò a ye ko ? 쁈 jɔn bɛ kuma i fɛ ale de don.? 쇺 € ye?

2. Luka 8:48 - ? 쏛 nd a ko a ma ko ? 쁃 denmuso, i ka dannaya ye i kɛnɛya; taa hɛrɛ la.? 쇺 € ye?

Marka 9.16 A ye sariya karamɔgɔw ɲininka ko: «Aw bɛ mun ɲininka u fɛ?

Sariya karamɔgɔw ye ɲininkali dɔ kɛ Yesu la.

1: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka Yesu ɲininka.

2: An ka kan ka sɔn ka hakilitigiya ɲini Yesu fɛ.

1: Yakuba 1:5 - ? 쏧 f hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la kelen na, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma.??

2: Zaburu 27:8 - ? 쏮 y dusukun ko i ko la, ? 쏶 eek a ɲɛda!??I ɲɛda, Matigi, ne bɛ ɲini.??

Marka 9.17 Jama la kelen y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, ne nana ni ne denkɛ ye i fɛ, hakili bobo bɛ min na.

Fa dɔ bɛ na ni a denkɛ ye, hakili bobo bɛ min na, Yesu fɛ walisa a ka kɛnɛya.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ se k’an ka kɛlɛw kɛnɛya cogo min na

2. Ka i jigi da Ala kan: Ka i jigi da Matigi kan kabakow kama

1. Matiyu 17:15-20 - Yesu??dennin dɔ kɛnɛyali ni jinɛ ye

2. Luka 8:26-39 - Yesu??ka sanfiɲɛba hakili sigi ani ka jinɛw ka cɛ kɛnɛya

Marka 9.18 A mana a minɛ yɔrɔ o yɔrɔ, a bɛ a ɲɛji bɔ, a bɛ foyi bɔ ka a ɲinw ɲimi, ka sɔgɔsɔgɔ. U ma se.

Yesu ka kalandenw ma se ka jinɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ dɔ la, o de la Yesu donna o ko la ka jinɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ la.

1. An bɛ se ka an jigi da Yesu kan ni gɛlɛyaw bɛ an kan minnu tɛ se ka tɛmɛ an yɛrɛ seko kan.

2. An ka kan k’an jigi da an ka dannaya kan ani Yesu ka sebaaya kan walisa ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan.

1. Matiyu 17:18-20 - Yesu sɔnna kalandenw ma se ka jinɛ gɛn ka bɔ yen, wa a y’a ɲɛfɔ ko o bɛ bɔ u ka dannayabaliya de la.

2. Heburuw 4:15-16 - Yesu ye Sarakalasebaa kuntigi hinɛbaga ye min b’an ka barikantanya faamu ani ka delili kɛ an tɔgɔ la.

Marka 9.19 A y'a jaabi ko: «Aw bɔnsɔn dannabaliw, ne na to aw fɛ fo waati jumɛn? ne bɛna i tɔɔrɔ fo waati jumɛn? Aw ka na n'a ye ne fɛ.»

Yesu b’a ka dusukasi jira a bɛ ka waajuli kɛ bɔnsɔn dannabaliw ye, k’a fɔ u ye ko u ka na ni hakili nɔgɔlen ye a fɛ.

1. Dannabaliw ka bɔnsɔn: mun na dannaya dɛsɛ bɛ an cɛma?

2. Yesu ka sebaaya: mun na an ka kan ka na ni an ka doni ye a ma.

1. Matiyu 17:14-20 - Yesu ka baro ni kalandenw ye dannaya ko la.

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

Marka 9.20 U nana ni a ye a fɛ, a y'a ye tuma min na, jinɛ y'a tigɛ o yɔrɔnin bɛɛ. A binna duguma, a y'i jɛngɛ ka foyi bɔ.

U nana ni cɛnin ye Yesu ma, a y’a ye tuma min na, hakili y’a kɛlɛ o yɔrɔnin bɛɛ la, a binna duguma ka foyi bɔ.

1. Ala ka sebaaya Jinɛw ka baara kan

2. Yesu ka cidenyabaara kɛcogo kabakoma

1. Matiyu 8:16 - Wula sera tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, u nana Yesu ma, a ye jinɛw gɛn ka bɔ yen ni kuma ye.

2. Luka 4:35 - Yesu ye jinɛ kɔrɔfɔ, a bɔra cɛ la, a kɛnɛyara kabini o waati.

Marka 9.21 A ye a fa ɲininka ko: «A bɛ waati joli bɔ kabini nin ko in sera a ma?» A ko: «Denmisɛnnin dɔ de ko la.»

Fa dɔ ye Yesu ɲininka a denkɛ bɛ ka bana dɔ tɔɔrɔ kabini waati jumɛn, fa y’a jaabi ko a kɛra kabini a denmisɛnman.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ banabagatɔw kɛnɛya cogo min na

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ muɲuli la: Ka i jigi da Ala kan gɛlɛya waatiw la

1. Matiyu 17:20 - Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko ? 쁌 ove ka bɔ yan ka taa yen,??wa a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.

2. Yakuba 5:7-11 - O de kosɔn balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A lajɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den nafama makɔnɔ cogo min na, k’a muɲu o la, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana, aw ka muɲu. Aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara. Balimaw, aw kana ŋunuŋunu ɲɔgɔn kɔrɔ, walisa kiri kana tigɛ aw kan. Kiiritigɛla jɔlen bɛ da la.» I n’a fɔ tɔɔrɔ ni muɲuli misali, balimaw, kira minnu kumana Matigi tɔgɔ la, aw ka olu ta. A filɛ, dubaden minnu tora u jɔlen na, an bɛ olu jateminɛ. Aw ye Job ka sabatili ko mɛn, aw ye Matigi sagonata ye, Matigi hinɛ ni makari bɛ min na.

Marka 9.22 Tuma caman na, a y'a fili tasuma ni ji la walisa k'a halaki.

Nin tɛmɛsira bɛ fa dɔ ka maana fɔ min bɛ ka Yesu deli a ka a denkɛ dɛmɛ, hakili jugu dɔ bɛ min kɔnɔ.

1. Ala ka hinɛ ni a ka sebaaya: Ka dege ka da Matigi ka barika la

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Ka jigiya sɔrɔ gɛlɛya waatiw la

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Marka 9.23 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ni i bɛ se ka da a la, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ dannabaa ye.»

Dannaya ni dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la, o bɛ se ka kabakow kɛ.

1: Dannaya min bɛ Yesu la, o de ye fɛn bɛɛ ye min bɛ se ka kɛ.

2: I ka da Yesu la, i na se ka fɛn o fɛn sɔrɔ.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

2: Yuhana 14:12-14 - "Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko: Min dara ne la, ne bɛ kɛwale minnu kɛ, o na kɛ, a na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ." .Aou ye fɛn o fɛn ɲini ne tɔgɔ la, ne na o kɛ, walisa Fa ka nɔɔrɔ sɔrɔ Denkɛ la.

Marka 9.24 O yɔrɔnin bɛɛ la, den fa pɛrɛnna k'a fɔ ni ɲɛji ye ko: «Matigi, ne dalen b'a la. i ka ne ka dannabaliya dɛmɛ.»

Den fa min bɛ Marka 9:24 la, o b’a ka dannaya jira, ka dɛmɛ ɲini a ka dannabaliya la.

1. I jigi da Ala kan: Fa ka kulekan min bɛ dɛmɛ ɲini

2. Danfara min bɛ Dannaya ni Dannabaliya cɛ, o dɔn

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

Marka 9.25 Yesu y’a ye ko jama bolila ka na ɲɔgɔn fɛ, a ye jinɛ jugu kɔrɔfɔ k’a fɔ a ye ko: «I hakili bobo ni tulogweren, ne b’i fɔ i ye ko i ka bɔ a kɔnɔ, i kana don a kɔnɔ tun.»

Yesu ye jamaba ye ani a ye jinɛ jugu dɔ kɔrɔfɔ, k’a fɔ a ye ko a ka o cɛ bila, a ka segin abada.

1. Krisita ka sebaaya: Yesu ye se sɔrɔ dibi fanga kan cogo min na

2. Yesu ka fanga: An ka se sɔrɔli fɔ ale sababu fɛ

1. Yuhana 16:33 - "Ne ye nin kumaw fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Nka aw ka aw jija; ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.??

2. Kolosekaw 2:15 - "A ye fanga ni faamaw ka marifaw bɔ u la, ka se sɔrɔ u kan gengenjiri la."

Marka 9.26 Ni pɛrɛnna ka a faranfasi ka bɔ a la. fo mɔgɔ caman y'a fɔ ko: «A sara.»

Yesu ye jinɛ jugu dɔ gɛn ka bɔ yen, ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ fagalen kɛ i n’a fɔ a sara. Mɔgɔ caman dalen tun b’a la ko a sara.

1. Yesu ka sebaaya juguya kan

2. Kabako minnu bɛ kɛ ka kɛnɛya

1. Luka 8:26-39 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya, jinɛ caman tun bɛ min kɔnɔ

2. Matiyu 17:14-20 - Yesu ye cɛnin dɔ kɛnɛya ni hakili nɔgɔlen ye

Marka 9.27 Nka Yesu y'a bolo minɛ k'a kɔrɔta. A wulila.

Yesu y’a ka sebaaya ni a ka kuntigiya jira saya kan, a kɛtɔ ka den salen dɔ lakunu.

1: Se ni kuntigiya bɛ Yesu la ka se sɔrɔ saya kan ani ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ salenw ma.

2: Yesu bɛ se ka hali ko gɛlɛnbaw kɛnɛya, ani ka jigiya lase mɔgɔ ma minnu jigi tigɛlen don kosɛbɛ.

1: Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada."

2: Romɛkaw 6:9-10 - An b’a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛna sa tugun abada; saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun. A sara saya kosɔn, a sara jurumu kosɔn, siɲɛ kelenpe, nka a bɛ ɲɛnamaya min kɛ, a bɛ o ɲɛnamaya kɛ Ala ye.

Marka 9.28 A donna so kɔnɔ tuma min na, a ka kalandenw y'a ɲininka a dan na ko: «Mun na an ma se k'a gɛn ka bɔ yen?»

Yesu ka kalandenw ye Yesu ɲininka mun na u ma se ka jinɛ gɛn.

1. Dannaya fanga: Gɛlɛyaw kunbɛn cogo min na ni Yesu ye

2. Kana jigiya tiɲɛ: Ni i bɛ baara dɔw ɲɛ, a bɛ iko baara minnu tɛ se ka kɛ

1. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko : ? 쏝 ka sababu kɛ i ka dannaya fitinin ye. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko ? 쁌 ove ka bɔ yan ka taa yen,??wa a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.

2. Efesekaw 6:10-18 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

Marka 9.29 A y'a fɔ u ye ko: «Nin sugu tɛ se ka bɔ foyi la, ni delili ni sunɔgɔ tɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin delili ni sunɔgɔ nafa kan walisa ka se sɔrɔ alako kɛlɛ gɛlɛnw kan.

1. Delili ni sunɔgɔ fanga: Alako kɛlɛw bɛ se sɔrɔ cogo min na

2. Delili ni sunɔgɔ wajibiyalen: Se sɔrɔli kun

1. Yakuba 5:16 ? 쏷 o de kosɔn aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ani a bɛ nɔ bɔ.??

2. Matiyu 6:16-18 ? 쏻 n'aw bɛ sunɔgɔ, aw kana aw ɲɛnasisi i ko filankafow b'a kɛ cogo min na, bawo u bɛ u ɲɛda tiɲɛ walasa k'a jira mɔgɔ wɛrɛw la k'u bɛ sunɔgɔ. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ye u ka sara sɔrɔ ka dafa. Nka ni aw bɛ sunɔgɔ tuma min na, aw bɛ tulu don aw kun na ka aw ɲɛda ko, walisa a kana jɛya mɔgɔ wɛrɛw fɛ ko aw bɛ sunɔgɔ, fɔ aw Fa dɔrɔn fɛ, min tɛ ye. ani aw Fa min bɛ kɛ gundo la, o bɛna aw sara.??

Marka 9.30 U bɔra yen ka tɛmɛ Galile dugu kɔnɔ. A tun t'a fɛ mɔgɔ si k'o dɔn.

U tun bɛ yɔrɔ min na, kalandenw bɔra yen ka taa Galile dugu kɔnɔ, Yesu tun t’a fɛ mɔgɔ si k’o dɔn.

1. Gundo fanga - Nafa min b’a la ka se ka gundo mara, hali n’a bɛ se ka kɛ ko a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ.

2. Danbe nafa - Ka waati sɔrɔ ka yɔrɔ jan foroba ɲɛ na, o nafa faamuyali.

1. Ntalenw 11:13 - "Kumakanfɔla bɛ dannaya janfa, nka mɔgɔ min bɛ se ka da a la, o bɛ gundo mara."

2. Matiyu 6:1-4 - ? 쏝 k'i janto i ka tilennenya waleya mɔgɔw ɲɛ na walisa u ka i ye, katuguni o tuma na, i tɛna sara sɔrɔ i Fa fɛ min bɛ sankolo la. O cogo la, ni aw bɛ fɛn di dɛsɛbagatɔw ma, aw kana buru fiyɛ aw ɲɛ kɔrɔ, i ko filankafow b'a kɛ cogo min na Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la, walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u tanu. Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko u ye u ka sara sɔrɔ. Nka ni i ye fɛn di magojirabagaw ma, i kana a to i kininbolo k'a dɔn i kininbolo bɛ min kɛ, walisa i ka nili ka kɛ gundo la.??

Marka 9.31 A ye a ka kalandenw kalan k'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ Denkɛ donna mɔgɔw bolo, u na a faga. A fagalen kɔ, a na kunun tile sabanan.»

Mɔgɔ Denkɛ ka kan ka di mɔgɔw ma, ka faga, ka tila ka kunun tile sabanan na.

1: Yesu ye an kisibaa ye, a na kunun.

2: An ka kan ka da Yesu la ani a lakununni na.

1: 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye don ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye.

2: Kolosekaw 2:12-13 - aw su donna a fɛ batiseli la, aw fana kununna a fɛ, aw ka dannaya barika la, Ala ka baara barikama la, ale min y’a lakunun ka bɔ suw cɛma. Aw minnu sara aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya kosɔn, Ala ye ɲɛnamaya kɛ a fɛ, a ye an ka hakɛw bɛɛ yafa an ma.

Marka 9.32 Nka u ma o kuma faamu, u siranna ka a ɲininka.

Kalandenw siranna ka Yesu deli a ka ɲɛfɔli kɛ a ka kumaw kan.

1. Ala ka kuma fanga ka bon ani a b'a laɲini - Kana siran ka ɲininkaliw kɛ

2. Aw kana siran: Yesu bɛ tiɲɛ jira - Aw ka jagɛlɛya sɔrɔ ka jɛya ɲini

1. Yuhana 16:12-15 - Yesu b kuma Ni Senu ko la min b an bilasira ti la

2. Ntalenw 1:5-7 - Hakilitigiya min bɛ bɔ Matigi fɛ, o de ye an ka kan ka min ɲini

Marka 9.33 A sera Kapernaum, ka to so kɔnɔ, a y'u ɲininka ko: «Aw ye sɔsɔli kɛ cogo di sira kan?»

Yesu nana Kapɛrnaum, k’a ka kalandenw ɲininka u tun bɛ ka sɔsɔli min kɛ u taatɔ yen.

1. Lamɛnni fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ Marka 9:33 la

2. Miiri kɔfɛ: Ɲininkaliw nafa ka bon Marka 9:33 la

1. Yakuba 1:19, "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona."

2. Luka 6:31, "Aw b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw ka o kɛ aw la cogo min na, aw ka o kɛ u la."

Marka 9.34 Nka u y'u makun, katuguni u ye sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sira kan, ko jɔn ka kan ka kɛ mɔgɔba ye.

Yesu ka kalandenw ka mɔgɔw tun bɛ ka sɔsɔli kɛ ko jɔn de ka bon u cɛma.

1: An minnu ye kerecɛnw ye, an ka kan k’an sinsin ɲɔgɔn kanu ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an kana an sinsin ka kɛ mɔgɔba ye.

2: Yesu b’an kalan an ka majigilenya jira ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, an kana ɲɔgɔn sɔsɔ ka kɛ mɔgɔba ye.

1: Filipekaw 2:3-4: ? 쏡 o foyi tɛ bɔ yɛrɛɲini na walima yɛrɛbonya fu la. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa lajɛ nka aw kelen-kelen bɛɛ ka tɔnɔw nafa.??

2: Matiyu 23:11-12: ? 쏷 min ka bon aw cɛma, o na kɛ aw ka baaraden ye. Sabu minnu bɛ u yɛrɛ kɔrɔta, olu na majigin, minnu bɛ u yɛrɛ majigin, olu na kɔrɔta.??

Marka 9.35 A y'i sigi ka maa tan ni fila wele k'a fɔ u ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka kɛ fɔlɔ ye, o na kɛ bɛɛ kɔfɛ, bɛɛ ka jɔn ye.»

Nin tɛmɛsira in b’a sinsin a kan ko ni mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ fɔlɔ ye o tuma na a ka kan ka kɛ bɛɛ ka baarakɛla ye ani ka kɛ laban ye.

1: Yesu b’an wele ka majigin ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, k’an yɛrɛ bila kɔfɛ.

2: An ka kan k’an jija ka majigin ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye i n’a fɔ Yesu y’an kalan cogo min na Marka 9:35 la.

1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ.

2: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Marka 9.36 A ye den dɔ ta k'a sigi u cɛma.

Yesu y’a jira a ka kalandenw na ko a nafa ka bon ka kanuya ni hinɛ jira denmisɛnw na.

1. ? 쏷 he Hinɛ Sebaaya: Yesu? 셲 Kanuya ka ɲɛsin Denmisɛnw ma??

2. ? 쏷 he Denmisɛnninw ka senuya: Yesu? 셲 Weelekan ka denmisɛnw kanu ani ka u lakana??

1. Matiyu 18:1-6

2. 1 Yuhana 4:7-21

Marka 9.37 Mɔgɔ o mɔgɔ mana o den sugu dɔ minɛ ne tɔgɔ la, o bɛ ne minɛ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka denmisɛnw bisimila ani ka bolomafara di u ma Yesu tɔgɔ la.

1. "Bisimila dusukun: Denmisɛnw bisimila Yesu tɔgɔ la".

2. "Boloya nisɔndiya: Bisimilali ni bolo da wulilen ye".

1. Matiyu 18:5 ??? 쏻 hoever ye o den sugu kelen sɔrɔ ne tɔgɔ la a bɛ ne sɔrɔ.??

2. 1 Yuhana 4:20-21 ??? 쏧 f mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko, ? 쁈 ka Ala kanu?? A bɛ a balima kɔniya, nkalontigɛla don. katuguni min t'a balima kanu, a ye min ye, o tɛ se ka Elohim kanu, a ma min ye. Wa nin ci fɔlen in bɛ an fɛ ka bɔ ale fɛ: mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala kanu, o ka kan ka a balima fana kanu.??

Marka 9.38 Yuhana y’a jaabi ko: «Karamɔgɔ, an ye mɔgɔ dɔ ye min bɛ jinɛw gɛn i tɔgɔ la, nka a tɛ tugu an kɔ.

Yuhana b’a ka desizɔn lafasa, n’o ye ka mɔgɔ bali ka jinɛw gɛn Yesu tɔgɔ la, bawo o tigi tun tɛ Yesu ka kalanden dɔ ye.

1. Se min bɛ ka tugu Yesu kɔ: Mun na o nafa ka bon

2. Ka timinandiya dannaya la: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye min ye

1. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

2. Kɛwalew 5:12-16 - "Taamaʃyɛn caman ni kabako caman kɛra cidenw bolo jama cɛma. (u bɛɛ tun bɛ Solomani ka so kɔnɔ : nka jama y'u bonya.Dabanabaaw farala Matigi kan ka t'a fɛ, cɛw ni musow jamaba.Fo u ye banabagatɔw labɔ nbɛdaw la, k'u da dilanw ni dilanw kan, fo a dɔgɔyalenba la Piɛrɛ tɛmɛna o yɔrɔ la, a tun bɛ se ka u dɔw datugu, jamaba bɔra dugu lamini na Jerusalɛm, ka na ni banabagatɔw ni jinɛ nɔgɔlenw ye, u bɛɛ kɛnɛyara.»

Marka 9.39 Nka Yesu ko: Aw kana a bali, katuguni mg si t yen min b= ne tg la, min b se ka ne juguya dn.

Yesu b an kalan ka yafa ani ka sɔn mg o mg ma min b fn k a tg la, hali ni o b kuma a ko la cogo o cogo.

1. Yafa sebaaya

2. Kabako min bɛ kɛ ka sɔnni kɛ

1. Matiyu 6:14-15 "Ni aw ye jurumuw yafa aw ma, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma. Nka ni aw ma u ka jurumuw yafa, aw Fa tena aw ka jurumuw yafa."

2. Kolosekaw 3:13 "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

Marka 9.40 Katuguni min tɛ an kɛlɛ, o bɛ an fan fɛ.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka sɔn mɔgɔ o mɔgɔ ma min tɛ u kɛlɛ, iko u bɛ u fan fɛ cogo min na.

1. "Ala fan fɛ: Ka sɔn bɛɛ ma ani k'u bisimila".

2. "Kɛya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ minnu tɛ an kɛlɛ".

1. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

2. Filipekaw 2:3 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ni majigilenya ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan."

Marka 9.41 Mɔgɔ o mɔgɔ mana jifilen kelen di aw ma ka min ne tɔgɔ la, k'a masɔrɔ aw ye Krisita ta ye, tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko a tɛna bɔnɛ a ka sara la.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka jatigila ni ɲumanya jira Krisita ta mɔgɔw la; mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o kɛ, o tigi bɛna sara sɔrɔ.

1. ɲumanya sara: Jatigila bɛ sara cogo min na Krisita la

2. Jifilen fanga: ɲumanya wale misɛnninw bɛ se ka nɔba bila cogo min na

1. Matiyu 10:42 - "Mɔgɔ o mɔgɔ mana ji nɛnɛ jifilen kelen di nin denmisɛnninw dɔ la kelen ma kalanden tɔgɔ la dɔrɔn, ne b'a fɔ aw ye tiɲɛ na ko a tɛna bɔnɛ a ka sara la fewu.

2. Heburuw 13:2 - "Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, k'a masɔrɔ dɔw ye mɛlɛkɛw ladon o cogo la k'a sɔrɔ u ma a dɔn."

Marka 9.42 Mɔgɔ o mɔgɔ mana nin denmisɛnnin dannabaaw dɔ la kelen tiɲɛ, o ka fisa a ma, ka mansin kabakurun dɔ siri a kɔ la, ka a fili kɔgɔji la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma denmisɛnw lakanani n’u ladonni nafa kan, k’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ u la, olu bɛna ɲangi kosɛbɛ.

1. Lakanali fanga: An denw lakanani

2. Ladilikan: Ka Yesu ka kumaw lamɛn

1. Ntalenw 22:6 - Aw ye denmisɛnw daminɛ u ka kan ka taa sira min fɛ, hali n’u kɔrɔla u tɛna kɔsegin o sira kan.

2. Matiyu 18:6 - ? 쏧 f mɔgɔ dɔ bɛ nin denmisɛnninw dɔ la kelen sababuya? 봳 hose minnu dalen bɛ ne la? 봳 o senna, a ka fisa u ma ka mansinba dɔ dulon u kɔ la ani ka jigin kɔgɔji dunba la.

Marka 9.43 Ni i bolo ye i juguya, i k'a tigɛ, a ka fisa i ka don ɲɛnamaya la ni i ye fiɲɛ bila, ka tɛmɛn i bolo fila ka taa jahanama kɔnɔ, tasuma min tɛna faga abada.

Nafa min b’a la ka an yɛrɛ tanga jurumu ma, o sinsinnen bɛ o kan Marka 9:43; a ka fisa ka don ɲɛnamaya la ni farikolo ye, ka tɛmɛ ka taa jahanama la.

1. Lakɔlɔsili min bɛ Marka 9:43 la: Fɛɛrɛ min ka fisa, o ye ka an yɛrɛ tanga jurumu ma.

2. A farikolo tiɲɛna nka a kisilen don: Ka kalan sɔrɔ Marka 9:43 la.

1. Matiyu 5:29-30: ? 쏧 f i kininbolo ɲɛ bɛ jurumu kɛ i la, i k'a tigɛ ka a fili. Sabu a ka fisa i ka i farikolo yɔrɔ kelen bɔnɛ i farikolo la ka tɛmɛ i farikolo bɛɛ ka fili jahanama kɔnɔ. Ni i kininbolo b'i bila ka jurumu kɛ, i k'o tigɛ ka a fili. Sabu a ka fisa i ka i farikolo yɔrɔ kelen tunun ka tɛmɛ i farikolo bɛɛ ka taa jahanama kɔnɔ.??

2. Efesekaw 5:3-7: ? 쏝 ut kafoɲɔgɔnya ni nɔgɔlenya ni namara bɛɛ tɔgɔ man kan ka fɔ aw cɛma, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na mɔgɔ senumaw cɛma. Nɔgɔya ni hakilintan kumaw walima tulonko juguw kana kɛ, nka waleɲumandɔn ka kɛ o nɔ na. Aw bɛ se ka da a la ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛnimusoya kɛ, wala min saniyalen don, wala min bɛ namara kɛ (o kɔrɔ ye ko bolibatobaga), o tigi tɛ ciyɛn sɔrɔ Krisita ni Ala ka masaya la. Mɔgɔ si kana aw lafili ni kuma gansanw ye, katuguni o kow de kosɔn Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan. O la aw kana kɛ jɛɲɔgɔnw ye n'u ye.??

Marka 9.44 U ka wulu tɛ sa yɔrɔ min na, tasuma tɛ faga yɔrɔ min na.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma ɲangili banbali kan min bɛ mɔgɔ makɔnɔ minnu bɛ ban Ala n’a ka Kuma la.

1: Jahannama ye tiɲɛ ye: Kanminɛbaliya kɔlɔlɔ minnu bɛ mɔgɔ tiɲɛ

2: Sankolo jigiya banbali: Kanminɛli sara

1: Matiyu 25:41, "O tuma na fɛ, a na a fɔ numan fɛ mɔgɔw ye fana ko: 'Aw dangalenw, aw ka bɔ ne la ka taa tasuma banbali la, min labɛnna Sitanɛ ni a ka mɛlɛkɛw ye.'

2: Jirali 20:14-15, "O tuma na fɛ, saya ni Hadɛsi filila tasuma kɔ la. Nin ye saya filanan ye, tasuma kɔ. Ni mɔgɔ dɔ? 셲 tɔgɔ ma sɔrɔ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ , o de." a filila tasuma baji la."

Marka 9.45 Ni i sen ye i juguya, i k’a tigɛ, a ka fisa i ka don ɲɛnamaya kɔnɔ, ka tɛmɛ i sen fila kan ka fili jahanama kɔnɔ, tasuma min tɛ faga abada.

A nafa ka bon ka an yɛrɛ tanga jurumu kɛwalew ma, bawo a ka fisa ka bɔnɛ fɛn dɔ la nin ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa Jahannama la.

1. Jurumu musaka: Ka bɔnɛ fɛn dɔ la nin ɲɛnamaya kɔnɔ, o ka fisa ni ka taa jahanama la

2. Sugandili min bɛ tilennenya ni jurumu cɛ: Yala farati bɛ o la wa?

1. Matiyu 5:29-30 - "Ni i kininbolo ɲɛ b'i bila ka jurumu kɛ, i k'a bɔ k'a fili. A ka fisa i farikolo yɔrɔ kelen bɔnɛni na, ka tɛmɛ i farikolo bɛɛ ka fili jahanama kɔnɔ." Ni i kininbolo b'i bila ka jurumu kɛ, i k'a tigɛ k'a fili, a ka fisa i farikolo yɔrɔ kelen bɔnɛni na, ka tɛmɛ i farikolo bɛɛ ka taa jahanama kɔnɔ."

2. Heburuw 12:1-2 - "O de kosɔn, ikomi seerew ka sankababa in lamininen bɛ an na, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali, an ka o bɛɛ fili anw, an ɲɛ jɔlen bɛ Yesu kan, dannaya tutigɛbaga ni dafalen. Nisɔndiya min tun bilalen bɛ a ɲɛ, a ye gengenjiri muɲu, k'a maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ."(Alimankan na)

Marka 9.46 U ka wulu tɛ sa yɔrɔ min na, tasuma tɛ faga yɔrɔ min na.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma jahanama tɔɔrɔ banbali kan.

1: An ka kan k’an janto ka an yɛrɛ tanga jahanama tasuma ma, an kɛtɔ ka ɲɛnamaya senuma kɛ.

2: An ka kan ka dusu saalo sɔrɔ ɲɛnamaya banbali layidu la Sankolo la.

1: Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Matiyu 25:41 - O tuma na fɛ, a na a fɔ a kinin fɛ mɔgɔw ye ko: 'Aw dangalenw, aw ka bɔ ne la ka taa tasuma banbali la min labɛnna jinɛ ni a ka mɛlɛkɛw ye.'

Marka 9.47 Ni i ɲɛ bɛ i juguya, i k’a bɔ, a ka fisa i ka don Ala ka masaya la ni ɲɛ kelen ye, ka tɛmɛ ɲɛ fila kan ka fili jahanama tasuma la.

A ka fisa ka majigin ani ka sɔn Ala sago ma, ka tɛmɛn ka kuncɛbaya kɛ ani ka tɔɔrɔ o nɔfɛkow la.

1. Kuncɛbaya musaka: K’an jija ka kanminɛli majiginlen kɛ.

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan ni dannaya ye Ala la.

1. Ntalenw 16:18-19 - "Kuncɛbaya bɛ taa halakili ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani bin ka kɛ. Ka kɛ mɔgɔ majiginnen ye ni faantanw ye, ka tɛmɛn ka nafolo tila ni kuncɛbaw ye."

. a kɛtɔ ka baarakɛla cogo ta, ka bange hadamadenw cogo la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."(Alimankan na)

Marka 9.48 U ka wulu tɛ sa yɔrɔ min na, tasuma tɛ faga yɔrɔ min na.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu banna Ala ka makari ma, olu ka ɲangili banbali kan.

1: Ni an banna Ala ka makari la, o kɔlɔlɔ minnu tɛ ban

2: Ala ka kiritigɛ cogoya banbali

1: Matiyu 25:46 - "U na taa ɲangili banbali la, nka mɔgɔ tilennenw na taa ɲɛnamaya banbali la."

2: Daniɛl 12:2 - "Mɔgɔ minnu bɛ sunɔgɔ dugukolo buguri la, olu caman na kunun, dɔw na ɲɛnamaya banbali la, dɔw na maloya ni mafiɲɛyali banbali la."

Marka 9.49 Mɔgɔ bɛɛ na kɔgɔ ni tasuma ye, saraka bɛɛ na kɔgɔ ni kɔgɔ ye.

Waleya o wale b k Ala ye, o bna krgb ni tasuma ye, wa a ka kan ka k ni sbn ye.

1: An ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an ka kɛwalew la, k’u di Ala ma ni dusukun dafalen ni majigin ye.

2: An ka kan ka sɔn ka sɔn tasuma kɔrɔbɔliw ni kɔrɔbɔliw ma minnu bɛ na ni an ka kɛwalew ye Ala kosɔn.

1: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2: 1 Piɛrɛ 1:6-7 - Aw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ o la, hali ni sisan waati dɔɔnin kɔnɔ, aw tun bɛ se ka dusukasi sɔrɔ kɔrɔbɔli sugu bɛɛ la. Olu nana walisa aw ka dannaya lakika min sɛgɛsɛgɛra wa? 봮 f nafa ka bon ka tɛmɛ sanu kan, min bɛ tiɲɛ hali ni a saniyalen don tasuma fɛ? 봫 ay bɛ na ni tanuli, nɔɔrɔ ani bonya ye ni Yesu Krisita jirala.

Marka 9.50 Kɔgɔ ka ɲi, nka ni kɔgɔ bɔnɛna a la, aw bɛna a mɔ ni mun ye? Kɔgɔ ka kɛ aw yɛrɛ la, hɛrɛ ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ.

Kɔgɔ ye ntalen ye min bɛ Krecɛn ni mɔgɔ wɛrɛw cɛsira jira, wa mɔgɔ ka kan k’a cɛsiri ka hɛrɛ sɔrɔ ni bɛɛ ye.

1: Kɔgɔ sɔrɔli nafa ka bon an ka jɛɲɔgɔnyaw la ani an bɛ se k’an jija cogo min na ka hɛrɛ sɔrɔ ni bɛɛ ye.

2: Kɔgɔ fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman na ani a mago bɛ jɛɲɔgɔnya barikama na.

1: Kolosekaw 4:6 - Aw ka kuma ka di tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k’o dɔn.

2: Matiyu 5:13-16 - ? 쏽 ou ye dugukolo kɔgɔ ye, nka ni kɔgɔ ma diya, a kɔgɔ bɛ segin cogo di? A man ɲi foyi ma tugun fo ka fili kɛnɛma ka sennatan mɔgɔw kɔrɔ wa? 셲 senw. ? 쏽 ou ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

Marka 10 bɛ ko jɔnjɔn caman lakali i n’a fɔ furucɛ ni furumuso ka furu sa kalanw, denmisɛnninw ka dugawu, ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kamalennin nafolotigi dɔ ye, Yesu ye a ka saya ni a lakununni kofɔ a siɲɛ sabanan na, Yakuba ni Yuhana ye bonya jɔyɔrɔ ɲini Masaya la, ka kɛnɛya fiyentɔ Bartime ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Farisiɛnw ye Yesu kɔrɔbɔ, u kɛtɔ k’a ɲininka ni a bɛnnen don cɛ ka a muso furu sa. A b’a jaabi k’a ɲininka Musa ye ci min fɔ u ye. U b'a Jaabi ko Musa y'a To sɛbɛnni sɛbɛn furucɛbɔ y'a Blà nka A ko o Kɛra k'a sababu Kɛ gɛlɛya dusukunw bɛ kɔsegin danni yamaruya k'a Fɔ ko "Nka danni daminɛ na Ala y'u Kɛ cɛ muso ye' 'O de kosɔn cɛ bɛna a fa ba To a ka jɛ a ta la muso fila na kɛ farisogo kelen ye.' O la, u tɛ fila ye tun, nka farisogo kelen de don. O de kosɔn Ala ye min fara ɲɔgɔn kan, mɔgɔ si kana fara ɲɔgɔn kan» (Marka 10:1-9). Ni kɔfɛ so kalandenw ye ɲininkali kɛ tugun nin ko in kan ko mɔgɔ o mɔgɔ ye furu sa muso furu muso wɛrɛ bɛ jatɔya kɛ a la ni a ye furu sa cɛ ye cɛ wɛrɛ furu a bɛ jatɔya kɛ (Marka 10:10-12).

Dakun 2nan: Mɔgɔw tun bɛ na ni denmisɛnnin fitininw ye a fɛ a ka maga u la kalandenw y'u kɔrɔfɔ k'o ye Yesu diminnen y'a fɔ ko "A to denmisɛnninw ka na ne kana u bali masaya kosɔn Ala ye ninnu ɲɔgɔn ta ye. Tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ si tɛ masaya sɔrɔ Ala ye." i n'a fɔ denmisɛnnin tɛna don a kɔnɔ abada" bɛ denmisɛnw ta a bolo la k'a bolow da u kan a bɛ dugawu kɛ u ye (Marka 10:13-16). O kɔ, kamalennin nafolotigi dɔ bɛ na ɲininkali kɛ mun ka kan ka kɛ ka ɲɛnamaya banbali ciyɛn sɔrɔ a kɛlen kɔ k'a jira ko a ye ci fɔlenw labato kabini a denmisɛnman Yesu y'a filɛ a y'a kanu ko "Fɛn kelen dɛsɛlen bɛ i la taa i bolo fɛn bɛɛ feere i ka faantan di i na nafolo sɔrɔ sankolo o tuma na na tugu ne kɔ at nin cɛ in ɲɛda binna a taara dusukasi la a tun bɛ ni nafolo caman ye . Yesu y'a jira o kɔfɛ ko a ka gɛlɛn nafolotigiw ma ka don masaya la Ala ka nɔgɔn ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ ɲɛkisɛ fɛ ka tɛmɛ nafolotigi kan ka don masaya la Ala ka kalandenw kabakoyara ka ɲininkali kɛ jɔn bɛ se ka kisi a y'a jaabi ko "Hadamaden fɛ nin tɛ se ka kɛ nka Ala tɛ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala fɛ" Piɛrɛ b'a hakili jigin to fɛn bɛɛ tugu a kɔ a tɛ mɔgɔ si hakili sigi min bɔra so balimaw balimamusow ba fa denw forow sake kibaru duman dɛsɛ ka sɔrɔ siɲɛ kɛmɛ caman sisan san sow balimakɛw balimamusow ba denw forow kɛrɛfɛ tɔɔrɔw ɲɛnamaya banbali si bɛ na caman minnu ye fɔlɔ ye olu bɛna kɛ laban labanw ye fɔlɔ (Marka 10 :17-31) ye.

Dakun 3nan: Yɛlɛn sira kan Jerusalɛm bɛ Tan tan ni fila ta kɛrɛfɛ sira bɛ a fɔ siɲɛ sabanan bɛ taa kɛ A ye cogo min na Denkɛ Mɔgɔ ye sarakalasebaa kuntigiw lase karamɔgɔw sariya ka saya jalaki bolo kan siya wɛrɛw tulo geren ni bugɔli ye tile saba kɔfɛ kununni (Marka 10:32-34). O kɔ, Yakuba Zan Zebede denkɛw nana a ɲini grant sigi kinin fɛ numan fɛ nɔɔrɔ nka A ko a t'a dɔn min tun bɛ ɲini ka min tasa labɛn minfɛn batise batiseli labɛnna batise affirm ka se ka di mɔgɔ minnu labɛn Fa lafiɲɛ Tan mɛn kɛra dimi ye balimakɛ fila wele ka sigi ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye cɛma ka kan ka kɛ baarakɛla ye min b'a fɛ ka kɛ jɔn fɔlɔ ye i n'a fɔ Denkɛ Mɔgɔ ma na baara kɛ cogo min na ka ɲɛnamaya di kunmabɔsara fiyentɔ caman Bartime sigilen sirada la a bɛ tɛmɛtɔ kulekan mɛn ko "Yesu Denkɛ Dawuda hinɛ ne la! Mɔgɔ caman b'a kɔrɔfɔ k'a fɔ a makuntɔ nka pɛrɛn bɛɛ ka ca kuma kelenw bɛ jɔ a bɛ wele a bɛ fini fili kɛrɛfɛ a bɛ pan san fɛ Yesu b'a ɲininka mun b'a fɛ ka kɛ a ye a bɛ jaabi ko "Karamɔgɔ ne b'a fɛ ka ye" k'a fɔ a ye ka taa dannaya kɛnɛyara o yɔrɔnin bɛɛ ye yeli sɔrɔ tugu sira jirali fanga segin farikolo la hakili ta fan fɛ minnu b’a dɔn ko u mago bɛ a la, olu bɛ gɛrɛ dannaya la (Marka 10:35-52).

Marka 10.1 A wulila ka bɔ yen ka na Jude jamana dancɛw la Jurdɛn baji da la. I n'a fɔ a delila ka kɛ cogo min na, a ye u kalan kokura.

Yesu wulila ka segin Jude kɔgɔjida la, Jurdɛn baji kɔ fɛ, jama y’a lamini walisa k’a ka kalan lamɛn.

1. Yesu ka kalan fanga: Yesu ye baara kɛ n’a ka kumaw ye cogo min na walisa ka nɔ bila mɔgɔw ka ɲɛnamaya la

2. Nafa ka bon ka ɲɔgɔn lajɛn Yesu lamini na: An bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na Yesu ka kɛli la

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la. ” .

2. Matiyu 7:28-29 - “Yesu ye nin kumaw ban tuma min na, jama kabakoyara a ka kalan na, katuguni a ye u kalan i ko fangatigi, a ma u kalan i ko sariya karamɔgɔw.”

Marka 10.2 Farisiɛnw nana a fɛ k'a ɲininka ko: «A bɛ se ka kɛ cɛ ka a muso bila wa?» k'a kɔrɔbɔ.

Farisiɛnw ye Yesu ɲininka ni a bɛnnen don cɛ ka a muso furu sa, k’a kɔrɔbɔ.

1. Furu fanga: Farisiɛnw ye gɛlɛya min sɔrɔ Yesu kan, o lajɛ

2. Ala ka sariyaw marali nafa ka bon: Yesu ye jaabi min di Farisiɛnw ma, o sɛgɛsɛgɛ

1. Malaki 2:14-16 - Matigi ka lasɔmini furucɛ ni furumuso ka furu sa ani layidu nafa

2. Matiyu 19:3-9 - Yesu ka ɲɛfɔli min kɛra furu banbali kan ani furucɛ ni furumuso ka furu sa danfara.

Marka 10.3 A y'u jaabi ko: Musa ye mun ci aw ma?

Farisiɛnw ye Yesu ɲininka Musa ye ci min fɔ u ye.

1: Yesu bɛ ka Farisiɛnw kɔrɔbɔ walisa k’a dɔn u bɛ Ala ka sariya faamu cogo min na.

2: Hali ni sɔsɔli bɛ i kan, i kana ɲinɛ Ala ka kuma kɔ abada.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.

2: Romɛkaw 13:10 - Kanuya tɛ kojugu si kɛ mɔgɔɲɔgɔn na. O de kosɔn kanuya ye sariya dafali ye.

Marka 10.4 U y'a fɔ ko: «Musa y'a to a ka furucɛbɔ sɛbɛn sɛbɛn k'a bila.»

Farisiɛnw nana Yesu fɛ ka a ɲininka furucɛ ni furumuso ka furu sa ko la ani a y’a jaabi ni Musa ka misali ye min ye sira di furucɛ ni furumuso ka furu sa sɛbɛn ma.

1. Ala ka laɲini furu ko la - Furucɛ ni furumuso ka furu sa faamuyali Sɛbɛnniw yeelen na

2. Ka i furuɲɔgɔn kanu waati gɛlɛnw na - Furucɛ ni furumuso ka furu sa ko ɲɛnabɔ cogo min na Bibulu kɔnɔ

1. Malaki 2:16 - “Katuguni Matigi Israɛl ka Ala b’a fɔ ko furucɛ ni furumuso ka furu sa kɔniya.”

2. Romɛkaw 7:2-3 - “Katuguni muso furulen sirilen bɛ a cɛ la sariya fɛ, k’a sɔrɔ a ɲɛnama don. nka ni a cɛ sara, a bɛ bɔ a cɛ ka sariya la. O la, ni a cɛ bɛ balo la, ni cɛ wɛrɛ farala ɲɔgɔn kan, a bɛ wele jatɔyakɛla. nka ni a cɛ sara, a hɔrɔnyalen don sariya ma, fo a tɛ jatɔya kɛ, hali ni a jɛra cɛ wɛrɛ la.”

Marka 10.5 Yesu y’u jaabi ko: «Aw dusukun gɛlɛya kosɔn, a ye nin cikan sɛbɛn aw ye.»

Yesu y’a ɲɛfɔ ko Musa ka sariya sɛbɛnna walisa ka mɔgɔw dusukun gɛlɛya.

1. Kun min b sariya kɔfɛ, o dɔn - Ka a kɔrɔ juguw sɛgɛsɛgɛ mun na Ala ye sariyaw di an ma.

2. Ala ka nɛɛma & Kunmabɔli - Matigi ka sɔnni faamuyali ka yafa an ka jurumuw ma.

1. Romɛkaw 3:23-25 - Katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la.

2. Heburuw 10:16-18 - Ne na layidu min ta u ni ɲɔgɔn cɛ, o ye nin ye: Ne na ne ka sariyaw bila u dusukunw kan, ka u sɛbɛn u hakili la.

Marka 10.6 Nka kabini danni daminɛ na, Ala ye cɛ ni muso kɛ.

O tɛmɛsira bɛ sinsin Ala ka hadamadenw dacogo kan i n’a fɔ cɛ ni muso kabini waati daminɛ na.

1. Ala ka danfɛnw cɛɲi: Cɛ ni muso jɔyɔrɔ nafa faamuyali

2. Furu senuma: Ala ka laɲini bonya cɛ ni muso ko la

1. Jenɛse 1:27 - O cogo la, Ala ye hadamaden da a yɛrɛ ja la, a ye a da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da.

2. Efesekaw 5:31-32 - “O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka a muso minɛ kosɛbɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye.” O gundo ka bon, wa ne b’a fɔ ko a bɛ Krisita ni egilisi de kofɔ.

Marka 10.7 O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to ka nɔrɔ a muso la.

Cɛ cilen don ko a ka a fa n’a ba bila ka nɔrɔ a muso la.

1. Weelekan ka ɲɛsin furu ma: Ka denbaya bila ani ka nɔrɔ furuɲɔgɔn na

2. Kanuya fanga: Ka jɛɲɔgɔn sugandi ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 5:31 – “O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka a muso minɛ kosɛbɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye.”

2. Jenɛse 2:24 – “O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to a muso la, u na kɛ farisogo kelen ye.”

Marka 10.8 U fila na kɛ farisogo kelen ye, o cogo la, u tɛ kɛ fila ye tun, fɔ farisogo kelen.

O tɛmɛsira bɛ sinsin furu kelenya n’a faranfasibaliya kan, k’a fɔ ko mɔgɔ fila bɛ kɛ farisogo kelen ye furu sababu fɛ.

1: Furu ye jɛɲɔgɔnya senuma ye mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ, jɛɲɔgɔnya min bɛ jɛɲɔgɔnya kelen da, min tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan.

2: Furu ye layidu ye mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ min b’u fara ɲɔgɔn kan i n’a fɔ kelen, wa a ka kan ka jate jɛɲɔgɔnya senuma ye.

1: Efesekaw 5:31 - "O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to a muso fɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye."

2: Jenɛse 2:24 - "O de y'a to cɛ bɛ a fa ni a ba to a muso fɛ, u bɛ kɛ farisogo kelen ye."

Marka 10.9 Ala ye min fara ɲɔgɔn kan, mɔgɔ kana o faranfasi.

Ala ka furu layidu ye jɛɲɔgɔnya senuma ye min man kan ka tiɲɛ.

1. Furu ye Layidu ye, a tɛ bɛnkan ye - Marka 10:9 kalan

2. Ala b’a ka layiduw bonya - Furu nafa ka bon i n’a fɔ jɛɲɔgɔnya

1. Malaki 2:14-16 - Matigi ka kantigiya layidu furu kɔnɔ

2. Efesekaw 5:22-33 - Furucɛw ni furumusow bɛ furu layidu bonya

Marka 10.10 So kɔnɔ, a ka kalandenw y'a ɲininka ko kura.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan furu ni furu sa ko la.

1: Furu ye layidu senuma ye, wa a ka kan ka bonya ani ka bonya.

2: Ala ka nɛɛma ni yafa bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu ye furucɛ ni furumuso ka furu sa.

1: Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi.

2: Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

Marka 10.11 A y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a muso bila ka dɔ wɛrɛ furu, o bɛ jatɔya kɛ muso la.»

Yesu b’a kalan ko furucɛ ni furumuso ka furu sa ye kojugu ye ani mɔgɔ minnu bɛ furu sa ka furu wɛrɛ kɛ, olu bɛ jatɔya kɛ.

1. Ala ka kanuya min bɛ furu la: Furu ni furumuso ka furu sa kɔlɔlɔw faamuyali

2. Ka to kantigiya la furu kɔnɔ: Yesu ye min kalan furucɛ ni furumuso ka furu sa ko la

1. Malaki 2:16 - Sabu Matigi Israɛl ka Ala ko a bɛ furu sa koniya, katuguni a bɛ mɔgɔ ka fini datugu ni fariya ye, Kɛlɛcɛw Matigi ko ten. O de kosɔn, i k'i janto i hakili la, walisa i kana nanbara kɛ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:10-11 - Ne bɛ nin ci fɔ furuɲɔgɔnmaw ye (ne tɛ, nka Matigi: Muso kana fara a cɛ kan. Nka n’a y’o kɛ, a ka kan ka to furubali la, n’o tɛ, a ni a cɛ ka bɛn. Wa cɛ man kan k’a muso furu sa.

Marka 10.12 Ni muso ye a cɛ bila ka furu dɔ wɛrɛ ma, o bɛ jatɔya kɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 10:12 la, o b’a ɲɛfɔ ko ni muso dɔ y’a cɛ bila ka cɛ wɛrɛ furu, o bɛ jatɔya kɛ.

1. Furu ka kantigiya: Jatɔya jurumu min tɛ se ka yafa, o sɛgɛsɛgɛ

2. Furu nafa: Ka jɛkulu ka senuya kɔlɔsi

1. Efesekaw 5:21-33 - Aw ka aw kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn.

2. Heburuw 13:4 - Furu ka kan ka bonya bɛɛ fɛ, ka furu dilan saniya, katuguni Ala na kiri tigɛ jatɔyakɛla ni cɛnimusoya kɛbagaw bɛɛ kan.

Marka 10.13 U nana ni denmisɛnninw ye a fɛ walisa a ka maga u la.

Yesu ye denmisɛnw bisimila ani a ye ɲumanya jira u la hali k’a sɔrɔ a ka kalandenw ma diya u ye.

1. Sebaaya min bɛ ɲumanya la: Yesu ye misali min kɛ ni denmisɛnw ye

2. Ka tugu Yesu ka misali kɔ denmisɛnw bisimilali la

1. Matiyu 19:14 - "Nka Yesu ko: 'Denmisɛnw ka na ne fɛ, u kana u bali, katuguni sankolo masaya ye o mɔgɔw ta ye.'

2. Matiyu 18:5 - "Mɔgɔ o den sugu kelen bɛ ne tɔgɔ la, o bɛ ne minɛ."

Marka 10.14 Nka Yesu y'o ye tuma min na, a dusu tiɲɛna kosɛbɛ, a y'a fɔ u ye ko: «A' y'a to denmisɛnninw ka na ne fɛ, aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o mɔgɔw ta ye.»

Mɔgɔ minnu ye denmisɛnw bali ka na a fɛ, Yesu y’a jira ko a ma diya a ye, k’a sinsin a kan ko o mɔgɔw de bɛ Ala ka masaya kɔnɔ.

1. "Nafa min b'a to denmisɛnw ka na Yesu ma".

2. "Ka denmisɛnninw sen don Ala ka Masaya la".

1. Luka 18:15-17 - Yesu ka denmisɛnw bisimila

2. Matiyu 18:1-5 - Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan majigilenya nafa kan Ala ka masaya la

Marka 10.15 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ ma Ala ka masaya minɛ i ko denmisɛn, o tɛna don a kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka majigilenya ani ka dannaya kɛ Ala la i n’a fɔ denmisɛnnin. 1. "Ka majigilenya sɔrɔ Ala ka Masaya la" 2. "Dannaya fanga Ala ka Masaya la"; 1. Matiyu 18:3-4 - "A ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ma yɛlɛma ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la. 4Mɔgɔ o mɔgɔ mana a yɛrɛ majigin i ko nin denmisɛnnin, o kelen de ka bon sankolo masaya la.» 2. Luka 18:16-17 - "Nka Yesu y'u wele a ma k'a fɔ a ye ko: «A' y'a to denmisɛnninw ka na ne fɛ, aw kana u bali kana Ala ka masaya sɔrɔ i ko denmisɛnnin tɛna don a kɔnɔ cogo min na.»

Marka 10.16 A ye u ta a bolo, ka a bolow da u kan ka duba u ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye den fila ta, k’a bolow da u kan, ka duba u ye.

1. Yesu ka dugawu fanga: Yesu magali bɛ ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Yesu ka kanuya fanga: Ka se ka magojirabagaw dɛmɛ

1. Jenɛse 48:14-16 - Yakuba ye dugawu kɛ a mamadenw ye

2. Yuhana 4:4-42 - Yesu ye Samarika muso kɛnɛya kɔlɔn da la

Marka 10.17 Yesu taara sira la tuma min na, mɔgɔ dɔ bolila ka na a gɛnɛgɛnɛ k'a ɲininka ko: Karamɔgɔ ɲuman, ne na mun kɛ walisa ne ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ka maana fɔ min ye Yesu ɲininka a ka kan ka min kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali ciyɛn sɔrɔ.

1. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn: A sɔrɔcogo ani a nafa ka bon cogo min na

2. An ka kan ka mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

Marka 10.18 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Mun na i bɛ ne wele ko mɔgɔ ɲuman? ɲuman si tɛ yen ni kelen tɛ, o kɔrɔ ye ko Ala.

Yesu b’o cɛ hakili jigin ko Ala kelenpe de ka ɲi.

1: An bɛɛ ye jurumutw ye ani Ala kelenpe de ka ɲi.

2: Walisa ka kisili sr, an ka kan k’a dn ko Ala kelenpe de ka ɲi, ani an ka kan ka an ɲɛsin a ma.

1: Romɛkaw 3:10-12 - Mɔgɔ tilennen tɛ, mɔgɔ kelen tɛ.

2: 1 Yuhana 1:8-10 - Ni an ko jurumu t an na, an b an yr lafili, tiɲɛ t an na.

Marka 10:19 I b’a dɔn ko: I kana jatɔya kɛ, i kana mɔgɔ faga, i kana sonyali kɛ, I kana nkalon seereya kɛ, i kana nanbara kɛ, i ka i fa ni i ba bonya.&nbsp;

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu sariya tan kɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ɲɛsinnen bɛ jatɔya, mɔgɔfaga, sonyali, nkalon seereya, nanbara ani bonya ma mɔgɔ bangebagaw ma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye: Sariya tan bonya cogo".

2. "Ala ka kanuya sariya: Ka sariya tan labato".

1. Romɛkaw 13:8-10 - "Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo aw ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kanu, o ye sariya dafa. Ka da a kan ci fɔlenw ko: "Aw kana jatɔya kɛ, aw kana mɔgɔ faga, aw ka kan ka o kɛ." kana sonyali kɛ, I kana fɛn nege don i la,” ani ci fɔlen wɛrɛw, olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kumasen in kɔnɔ: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.” Kanuya tɛ kojugu si kɛ mɔgɔɲɔgɔn ma, o de kosɔn kanuya ye sariya dafali ye."

2. Matiyu 22:34-40 - "Nka Farisiɛnw y'a mɛn ko a ye Saduseɛnw da tugu, u ye ɲɔgɔn lajɛ Sariya la?” A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.”»»

Marka 10.20 A y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, ne ye ninnu bɛɛ labato kabini ne denmisɛnman.»

Cɛ min bɛ Marka 10:20 la, o tun ye Ala ka ci fɔlenw mara ni kantigiya ye kabini a denmisɛnman.

1. Ɲɛnamaya kantigiya fanga

2. Nafa min bɛ Ala kan minɛ

1. Zaburu 119:9-11 “Kamalennin na a ka sira saniya ni mun ye? I ka i janto o la ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye.» Ne ye i ɲini ni ne dusukun bɛɛ ye. Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i kɔrɔ.”

2. Matiyu 19:16-19 «Mɔgɔ dɔ nana a ɲininka ko: Karamɔgɔ ɲuman, ne na ko ɲuman jumɛn kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ? A y'a fɔ a ye ko: «Mun na i bɛ ne wele ko mɔgɔ ɲuman?» mɔgɔ ɲuman si tɛ yen ni kelen tɛ, o ye Ala ye. A y'a fɔ a ye ko: «Juman?» Yesu ko: I kana mɔgɔfaga kɛ, i kana jatɔya kɛ, i kana sonyali kɛ, i kana nkalon seereya kɛ, I fa ni i ba bonya.

Marka 10.21 Yesu y'a ye, a y'a kanu, a y'a fɔ a ye ko: «Fɛn kelen dɛsɛlen bɛ i la, i ka taa, i bolofɛn o fɛn bɛ i bolo, i ka o feere, ka o di faantanw ma, nafolo na kɛ i bolo sankolo la gengenjiri, ka tugu ne kɔ.»

Yesu b’an kanu ani a b’an jija an ka baara kɛ n’an bolofɛnw ye walisa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ.

1. Ala ka kanuya min bɛ an na: Majigilenya ni saraka fanga

2. Ka tugu Yesu kɔ: An ka gengenjiri ta ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 25:35-40 - Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne wele ka don.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.

Marka 10.22 A dusu tiɲɛna o kuma kosɔn, a dusu tiɲɛna ka taa, katuguni nafolo caman tun b’a bolo.

Kamalennin nafolotigi dusu tiɲɛna kosɛbɛ tuma min na Yesu y’a fɔ a ye ko a k’a bolofɛnw di.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolo da wulilen ye: I bɛ se ka fɛnw di cogo min na ni bolomafara ye

2. Kalandenya musaka: Ka tugu Yesu kɔ

1. Ntalenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw bolofɛnw ye ani aw ka dɔ farali fɔlɔw bɛɛ la.

2. Luka 12:15 - Aw ye aw janto aw yɛrɛ la ani aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi wasabaliya la, katuguni mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a bolofɛnw caya la.

Marka 10.23 Yesu ye a laminiw lajɛ k'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Nafolotigiw tɛna don Ala ka masaya la dɛ!

Yesu b’a lasɔmi ko a ka gɛlɛn nafolotigiw ma ka don Ala ka masaya la.

1. Nafolo ni Ala ka Masaya: Ka bɛnkan ɲuman sɔrɔ

2. Nafolotigi ka gɛlɛya: Ka ɲɛnamaya banbali ɲini

1. Luka 12:15 - «A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka aw janto aw yɛrɛw la, ka aw yɛrɛ kɔlɔsi wasabaliya la, katuguni mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a bolofɛnw caya la.»

2. 1 Timote 6:17 - “A’ ye nafolotigiw wajibiya nin diɲɛ kɔnɔ, u kana kuncɛbaya kɛ, u kana u jigi da nafolo danma kan, nka u jigi da Ala ɲɛnama kan, min bɛ fɛn bɛɛ di an ma ka diya an ye.”

Marka 10.24 Kalandenw kabakoyara a ka kumaw la. Nka Yesu y'u jaabi ko kura ko: «Denmisɛnw, a ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔ minnu jigi dalen bɛ nafolo la ka don Ala ka masaya la!»

Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi gɛlɛya ko la, mɔgɔ minnu dalen bɛ nafolo la ka don Ala ka Masaya la.

1. Farati min bɛ nafolo la: Ka da wari la Ala kan

2. Ka an jigi da Ala kan: Dannaya ka kan ka tɛmɛ nafolo kan

1. Ntalenw 11:28 - “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na falen i ko furabulu jɛman.”

2. Matiyu 6:24 - «Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye.”

Marka 10.25 A ka nɔgɔn ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ pikirijikɛlan ɲɛ fɛ, ka tɛmɛ nafolotigi ka don Ala ka masaya la.

A ka gɛlɛn nafolomafɛnw bɛ minnu bolo ka don Ala ka masaya la.

1: An ka kan ka tɛmɛn nafolomafɛnw kan walisa ka nisɔndiya ni nisɔndiya lakika sɔrɔ Ala ka masaya kɔnɔ.

2: Ala ka masaya da b’a la bɛɛ ye, a mana kɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 19:23-24 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko a ka gɛlɛn nafolotigi ma ka don sankolo masaya la. Ne b'a fɔ aw ye ko kura ko: A ka nɔgɔn ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ nɛgɛso ɲɛ fɛ ka tɛmɛ nafolotigi ka don Ala ka masaya la.»

2: Yakuba 2:5-7 - Aw ka lamɛnni kɛ, ne balima kanulenw: Yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ ɲɛ na, ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka masaya ciyɛn ta, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa? Nka aw ye faantanw dɔgɔya. Yala nafolotigiw tɛ ka nafa sɔrɔ i la wa? Yala olu tɛ ka i sama ka taa kiritigɛso la wa? Aw tɛ mɔgɔ min ta ye, yala olu tɛ o tɔgɔ ɲuman tɔgɔ tiɲɛ wa?

Marka 10.26 U kabakoyara kosɛbɛ, u y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: Jɔn bɛ se ka kisi?

Kalandenw kabakoyara k’a dɔn ko a ka gɛlɛn nafolotigiw ma ka don Ala ka Masaya la.

1: Ala ka kanuya bɛɛ ye - Nafolo mana kɛ cogo o cogo, Ala ka kanuya min bɛ an na, o tɛ Changé.

2: Gɛlɛya min bɛ ka tugu Yesu kɔ - An ka kan ka sɔn ka an ka nafolo ni an bolofɛnw di Matigi ma ni an b’a fɛ ka tugu a kɔ.

1: Filipekaw 4:11-13 - A kana kɛ ko ne bɛ kuma dɛsɛ ko la, katuguni ne ye a dɔn ko ne bɛ cogo o cogo, ka wasa o la. Ne bɛ majigin cogo dɔn, ani ne bɛ caya cogo dɔn: yɔrɔ bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la, ne bɛ ci bila ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw tɔɔrɔ.

2: Luka 12:22-34 - A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili jaga aw ka ɲɛnamaya la, aw na min dun. Aw ka kan ka min don farikolo la fana.» Ɲɛnamaya ka ca ni sogo ye, farikolo fana ka ca ni fini ye. Aw ye wuluw jateminɛ, katuguni u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ. Minnu tɛ ni fɛn marayɔrɔ ye, wala ni bɔgɔdaga tɛ olu la. Ala bɛ u balo, aw ka fisa ni kɔnɔw ye cogo di?

Marka 10.27 Yesu y'u filɛ, a ko: «A tɛ se ka kɛ mɔgɔw fɛ, nka Ala tɛ, katuguni fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala fɛ.»

Ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ, foyi tɛ se ka kɛ a bolo.

1: Ala ye Sebaayabɛɛtigi ye ani foyi tɛ tɛmɛ a seko kan

2: Ka da Ala ka sebaaya dan tɛ min na

1: Esayi 40:28-29 - "Aw m'a dɔn wa? Aw ma mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn, a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ."

2: Zaburu 115:3 - "An ka Ala bɛ sankolo la, a bɛ a diyanyekow bɛɛ kɛ."

Marka 10.28 Piɛrɛ y'a daminɛ k'a fɔ a ye ko: «An ye fɛn bɛɛ to yen ka tugu i kɔ.»

Piɛrɛ sɔnna Yesu ma ko ale ni kalanden tɔw ye fɛn bɛɛ to yen ka tugu a kɔ.

1. Yɛlɛmaba: An bɛ fɛn min to an kɔ ni an tugura Yesu kɔ

2. Dannaya fanga: An bɛ min sɔrɔ n’an tugura Yesu kɔ

1. Matiyu 19:27-30 - Kamalennin nafolotigi min ma se ka tugu Yesu kɔ hali ni a ye fɛn bɛɛ to a kɔ

2. Luka 5:11 - Jɛgɛ minɛni kabako la, ani Piɛrɛ ka Yesu dɔn iko Ala Denkɛ

Marka 10.29 Yesu y'a jaabi ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko: Cɛ si tɛ so, wala balimakɛw, walima balimamusow, wala fa, wala muso, wala denw wala dugukolow to ne kosɔn. ani Kibaru Duman ta.

Mɔgɔ si tɛ se ka fɛn si dabila Yesu ni kibaru duman kosɔn.

1. Ka fɛnw dabila Yesu ni Kibaru Duman kosɔn

2. Saraka sebaaya Yesu ani Kibaru Duman kosɔn

1. Matiyu 19:27-30 - Nafolotigi kamalennin

2. Heburuw 11:24-26 - Musa ye a sugandi ka tɔɔrɔ sɔrɔ Ala ka mɔgɔw fɛ

Marka 10.30 Nka a na si kɛmɛ sɔrɔ sisan nin waati in na, sow ni balimakɛw ni balimamusow ni baw ni denw ni jamanaw ni tɔɔrɔw. ani diɲɛ nata la ɲɛnamaya banbali la.

Yesu ye layidu ta minnu b’a nɔfɛ, olu bɛna sara kɛmɛ kɛ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, i n’a fɔ sow, balimakɛw, baw, denw ani dugukolow, ka fara tɔɔrɔw kan. Ɲɛnamaya kɔfɛ, u bɛna ɲɛnamaya banbali sara.

1. Ɲɛnamaya mana fɛn o fɛn fili i ma, ka tugu Yesu kɔ, o bɛna i bila badaa tuma bɛɛ.

2. Matigi ye layidu ta ko sara kɛmɛ bɛna di a nɔfɛmɔgɔw ma: sow, balimakɛw, baw, denw, dugukolow, ani tɔɔrɔw.

1. Matiyu 19:29 - "Mɔgɔ o mɔgɔ ye sow walima balimakɛw walima balimamusow to a fa walima ba walima denw walima dugukolow to ne tɔgɔ kosɔn, o na kɛmɛ sɔrɔ, ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Esayi 55:11 - "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne bɛ min latigɛ, a na o dafa, ne ye min ci, o na ɲɛ sɔrɔ.

Marka 10.31 Nka fɔlɔfɔlɔ caman na kɛ kɔfɛtaw ye. ani laban fɔlɔ fɔlɔ.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala ka siraw ni diɲɛ siraw tɛ kelen ye, iko fɔlɔw bɛna kɛ labanw ye, labanw bɛna kɛ fɔlɔw ye.

1. "Ala ka sira minnu tɛ laadalako ye: Ala ka baara kɛcogo faamuyali".

2. "Masaya ka paradox: Ka kɛ laban ni fɔlɔ ye waati kelen na".

1. Luka 13:30 - "A filɛ, labanw bɛna kɛ fɔlɔ ye, fɔlɔw bɛna kɛ kɔfɛ."

2. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Marka 10.32 U tun bɛ taa Jerusalɛm sira kan. Yesu taara u ɲɛfɛ. U tugulen kɔ, u siranna. A ye o tan ni fila minɛ ko kura, a y'a daminɛ k'a fɔ u ye ko a ka kan ka min kɛ.

Kalandenw kabakoyara ani u siranna tuma min na Yesu y’u bila ka taa Jerusalɛm ani a y’a daminɛ k’a ka siniko nata fɔ u ye.

1. Yesu b’an bila ni jagɛlɛya ye ka don yɔrɔ dɔnbaliw la, ka da Ala ka labɛn na an ka ɲɛnamaya kama.

2. Hali ni siran b’an ɲɛ, an bɛ se k’a sugandi ka tugu Yesu kɔ ani ka da a ka labɛn na.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 31:8 - "Matigi de bɛ taa aw ɲɛ. A na kɛ aw fɛ, a tɛna aw to yen, a tɛna aw bila. Aw kana siran, aw kana siran."

2. Zaburu 56:3 - "Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan."

Marka 10.33 A ko: A filɛ, an bɛ taa Jerusalɛm. Mɔgɔ Denkɛ na don sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw bolo. U na a jalaki saya la, ka a don siya wɛrɛw bolo.

Yesu y’a yɛrɛ ka tɔɔrɔ ni a ka saya ko fɔ.

1: Yesu ka kanuya n’a ka kanminɛli min kɛra Ala sago la, o y’a to a ye tɔɔrɔ sɔrɔ ani ka sa diɲɛ kisili kosɔn.

2: Yesu ka saraka laban b’a jira an na an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni jagɛlɛya ni dannaya ye.

1: Esayi 53:3-5 Mɔgɔw bɛ a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la, Dusukasi mɔgɔ ani dusukasi dɔnbaga. An y’an ɲɛda dogo a la, i n’a fɔ a bɛ fɔ cogo min na; U tun bɛ a mafiɲɛya, wa an tun tɛ a bonya.

2: Filipekaw 2:5-8 Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la, o ka kɛ aw la, ale min tun bɛ Ala cogo la, a ma a jate binkanni ye ka kɛɲɛ ni Ala ye, nka a ye a yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ, ka a ta jɔnkɛ cogo la, ka na mɔgɔw bɔɲɔgɔnko la. Wa a sɔrɔla a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma, hali gengenjiri saya.

Marka 10.34 U na a tulo geren ka a bugɔ, ka daji tu a la ka a faga.

U ye Yesu tulo geren, ka bugɔ, ka faga, nka a na kunun tile sabanan.

1: Yesu ye se sɔrɔ saya kan, ka jigiya di an ma a lakununni sababu fɛ.

2: Yesu ye tɔɔrɔ ni dimi muɲu walisa an ka ɲɛnamaya ni kisili sɔrɔ.

1: 1 Kɔrɛntekaw 15:54-55 - “Saya munumununa se sɔrɔli la. Saya, i ka se sɔrɔli bɛ min? Saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min?”

2: Romɛkaw 6:9-10 - «An b’a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛna sa tun abada. saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun. A sara saya min na, a sara jurumu kosɔn, siɲɛ kelenpe, nka a bɛ ɲɛnamaya min kɛ, a bɛ o ɲɛnamaya Ala de kama.”

Marka 10.35 Zebede dencɛw Yakuba ni Yuhana nana a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, an b'a fɛ i ka fɛn o fɛn kɛ an ye.»

Zebede denkɛw, Yakuba ni Yuhana, u b’a ɲini Yesu fɛ a ka fɛn o fɛn kɛ u sago la.

1. Yesu bɛ sɔn k’an magow ɲɛ n’an y’a deli.

2. Delili sebaaya - Yakuba ni Yuhana ka misali ka Yesu deli an mago b min na.

1. Matiyu 7:7-11 - Aw ka delili kɛ, o na di aw ma; Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka da gosi, a na da wuli aw ye.»

2. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu barika la.

Marka 10.36 A y’a fɔ u ye ko: «Aw b’a fɛ ne ka mun kɛ aw ye?»

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka u b’a fɛ a ka min kɛ u ye.

1. An bɛ se ka a dege cogo di ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ magoɲɛ waatiw la?

2. An bɛ se ka mun kalan Yesu ka misali la, n’o ye ka sɔn ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye?

1. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

2. Matiyu 20:28 - "Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye cogo min na, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye."

Marka 10.37 U y’a fɔ a ye ko: «I ka a to an ka sigi i kinin fɛ, tɔ kelen ka sigi i kinin fɛ i nɔɔrɔ la.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan majigilenya ni yɛrɛdɔnbaliya ko la.

1: An ka kan ka sɔn k’an yɛrɛ negew bila kɛrɛfɛ walisa ka Ala kan minɛ ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ majiginnenw ni mɔgɔ ɲumanw ye, ka mɔgɔ wɛrɛw magow bila an yɛrɛ ta ɲɛ.

1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Marka 10.38 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw tɛ min ɲini, aw tɛ o dɔn. Ne batisera ni batiseli min ye, ne ka batise?

Yesu ye ɲininkali kɛ kalandenw ka faamuyali la, o kɔrɔ ye min ye ka tugu a kɔ, wa a y’u degun u ka sira gɛlɛnw jateminɛ, n’a sɔrɔ u ka kan ka minnu ta.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka kɛ kalandenw ye: Yala i labɛnnen don ka tugu Yesu kɔ wa?

2. Ka tɔɔrɔ jifilen minɛ: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Filipekaw 1:29 - Katuguni a dira aw ma ko aw kana da a la dɔrɔn Krisita kosɔn, nka aw ka tɔɔrɔ fana a kosɔn.

2. Matiyu 16:24 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.

Marka 10.39 U y’a fɔ a ye ko: «An bɛ se.» Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ne bɛ min jifilen min na, aw na o min. Ne batisera ni o batiseli ye, aw na batise.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u bɛna tɔɔrɔ kelenw sɔrɔ ani ko u bɛna batise ni batiseli kelen ye i n’a fɔ ale.

1: Yesu b’an wele ka fara a kan ɲɛnamaya tɔɔrɔw la ani batɛmu ɲɛnamaya la.

2: Yesu b’an wele an ka an niyɔrɔ sɔrɔ a ka jifilen na ani ka batise n’a ye.

1: Romɛkaw 8:17, "ni denw don, o tuma na fɛ, an ye ciyɛntalaw ye, Ala ciyɛntalaw ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an bɛ tɔɔrɔ ni a ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ."

2: Matiyu 28:19, "Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la."

Marka 10.40 Nka ka sigi ne kininbolo ni ne numanbolo la, o tɛ ne ta ye ka di. nka a labɛnna minnu ye, a na di olu ma.»

Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan ko bonya sigilan tɛ fɛn ye a bɛ se ka min di mɔgɔ si ma, nka a labɛnna Ala fɛ.

1: An man kan ka bonya walima dɔnniya ɲini abada bawo a tɛ fɛn ye min bɛ se ka di an ma, nka a labɛnna Ala fɛ.

2: Yesu b’an kalan ko an man kan ka hami bonya la iko Ala de ye a dantigɛbaga laban ye min bɛ bonya ni bonya di mɔgɔ min ma.

1: Matiyu 20:26-28 - Nka a tɛna kɛ ten aw cɛma. Nka mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka jɔn ye.»

2: Filipekaw 2:3-4 - Foyi kana kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fɛ, nka ni yɛrɛmajigin ye, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka tɔw bonya ka tɛmɛ a yɛrɛ kan.

Marka 10.41 U tan ye o mɛn tuma min na, Yakuba ni Yuhana ma diya u ye kosɛbɛ.

Yakuba ni Yuhana ka delili min kɛra walisa u ka fisaman sɔrɔ Ala ka masaya kɔnɔ, o kɛra sababu ye ka kalanden tan tɔw dusu tiɲɛ.

1. Yesu y’an kalan ko an ka majigin ani ka Ala ka nɔɔrɔ ɲini, an yɛrɛ ta tɛ - Marka 10:41

2. An man kan ka furakɛli kɛrɛnkɛrɛnnen makɔnɔ, nka o nɔ na, an ka kan ka wasa Ala ye nilifɛn minnu di an ma - Marka 10:41

1. Filipekaw 2:3 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye.”

2. Yakuba 1:17 “Nilifɛn ɲuman ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelen Fa fɛ, min tɛ yɛlɛma i ko biɲɛ wulilenw.”

Marka 10.42 Nka Yesu y'u wele a ma k'a fɔ u ye ko: «Aw b'a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiya bɛ u matigiya kɛ. U ka mɔgɔbaw bɛ kuntigiya kɛ u kan.

Yesu b’a kalan ko fangatigiw ka teli ka baara kɛ n’u ka kuntigiya ye walisa ka mɔgɔ wɛrɛw degun.

1: An ka kan ka baara kɛ n’an ka kuntigiya ye mɔgɔ wɛrɛw ka nafa kama, an man kan ka baara kɛ ni an yɛrɛ nafa kama.

2: An man kan ka baara kɛ n’an ka sebaaya ye ka mɔgɔ wɛrɛw degun, nka k’u kɔrɔta.

1: Esayi 58:10-12 - Ni aw ye aw yɛrɛw kɛ kɔngɔtɔw nɔ na, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw mago ɲɛ, o tuma na, aw ka yeelen bɛna wuli dibi la, aw ka su bɛna kɛ i n’a fɔ tilelafana.

2: Yakuba 2:1-13 - I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ, i kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

Marka 10.43 Nka a tɛna kɛ aw cɛma ten, nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o na kɛ aw ka baarakɛla ye.

Tɛmɛsira bɛ kuma jɔnya kan ani bonya bɛ sɔrɔ cogo min na ka kɛ ɲɔgɔn ka baarakɛla ye.

1. "Bonya sira: Ka baara kɛ ɲɔgɔn na".

2. "Bonya lakika: Baara ka ɲɛnamaya".

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2. Matiyu 20:26-28 - «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka jɔn ye, ni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye, i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye cogo min na, nka ka baara kɛ a ye.» a ka ɲɛnamaya di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.»

Marka 10.44 Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔ kuntigi ye, o ka kɛ bɛɛ ka jɔn ye.

An kuntigi ka kan ka kɛ bɛɛ ka baarakɛla ye.

1: An bɛɛ welelen don ka kɛ ɲɔgɔn ka baarakɛlaw ye.

2: Kuntigiw ka kan ka ɲɛminɛ ni misali ye ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Filipekaw 2:3-4 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2: Matiyu 20:26-27 “Nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka jɔn ye, mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye.”

Marka 10.45 Mɔgɔ Denkɛ yɛrɛ ma na ka baara kɛ a ye, nka a nana baara kɛ, ka a ni di mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.

Yesu nana baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ani k’a ka ɲɛnamaya di walisa ka kɛ kunmabɔsara ye mɔgɔ caman bolo.

1. Baara kɔrɔ: Yesu ye an kalan min na nili ko la

2. Saraka ni kunmabɔli: Kunmabɔsara ye mɔgɔ caman ye

1. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

2. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ko mɔgɔ dɔ k’a ni di a teriw kosɔn.

Marka 10.46 U sera Jeriko, ka bɔ Jeriko n'a ka kalandenw ni mɔgɔ caman ye, fiyentɔ Bartime, Time denkɛ, sigilen tun bɛ sira da la ka delili kɛ.

Bartime min tun ye fiyentɔ ye, Yesu ye a kɛnɛya kɔfɛ.

1. "Yeli kura: Yesu bɛ hakilina kura di an ma cogo min".

2. "Dannaya fanga: An ka dannayakow bɛ se ka na ni kabakow ye cogo min".

1. Yuhana 9:35-38 - Yesu ye cɛ min bangera fiyentɔ ye, o kɛnɛya.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

Marka 10.47 A y'a mɛn tuma min na ko Yesu Nazarɛtika don, a y'a daminɛ ka pɛrɛn k'a fɔ ko: «Yesu, Dawuda denkɛ, makari ne la.»

Fiyentɔ pɛrɛnna Yesu ma ko a ka makari a la tuma min na a y’a dɔn ko Yesu ye Dawuda denkɛ ye.

1. Ka Yesu dɔn iko an Kisibaa

2. Se min bɛ Yesu dɔnni na

1. Matiyu 1:1-25 - Dawuda denkɛ Yesu Krisita ka bɔnsɔnw.

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:30 - Nka aw bɛ Krisita Yesu de la, ale de ye hakilitigiya ni tilennenya ni saniya ni kunmabɔli kɛ an ye Ala fɛ.

Marka 10.48 Mɔgɔ caman y'a fɔ a ye ko a ka a makun, nka a pɛrɛnna kosɛbɛ ko: Dawuda denkɛ, makari ne la.'

Cɛ kulela Yesu fɛ walisa a ka makari a la, nka mɔgɔ caman y’a fɔ a ye ko a ka a makun.

1. Dannaya fanga - Ka da a la ko Ala bna an ka deliliw jaabi, hali ni mg wɛrɛw b’a fɔ an ye ko an ka to an makun.

2. Ka i bolo se Yesu ma - Ko mana gɛlɛya cogo o cogo, a bɛna an lamɛn tuma bɛɛ ani ka an ka hinɛ delili jaabi.

1. Luka 18:38-39 - A pɛrɛnna ko: «Yesu, Dawuda Denkɛ, makari ne la.» Tɛmɛbagaw y'a kɔrɔfɔ ko a ka a makun.

2. Zaburu 86:15 - Nka e, Matigi, i ye Ala ye min falen bɛ hinɛ la, ni nɛɛmatigi, muɲuli, makari ni tiɲɛ ka ca.

Marka 10.49 Yesu y'i jɔ ka a fɔ ko a ka wele. U ye fiyentɔ wele k'a fɔ a ye ko: «I dusu saalo, i ka wuli. A b'i wele.»

Fiyentɔ welera Yesu fɛ a ka ci fɔlen fɛ, ka dusu saalo sɔrɔ.

1: Yesu b’an wele ka na a kɛrɛ fɛ, k’an dusu saalo.

2: An bɛ se ka fanga sɔrɔ Yesu la ni an barika ka dɔgɔ.

1: Esayi 41:10 "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: Zaburu 145:18 "Matigi ka surun a welebagaw bɛɛ la, minnu bɛ a wele tiɲɛ na."

Marka 10.50 A ye a ka fini fili, a wulila ka na Yesu ma.

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ka maana fɔ min y’a ka fini fili ka gɛrɛ Yesu la.

1. Se min bɛ mɔgɔ bila ka taa: Ka bɔ dannaya la, o b’an gɛrɛ Yesu la cogo min na

2. Farati min bɛ dannaya la: Ka tugu Yesu kɔ ni jagɛlɛya ye, o bɛ se k’an ka ɲɛnamaya Changer

1. Matiyu 17:7-8 - Yesu gɛrɛla ka maga u la k’a fɔ ko: “A’ ye wuli, aw kana siran.” U ye u ɲɛw kɔrɔta tuma min na, u ma mɔgɔ si ye Yesu dɔrɔn kɔ.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Marka 10.51 Yesu y’a jaabi ko: «I b’a fɛ ne ka mun kɛ i la? Fiyentɔ y'a fɔ a ye ko: «Matigi, walisa ne ka yeli kɛ.»

Fiyentɔ y’a ɲini Yesu fɛ a k’a kɛnɛya walisa a ka se ka yeli kɛ.

1. Dannaya fanga: fiyentɔ ka dannaya Yesu la, o kɛra sababu ye ka a kɛnɛya.

2. Delili fanga: Yesu y’a jira an na ko an ka kan ka min kɛ, o ye ka dɛmɛ deli ani a bɛna jaabi di.

1. Matiyu 21:22 - "Aw mana fɛn o fɛn ɲini delili la ni dannaya ye, aw na o bɛɛ sɔrɔ."

2. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

Marka 10.52 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Taa. i ka dannaya de y'i kɛnɛya.» O yɔrɔnin bɛɛ, a ye yeli kɛ, ka tugu Yesu kɔ sira kan.

Yesu ye fiyentɔ dɔ kɛnɛya, k’a fɔ a ye ko a ka dannaya de y’a kɛnɛya.

1. Dannaya ani ka sɔrɔ: Dannaya fanga

2. Ka tugu Yesu kɔ: Dannaya ɲɛnamaya

1. Yakuba 2:17-18 - « Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ɔwɔ, mɔgɔ dɔ bɛ se k’a fɔ ko: Dannaya bɛ i la, kɛwalew bɛ ne la.»

2. Heburuw 11:1-3 - “Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye. Katuguni maakɔrɔw ye kibaru duman sɔrɔ o de fɛ. Dannaya barika la, an y’a faamu ko diɲɛw dabɔra Ala ka kuma de fɛ, fo fɛn minnu bɛ ye, olu ma dilan ni fɛn yelenw ye.”

Marka 11 bɛ ko jɔnjɔn caman lakali i n’a fɔ Yesu donna Jerusalɛm ni se sɔrɔli ye, toroni jiri dankarili, Alabatosoba saniya ani jɛmukan min kɛra dannaya ni delili kan.

Dakun fɔlɔ: U gɛrɛla Jerusalɛm na tuma min na, Bɛtifage ani Bɛtani, Oliviye kulu kɛrɛfɛ, Yesu ye kalanden fila ci k’u bila ka faliden dɔ sɔrɔ min sirilen bɛ yen, mɔgɔ si ma deli ka min kan. U ka kan k'a siri k'a lase a ma. Ni mɔgɔ dɔ y'a ɲininka mun na u bɛ nin kɛ, o ka kan k'a jaabi ko "Matigi mago bɛ o la, a bɛna a lasegin yan sɔɔni" (Marka 11:1-3). U bɛ faliden sɔrɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ka na n'a ye A k'u ka finiw fili faliden kan A b'i sigi u kan a dontɔ Jerusalɛm mɔgɔ caman b'u ka finiw sɛnsɛn sira kan ka sɔrɔ dɔw bolow bɛ jiri tigɛ forow tigɛlen minnu taara ɲɛfɛ minnu tugura olu kɔ pɛrɛnna ko "Ozana! Dubaden bɛ min na." tɔgɔ la Matigi ! Masaya nata dubalen don an fa Dawuda la ! Hozana sankolo sanfɛla la ! (Marka 11:4-10). A kɛlen kɔ ka fɛn bɛɛ lajɛ kabini kɔfɛ kaban, Betaniya bɛ bɔ ni mɔgɔ tan ni fila ye (Marka 11:11).

Dakun 2nan: O dugujɛ, u bɔra Betani tuma min na, kɔngɔ bɛ Yesu la ka torosun ye yɔrɔjan buluw ma foyi sɔrɔ ni danga tɛ k'a fɔ ko "Mɔgɔ si kana aw den dun tugun" kalandenw y'a mɛn a bɛ nin fɔ (Marka 11:12-14). Ni u sera Jerusalɛm Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ a bɛ daminɛ ka sannikɛlaw gɛn ka bɔ yen ka feerekɛlaw gɛn ka bɔ yen ka tabali wuli wari cilaw ka sigilanw kan tuganin feerelaw tun tɛna sɔn mɔgɔ si ka jagofɛnw ta ka tɛmɛ Alabatosoba kiritigɛsow fɛ k'u kalan "Yala a ma sɛbɛn ko 'Ne ka so na wele so delili siyaw bɛɛ' ? Nka aw ye den binkannikɛlaw kɛ" sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya ye nin mɛn daminɛ ka filɛli kɛ cogo la k'a faga sabu u siranna a ɲɛ bawo jama bɛɛ kabakoyara kalan na tuma min na wula sera Yesu a ka kalandenw bɔra dugu kɔnɔ (Marka 11:15-19).

Dakun 3nan: Sɔgɔma ni tɛmɛtɔ ye torosun ju jalen ye Piɛrɛ hakili bɛ a la ko "Karamɔgɔ filɛ! I ye torosun danga, o jalen don!" Yesu b'a jaabi ko "Dannaya ka kɛ Ala ye. Tiɲɛ na ne b'a fɔ i ye ni mɔgɔ dɔ ko nin kulu in ko 'Taa i yɛrɛ fili kɔgɔji la' tɛ sigasiga dusukun dalen b'a la ko min ko ka kɛ, o bɛna kɛ u ye. O de kosɔn ne b'a fɔ i ye ko fɛn o fɛn bɛ delili ɲini, i ka da a la ko i ta sɔrɔla. Wa tuma min na." jɔ ka delili kɛ ni fɛn dɔ minɛ mɔgɔ si kama yafa walasa Fa sankolo ka jurumuw yafa" fanga jirali kuma fɔlenw dannaya nafa yafa Ala ka yafa sɔrɔli (Marka 11:20-26). U sera Jerusalɛm tuguni ka taama Alabatosoba kiritigɛlaw ka sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya maakɔrɔw na ɲininkali kuntigiya kɛ nin kow la a bɛ ɲininkali kɛ ni batɛmu Yuhana sankolola dugukolo kan bɔyɔrɔ layidu jaabi basigilen u ka jaabi sirannen mɔgɔw minɛna Yuhana tiɲɛ na kira o la jaabi t’a dɔn o de la a bɛ ban ka ɲininkali jaabi a yɛrɛ ta ko la kuntigi min bɛ hakilitigiya jira ka kɛlɛ kɛ ka u ka kantigiya sɔsɔ hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw sapitiri laban (Marka 11:27-33).

Marka 11.1 U gɛrɛla Jerusalɛm, Bɛtifage ni Bɛtani, Oliviye kulu la, a ye a ka kalanden fila ci.

Yesu y’a ka kalanden fila ci ka taa Bɛtifage ani Bɛtani, walisa u k’u labɛn a seli kama Jerusalɛm.

1: Yesu donna Jerusalɛm ni majigilenya ye, k’a jira k’a majiginlen don ani k’a ka yɛrɛdɔnbaliya.

2: A nafa ka bon ka Yesu nali labɛn an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Filipekaw 2:5-8, “Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya. ka kɛ baarakɛla cogo ta ye, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.”

2: Matiyu 21:5, “A fɔ Siyɔn denmuso ye ko: ‘A filɛ, i ka Masakɛ bɛ na i fɛ, a majiginlen don, a sigilen bɛ fali kan, a bɛ faliden kan, doni doni waraba denkɛ.’”

Marka 11.2 A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa dugu kɔnɔ aw kɛrɛfɛ. aw k'a lajɔ, ka na n'a ye.

Yesu y’a ka kalandenw bilasira u ka faliden dɔ ɲini, mɔgɔ si ma deli ka min kan, k’a lasegin a ma.

1. Dannaya fanga: Yesu ye cikan minnu di a ka kalandenw ma, u ka faliden dɔ ɲini, mɔgɔ si ma deli ka min kan, k’a lasegin a ma, o bɛ kɛ misali barikama ye dannaya bɛ se ka kuluw lamaga cogo min na.

.

1. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

2. Filipekaw 2:8 - "A sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kan minɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."

Marka 11.3 Ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ aw ye ko: «Mun na aw bɛ nin kɛ?» Aw k'a fɔ ko Matigi mago bɛ a la. O yɔrɔnin bɛɛ, a na a ci yan.»

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ u la mun na u bɛ fali ta, ko Matigi mago bɛ a la, ko a bɛna segin.

1. Ala b’a ɲini an fɛ an ka fɛn o fɛn kɛ, kuntilenna ni labɛn bɛ a fɛ.

2. An ka kan ka an jigi da Matigi kan ani a ka labɛn na an ye, hali ni a bɛ iko a ka gɛlɛn.

1. Jeremi 29:11 - “Ne ye labɛn minnu kɛ i ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa sɔrɔ i la, a kana kojugu kɛ i la, a labɛnna ka jigiya ni siniko di i ma.”

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Marka 11.4 U taara, ka faliden sirilen sɔrɔ kɛnɛma da la, sira fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na. U b'a lajɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Yesu n’a ka kalandenw ye faliden dɔ sɔrɔ min sirilen bɛ yɔrɔ la, sira fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na.

1. Yesu ye sira, ti, ani ɲɛnamaya ye, wa a na an dɛmɛ ka an ka sira sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ka a dɔn waati min na an ka kan ka farati ta ani ka an jigi da Ala ka labɛn kan, o bɛ se ka gɛlɛya, nka an ka kan k’an hakili to a la ko Yesu bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Marka 11.5 Mɔgɔ minnu jɔlen bɛ yen, olu dɔw y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ mun kɛ, ka faliden dawolo?»

U ye Yesu ka kalandenw ɲininka ko u ye faliden dɔ lajɔ.

1: A ɲininkara Yesu ka kalandenw fɛ mun na u bɛ ka faliden dɔ lajɔ, k’a jira ko wale ɲuman nafa ka bon ani ko ɲɛfɔli ɲuman bɛ se ka kɛ.

2: Tuma min na Yesu ka kalandenw ɲininkara u ka kɛwalew la, o y’a jira ko an ka kɛwalew bɛ sɛgɛsɛgɛ tuma bɛɛ, wa an ka kan ka labɛn k’u ɲɛfɔ.

1: Efesekaw 6:7, “A’ y’a to u bɛɛ ka kan ka min sara: takasi ka kan ka di minnu ma, laadalakow, siran minnu bɛ siran, aw ka bonya da minnu kan.”

2: Ntalenw 3:27, “Mɔgɔ minnu ka kan ka ko ɲuman kɛ, i kana o bali ka o kɛ.”

Marka 11.6 U y’a fɔ u ye i ko Yesu y’a fɔ cogo min na.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye ci fɔ a ka kalandenw ma ko u ka fali n’a ka faliden bila ka taa a kan.

1. Kanminɛli fanga - Yesu ye cikan nɔgɔman min di a ka kalandenw ma, o b’a jira cogo min na ko a nafa ka bon ka tugu Ala sago kɔ.

2. Fanga sɔrɔli magoɲɛ waatiw la - Yesu y’a jigi da a ka kalandenw kan cogo min na walasa k’a dɛmɛ a ka cidenyabaara la ani an bɛ se ka an jigi da Ala kan cogo min na magoɲɛ waatiw la.

1. Efesekaw 5:15-17 - "I ka taama cogo min na, i kana i taama cogo min na, i kana i hakili to o la, o lajɛ ni hakili ye, ka waati baara ɲuman kɛ, bawo donw ye kojugu ye. O la sa Matigi ye o ye.»

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika bonyabaa barika la."

Marka 11.7 U nana ni faliden ye Yesu ma, ka u ka finiw don a kan. A y'i sigi a kan.

U ye faliden dɔ di Yesu ma a ka a ta, ka finiw don a la.

1. Yesu ye an ka Masakɛ dafalen ye - Marka 11:7

2. Se min bɛ mɔgɔ majigin Yesu ma - Marka 11:7

1. Zaburu 20:7 - Dɔw bɛ u jigi da wotoroninw kan, dɔw bɛ u jigi da sow kan, nka an na an hakili to Matigi an ka Ala tɔgɔ la.

2. Filipekaw 2:5-8 - Hakili min tun b Krisita Yesu la, o ka k aw la, o min tun b Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala b bn, nka a ye a yr tn, ani a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Marka 11.8 Mɔgɔ caman y'u ka finiw wuli sira kan, dɔw fana ye jiribolow tigɛ ka u sɔgɔ sira kan.

Jerusalɛm mɔgɔw ye Yesu bisimila u kɛtɔ k’u ka finiw sɛnsɛn ani ka jiribolow tigɛ ka u jɛnsɛn sira kan.

1. Ala ka jamakulu b’u ka kanuya n’u ka bonya jira Yesu la bato walew fɛ.

2. An bɛ se ka Yesu bisimila cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni dannaya ni yɛrɛdi ye.

1. Yuhana 12:12-13 - O dugusagw, mg caman minnu nana seli la, u y'a mɛn ko Yesu bɛ na Jerusalɛm, u ye jirisunw bolow ta ka taa a kunbɛn, ka pɛrɛn ko: «Ozana.» Israɛl masakɛ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.

2. Zaburu 96:7-9 - Aw ka mɔgɔw somɔgɔw, aw ka nɔɔrɔ ni fanga di Matigi ma. A tɔgɔ ka kan ka nɔɔrɔ di Matigi ma. Aw ka Matigi bato senuya cɛɲi na, aw ka siran a ɲɛ, dugukolo bɛɛ.

Marka 11.9 Minw tun bɛ taa ɲɛfɛ, ani minnu tun bɛ tugu o kɔ, olu pɛrɛnna ko: «Ozana!» Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.

Jama ye Yesu tanu a dontɔ Jerusalɛm, ka weleweleda kɛ ko "Ozana; Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye."

1. Ka Yesu tanu ani a tɔgɔ ka sebaaya

2. Hozana kɔrɔ ani a jɔyɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2. Zaburu 118:25-26 - Matigi, an kisi! Matigi, i ka ɲɛtaa di an ma! Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye. Ka bɔ Matigi ka so kɔnɔ, an bɛ dugawu kɛ aw ye.

Marka 11.10 An fa Dawuda ka masaya min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ka tanu.

Yesu donna Jerusalɛm ni se sɔrɔli ye, o bɛ kɛ ni tanuli ni dubaw ye Fa Ala ye.

1: An bɛ se ka nɔɔrɔ da Fa Ala kan cogo bɛɛ la, hali ni an majiginlen don walima ni an ye se sɔrɔ cogo o cogo.

2: An bɛ se ka fanga sɔrɔ Fa Ala fɛ walisa ka to kantigiya la gɛlɛya ni nisɔndiya waatiw la.

1: Zaburu 118:24 - Matigi ye don min da, o ye nin ye; an ka ɲagali ka ɲagali o la.»

2: Filipekaw 4:4 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.»

Marka 11.11 Yesu donna Jerusalɛm ka don Alabatosoba kɔnɔ, a ye fɛn bɛɛ lajɛ, ka wulada don, a taara Bɛtani ni a tan ni fila ye.

Yesu donna Jerusalɛm ni Alabatosoba kɔnɔ, ka a kɔnɔfɛnw bɛɛ kɔlɔsi. O kɔ, a taara Bɛtani ni kalanden tan ni fila ye.

1. Yesu ka kantigiya walisa k’a ka Masiya kurun kirayakumaw tiimɛ

2. A nafa ka bon ka tugu Yesu ka misali kɔ kanminɛli ko la

1. Esayi 35:5-6 - «O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko wulu, bobow nɛnkun na dɔnkili da, katuguni ji na bɔ kungokolon kɔnɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.”

2. Yuh. U ye sufɛdumuni kɛ a ye yen. Marte tun bɛ baara kɛ, nka Lazarɛ tun ye olu dɔ ye tabali la. O kɔ, Mariyama ye tulu tulu kilo kelen ta, a sɔngɔ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ, ka Yesu senw tulu, ka a senw ko ni a kunsigi ye, ka so fa tulu kasa kasa la.”

Marka 11.12 O dugusagw, u bɔra Bɛtani, kɔngɔ tun b’a la.

Tɛmɛsira Yesu ni kalandenw taara Betani ani o dugujɛ, u seginna tuma min na, kɔngɔ tun bɛ Yesu la.

1. Yesu ye hadamaden ye: Yesu ka hadamadenya faamuyali Layidu Kura kɔnɔ

2. Kɔngɔtɔw baloli: Yesu ka kɔngɔ nafa min bɛ Marka 11:12 la

1. Matiyu 4:4 (“Mɔgɔ tɛna balo nbuuru dɔrɔn de la, nka kuma o kuma bɛ bɔ Ala da la.”)

2. Esayi 58:10 (“Ni i ye dumuni di kɔngɔtɔw ma, ka magojirabagaw wasa, i ka yeelen na wuli dibi la.”)

Marka 11.13 A ye torosun dɔ ye yɔrɔ jan, a buluw bɛ a la, a nana, ni a sera ka fɛn dɔ sɔrɔ a kan. Katuguni toroni waati tun ma se fɔlɔ.

Yesu ye wale minnu kɛ ka gɛrɛ torosun na walisa ka fɛn dɔ sɔrɔ a kan, o b’a jira ko Ala bɛna a ka jigiya ni a ka dannaya jira.

1. Jigiya bɛ Ala la ani a ka labɛnw kan.

2. Dannaya min bɛ fɛn yebaliw la.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Matiyu 6:25-34 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, walima aw farikolo ko la, aw bɛna min don. Yala ɲɛnamaya tɛ tɛmɛ dumuni kan, ani." farikolo ka ca ni fini ye?A' ye sankolo kɔnɔw lajɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ lajɛ kɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo."

Marka 11.14 Yesu y’a jaabi ko: «Mɔgɔ si tɛna i den dun abada.» A ka kalandenw y'o mɛn.

Yesu y’a fɔ torosun dɔ ye ko mɔgɔ si kana a den dun tun.

1: Yesu ye an ka dɛmɛbaga ye ani ale de bɛ fɛn bɛɛ kun na.

2: An ka kan ka dannaya ni dannaya sɔrɔ Ala ka labɛn na an ka ɲɛnamaya kama.

1: Matiyu 6:25-34 - I kana hami i ka ɲɛnamaya la, i bɛna min dun walima ka min min, walima i farikolo la, i bɛna min don.

2: Luka 12:22-32 - Aw kana aw hakili ɲagami sini ko la, katuguni sini bɛna hami a yɛrɛ la. Don kelen-kelen bɛɛ bɛ ni gɛlɛya bɛrɛ ye a yɛrɛ la.

Marka 11.15 U sera Jerusalɛm, Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ, ka feerekɛlaw ni sannikɛlaw gɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ, ka wari falenbagaw ka tabali ni tuganin feerelaw ka sigilanw ci.

Yesu b’a ka kuntigiya jira Alabatosoba kɔnɔ, a kɛtɔ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen minnu bɛ ka Ala ka so nafa.

1: An ka Ala ye tilennenya ni makari Ala ye, mɔgɔ minnu b’a ɲini ka nafa sɔrɔ a ka so la, kiritigɛ tilennen bɛna olu kunbɛn.

2: Yesu ye bɛɛ Matigi ye ani fanga b’a bolo ka mɔgɔw sɔsɔ minnu tɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1: Ezekiɛl 34:2-3: "Mɔgɔ denkɛ, kiraya kɛ Israɛl ka sagagɛnnaw kama, kiraya kɛ k'a fɔ u ye ko: Matigi Ala y'a fɔ sagagɛnnaw ye nin cogo la: Bɔnɛ ka kɛ Israɛl ka sagagɛnnaw ye minnu bɛ u yɛrɛ balo! Sagagɛnnaw tɛ sagaw balo wa?»

2: Matiyu 21:12-13: "Yesu donna Ala ka Alabatosoba kɔnɔ, ka feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ gɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ, ka wari falenbagaw ka tabali ni tuganin feerelaw ka sigilanw ci, ka." a y'a fɔ u ye ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ka so na wele delili so, nka aw y'a kɛ sonw ka dingɛ ye.»

Marka 11.16 A tun t'a to mɔgɔ si ka minɛn si ta ka tɛmɛ Alabatosoba kɔnɔ.

Yesu ye mɔgɔw kalan ko a nafa ka bon ka bonya jira batoyɔrɔw la.

1: Ala b’an wele ka bonya jira batoyɔrɔw la.

2: Ala bɛ bato yɔrɔ minnu na, an ka kan ka bonya da olu kan.

1: 1 Piɛrɛ 2:17 Bonya bɛnnen jira bɛɛ la.

2: Ekisode 20:7 “Aw kana Matigi aw ka Ala tɔgɔ fɔ cogo jugu la, katuguni Matigi tɛna mɔgɔ si jate jalakibali ye min bɛ a tɔgɔ fɔ.

Marka 11.17 A ye mɔgɔw kalan k'a fɔ u ye ko: «A sɛbɛnnen tɛ ko: Ne ka so na wele siyaw bɛɛ ka delili so wa?» Nka aw y'a kɛ sonw ka dingɛ ye.»

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka baara kɛ ni delili so ye a kuntilenna latigɛlen na, sanni ka kɛ sonw ka dingɛ ye.

1. Ala ka so na fa delili la, Sonw tɛna fa

2. Ala ka so: A batoyɔrɔ, baara jugu tɛ

1. Jeremi 7:11 - "Nin so min bɛ wele ne tɔgɔ la, yala o kɛra binkannikɛlaw ka dingɛ ye aw ɲɛ na wa?"

2. Matiyu 21:13 - "A y'a fɔ u ye ko: 'A sɛbɛnnen bɛ ko: Ne ka so na wele delili so, nka aw k'a kɛ binkannikɛlaw ka dingɛ ye.'

Marka 11.18 Sariya karamɔgɔw ni sarakalasebaaw kuntigiw y'o mɛn, u ye a halaki cogo ɲini, katuguni u siranna a ɲɛ, katuguni jama bɛɛ kabakoyara a ka kalan na.

Yesu ka kalansiraw barika tun ka bon fo u y’a to sariya karamɔgɔw ni sarakalasebaa kuntigiw siranna a ɲɛ, k’a ɲini k’a halaki.

1. Yesu ka kalanw fanga - Luka 4:32

2. Yesu ka kuntigiya siranya - Matiyu 21:23-27

1. Yuhana 7:46-52 - Yahutu kuntigiw ka jaabi Yesu ka kalanw kan

2. Luka 19:39-40 - Yesu ka fanga banna Yahutuw ɲɛmɔgɔw fɛ

Marka 11.19 Sufɛ, a bɔra dugu kɔnɔ.

Yesu bɔra dugu kɔnɔ wula fɛ.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu b’a ka sebaaya jira a ka ŋaniya fɛ ka bɔ dugu kɔnɔ wula fɛ.

2. Sufɛ taamaw: Ka waati ta ka bɔ wula fɛ, o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ barikama ye walasa ka hɛrɛ ni jɛya sɔrɔ.

1. Zaburu 46:10 - "Aw ka aw hakili sigi, aw k'a dɔn ko ne ye Ala ye."

2. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ aw di aw ma i ko diɲɛ bɛ a di cogo min na. Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ, aw kana siran."

Marka 11.20 Sɔgɔma, u tɛmɛna, u ye torosun jalen ye ka bɔ a ju la.

Kalandenw y’a ye ko torosun jara ka bɔ a ju la.

1: Ala bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ.

2: Dannaya ka kɛ ani Ala bɛ se ka kuluw lamaga.

1: Matiyu 17:20 - A y'a jaabi ko: «Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ. Tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yan,’ o bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ i bolo.

2: Yakuba 1:6 - Nka ni i ye ɲininkali kɛ, i ka kan ka da a la, i kana sigasiga, bawo min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuruba, fiɲɛ bɛ min fiyɛ ka wuli.

Marka 11.21 Piɛrɛ ye a hakili jigin a la k’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, i ye torosun min danga, o jalen don.»

Piɛrɛ ka limaniya bɛ barika sɔrɔ tuma min na a hakili b’a la cogo min na Yesu ye torosun danga, k’a ja.

1. Dannaya fanga: Ka da Yesu la walisa ka kabakow kɛ

2. Yesu ka kabakow: Yesu b’a ka Ala ka sebaaya jira cogo min na

1. Matiyu 17:20-21 - Yesu b’a fɔ kalandenw ye ko ni dannaya tun bɛ u la i ko mutaridi kisɛ, foyi tun tɛna se ka kɛ u bolo.

2. Matiyu 21:19-21 - Yesu ye torosun danga, a jara o yɔrɔnin bɛɛ.

Marka 11.22 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ka dannaya kɛ Ala la.»

Yesu b’a ka kalandenw jija u ka da Ala la.

1. "Ala ka ɲi - Dannaya ka kɛ a ka layiduw la".

2. "Dannaya fanga min bɛ Ala la".

1. 1 Piɛrɛ 5:7 - "Aw ka hami bɛɛ da a kan katuguni a b'a janto aw la."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

Marka 11.23 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ mana a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yen ka fili kɔgɔji la. A tɛna sigasiga a dusukun na, nka a na da a la ko a bɛ ko minnu fɔ, olu bɛna kɛ. A mana fɛn o fɛn fɔ, a na o sɔrɔ.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko dannaya bɛ se ka kuluw lamaga ni an dalen b’a la ko an bɛ min fɔ, o bɛna kɛ.

1. Dannaya fanga - An bɛ se ka fɛnbaw sɔrɔ cogo min na ni an bɛ dannaya mara.

2. Speak It Into Existence - Se min bɛ an ka sugo ni an ka laɲiniw fɔ ka kɛ tiɲɛ ye.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yakuba 2:17 - "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara."

Marka 11.24 O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko: Ni aw b’a fɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ, ni aw bɛ delili kɛ, aw ka da a la ko aw bɛ o sɔrɔ, aw na o sɔrɔ.

I b’a fɛ fɛn minnu na, i ka da olu la ani ka olu sɔrɔ ni i bɛ delili kɛ.

1. Dannaya ka kɛ deliliw la: Ka da a la ani ka se sanfɛyɔrɔ kura la

2. Ka se i ka laɲinitaw ma delili fɛ: Ka da a la ani ka sɔnni kɛ

1. Yakuba 1:5-8 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma.

6 Nka ni aw ye ɲininkali kɛ, aw ka da a la, aw kana sigasiga, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuruba, fiɲɛ bɛ min fiyɛ ka wuli.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. 7 Elohim ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Marka 11.25 Ni aw jɔlen bɛ ka delili kɛ, ni ko dɔ bɛ aw la, aw ka yafa a ma, walisa aw sankolola Fa fana ka yafa aw ka jurumuw ma.

Minnu ye kojugu kɛ an na, an ka kan ka yafa an ma walisa Ala ka yafa an ma.

1. Yafa fanga - Ka yafa fanga minɛ walasa k’an ka ɲɛnamaya ni mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya kɛ ka ɲɛ.

2. Yafa cogoya nafama - Yafa nafa faamuyali ani a bɛ tali kɛ an ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la cogo min na.

1. Efesekaw 4:32 - “Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.”

2. Kolosekaw 3:13 - «Aw ka ɲɔgɔn muɲu, ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na.”

Marka 11.26 Nka ni aw ma yafali ma, aw sankolola Fa fana tɛna yafa aw ka jurumuw ma.

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 11:26 la, o b’an jija an ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma, i n’a fɔ an Sankolola Fa tɛna yafa an ma cogo min na ni an ma o kɛ.

1. Yafa: Ala ka nɛɛma dabɔli kun dɔ

2. Mun na yafabaliya b’an bali ka Ala ka dugawu sɔrɔ

1. Efesekaw 4:31-32 - "Kɔrɔtɔ ni dimi ni dimi ni dimi bɛɛ ka bɔ i la, ka fara juguya bɛɛ kan. I ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, dususuma, yafali ɲɔgɔn ma, i ko Ala ye i kɛlɛ cogo min na. ."

2. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki, aw ka yafa, yafa aw ma."

Marka 11.27 U seginna Jerusalɛm, ka Yesu taama Alabatosoba kɔnɔ, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw nana a ma.

Sarakalasebaa kuntigiw, sariya karamɔgɔw ani maakɔrɔw ye Yesu kunbɛn Alabatosoba kɔnɔ.

1. An bɛ se ka kuntigiya bonya cogo min na hali ni o tɛ bɛn an ma, o sinsinnen bɛ Yesu ka misali kan min bɛ Marka 11:27 la

2. Majigilenya nafa ka bon kɛlɛw ɲɛkɔrɔ, o sinsinnen bɛ Yesu ka misali kan Marka 11:27 kɔnɔ

1. Matiyu 17:24-27 - Tuma min na Yesu ye Alabatosoba taji sara hali ni Pir tun ma da a la.

2. Kolosekaw 3:12-14 - Ka kanuya, majigilenya ani yafa don an ka jɛɲɔgɔnyaw la ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

Marka 11.28 A fɔ a ye ko: I bɛ nin kow kɛ fanga jumɛn de fɛ? Jɔn de ye nin fanga di i ma ka nin kow kɛ?

Yesu y’a kalan ko a nafa ka bon ka ɲininkali kɛ mɔgɔ minnu b’a fɔ, olu ka fanga kan.

1. Yesu ka sebaaya - Ka a ka sebaaya dn cogo min na ani ka a waleya cogo min na an ka namaya la.

2. Ɲininkali fanga - Ka fanga ɲinibagaw ka seereyaw sɛgɛsɛgɛ ani k’u jaabi u ka latigɛw la.

1. Kɛwalew 5:27-29 - Ka baro kɛ Piɛrɛ ka jagɛlɛya kan ka ɲininkali kɛ Sanhedrin ka fanga la.

2. Romɛkaw 13:1-2 - Ka i yɛrɛ majigin fanga ɲɛmɔgɔw ka fanga kɔrɔ, o hakilina sɛgɛsɛgɛ.

Marka 11.29 Yesu y’u jaabi k’a fɔ u ye ko: «Ne fana na ɲininkali kelen kɛ aw la ka ne jaabi, ne na a fɔ aw ye ne bɛ nin kow kɛ ni fanga min ye.»

Mɔgɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ a yɛrɛ ta la, Yesu bɛ ɲininkali kɛ olu ka fanga la.

1. Yesu ka fanga: a ka cikan fanga.

2. Kuntigiya jumɛn b’an bolo ka Yesu ɲininka?

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Marka 11:30 Yuhana ka batiseli, a b b sankolo la wa, wala mgw ta? jaabi di n ma.

Yesu y’a ɲini jama fɛ u k’a jaabi ni Yuhana ka batiseli bɔra sankolo la wala hadamadenw ta.

1. A nafa ka bon ka an ka dannayakow ni an ka kɛwalew bɔyɔrɔ dɔn.

2. An ka kan ka Ala ka kuntigiya dɔn an ka ɲɛnamaya kan.

1. Galasikaw 1:10 - Katuguni ne b’a ɲini sisan hadamaden fɛ wa, walima Ala fɛ wa? Walima ne b’a ɲini ka hadamaden diya wa? Ni ne tun b'a ɲini hali bi ka hadamaden diya, ne tun tɛna kɛ Krisita ka baarakɛla ye.

.

Marka 11.31 U y'a fɔ u yɛrɛ ye ko: «Ni an y'a fɔ ko a bɔra sankolo la. a na a fɔ ko: «Mun y'a to aw ma da a la?»

Diinan ɲɛmɔgɔw tun b’a ɲini k’a latigɛ ni u bɛna Yesu ka ɲininkali jaabi, u kɛtɔ k’a fɔ ko Yuhana ka batiseli bɔra sankolo la walima ko a bɔra mɔgɔw la.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fili la, n’an b’an yɛrɛ ka dannayakow jateminɛ ani k’an ka dannaya da Ala kan.

2. Nafa ka bon ka tiɲɛ ni nkalon faranfasi ani ka dannaya kɛ tiɲɛtigi la.

1. Yuhana 3:16-17 "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka mɔgɔ jalaki." diɲɛ, nka ka diɲɛ kisi ale barika la.»

2. Yakuba 1:5-6 "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, aw ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma, k'a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma. Nka ni aw ye o deli, aw ka da a la, aw kana sigasiga. sabu min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuruba, fiɲɛ bɛ min fiyɛ ka wuli.»

Marka 11.32 Nka ni an b’a fɔ ko: “Mɔgɔw de ta don. U siranna jama ɲɛ, katuguni mɔgɔw bɛɛ tun bɛ Yuhana jate kira ye.

Mɔgɔw siranna ka Yuhana Batiselikɛla ye mɔgɔ min ye, o jaabi sabu u dalen tun b’a la ko a ye kira ye.

1. Se min bɛ mɔgɔ la ka da fanga dɔ la min ka bon kosɛbɛ

2. Nafa min b’a la ka dannaya kɛ gɛlɛya waatiw la

1. Esayi 9:6 - "Denmisɛn wolola an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali, Hɛrɛ masakɛ."

2. Matiyu 17:5 - "Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye, aw k'a lamɛn".

Marka 11.33 U y’a jaabi k’a fɔ Yesu ye ko: «An tɛ se k’o dɔn.» Yesu y'u jaabi ko: «Ne fana t'a fɔ aw ye ne bɛ nin kow kɛ ni fanga min ye.»

Yesu ma sɔn ka kuntigiya ɲininkali jaabi ka ɲɛsin a ka kɛwalew ma.

1: An ka kan ka sɔn ka sɔn Yesu ka kuntigiya ma k’a sɔrɔ an ma ɲininkali kɛ o la.

2: An ka kan ka an jigi da Yesu ka kuntigiya kan, hali n’an ma a ka kɛwalew kuntilenna faamu.

1: Heburuw 11:6 - Nka ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ani ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Marka 12 bɛ ko jɔnjɔn caman lakali i n’a fɔ Lokatɛriw ka ntalen, ɲininkali minnu kɛra impositi sarali ko la Sesar ye, lakununni ko la, ci fɔlenba, ani Yesu ka kalan min kɛra muso cɛ salen ka saraka ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye ntalen dɔ fɔ cɛ dɔ kan min ye rezɛn nakɔ sɛnɛ k’a jate sɛnɛkɛla dɔw ye. Tuma min na a y’a ka baarakɛlaw ci ka taa jiriden dɔw lajɛ u fɛ suman tigɛ waati la, u tun bɛ bugɔ walima k’u faga. Hali a denkɛ fagara tuma min na a cilen don. Yesu y’a ɲininka ko tigi bɛna mun kɛ? A na na ka lokatɛriw halaki ka rezɛn nakɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma (Marka 12:1-9). Diinan ɲɛmɔgɔw y’a faamu ko nin ntalen in tun bɛ u kɛlɛ, u y’a ɲini k’a minɛ nka u siranna jama ɲɛ o la, u y’a bila ka taa (Marka 12:10-12).

Dakun 2nan: O kɔfɛ Farisiɛnw Hɛrɔdekaw ye ɲininkali ci a ma impositi sarali ko la Sezari k’a dɔn u ka filankafoya b’a ɲininka mun na k’a ɲini ka jaan minɛ A bɛ denari ɲininka min ja sɛbɛnnen bɛ a kan o b’a jaabi ko “Sesar ka Ala ye min ye Ala ta ye, o segin Sesar ma” k’a to a kabakoyara a ka jaabi la (Marka 12 :13-17) la. O kɔ, Saduseen minnu b'a fɔ ko su kununni tɛ yen olu bɛ ɲininkali kɛ hakilinata la muso furulen balima wolonwula ma ɲɔgɔn kɔ ka kɛɲɛ ni sariya ye Musa si ma denw to a ka saya lakununni na a ye jɔn muso ye? A bɛ kɔrɔfɔ kɛ Sɛbɛnniw dɔnbaliya fanga Ala ko lakununni mɔgɔw tɛ furu dilen furu i n’a fɔ mɛlɛkɛw sankolo bɛ fara Ala kan tɛ Ala salen ɲɛnamaw ye filiba kɛ ka tiɲɛni sinsin lakununni ɲɛnamaya saya kɔfɛ (Marka 12:18-27).

Dakun 3nan: Karamɔgɔ kelen sariya bɛ na mɛn sɔsɔli kɔlɔsili jaabi ɲuman bɛ ɲininkali kɛ cikan nafamaba jumɛn bɛ jaabi "Min nafa ka bon kosɛbɛ 'Lamɛnni kɛ e Israɛl Matigi an ka Ala Matigi kelen Kanu Matigi i ka Ala dusukun bɛɛ ni hakili fanga.' filanan 'I sigiɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.' Cikan si tɛ yen min ka bon ni ninnu ye.» Karamɔgɔ sariya sɔnna a ko tiɲɛ karamɔgɔ fɔ yen Matigi kelen kɔ ale kanu a dusukun bɛɛ faamuyali fanga kanu mɔgɔɲɔgɔn yɛrɛ nafa ka bon saraka jenitaw saraka yeli jaabi hakilitigiya ko a tɛ yɔrɔ jan masaya Ala kɔfɛ mɔgɔ si ma ja gɛlɛya ka ɲininkali wɛrɛ kɛ tugun (Marka 12:28- 34). K'a to mɔgɔw kalanni na batoso kiritigɛsow la, a b'a jira ko "David yɛrɛ bɛ kuma Ni Senu fɛ, a y'a jira ko 'Matigi ko ne Matigi ka sigi i kinin fɛ fo ka juguw bila sen kɔrɔ.' Dawuda yɛrɛ b’a wele ko ‘Matigi.’ O tuma na fɛ, a bɛ se ka kɛ a denkɛ ye cogo di?» jamaba ye lamɛnni kɛ ni nisɔndiya ye k’a jira ko Ala Denkɛya bɛ danfara bɔ mɔgɔw ka miiriya la Dawuda bɔnsɔn dɔrɔn (Marka 12:35-37). A bɛ lasɔmi aw k’aw janto karamɔgɔw sariya i n’a fɔ taama ka lamini finiw woyolenw ka fo bonya suguw bɛ sigiyɔrɔ nafamabaw sɔrɔ batoso yɔrɔw bonya seliw bɛ musocɛ salenw ka so dun walasa ka delili janw kɛ o cɛ suguw bɛna ɲangi kosɛbɛ k’a jira ko u mafiɲɛya diinɛ filankafoya nafabɔbaliya la (Marka 12:38 -40). A laban na, k'a to mɔgɔw kɔlɔsili la u bɛ wari bila Alabatosoba nafolo la, a y'a jira ko muso cɛ salen faantan ye nɛgɛso fitinin fila don minnu nafa ye santimɛtɛrɛ damadɔ dɔrɔn ye k'a fɔ ko "Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko nin muso cɛ salen faantan in ye fɛn caman don nafolo la ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan. U bɛɛ ye nafolo di nka a bɔra faantanya donna fɛn bɛɛ la—a tun bɛ balo bɛɛ la" ka nafa saraka di masaya perspective nafolo bolomafara jira (Marka 11:41-44).

Marka 12.1 A y’a daminɛ ka kuma u fɛ ntalenw fɛ. Cɛ dɔ ye rezɛn nakɔ sɛnɛ, ka kogo da a lamini na, ka yɔrɔ dɔ sɔgɔ diwɛnforo kama, ka sankanso jɔ, k'a bila sɛnɛkɛlaw bolo, ka taa jamana yɔrɔ jan dɔ la.

Cɛ dɔ ye rezɛn nakɔ turu ka lakanalanw sigi, ka diwɛnforo dɔ sigi, ka sankanso dɔ sigi, ka sɛnɛkɛlaw ta walasa u ka rezɛn nakɔ ladon sanni a ka taa jamana yɔrɔ jan dɔ la.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan an ka taama na dannaya kama

2. Labɛnni fanga

1. Zaburu 80:8-19

2. Luka 13:6-9 la

Marka 12.2 O waati la, a ye baaraden dɔ ci sɛnɛkɛlaw ma, walisa a ka rezɛn nakɔ den sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ.

O ntalen b’a jira ko Ala y’a sagokɛlaw ci ka taa jiridenw lajɛ rezɛn nakɔ kɔnɔ, nka u ma sɔn u ma, ka u minɛ cogo jugu la.

1. An ka kan ka Ala ka cidenw bonya ani ka bonya bɛnnen di u ma.

2. Ala ka nɛɛma ni a ka makari bɛ lase an ma a ka baarakɛlaw sababu fɛ.

1. Esayi 40:10-11 – “A filɛ, Matigi Ala bɛ na ni fanga ye, a bolo bɛ kuntigiya kɛ a ye. a filɛ, a ka sara bɛ a fɛ, ani a ka sara bɛ a ɲɛkɔrɔ. A na a ka sagakuluw ladon i ko sagagɛnna; A na sagadenw lajɛ a bolo la; A na u ta a disi la, ka denmisɛnw ɲɛminɛ ni dususuma ye.”

2. Efesekaw 6:7 – “O de kosɔn, aw ka u ka kan ka di u bɛɛ ma: takasi ka kan ka sara minnu ma, laada minnu bɛ siran, siran minnu bɛ siran, aw ka bonya da minnu kan.”

Marka 12.3 U y'a minɛ k'a bugɔ, k'a bila lankolon.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu tɔɔrɔla a ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ.

1. Nafa min b’a la ka jɔ an ka dannaya la, hali k’a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ kɛ.

2. Kanuya ni yafa fanga min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔli ɲɛ.

(Bibulu):

1. Matiyu 5:43-44 – “Aw y’a mɛn ko a fɔra ko: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu, ka i jugu koniya.’ Nka ne b’a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.”

2. 2 Timote 2:12 – “Ni an ye muɲuli kɛ, an na masaya kɛ a fɛ fana. ni an banna a la, ale fana na ban an na.”

Marka 12.4 A ye baaraden wɛrɛ ci u ma tugun. U ye kabakurunw ci a ma, k'a jogin a kun na, ka a bila ka taa ni maloya ye.

Dugukolotigi ye baaraden minnu ci, jama banna, k’u tɔɔrɔ.

1. Ala ka makari hali ni an man kan.

2. Ka ko ɲuman kɛ hali ni a ka gɛlɛn.

1. Luka 6:27-36 - I juguw kanu.

2. Matiyu 5:43-48 - Aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

Marka 12.5 A ye dɔ wɛrɛ ci tugun. U ye ale faga, ani mɔgɔ caman wɛrɛw. ka dɔw bugɔ, ka dɔw faga.

Yesu ye baarakɛla caman ci ka taa kibaru duman fɔ, nka u caman fagara walima u bugɔra u ka dannaya kosɔn.

1. "Timinandiya fanga kɛlɛli ɲɛkɔrɔ".

2. "Ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ".

.

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate ɲagali ye, k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye bɛɛ, foyi t'a fɛ."

Marka 12.6 Denkɛ kelen tun bɛ a fɛ, a kanulen, a ye a ci kɔfɛ ka taa u fɛ, k’a fɔ u ye ko: «U na ne denkɛ bonya.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka a denkɛ kanulen Yesu ci diɲɛ kɔnɔ walisa bɛɛ ka bonya da a kan.

1. Yesu ka kɛli nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani bonya min ka kan ni a ye.

2. Ala ka kanuya min tɛ se ka suman, a kɛlen k’a denkɛ kanulen ci an ma.

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

. ciyɛn."

Marka 12.7 Nka o sɛnɛkɛlaw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Nin ye ciyɛntabaga ye. na, an k'a faga, ciyɛn na kɛ an ta ye.

Sɛnɛkɛlaw ye laɲini kɛ ka ciyɛntigi faga walisa k’a ka ciyɛn sɔrɔ.

1. Farati minnu bɛ namara ni nafolo kɔrɔbɔli la

2. Ala ka ciyɛn lakanani

1. Ntalenw 28:25 Min dusukun ye kuncɛbaya ye, o bɛ sɔsɔli lawuli, nka min bɛ a jigi da Matigi kan, o na fasa.

2. Yakuba 4:13-17 Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko: “Bi wala sini an na don nin dugu in na ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ”— o bɛɛ n’a ta, aw t’a dɔn sini bɛna na ni min ye . I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, aw ka kan k’a fɔ ko: “Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.” I n’a fɔ a bɛ cogo min na, i bɛ waso i ka kuncɛbaya la. O yɛrɛbonya sugu bɛɛ ye kojugu ye. O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma se k’o kɛ, o ye jurumu ye ale fɛ.

Marka 12.8 U y’a minɛ k’a faga k’a fili ka bɔ rezɛn nakɔ kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ dugukolotigi dɔ ka maana fɔ min ye cɛ dɔ faga, k’a sababu kɛ a ma bonya da a ka bɛnkan kan k’a ka rezɛn nakɔ ladon.

1. Kanminɛbaliya musaka: Kalan min bɛ sɔrɔ Marka 12:8 la

2. Ka layidu talenw tiimɛ ani n’i ma o kɛ, o kɔlɔlɔw

1. Waajulikɛla 5:4-5 - Ni i ye layidu ta Ala ye, i kana mɛn o dafali la. A tɛ diya hakilintanw ye; i ka layidu tiimɛ.

2. Matiyu 21:33-41 - Yesu b kuma dugukolotigi n’a ka baarakɛlaw kan, ani layiduw dafabaliya kɔlɔlɔw.

Marka 12.9 O de kosɔn rezɛn nakɔtigi na mun kɛ? a na na sɛnɛkɛlaw halaki, ka rezɛn nakɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma.»

Minnu tɛ baara kɛ ni kantigiya ye, matigi na kiri tigɛ olu kan, ka rezɛn nakɔ kuntigiya di mɔgɔ wɛrɛ ma.

1. Ala bɛna fanga di mɔgɔ ma minnu bɛ baara kɛ ni kantigiya ye.

2. Ni an ma baara kɛ ni kantigiya ye, o kɔlɔlɔw.

1. Galasikaw 6:7-9 - Aw kana aw lafili; Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana suman.

2. Kolosekaw 3:23-24 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi kama, aw kana kɛ mɔgɔw ye.

Marka 12.10 Aw ma nin Kitabu kalan wa? So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra nkɔni kunkolo ye.

Kabakurun min banna, o kɛra Ala ka so jɔli kuncɛlan ye.

1: Ala bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔw ni ko minnu ka dɔgɔ kosɛbɛ, walisa ka nɔɔrɔ lase a tɔgɔ ma.

2: Ala ka masabaya ni a ka sebaaya bɛ jira a ka sugandiliw fɛ minnu tun ma deli ka kɛ.

1: Matiyu 21:42 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ma deli k'a kalan Sɛbɛnniw kɔnɔ ko: So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra so jɔli kabakurun ye.

2: Esayi 28:16 - O de kosɔn Matigi Ala b'a fɔ nin ye: A filɛ, ne bɛ jusigilan kabakurun sigi Jerusalɛm, kabakurun kɔrɔbɔlen, nɔngɔn kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, jusigilan jɛlen; min dalen bɛ a la, o tɛna jɔrɔ abada.

Marka 12.11 O kɛra Matigi ka kɛwale ye, wa o ye kabako ye an ɲɛ na wa?

Yesu kabakoyara Ala ka baara la ani a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u k’o ɲɔgɔn kɛ.

1. Aw ka kabakoya Ala ka Kabako baara la

2. Ka Ala ka danfɛnw ka kabakow waleɲumandɔn

1. Zaburu 139:14 - "Ne bɛ i tanu, katuguni ne dabɔra siranya ni kabako la. I ka kɛwalew ye kabako ye; ne ni b'o dɔn kosɛbɛ".

2. Romɛkaw 11:33-36 - "E, Ala ka nafolo ni a ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya juguya! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! K'a masɔrɔ jɔn ye Matigi hakili dɔn, walima min kɛra a ta ye." ladilikɛla? Walima jɔn ye nilifɛn di a ma walisa a ka sara? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale barika la ani ale de fɛ. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina."

Marka 12.12 U y'a ɲini k'a minɛ, nka u siranna jama ɲɛ, k'a masɔrɔ u y'a dɔn ko a ye o ntalen fɔ u kama.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko jama siranna ka wale kɛ Yesu kama bawo u tun b’a dɔn ko a ye ntalen dɔ fɔ u kama.

1. Krisita ka kuma sebaaya - Yesu ka kumaw b se ka dusukunw ni hakiliw ylmani cogo min na ka taa ɲɛ.

2. Hadamaden siran ni Ala ɲɛsiran - An ka hadamaden siran bɛ se k’an bila cogo min na ni an ma to an yɛrɛ la.

1. Ntalenw 29:25 - Mɔgɔ siran na kɛ jaan ye, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da Matigi kan, o tigi bɛ lakana.

2. Yuhana 8:59 - O la, u ye kabakurunw ta ka fili a ma, nka Yesu y’a yɛrɛ dogo, ka sɛgɛn ka bɔ jama cɛma.

Marka 12.13 U ye Farisiɛnw ni Hɛrɔdekaw dɔw ci a ma walisa u ka a minɛ a ka kumaw la.

Farisiɛnw ni Hɛrɔdekaw ye mɔgɔw ci ka taa a ɲini ka Yesu minɛ a ka kumaw la.

1. Ala ka Kuma fanga ka bon ani a bɛ muɲu - Marka 12:13

2. Aw ye aw janto aw ka kuma fɔlenw na - Marka 12:13

1. Matiyu 22:15-22 - Yesu ye jaabi di Farisiɛnw ni Hɛrɔdekaw ma

2. Yuhana 8:31-32 - Yesu ka kalan hɔrɔnya ko la a kɔnɔ

Marka 12.14 U sera tuma min na, u y’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, an b’a dɔn ko i ye tiɲɛtigi ye, i tɛ hami mɔgɔ si la, k’a masɔrɔ i tɛ hadamadenw cogoya jate, nka i bɛ Ala ka sira kalan tiɲɛ na a bɛnnen don ka sara di Sezar ma, walima a ma kɛ wa?

Diinan ɲɛmɔgɔw ye ɲininkali dɔ kɛ Yesu la k’a ɲininka ni a bɛnnen don ka sara di Sesar ma.

1. An sigiɲɔgɔnw kanu: An ni mɔgɔ minnu tɛ bɛn ɲɔgɔn ma, an ka olu kanu

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka Kuma kanminɛli la, hadamaden ka jigiya tɛ

1. Matiyu 22:37-40 - Yesu ye jaabi di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Ala kanu ani an mɔgɔɲɔgɔn kanu ko la.

2. Romɛkaw 13:1-7 - Paul ka kalan min bɛ faamaw kan minɛ ani ka impositi sara.

Marka 12.15 An na di wala an tɛna di wa? Nka Yesu y'u ka filankafoya dɔn, a y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ ne kɔrɔbɔ? na ni warijɛ kelen ye ne fɛ, walisa ne ka o ye.»

Yesu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔrɔfɔ u ka filankafoya ɲininkali kosɔn impositi ko la.

1. Yesu b’an wele ka kɛ majigilenya ni kɔnɔnajɛya ye an ka dannaya la.

2. Ala b’a fɛ an k’a ɲini, an kana fɛn min makɔnɔ, an k’o kɛ dɔrɔn.

1. Luka 18:9-14 - Farisiɛn ni takasibɔla ka ntalen

2. Matiyu 23:23-28 - Yesu ye Farisiɛnw ka filankafoya jalaki

Marka 12.16 U nana ni o ye. A y'a fɔ u ye ko: «Nin ja ni sɛbɛnfura ye jɔn ta ye?» U y'a fɔ a ye ko: «Sesar ta.»

Mɔgɔ kulu dɔ nana ni warijɛ dɔ ye Yesu fɛ k’a ɲininka jɔn ja ni sɛbɛnni bɛ o kan. U b'a fɔ a ye ko Sesar ta don.

1. Nafa min b’a la k’a dɔn i bɛ baara kɛ mɔgɔ min ye

2. Ka baara kɛ Ala ye, ka baara kɛ hadamaden ye

1. Romɛkaw 13:1-7

2. Zaburu 29:2-4

Marka 12.17 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ka Sesar taw di Sesar ma, ka Ala taw di Ala ma.» U kabakoyara a la.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔw ka kan ka takasi sara ani ka fɛn di Ala ma min bɛnnen don a ta ma.

1. Ala ka fɔlɔfɔlɔ: Ka a dege ka fɛn min di Ala ma, o ye a ta ye

2. Ka nilifɛnw di Sesar ni Ala ma: Ka balansi faamuya

1. Romɛkaw 13:6-7 - «Aw fana bɛ takasi sara o de kosɔn, katuguni faamaw ye Ala ka baarakɛlaw ye, u bɛ o ko yɛrɛ ɲɛnabɔ. Min ka kan ka sara u bɛɛ la: takasi ka kan ka sara mɔgɔ minnu ma. laada min ka kan ka kɛ laada ye; siran min bɛ siran; bonya da min kan.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 16:16-17 - «Siɲɛ saba san kɔnɔ, aw cɛw bɛɛ na u yɛrɛ jira Matigi aw ka Ala ɲɛ kɔrɔ a ye yɔrɔ min sugandi, nbuuru fununbali seli la ani dɔgɔkun seli la ani bugu seli la , u tɛna u yɛrɛ jira matigi ɲɛkɔrɔ bololankolon. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka nili kɛ a seko la, ka kɛɲɛ ni Matigi aw ka Ala ka dugawu ye, a ye min di aw ma.”

Marka 12.18 Saduseenw nana Yesu ma. U y'a ɲininka ko:

Saduseɛnw ye Yesu ɲininka ni lakununni bɛ yen, a y’a jaabi ko a bɛnnen don.

1: An bɛɛ latigɛra ka ɲɛnamaya banbali kɛ ni Ala ye Sankolo la.

2: I ka da lakununni sebaaya la ani i labɛnnen don ka banbali kunbɛn.

1: 1 Kɔrɛntekaw 15:35-58 - Paul ka kalan min bɛ suw lakununni kan.

2: 1 Tesalonikekaw 4:13-18 - Paul ka kalan dannabaaw lakununni ko la.

Marka 12.19 Karamɔgɔ, Musa ye sɛbɛn ci an ma ko: Ni cɛ dɔ sara ka a muso to a kɔ, ka den si to a kɔ, a balimakɛ ka a muso ta ka bɔnsɔn lamɔ a balimakɛ ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma cɛ ka baara kan a balimakɛ salen fɛ, i n’a fɔ k’a musocɛ salen ta k’a kɛ muso ye ani ka denw lamɔ a fɛ.

1. Kanuya min ka bon ni tɔw bɛɛ ye: Balimaya kanuya cikan dafa

2. Ka sarakaw kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Ka tugu Musa ka misali kɔ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 25:5-10 - Ka baro kɛ misali kan balimakɛ ka a balimakɛ salen muso ta

2. 1 Yuhana 4:7-12 - Ka ɲɔgɔn kanu hakilina sɛgɛsɛgɛ i n’a fɔ Ala y’a fɔ cogo min na

Marka 12.20 Balimakɛ wolonwula tun bɛ yen.

Nin tɛmɛsira bɛ balimakɛ wolonwula ka maana fɔ, u fɔlɔ ye muso ta nka a sara, a ma den to.

1. Ala ka kantigiya bɔnɛw ɲɛkɔrɔ

2. Ka bonya da dannabaaw hakili la

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Waajulikɛla 7:14 - "Aw ka ɲagali don na, gɛlɛya don na, aw ka miiri: Ala ye kelen kɛ ka ɲɛ, walisa mɔgɔ kana fɛn sɔrɔ min bɛna kɛ a kɔfɛ."

Marka 12.21 Filanan y'a minɛ ka sa, a ma bɔnsɔn si to yen.

Tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na cɛ filanan ye muso ta k’a kɛ a muso ye, ka sa k’a sɔrɔ a ma den si to a kɔ, wa cɛ sabanan fana y’o ɲɔgɔn kɛ.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya seli kɛ ani ka waati min sɔrɔ an bolo, o nafa ka bon kosɛbɛ.

2. Nafa min b’a la ka ciyɛn to kɔfɛ siniɲɛsigiw ye.

1. Waajulikɛla 9:10 - "I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ ka kɛ, i k'o kɛ ni i seko bɛɛ ye, katuguni suw ka masaya kɔnɔ, i bɛ taa yɔrɔ min na, baara tɛ yen, wala labɛn tɛ yen, ni hakilitigiya tɛ yen.

2. Zaburu 90:12 - "An kalan an ka donw jate la, walisa an ka hakilitigiya dusukun sɔrɔ."

Marka 12.22 U wolonwula ye a sɔrɔ, u ma den si to, a laban na, muso fana sara.

Muso min bɛ Marka 12:22 la, o furula cɛ wolonwula ma ani u si ma den si to. A laban na, muso in sara.

1. Ala ka kantigiya: Hali saya ɲɛkɔrɔ, Ala ye kantigiya ye walisa k’an dɛmɛ.

2. Ɲɛnamaya nafa: Ɲɛnamaya bɛɛ nafa ka bon, wa a ka kan ka bonya.

1. Romɛkaw 8:38-39 "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la." ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:55-57 "E saya, i ka se sɔrɔli bɛ min? Saya, i ka sɔgɔsɔgɔ bɛ min? Saya sɔgɔli ye jurumu ye, jurumu sebaaya ye sariya ye. Nka barika da Ala ye. ale de bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.»

Marka 12.23 O la, su kununni don na, ni u na kunun, a na k jn muso ye? Katuguni o wolonwula y'a muso furu.

Saduseɛnw ye ɲininkali dɔ kɛ Yesu la su kununni ko la ani balima wolonwula minnu muso kelen tun bɛ u la.

1: Yesu ye jaabi min di Saduseɛnw ma, o b’a jira ko furu cogoya bɛna kɛ cogo wɛrɛ la su kununni na, wa o ka kan k’an bila ka an sinsin ɲɛnamaya fanw kan alako ta fan fɛ sanni ka an sinsin fɛnw kan.

2: Saduseenw ka ɲininkali b’a jira ko u tun tɛ faamuyali sɔrɔ su kununni sebaaya ni a nɔɔrɔ kan, wa ko an ka kan k’a ɲini ka faamuyali jugu sɔrɔ sankolo masaya nata ko la.

1: Luka 20:34-36 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Nin waati denkɛw bɛ furu kɛ ka furu kɛ, nka minnu jatera ko u ka kan ka se o san ma ani ka kunun ka bɔ suw cɛma, olu tɛ furu kɛ, u tɛ di u ma.» furu kɔnɔ, katuguni u tɛ se ka sa tun, katuguni u ni mɛlɛkɛw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, u ye Ala denw ye, u ye su kununni denw ye.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:51-52 - A filɛ! Ne bɛ gundo dɔ fɔ aw ye. An bɛɛ tɛna sunɔgɔ, nka an bɛɛ bɛna Changé, waati dɔɔnin kɔnɔ, ɲɛjibɔ la, burufiyɛ laban na. Katuguni burufiyɛn na pɛrɛn, mɔgɔ salenw na lakunu fo ka ban, an na yɛlɛma.

Marka 12.24 Yesu y’u jaabi ko: «Aw tɛ fili, katuguni aw tɛ Kitabuw ni Ala ka sebaaya dɔn wa?

Mɔgɔ minnu tɛ Bibulu tɛmɛsiraw ni Ala ka sebaaya faamu, olu bɛ se ka fili nɔgɔya la.

1: An ka kan k’a ɲini tuma bɛɛ ka Bibulu tɛmɛsiraw ni Ala ka sebaaya faamu walisa an ka se ka desizɔnw ta ni hakilitigiya ye.

2: An ka kan ka taa a fɛ ka dɔ fara an ka Bibuluw dɔnniya kan ani Ala ka sebaaya kan.

1: 2 Timote 3:16-17 - "Ala ka Kitabu bɛɛ fiyɛra, a nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya degeliw la, walisa Ala ka mɔgɔ ka dafa, a labɛnnen don baara ɲuman bɛɛ kama." " " .

2: Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan."

Marka 12.25 Ni u kununna ka bɔ suw cɛma, u tɛna furu kɛ, u tɛna furu kɛ. Nka u bɛ i ko mɛlɛkɛ minnu bɛ sankolo la.»

Mɔgɔ salenw tɛ furu kɛ sankolo la; u bɛ i ko mɛlɛkɛw sankolo la.

1. Ɲɛnamaya banbali nisɔndiyalenw sankolo la

2. Furu kuntilenna

1. Luka 20:34-36 - Yesu b’a ɲɛfɔ Sadusedenw ye ko furu tɛ kɛ ɲɛnamaya kɔfɛ

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:25-40 - Pol ka kalan min bɛ furu kun na ani a ni Ala ka Masaya cɛsira kan

Marka 12.26 Suw ka kunun Yakuba ka Ala wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka jɛɲɔgɔnya kan ni Ibrahima, Isaka ani Yakuba ye ani ko ale ye suw ka Ala ye.

1. Ala cogoya banbali: A bɛ yen tuma bɛɛ an ye cogo min na

2. Ala ka kantigiya a ka mɔgɔw ma: Ibrahima, Isaka ani Yakuba

1. Jenɛse 22:15-18

2. Romɛkaw 4:16-17

Marka 12.27 A t suw ka Ala ye, nka a ye mg ɲɛnamaw ka Ala ye.

Ala ye ɲɛnamaw ka Ala ye, mɔgɔ salenw tɛ, wa minnu dalen bɛ o cogo la, olu bɛ fili.

1. Ala ɲɛnama don ani a bɛ baara kɛ an kɔnɔ bi

2. Ɲɛnamaya fanga: Ala ka kɛta dɔnni

1. Romɛkaw 8:11 - "Ni Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ."

2. Heburuw 13:8 - "Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa."

Marka 12.28 Sariya karamɔgɔ dɔ nana u ka kumakan mɛn, a y'a faamu ko a ye u jaabi koɲuman, a y'a ɲininka ko: «Ci fɔlen fɔlɔ ye jumɛn ye?»

Sariya karamɔgɔ dɔ ye Yesu ni Farisiɛnw ka kuma mɛn ɲɔgɔn fɛ, ka Yesu ɲininka ko jumɛn ye ci fɔlen fɔlɔ ye.

1. Ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye

2. Ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.

2. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka Masaya ɲini ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya la, aw mago bɛ fɛn o fɛn na, a na o bɛɛ di aw ma.

Marka 12.29 Yesu y’a jaabi ko: «Ci fɔlenw bɛɛ la fɔlɔ ye ko: Israɛl, i ka lamɛnni kɛ. Matigi an ka Ala ye Matigi kelen de ye.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ci fɔlɔ nafa la, o min ye ka Ala lamɛn ani ka a kan minɛ, ale min ye Matigi kelenpe ye.

1. Ka Ala lamɛn ani ka a kan minɛ: Dannaya jusigilan

2. Ala ka kelenya: An ka fanga sɔrɔyɔrɔ kelenpe

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - Israɛl, i ka a lamɛn: Matigi an ka Ala ye Matigi kelen ye.

2. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Marka 12.30 I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bee ye, ni i ni bee ye, ni i hakili bee ye, ani i barika bee la.

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 12:30 la, o bɛ kuma Ala kanu nafa kan ni an dusukun bɛɛ, an niw, an hakili bɛɛ ani an fanga bɛɛ ye, bawo nin ye ci fɔlɔ ye.

1. Cikan min ka bon ni bɛɛ ye - A ka kan ka Ala kanu ni an dusukunw, an niw, an hakiliw ani an fanga bɛɛ ye.

2. Kanminɛli ɲɛnamaya kɛ - A kan ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka ci fɔlenw kanminɛli la.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - «Israɛl, i ka lamɛnni kɛ ko: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i seko bɛɛ ye.

2. Matiyu 22:37-39 - A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Marka 12.31 A filanan b i ko nin ko: I ka i mg kanu i ko i yr. Cikan wɛrɛ tɛ yen min ka bon ni ninnu ye.

I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Cikan si tɛ yen min ka bon ni nin ye.

1. Sariya sanulama: I mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ

2. Kanuya cikan: Bɛnkan cikan

1. Yuhana 15:12 - "Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na."

2. 1 Yuhana 4:7-8 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya jira, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

Marka 12.32 Sariya karamɔgɔ y'a fɔ a ye ko: «Ayi, Karamɔgɔ, i ye tiɲɛ fɔ, katuguni Ala kelenpe de bɛ yen. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ni ale tɛ.

Sɛbɛnnikɛla sɔnna a ma ko Ala kelenpe de bɛ yen.

1. Ala ka Masaya - Ka Ala lakika kelenpe dn, o nafa ka bon ka limaniya namaya.

2. Dannaya ɲɛnamaya - Ka sɔn Ala lakika kelen ma, o ye ɲɛnamaya senuma jusigilan ye.

Ka tigɛ-

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala ye Matigi kelen ye, i ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i fanga bɛɛ ye.

2. Esayi 43:10 - Aw ye ne seerew ye, Matigi ko ten, ne ye ne ka baaraden min sugandi, walisa aw ka ne dn ka da ne la, ka a faamu ko ne ye ale de ye aw ka kɛ ne nɔfɛ.

Marka 12.33 Ka a kanu ni dusukun bèè ye, ni hakili bèè ye, ni ni bèè ye, ni fanga bèè ye, ka a mògòn kanu i ko a yèrè, o ka bon ni saraka jenitaw ni sarakaw bèè ye.

Yesu y’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Ala kanu ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ, o min ka bon ni saraka jɛnitaw ni saraka bɛɛ ye.

1. Ka Ala kanu ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu - Cikan min ka bon ni sariya tɔw bɛɛ ye

2. Kanuya fanga - Ka tɛmɛ saraka bɛɛ kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - «Sisan, nin saba tora: dannaya, jigiya ani kanuya. Nka o bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye.”

2. Yuhana 15:12 - “Ne ka ci fɔlen ye nin ye: ka ɲɔgɔn kanu i ko ne y’aw kanu cogo min na.”

Marka 12.34 Yesu y'a ye ko a ye jaabi di ni hakilitigiya ye, a y'a fɔ a ye ko: «I man jan Ala ka masaya la.» Wa o kɔfɛ, mɔgɔ si ma ja gɛlɛya ka ɲininkali si kɛ a la.

Cɛ dɔ ye ɲininkali dɔ jaabi min ye Yesu kabakoya, wa a y’a fɔ a ye ko a surunyalen bɛ Ala ka masaya la. O kɔfɛ, mɔgɔ wɛrɛ ma a ja gɛlɛya ka Yesu ɲininka tugun.

1. "Ala ka masaya gɛrɛgɛrɛ".

2. "Jaabiw ka hakilitigiya".

1. Matiyu 5:3-12 - "Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye."

2. Talenw 15:28 - "Mɔgɔ tilennen dusukun bɛ jaabi kalan, nka mɔgɔ jugu da bɛ ko juguw bɔn."

Marka 12.35 Yesu y'a jaabi k'a to mɔgɔw kalanni na Alabatosoba kɔnɔ ko: «Sariya karamɔgɔw b'a fɔ cogo di ko Krisita ye Dawuda denkɛ ye?

Yesu ye mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ ani ka sariya karamɔgɔw ɲininka u bɛ se k’a fɔ cogo min na ko Krisita ye Dawuda denkɛ ye.

1. A nafa ka bon ka ɲininkaliw kɛ walasa ka dɔ fara an ka dannaya kan

2. Krisita ka sebaaya ani a ni Dawuda cɛsira

1. Romɛkaw 8:32, "Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?"

2. Zaburu 89:27, "Ne na a kɛ den fɔlɔ ye, dugukolo kan masakɛw bɛɛ la kɔrɔtalen."

Marka 12.36 Dawuda yɛrɛ y’a fɔ Ni Senu barika la ko: «Matigi y’a fɔ ne Matigi ye ko: I sigi ne kinin fɛ, fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye.»

Marka 12:36 la, Yesu ye Dawuda ka kuma fɔ ko Matigi y’a fɔ a Matigi ye ko a ka sigi a kinin fɛ fo a ka a juguw kolo.

1. Yesu ka sebaaya: Ala Denkɛ ka kuntigiya faamuyali

2. Ka se sɔrɔ jugu kan: Ka baara kɛ ni Yesu ka fanga ye

1. Zaburu 110:1 - “Matigi b’a fɔ ne Matigi ye ko: “I sigi ne kinin fɛ fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye.”

2. Heburuw 1:3 - “Denkɛ ye Ala nɔɔrɔ yeelen ye ani a ka kɛta jiracogo tigitigi, a bɛ fɛn bɛɛ sabati a ka kuma barikama fɛ. A kɛlen kɔ ka jurumuw saniya, a y’i sigi Matigi kinin fɛ sankolo la.”

Marka 12.37 Dawuda yɛrɛ b’a wele ko Matigi. O tuma na fɛ, a denkɛ bɔra min? Mɔgɔ gansanw y'a lamɛn ni ɲagali ye.

Nin tɛmɛsira b’a jira cogo min na mɔgɔ gansanw sɔnna Yesu ka kalan ma, ani u kabakoyara o kalan na cogo min na.

1. Yesu ka kalan fanga: Yesu ye jɛnɲɔgɔnya kɛ cogo min na ni mɔgɔ gansanw ye

2. Kabako faamuyali: Yesu ka Ala Denkɛya gundo sɛgɛsɛgɛ

1. Yuhana 4:1-26 – Yesu ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Samarika muso ye

2. Luka 5:1-11 – Yesu ye Simɔn Piɛrɛ ni mɔnikɛla tɔw wele u ka kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye

Marka 12.38 A y'a fɔ u ye a ka kalan na ko: «Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi sariya karamɔgɔw la, minnu bɛ taa fini janw na, ka foli kanu suguw la.

Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko u k’u janto sariya karamɔgɔw la minnu tun ka di u ye ka fini cɛɲiw don ani ka mɔgɔw ɲɛmajɔ suguw la.

1. Farati min bɛ kuncɛbaya la yecogo la

2. Ka i janto mɔgɔw lafilili la

1. Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa halakili ɲɛ, kuncɛbaya ni kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn bin ɲɛ."

2. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Marka 12.39 Alabatosow kɔnɔ sigiyɔrɔw ni sanfɛla sobaw bɛ seliw la.

Yesu ye jama lasɔmi ko u kana sigiyɔrɔw ɲini minnu nafa ka bon kosɛbɛ Alabatoso kɔnɔ ani yɔrɔ minnu ka bon kosɛbɛ seliw la.

1. Kuncɛbaya bɛ taa sani mɔgɔ ka bin: Kalan min kɛra majigilenya kan

2. Seere makunlen: Ka lamɛnni ni jaabi dege

1. Luka 14:7-11, Yesu ye ntalen dɔ fɔ cɛ dɔ kan min b’a ɲini ka sigiyɔrɔ nafamaba ta kɔɲɔdon dɔ la

2. Ntalenw 18:12, "Mɔgɔ dusukun bɛ kuncɛbaya sani halakili ka kɛ, majigin bɛ bonya sani halakili ka kɛ."

Marka 12.40 U bɛ muso cɛ salenw ka sow dun, ka delili janw kɛ u yɛrɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi mɔgɔw ko la minnu bɛ nafa sɔrɔ mɔgɔ dɛsɛlenw na u yɛrɛ ka nafa kama, u kɛtɔ k’a kɛ i n’a fɔ u ye Ala ɲɛsiranbagaw ye ani ka delili janw kɛ.

1. An ka kantigiya man kan ka suma ni waati hakɛ ye min bɛ kɛ delili la, nka an bɛ mɔgɔw minɛ cogo min na, mɔgɔ minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ.

2. An man kan ka baara kɛ n’an ka Ala ɲɛsiran ye i n’a fɔ an yɛrɛ ka yɛrɛɲini datugulan.

1. Yakuba 1:27 - Diinɛ min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Fa Ala ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Matiyu 23:14 - Aw sariya karamɔgɔw ni farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Aw bɛ muso cɛ salenw ka sow dun, aw bɛ delili janw kɛ aw yɛrɛ la. O de kosɔn aw na jalakiba sɔrɔ.

Marka 12.41 Yesu y'i sigi nafolo marayɔrɔ fan dɔ fɛ, a y'a lajɛ cogo min na mɔgɔw bɛ wari bila nafolo marayɔrɔ la.

Yesu ye jama kɔlɔsi tuma min na u tun bɛ wari di nafolo marayɔrɔ ma. Nafolotigi caaman ye bolomafara di.

1. bolomafara fanga: Nili bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Nilifɛn bɛɛ la belebele: Yesu y’an kalan cogo min na ka kanuya jira nili kɛwalew fɛ

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-8 - “Aw k’aw hakili to nin na: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o na suman tigɛ dɔɔnin, ni min ye danni kɛ ni bolomafara ye, o na suman tigɛ ni bolomafara ye. Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu. Ala bɛ se ka dugawu caman kɛ aw ye, walisa aw mago bɛ fɛn o fɛn na tuma bɛɛ, aw na caya baara ɲuman bɛɛ la.”

2. 1 Yuhana 3:17 - “Ni bolofɛnw bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni a ye balimakɛ walima balimamuso dɔ ye, nka a tɛ hinɛ u la, Ala ka kanuya bɛ se ka kɛ o tigi la cogo di?”

Marka 12.42 Muso cɛ salen faantan dɔ nana, a ye warijɛ fila fili a kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ muso cɛ salen faantan dɔ ka maana jira, min bɛ saraka di ni bolomafara ye hali k’a sɔrɔ a ka faantanya.

1. "Dusukun min bɛ bolomafara di" - A min bɛ nili nafa kan ni dusukun bolomafara ye, hali ni saraka hakɛ mana kɛ min o min ye.

2. "Kanminɛli kantigiya fanga" - A bɛ an ka dannaya ɲɛnamaya fanga kan kanminɛli wale misɛnninw fɛ nka kantigiya kan.

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

2. Luka 21:1-4 - "Yesu ye a ɲɛ kɔrɔta, a ye nafolotigiw ye u ka nilifɛnw don Alabatosoba nafolo la. A ye muso cɛ salen faantan dɔ fana ye min donna nɛgɛ warijɛ fitinin fila la. 'Ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye.' ko : 'nin muso cɛ salen faantan in ye wari don ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan. Nin mɔgɔw bɛɛ y'u ka nilifɛnw di u ka nafolo la, nka ale fana y'a ka faantanya bɛɛ don a ka balo la.'

Marka 12.43 A y'a ka kalandenw wele k'a fò u ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko nin muso cɛ salen faantan ye fɛn caman bila ka tɛmɛ nafolo marayɔrɔ bɛɛ kan.

Yesu ye muso cɛ salen faantan dɔ tanu a ka bolomafara kosɔn, a kɛlen k’a ka warijɛ laban fila di nafolo marayɔrɔ ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye: Sarakabɔ fanga

2. Ala dusukun: Nafa min bɛ nilifɛn fitinin na, o yecogo

1. Ntalenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw ka nafolo ye ani ni aw ka sɛnɛfɛn fɔlɔw ye; o tuma na fɛ, aw ka bɔgɔdagaw na fa caman na, aw ka dagaw na fara diwɛn na.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:7-8 - Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka nili kɛ i n’a fɔ a y’a latigɛ cogo min na a dusukun na, a kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu. Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw ye, walisa ni aw bɛ se fɛn bɛɛ la waati bɛɛ, aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.

Marka 12.44 U bɛɛ ye u ka nafolo caman fili. Nka a dɛsɛbaatɔ y'a bolofɛnw bɛɛ fili, hali a ka balo bɛɛ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko saraka dili nafa ka bon.

1: Ni an bɛ fɛn di, an ka kan ka saraka di; a tɛ bɔ an ka caya dɔrɔn na, nka hali fo ka se an bolofɛnw bɛɛ dicogo ma.

2: An ka kan ka bolomafara di an ka bolomafaraw ma, an tɛ se ka fɛn min to an bolo, an kana o di dɔrɔn, nka an ka kan ka saraka di.

1: 2 Kɔrɛntekaw 8:2-4 – “K’a masɔrɔ tɔɔrɔ kɔrɔbɔli jugu dɔ la, u ka ɲagaliba ni u ka faantanya jugumanba cayara u ka bolomafara nafolo la. Katuguni u ye nili kɛ ka kɛɲɛ n’u seko ye, i ko ne bɛ se ka seereya kɛ cogo min na, ani ka tɛmɛ u seko kan, u yɛrɛ sago la, k’an deli kosɛbɛ walisa an ka an sen don mɔgɔ senumaw dɛmɛni na.”

2: Kɛwalew 4:32-35 – “Dannabaaw bɛɛ tun ye dusukun ni ni kelen ye, mɔgɔ si m’a fɔ ko a ta ye a yɛrɛ ta ye, nka u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Cidenw tun bɛ ka u ka seereya kɛ Matigi Yesu lakununni ko la ni sebaayaba ye, ani nɛɛmaba tun bɛ u bɛɛ kan. Faantan si tun tɛ u cɛma, katuguni dugukolo wala sow tigi minnu tun bɛ yen, olu bɛɛ tun b’u feere, ka na ni fɛn feerelen nafolo ye, k’a bila cidenw sen kɔrɔ, ka tila u kelen-kelen bɛɛ bolo i n’a fɔ u mago tun bɛ cogo min na.”

Marka 13 la, Yesu ka kiraya kuma bɛ sɔrɔ Alabatosoba halakili ko la, laban waati taamasyɛnw, Mɔgɔ Denkɛ nali ko la, ani laadilikan min bɛ mɔgɔ ɲɛnafin na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni kalanden kelen ka kuma ye Alabatosoba sow cɛɲiw kan. Yesu y’a fɔ ko kabakurun kelen tɛna to, mɔgɔ bɛɛ filila duguma (Marka 13:1-2). Kɔfɛ Oliviye kulu min bɛ batoso kɛrɛfɛ Peter James John Andrew bɛ ɲininkali kɛ a dan na tuma min na nin ko ninnu bɛna kɛ taamasyɛn jumɛn bɛ yen min bɛ se ka dafa. A b’u lasɔmi ko mɔgɔ si k’u lafili caman ka na a tɔgɔ la k’a fɔ ko ‘Ne de don’ ka kɛlɛ caman lafili kumakan kɛlɛw nka laban hali bi na siya wuli siya kama masaya kɛlɛ masaya dugukolo yɛrɛyɛrɛ yɔrɔ suguya caman kɔngɔw nin bange dimi (Marka 13:3-8) .

Dakun 2nan: A bɛ taa a fɛ ka lasɔmini kɛ u bɛna di konsiliw bugɔli batosow jɔlen bɛ gofɛrɛnamanw ɲɛkɔrɔ masakɛw i n'a fɔ seerew A kibaru duman ka kan ka fɔlɔ ka siyaw bɛɛ waaju tuma o tuma ni u minɛna nana ni kiritigɛ ye aw kana hami ka kɔn o ɲɛ mun fɔ fɛn o fɛn dira a waati la a tɛ kuma nka Ni Senu balima janfa balimakɛ saya fa den denw murutili bangebagaw ye saya bila bɛɛ kɔniya bawo Ale nka kelen jɔlen bɛ a laban na a bɛna kisi tuma min na a ye ‘haramulen bɛ tiɲɛni kɛ’ jɔlen yɔrɔ min tɛ kalanden ta faamu boli kuluw mɔgɔ so sanfɛ jigin don so ta fɛn o fɛn bɔ mɔgɔ foro taa kɔ sɔrɔ fini bɔnɛnen kɔnɔma sinji denba donw delili nin kana kɛ nɛnɛ lafiɲɛ don delili bɛna kɛ min ɲɔgɔn tɛ kabini a daminɛ diɲɛ min dabɔra Ala fɛ fo ka na se bi ma a ma se ka kɛ tugun ni Matigi tun ma o donw tigɛ mɔgɔ si tun tɛna kisi sake mɔgɔ sugandilen sugandilen ye a surunya u ko waati ni mɔgɔ dɔ ko A filɛ yan Krisita A filɛ yen kana da nkalontigɛ Krisita kiraw bɛ taamashyɛnw kɛ kabakow lafili hali sugandilenw bɛ se ka kɔrɔtɔ o la a fɔra fɛn bɛɛ ye ka kɔn waati ɲɛ (Marka 13:9-23).

Dakun 3nan: Degun kɔfɛ o donw tile dibi donna kalo di yeelen dolow binna sankolo sankololafɛnw yɛrɛyɛrɛ o kɔfɛ a ye Denkɛ Mɔgɔ bɛ na sankaba fanga belebele nɔɔrɔ ci mɛlɛkɛw lajɛ ka sugandi fiɲɛ naani labanw dugukolo laban sankolow kalan kalan torosun jiri sɔɔni buluw sɔrɔ furabulu nɔgɔlenw bɛ bɔ dɔn samiyɛ kɛrɛfɛ hali o la ni a ye nin ko ninnu kɛ dɔn kɛrɛfɛ kinin fɛ tiɲɛ na a fɔ aw ye mɔgɔw bɔnsɔn bɛ tɛmɛn tiɲɛ na fo nin ko ninnu bɛɛ ka kɛ sankolo dugukolo tɛmɛn kumaw tɛ tɛmɛn abada tile lɛrɛ ko la mɔgɔ si t'a dɔn ni mɛlɛkɛw sankolo ni Denkɛ kelen Fa kɔrɔ kɔlɔsilen to kɔlɔsili kɛ tɛ dɔn waati sera i n'a fɔ cɛ taa taama bɛ bɔ so bila baarakɛlaw ka sara kelen-kelen baara dilen a fɔ kelen ye da la ka kɔlɔsili kɛ o la t'a dɔn tuma min na tigi so nana ni wulada su tilancɛ koko bɛ sɔgɔsɔgɔ ni na barika sɔrɔ ka sunɔgɔ mun fɔ bɛɛ Kɔlɔsili! Dannabaaw laadili ɲɛnamaya jamana labɛnni makɔnɔni A seginni dilen don dannayabaliya waati tigitigi (Marka 13:24-37).

Marka 13.1 A bɔra Alabatosoba kɔnɔ tuma min na, a ka kalanden dɔ y’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, kabakurun sugu min bɛ yan, a filɛ!

Yesu n’a ka kalandenw kabakoyara Alabatosoba bonya kosɔn.

1. Ala ka so bonya: Ala ka danfɛnw cɛɲi yecogo

2. Nafa min b’a la ka sɔn Ala ka bonya ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Zaburu 29:2 - Matigi tɔgɔ ka kan ni nɔɔrɔ ye; aw ka Matigi bato senuya nɔɔrɔ la.

2. Zaburu 8:3-4 - Ni ne ye i ka sankolow lajɛ, i bolokɔnincininw ka baara, kalo ni dolow, i ye minnu sigi, hadamaden ye mun ye ko i bɛ i hakili to a la, ani hadamaden denkɛ ko i b' i janto a la wa ?

Marka 13.2 Yesu y'a jaabi ko: «I ye nin sow belebelebaw ye wa? kabakurun si tɛna to dɔ wɛrɛ kan, min tɛna ci.

Yesu ye Jerusalɛm Alabatosoba halakili kofɔ.

1. Dugukolo kan sigidaw ka tɛmɛsira

2. Yesu ka kiraya kumaw ka kantigiya

1. Heburuw 12:28 - O de kosɔn, ikomi an bɛ masaya sɔrɔ min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, an ka fa waleɲumandɔn na, o cogo la, an ka Ala bato cogo la min bɛ sɔn ni bonya ni siran ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:18 - O la sa, an tɛ an ɲɛ jɔ fɛn yetaw la, nka fɛn yebaliw de kan, k'a masɔrɔ fɛn yelenw ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, nka fɛn yebaliw ye banbali ye.

Marka 13.3 A sigilen tun bɛ Oliviye kulu kan Alabatosoba ɲɛfɛ, Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana ni Andre ye a ɲininka u kelen na.

Yesu bɛ ka a ka kalandenw kalan Oliviye kulu kan, Alabatosoba fan dɔ fɛ.

1: Kanuya min tun bɛ Yesu la ka ɲɛsin a ka kalandenw ma, o tun ka bon kosɛbɛ fo a ye waati ta a ka don kɔnɔ walisa k’u kalan, hali ni baara tun ka ca a la.

2: Yesu ma a ka kalandenw kalan kumaw dɔrɔn fɛ, nka a ye misali fana kalan, k’a jira u la ko a nafa ka bon ka waati ta u ka donw kɔnɔ walisa ka kalan sɔrɔ a fɛ.

1: Matiyu 22:37 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.

2: Yuhana 8:31-32 - Yesu y'a fɔ mɔgɔw ye minnu dara a la ko ? 쏧 f aw ka to ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. O tuma na fɛ, i na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na i hɔrɔnya.??

Marka 13.4 A fɔ an ye, nin kow bɛna kɛ tuma jumɛn? O kow bɛɛ na dafa tuma min na, o taamasyɛn na kɛ mun ye?»

Yesu ye a ka kalandenw lasɔmi kira nkalontigɛlaw ko la ani k’u kalan u ka labɛn Mɔgɔ Denkɛ nali kama.

1: An ka kan ka to an ɲɛ na ani ka an labɛn Mɔgɔ Denkɛ nali kama, hali ni kira nkalontigɛlaw b’a ɲini k’an bila sira la.

2: Yesu ka kalan min b Marka 13 la, o b an jija an ka Mɔgɔ Denkɛ nali taamashyɛnw deli, walisa an ka se ka labɛn a nana tuma min na.

1: Matiyu 24:3-4 - ? 쏛 s a sigilen tora Oliviye kulu kan, kalandenw nana a ma u dan na, ko : ? 쏷 ell anw, nin kow bɛna kɛ tuma jumɛn, wa i nali ni waati laban taamasyɛn bɛna kɛ mun ye???

2: Luka 21:7-8 - ? 쏛 nd u y'a ɲininka, ? 쏷 kelen-kelen bɛɛ, nin kow bɛna kɛ tuma jumɛn, ani taamasyɛn jumɛn bɛna kɛ ni nin kow bɛna kɛ???A ko, ? 쏶 ee ko i kana bila sira la. Sabu mɔgɔ caman na na ne tɔgɔ la k’a fɔ ko ? 쁈 a ye!??ani, ? 쁔 he waati sera!??Aw kana taa u nɔfɛ.??

Marka 13.5 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ka aw janto aw la walisa mɔgɔ si kana aw lafili.

Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko u k’u janto nanbarako la.

1: I k’i janto nanbarako la ani k’a sugandi ka tiɲɛ ɲini.

2: Aw kana aw minɛ kira nkalontigɛlaw fɛ, nka aw ka aw jigi da Matigi kan.

1: Jeremi 29:13 - I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.

2: 1 Tesalonikekaw 5:21 - I ka fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ; Fɛn min ka ɲi, aw k'o minɛ kosɛbɛ.

Marka 13.6 Mɔgɔ caman na na ne tɔgɔ la k’a fɔ ko: Ne ye Krisita ye. A na mɔgɔ caman lafili.»

Mɔgɔ caman bɛna a fɔ ko olu de ye Masiya ye, wa u bɛna mɔgɔ caman lafili.

1. Aw k’aw janto kira nkalontigɛlaw la - Matiyu 7:15-20

2. Jugu ka nkalonw - Efesekaw 6:10-17

1. 2 Kɔrɛntekaw 11:13-15

2. Kɛwalew 8:9-11

Marka 13.7 Ni aw ye kɛlɛw ni kɛlɛ kumaw mɛn tuma min na, aw kana siran, katuguni o kow ka kan ka kɛ. nka a laban tɛna se fɔlɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana jɔrɔ kɛlɛw ni gɛlɛya wɛrɛw kofɔlenw fɛ, bawo o ko suguw ye ɲɛnamaya yɔrɔ dɔ ye, nka diɲɛ laban ma se fɔlɔ.

1. Ala ka labɛn min kɛra an ye: Ka faamuyali sɔrɔ ko ɲɛnamaya man nɔgɔ nka an bɛ se ka an jigi da Ala kan

2. A laban ma kɛ fɔlɔ: An bɛ se ka muɲu cogo min na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Jeremi 29:11 - Matigi ko: "Ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲiniw kɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma."

2. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

Marka 13.8 Siya na wuli siya kama, masaya na wuli masaya kama, dugukolo yɛrɛyɛrɛ na kɛ yɔrɔ caman na, kɔngɔ ni tɔɔrɔw na kɛ.

Dusukasi daminɛ na, kɛlɛw, dugukolo yɛrɛyɛrɛw, kɔngɔw ani gɛlɛyaw bɛ yen.

1. Ala ka hinɛ tɔɔrɔ cɛma

2. Ka i labɛn waati gɛlɛnw kama

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

2. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Marka 13.9 Nka aw ka aw janto aw yɛrɛw la, katuguni u na aw don lajɛbaw bolo. Alabatosow kɔnɔ aw na bugɔ.

Kalandenw bɛna tɔɔrɔ ka da a kan u ye kantigiya kɛ Yesu ni a ka kalansiraw la.

1. Ka jɔ dannaya la: Ka Yesu minɛ kosɛbɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Seere jagɛlɛn: Ka seereya kɛ Yesu ko la hali k’a sɔrɔ a bɛ se ka kojugu kɛ

1. Yuhana 15:18-20 - "Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k'a to aw hakili la ko a ye ne koniya fɔlɔ. Ni aw tun ye diɲɛ ta ye, a tun na aw kanu i ko a yɛrɛ ta. I ko a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye." diɲɛ kɔnɔ, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ, o de y'a to diɲɛ bɛ aw kɔniya.Ne ye min fɔ aw ye, aw hakili to o la ko: Baaraden tɛ bonya ni a makɛ ye.' Ni u ye ne tɔɔrɔ, u na aw fana tɔɔrɔ.»

2. Matiyu 5:10-12 - "Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ ani ka nkalon tigɛ aw kan ne kosɔn." .Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ o cogo kelen na.»

Marka 13.10 Kibaru duman ka kan ka lase fɔlɔ siyaw bɛɛ cɛma.

Kibaru duman ka kan ka jɛnsɛn siyaw bɛɛ la.

1: Cikanba - Kibaru Duman fɔli siyaw bɛɛ ye

2: Kibaru Duman jɛnsɛnni seko banbaliw

1: Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

2: Kɛwalew 1:8 - Nka aw na sebaaya sɔrɔ, Ni Senu nana aw kan kɔfɛ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ la, ani Samari jamanaw bɛɛ la, fo ka se dugu labanw ma dugukolo.

Marka 13.11 Ni u na aw ɲɛminɛ ka aw don, aw kana kɔn ka miiri aw bɛna min fɔ, aw kana o ko latigɛ, nka fɛn o fɛn bɛna di aw ma o waati la, aw ka o fɔ, katuguni aw tɛ o fɔ kuma, nka Ni Senu.

Kerecɛnw man kan ka hami u ka kan ka min fɔ ni u tɔɔrɔla sabu Ni Senu bɛna u bilasira ani ka kumaw di u ma u ka se ka minnu fɔ.

1. Ka i jigi da Ni Senu kan - Ka dusu saalo sɔrɔ Ala ka bilasirali la

2. Tiɲɛ fɔli waati gɛlɛnw na - Ka i jigi da Ni Senu ka Sebaaya kan

1. Yuhana 16:13 - "Nka tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, katuguni a tɛna kuma a yɛrɛ ka setigiya kan, nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ ko nataw fɔ aw ye.»

.

Marka 13.12 Balimakɛ na a balima bila saya la, a fa na denkɛ don. Denmisɛnw na wuli u bangebagaw kama ka u faga.

Denbaya ka jɛɲɔgɔnya bɛ tiɲɛ tuma min na balimaw bɛ janfa ani denmisɛnw bɛ wuli u bangebagaw kama.

1. Janfa denbaya kɔnɔ: Jɛɲɔgɔnya tiɲɛni kɔlɔlɔw

2. Bonya da i fa ni i ba kan: Duba minnu bɛ sɔrɔ denbaya ka jɛɲɔgɔnya sabatili la

1. Jenɛse 2:24 - O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to ka fara a muso kan, u na kɛ farisogo kelen ye.

2. Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ye tiɲɛ ye. ? 쏦 onor i fa ni i ba? 앪 € 봶 hich ye ci fɔlɔ ye ni layidu ye??? 쐓 o walasa a ka taa ɲɛ i fɛ ani i ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan.??

Marka 13.13 Mɔgɔw bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn.

Mɔgɔ minnu bɛ tugu Yesu kɔ, olu bɛɛ bɛna koniya sɔrɔ, nka minnu bɛ muɲu, olu bɛna kisi.

1: Ka muɲuli kɔrɔbɔliw fɛ - Marka 13:13

2: Muɲuli fanga - Marka 13:13

1: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase.

2: 1 Piɛrɛ 5:8-9 - Aw ye aw ɲɛmajɔ ani aw hakili ka to. I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n’a fɔ waraba mankanba bɛ mɔgɔ ɲini ka min dun. Aw ka a kɛlɛ, ka jɔ dannaya la.

Marka 13.14 Nka ni aw ye tiɲɛni haramulen ye, kira Daniɛl ye min kofɔ, a jɔlen bɛ yɔrɔ min na, (min bɛ kalan kɛ, o ka faamuya), o tuma na, Jude jamana mɔgɔw ka boli ka taa kuluw la.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw lasɔmi ko u ka boli ka taa kuluw kan tuma min na u ye tiɲɛni haramulen ye, kira Daniɛl ye min kofɔ.

1. Ala ka lasɔminiw: Ka kiraw ka kumaw lamɛn

2. Ka boli ka taa kuluw la: Ka Yesu ka welekan lamɛn

1. Daniɛl 11:31 - "...u na fanga yɔrɔ senuma nɔgɔ, ka don o don saraka bɔ yen, ka ko haramulen kɛ yɔrɔ lakolon ye."

2. Matiyu 24:15-16 - "Ni aw na tiɲɛni haramulen ye, kira Daniɛl ye min kofɔ, o jɔlen bɛ yɔrɔ senuma la ka don kuluw kɔnɔ.»

Marka 13.15 Min bɛ so sanfɛ, o kana jigin so kɔnɔ, ka don a kɔnɔ ka fɛn dɔ ta a ka so kɔnɔ.

Yesu y’a nɔfɛmɔgɔw bila ka to u ka so sanfɛ, u kana segin ka don so kɔnɔ ka fɛn dɔ ta.

1. Yesu ka cikanw kanminɛli kantigiya nafa ka bon

2. Ka i labɛn cogoyaw kama minnu ma deli ka kɛ ni dannaya ni muɲuli ye

1. Matiyu 7:24-27 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan.

2. Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

Marka 13.16 Min bɛ foro la, o kana kɔsegin ka taa a ka fini ta.

Yesu ye kalandenw bilasira ko ni mɔgɔ dɔ bɛ foro la, u kana kɔsegin ka taa u ka fini ta.

1. Nafa min b’a la ka to i ɲɛmajɔ baara la min bɛ i bolo.

2. Nafa min bɛ majigilenya ni wasa la.

1. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye ne wasa kalan cogo o cogo la. Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Fɛn o fɛn na." ani ko bɛɛ la, ne ye gundo dege ka caya ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

2. Yakuba 4:13-15 - Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko ? 쏷 oday walima sini an bɛna don o dugu in na ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ ? 앪 €?o bɛɛ n'a ta i t'a dɔn sini bɛna na ni min ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, i ka kan k’a fɔ ko, ? 쏧 f Matigi b'a fɛ, an bɛna ɲɛnamaya kɛ ka nin walima nin kɛ.??

Marka 13.17 Nka bɔnɛ bɛ kɔnɔmaw ni sin dibagaw ma o donw na!

Yesu bɛ lasɔmi gɛlɛya minnu bɛ musokɔnɔmaw ni denbatigiw kan tɔɔrɔ waati la.

1. Jiginni gɛlɛyaw: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Bibulu kɔnɔ

2. Denbaw dɛmɛ cogo min waati gɛlɛnw na

1. Esayi 66:7-9

2. Jeremi 6:24-26

Marka 13.18 Aw ka delili kɛ walisa aw ka boli kana kɛ nɛnɛ waati.

Yesu y’a ka kalandenw bila ka delili kɛ walisa u ka boli ka bɔ farati la, o kana kɛ nɛnɛ waati la, waati min na waati ni gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka juguya ka tɛmɛ o kan.

1. Ka siran kunbɛn ni dannaya ye: Ka a dege ka da Ala la gɛlɛya waatiw la

2. Ka fanga ɲini gɛlɛyaw la: Dususalo ni dannaya sɔrɔli waati gɛlɛnw na

1. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

2. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la."

Marka 13.19 O donw na, tɔɔrɔ min ma kɛ kabini Ala ye danfɛn minnu da fo ka na se bi ma, o tɛna kɛ o donw na.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi tɔɔrɔba waati dɔ la min ma deli ka ye fɔlɔ, wa a tɛna ye tugun abada.

1. Matigi b’an lasɔmi tɔɔrɔba waati dɔ la - Marka 13:19

2. Gɛlɛya waatiw labɛncogo - Marka 13:19

1. Esayi 2:12-21 - Ala? 셲 kiri bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ kan minnu ma u janto a ka lasɔminiw la

2. Matiyu 24:4-14 - Yesu? 셲 lasɔminiw laban waatiw kan ani cikan minnu bɛ to kantigiya la cogo min na.

Marka 13.20 Ni Matigi tun ma o donw surunya, farisogo si tun tɛna kisi.

Matigi ye donw surunya a ye mɔgɔ minnu sugandi.

1: Ala ka kantigiya a ka mɔgɔ sugandilenw ye

2: Ala ka hinɛ dannabaaw bɛɛ ma

1: Romɛkaw 8:28-39 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: 2 Tesalonikekaw 2:13-17 - Nka an ka kan ka barika da Ala ye tuma bèè aw kosòn, balima kanulenw Matigi fɛ, katuguni Ala ye aw sugandi ka kɛ den fɔlɔw ye walisa ka kisi, Saniyali Ni Senu barika la ani ka da tiɲɛ la.

Marka 13.21 Ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ aw ye ko: Krisita filɛ nin ye. walima, a filɛ, a bɛ yen. Aw kana da a la:

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw lasɔmi ko u kana da mɔgɔ si la min b’a fɔ ko ale de ye masiya ye, wala k’a dɔn a bɛ yɔrɔ min na.

1. Farati minnu bɛ kira nkalontigɛlaw la

2. Ka tugu Yesu kɔ??Misali: Ka kira nkalontigɛlaw ka faamuyali mara

1. 1 Yuhana 4:1-3 - "Kanulenw, aw kana da niw bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k'a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛlaw caman bɔra diɲɛ kɔnɔ. Aw bɛ Ala Ni dɔn o de fɛ." : hakili o ni min b'a fɔ ko Yesu Krisita nana farisogo la, o bɔra Ala la, ni o ni min tɛ a fɔ Yesu ye, o tɛ bɔ Ala la ."

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:13-15 - "Katuguni o mɔgɔw ye ciden nkalontigɛlaw ye, baarakɛla nanbaratɔw, u b'u yɛrɛ kɛ Krisita ka cidenw ye. O tɛ kabako ye, katuguni hali Sitanɛ b'a yɛrɛ kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye. O la sa, a tɛ kabako ye ni a ta ye." baarakɛlaw fana b'u yɛrɛ kɛ tilennenya baarakɛlaw ye.U laban bɛna bɛn u ka kɛwalew ma."

Marka 13.22 Krisita nkalontigɛlaw ni kira nkalontigɛlaw na wuli ka taamashyɛnw ni kabakow kɛ walisa ka mɔgɔ sugandilenw lafili, ni o tun bɛ se ka kɛ.

Kiraw nkalontigɛlaw bɛna a ɲini ka hali Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw lafili ni taamasyɛnw ni kabakow ye.

1. Farati minnu bɛ kira nkalontigɛlaw kan ani tiɲɛ faamuyali nafa ka bon.

2. Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw bɛ se ka lafili cogo min na, ani an bɛ se ka to an ɲɛ na cogo min na, k’o faamu.

1. Jeremi 14:14 - "Kiraw bɛ nkalon fɔ ne tɔgɔ la. Ne ma u ci, ne ma u sigi, wa ne ma kuma u fɛ. U bɛ yeli nkalonmaw, subagaya, bolibato ani u yɛrɛw hakili lafililenw fɔ aw ye.

2. 2 Piɛrɛ 2:1-3 - "Nka kira nkalontigɛlaw tun bɛ jama cɛma, i n'a fɔ karamɔgɔ nkalontigɛlaw na kɛ aw cɛma cogo min na. U bɛna nkalon tiɲɛnenw don gundo la, hali ka ban Matigi kuntigiba la, min y'u san? 봟 pɛrɛn teliya la . " tiɲɛni u yɛrɛ kan. Mɔgɔ caman bɛna tugu u ka kɛwale juguw kɔ, wa u bɛna tiɲɛ sira tɔgɔ tiɲɛ. U ka namara la, o karamɔgɔw bɛna aw nafa ni maana dilannenw ye."

Marka 13.23 Nka aw ka aw janto a la, ne ye ko b= f= aw ye.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an k’an janto ani ka an janto an yɛrɛ la, i n’a fɔ Yesu y’an lasɔmi kaban ko nataw ko la.

1. "Aw ka labɛn: Aw ye Yesu ka lasɔminiw lamɛn".

2. "Aw ka kɔlɔsili kɛ: Yesu ka lasɔmini fɔlɔ bɛ an labɛn".

1. 1 Piɛrɛ 5:8 - "Aw ka hakili sigi, aw ka aw ɲɛmajɔ. Aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba , ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun."

2. 1 Tesalonikekaw 5:6 - "O la sa, an kana sunɔgɔ i ko tɔw, nka an ka to i ɲɛ na ka an hakili sigi."

Marka 13.24 Nka o donw na, o tɔɔrɔ kɔfɛ, tile na dibi don, kalo tɛna a yeelen bɔ.

Yesu bɛ lasɔmini kɛ tɔɔrɔba waati dɔ la, dibi waati bɛ tugu o kɔ.

1. Kana siran dibi ɲɛ: I bɛ se ka waati gɛlɛnw labɛn cogo min na

2. Ala ka layidu min bɛ yeelen ko la: Ka jigiya sɔrɔ ko gɛlɛnw na

1. Esayi 60:19-20 - Matigi na kɛ i ka yeelen banbali ye, i ka Ala na kɛ i nɔɔrɔ ye.

2. Matiyu 5:14-16 - Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo.

Marka 13.25 Sankolo dolow na bin, sankolo la sebaaw na yɛrɛyɛrɛ.

Dolow ni fanga minnu bɛ Sankolo la, olu bɛna yɛrɛyɛrɛ.

1. Ala ka Masaya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ: Sankolo dolow bɛna bin cogo min na

2. Sankolo fanga: An ka dannaya bɛ to cogo min na, a tɛ yɛrɛyɛrɛ

1. Esayi 34:4 - "Sankolo kɛlɛbolo bɛɛ na wuli, sankolow na wuli i ko sɛbɛnfura torosun min bɛ bɔ torosun na."

2. Heburuw 12:26-27 - "A kan ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ o tuma na, nka sisan a ye layidu ta ko: «Ne tɛ dugukolo dɔrɔn yɛrɛyɛrɛ siɲɛ kelen kokura, nka sankolo fana fɛn minnu bɛ yɛrɛyɛrɛ, i ko fɛn dilannenw, walisa fɛn minnu tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, olu ka to yen.»

Marka 13.26 O tuma la, u na Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye sankaba kɔnɔ ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye.

Yesu na segin ni sebaaya ni nɔɔrɔ ye, bɛɛ ɲɛ na.

1. Ni Yesu nana: A seginni fanga ni nɔɔrɔ

2. A nali sankaba: Ladilikan min bɛ mɔgɔ bila ka labɛn

1. Matiyu 24:30 - "O tuma na fɛ, Mɔgɔ Denkɛ taamasyɛn na jira sankolo la. O tuma na, dugukolo kan siyaw bɛɛ na kasi ni u ye Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye sankolo sankaba kan, ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye." ."

2. Jirali 1:7 - "A filɛ, a bɛ na ni sankaba ye, ɲɛ bɛɛ na a ye, hali minnu y'a sɔgɔ, dugukolo kan siyaw bɛɛ na kasi a kosɔn. A na kɛ ten! Amiina." " " .

Marka 13.27 O tuma na, a na a ka mɛlɛkɛw ci ka a ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ fiɲɛ naani na, k’a ta dugukolo dan na ka taa a bila sankolo laban na.

Yesu na a ka mɛlɛkɛw ci ka taa a ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la.

1. Ala ka Sebaaya? 셲 Mɛlɛkɛw: Yesu bɛ a ka cidenw ci cogo min na ka taa a ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ

2. Ala ka dafa? 셲 Layidu: Yesu b’a ka mɛlɛkɛw ci cogo min na ka na ni mɔgɔ sugandilenw ye so

1. Esayi 27:13 "O don na, burufiyɛba na fiyɛ, mɔgɔ minnu tun labɛnnen don ka halaki Asiri jamana na, ani mɔgɔ gɛnnenw na Misira jamana na, ani na Matigi bato kulu senuma kan Jerusalɛm.»

2. Matiyu 24:30??1 "O tuma na, Mɔgɔ Denkɛ taamasyɛn na jira sankolo la sebaaya ni nɔɔrɔba.A na a ka mɛlɛkɛw ci ni burufiyɛkanba ye, u na a ka mɔgɔ sugandilenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ fiɲɛ naani na, ka bɔ sankolo fan kelen na ka taa fan dɔ fɛ.»

Marka 13.28 Aw ye ntalen dɔ kalan torosun ko la. Ni a bolo mɔna hali bi, ka buluw bɔ, aw b'a dɔn ko samiyɛ surunyara.

Torosun ye ntalen ye samiyɛ nali ko la.

1. Torosun: Jigiya ntalen

2. Torosun: Labɛnni misali dɔ

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Yakuba 5:7-8 - Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ, sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den sɔngɔ gɛlɛn makɔnɔ, a bɛ muɲu o la ka mɛn, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana ka muɲuli kɛ. aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.»

Marka 13.29 Aw fana ye o kow ye tuma min na, aw k’a dɔn ko a surunyara da la.

Yesu bɛ ka sinsin a kan ko a ka kan ka labɛn laban waati kama.

1: I labɛn laban waati kama, i ko Yesu y’a fɔ cogo min na ko a surunyara.

2: Yesu ye lasɔmini min di an ma ko an k’an labɛn laban waati kama, o ye hakilijigin ye ko an kana an yɛrɛ wasa.

1: Matiyu 24:42-44 O de kosn, aw k’aw hakili to a la, katuguni aw t’a dɔn aw Matigi bɛ na don min na. Nka aw k’a dɔn: ni sotigi tun b’a dɔn son bɛ na su min na, a tun bɛna to a ɲɛ na, a tun tɛna a to u ka don a ka so kɔnɔ. O de kosɔn, aw ka aw kɔrɔsi fana, katuguni aw tɛ Mɔgɔ Denkɛ na don min na, aw tɛ o dɔn.

2: 1 Tesalonikekaw 5:1-5 Balimaw, waatiw ni waatiw ko la, aw mago t’a la ka foyi sɛbɛn aw ye. Aw yɛrɛw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko son su fɛ. Ni u ko, ? 쏷 hɛrɛ ni lafiya bɛ yan,??o tuma na, halakili barikama bɛna na u kan, i n'a fɔ jiginni dimi bɛ na muso kɔnɔma kan cogo min na, boli tɛna kɛ! Nka aw balimaw, aw tɛ dibi la, walisa o don ka se ka aw sɔrɔ i ko son. Ayi, aw bɛɛ ye yeelen denw ye ani tile denw. An tɛ su fɛ wala dibi la.

Marka 13.30 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin mɔgɔw tɛna tɛmɛn fo nin kow bɛɛ ka kɛ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko kiraya kumaw bɛɛ bɛna tiimɛ bɔnsɔn kelen kɔnɔ.

1. An ka kantigiya min bɛ nin bɔnsɔn in na, o de bɛna a jira ko nataw bɛna kɛ.

2. An ka kan ka to an ka dannayakow la ani ka kɛ Ala ka kanuya misali ye min bɛ yeelen bɔ.

1. Matiyu 24:34-36 - "Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko nin mɔgɔw tɛna tɛmɛn fo nin ko ninnu bɛɛ ka kɛ. Sankolo ni dugukolo bɛna tɛmɛn, nka ne ka kuma tɛna tɛmɛ abada."

2. Heburuw 10:35-36 - "O la sa, aw kana aw ka dannaya fili, a na sara caman sɔrɔ. Aw ka kan ka timinandiya walisa ni aw ye Ala sago kɛ, a ye layidu ta min ye, aw ka o sɔrɔ."

Marka 13.31 Sankolo ni dugukolo na tɛmɛn, nka ne ka kuma tɛna ban.

Ala ka kuma tɛna tɛmɛ abada.

1: Ka da Ala ka Kuma ni a ka layiduw la

2: Ka jɔ Ala ka Kuma kan gɛlɛyaw cɛma

1: Matiyu 24:35 - Sankolo ni dugukolo na tɛmɛn, nka ne ka kuma tɛna tɛmɛ abada.

2: Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛ to badaa.

Marka 13.32 Nka o don ni o waati, mɔgɔ si t’a dɔn, sankolola mɛlɛkɛw fana, Denkɛ fana tɛ, Fa Ala kɔ.

Mɔgɔ si t’a dɔn diɲɛ laban bɛna se tuma min na, hali mɛlɛkɛ minnu bɛ sankolo la walima Denkɛ, Fa dɔrɔn.

1: Ala kelenpe de b’a dɔn diɲɛ bɛna ban waati min na, o la sa, i kana i ɲɛmajɔ o ko la, o nɔ na, i sinsin ɲɛnamaya kan min ka di Ala ye.

2: Diɲɛ laban ye ko ye min tɛ dɔn, nka an bɛ se ka da a la ko Ala bɛna kɛ an fɛ dannayabaliya cɛma.

1: Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami, o nɔ na, aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini.

2: Zaburu 46:1-3 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

Marka 13.33 Aw ka aw janto, ka to ka Ala deli, katuguni aw t a waati sera.

Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw labɛn Matigi nali kama.

1. I labɛn: Ka i labɛn Matigi nali kama

2. Kɔrɔtɔko min ka kan ka kɛ waati la: Kɔlɔsili kɛ ani ka delili kɛ

1. Romɛkaw 13:11-14 - An ka waati dɔn, ko sisan an ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la, katuguni an ka kisili surunyara sisan ka tɛmɛ an dara tuma min na.

2. Luka 12:35-40 - Aw ka cɛsirilanw siri, aw ka yeelenw ka jeni; Aw yɛrɛw bɛ i ko mɔgɔw minnu bɛ u makɛ makɔnɔ, a bɛ segin kɔɲɔ la tuma min na. walisa ni a nana ka a da gosi, u ka da wuli a ye o yɔrɔnin bɛɛ.»

Marka 13.34 Mɔgɔ Denkɛ bɛ i ko mɔgɔ min bɛ taa yɔrɔ jan, min bɔra a ka so kɔnɔ ka fanga di a ka jɔnw ma, ka a ka baara di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma.

Mɔgɔ Denkɛ ye taamakɛla ye min ye fanga di a ka baarakɛlaw ma, k’u ka baara kalifa u ma. A ye ci bila fana dondaw la ko a ka kɔlɔsili kɛ.

1. Matigi ye baara minnu kalifa an ma, olu nafa.

2. Nafa min b’a la ka to an ɲɛ na ani ka to an ɲɛ na ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 25:14-30 - Talenti ntalen.

2. 1 Piɛrɛ 5:8-9 - Aw ka aw hakili to aw hakili la, ka aw janto aw yɛrɛ la, jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba.

Marka 13.35 Aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw t’a dɔn sotigi bɛ na waati min na, wula fɛ, walima su tilancɛ, walima kɔnɔw ka kulekan walima sɔgɔma.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw laadi u k’u ɲɛmajɔ tuma bɛɛ ani k’u janto a seginni na, i n’a fɔ mɔgɔ si t’a dɔn waati min na.

1. "Aw ka labɛn: Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita seginni makɔnɔni na".

2. "Aw ka aw ɲɛmajɔ: Ka labɛn Krisita nali filanan kama".

1. 1 Tesalonikekaw 5:1-11 ??Paul ka cikanw Matigi nali ko la ani ka namaya cogo min na o yeelen na.

2. Matiyu 24:36-44 ??Yesu ka kalanw a seginni ko la ani a ka kan ka to labɛn cogo min na.

Marka 13.36 Walisa a kana barika sɔrɔ ka aw sɔrɔ sunɔgɔ la.

Yesu b’a ka kalandenw jija u k’u ɲɛmajɔ ani ka to u ɲɛ na, ikomi u t’a dɔn Mɔgɔ Denkɛ bɛna segin tuma min na.

1. "Labɛnni ni makɔnɔni: I bɛ se ka to kɔrɔtɔlen na ani ka labɛn cogo min na Matigi seginni kama".

2. "Aw ka wuli ka kɔlɔsili kɛ: Nafa min bɛ ɲɛnamaya la Matigi seginni makɔnɔni na".

1. Efesekaw 5:14-17 - "O la, i ka i janto i ka taama cogo la, i n'a fɔ hakilitigiw, nka i n'a fɔ hakilitigiw, ka i ka waati nafa bonya, bawo donw ye kojugu ye. O tuma na Matigi ta ye. Aw kana dɔlɔ min diwɛn na, katuguni o ye tiɲɛni ye, nka aw ka fa Ni la.»

2. Kolosekaw 4:5 - "Aw ka taama ni hakilitigiya ye kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka nafa sɔrɔ o cogo la kosɛbɛ."

Marka 13.37 Ne bɛ min fɔ aw ye, ne b’a fɔ bɛɛ ye ko: «Aw ka to aw ɲɛ na.»

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka to u ɲɛ na ani u ka to u ɲɛ na.

1. "Aw ka wuli! Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw labɛn Yesu kama".

2. "Aw ka aw labɛn Yesu seginni kama".

1. Matiyu 24:42 - "O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw t'a dɔn aw Matigi bɛna na don min na."

2. 1 Piɛrɛ 4:7 - "Fɛn bɛɛ laban surunyara. O de kosɔn aw ka to aw ɲɛmajɔlen na, aw hakili sigi walisa ka delili kɛ."

Marka 14 bɛ ko jɔnjɔn caman lakali i n’a fɔ Yesu fagali laɲini, a muɲuli Bɛtani, Surɔfana laban, Yesu ka delili min kɛra Gɛtisemane, a minɛni ani a kiri tigɛra Sanhedrin ɲɛkɔrɔ, ani Piɛrɛ ka ban.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye minnu bɛ fɛɛrɛ nɔgɔlen dɔ ɲini walisa ka Yesu minɛ k’a faga. Nka u y’a latigɛ ko seli waati tɛna siran mɔgɔw ɲɛ ko u bɛ se ka yurukuyuruku kɛ (Marka 14:1-2). K'a sɔrɔ Betaniya so Simɔn kunatɔ muso nana kari alabatiri daga sɔngɔ gɛlɛnba dɔ kɛra nard saniyalen ye k'o bɔn A kun na. Minnu tun bɛ yen, olu dɔw y'a kɔrɔfɔ a ka tiɲɛni tun bɛ se ka feere ka tɛmɛ san sara kan min dira faantanw ma nka Yesu b'a lafasa k'a fɔ ko a ye ko cɛɲi kɛ A faantanw bɛna u sɔrɔ tuma bɛɛ u bɛ se ka dɛmɛ don waati o waati a b'a fɛ nka a tɛna kɛ tuma bɛɛ a ye min kɛ a bɛ se ka min kɛ ka parfum farikolo bɔn ka kɔn o ɲɛ sudon labɛn tiɲɛ na yɔrɔ o yɔrɔ kibaru duman waajuli kɛra diɲɛ fan bɛɛ la a ye min kɛ, o fana bɛna fɔ a ye hakili la (Marka 14:3-9).

Dakun 2nan: O kɔ, Juda Iskariɔti kelen Tan ni fila taara sarakalasebaa kuntigiw k’a janfa a nisɔndiyara ka nin layidu ta ka wari di o la a kɔlɔsira cogo di (Marka 14:10-11). Tile fɔlɔ la seli Buru fununbali la tuma min na a tun ye laada saraka ye Tɛmɛnkan seli sagaden kalandenw bɛ ɲininkali kɛ yɔrɔ min b’a fɛ an ka taa labɛnw kɛ Tɛmɛnkan seli dun A bɛ kalanden fila ci ka don dugu kɔnɔ k’a fɔ u ye ka tugu cɛ ka daga ji ta ko sotigi so Karamɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ‘Dɔnniya so yɔrɔ min na ne bɛ se ka Tɛmɛnkan seli dun ni ne ka kalandenw ye wa?' A bɛ sanfɛ soba jira min labɛnna labɛnw kɛ yen wula bɛ na reclines tabali Tan ni fila k'a to dumuni na ko tiɲɛ na kelen janfa kelen bɛ dumuni kɛ ka buru su ji la tasa kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ buru su ji la daga kɔnɔ ni ne ye Denkɛ Cɛ taa i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na a ko la bɔnɛ cɛ bɛ Denkɛ Man janfa ka fisa o cɛ la ni a tun ma bange (Marka 14:12-21). Dumuni waati bɛ buru ta ka barika dali lafiɲɛbɔw di u ma k'a fɔ ko "Take this is my body" o kɔfɛ a bɛ tasa ta ka barika dali kɛ ka minfɛn di u bɛɛ ma k'a fɔ ko "Nin ye ne joli layidu ye min bɔnna mɔgɔ caman b'a fɔ tiɲɛ na ko i tɛna jiriden rezɛnsun min tugun fo tile min kura ye masaya Ala" dɔnkili da kɔfɛ ka bɔ Oliviye kulu b'a fɔ kalandenw ye ko u ka bin hali ni bɛɛ binna a tɛna Piɛrɛ hakili sigi bi ɔwɔ bi su in na sanni kɔnɔ ka kule siɲɛ fila i yɛrɛ ka ban siɲɛ saba nka Piɛrɛ b'a sinsin hali ni i sara n'i ma ban abada hali bi a b'a fɔ ni fanga ye (Mar 14:22-31 la).

Dakun 3nan: U taara yɔrɔ min bɛ wele ko Gɛtisemane Yesu b'a fɔ kalandenw ye ko u ka sigi ka delili kɛ degunba degunlen tɔɔrɔlen ko ni degunna dusukasi yɔrɔ saya to yan ka kɔlɔsili kɛ ka taa yɔrɔ jan dɔɔni binna dugukolo bɛ delili kɛ ni a bɛ se ka kɛ lɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ a fɛ "Abba Fa fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ka jifilen ta ne fɛ O bɛɛ n'a ta ne b'a fɛ min na nka i b'a fɛ min na" segin bɛ sunɔgɔ sɔrɔ a bɛ Peter Simon ɲininka sunɔgɔlen ma se ka kɔlɔsili kɛ lɛrɛ kelen kɔnɔ? Kɔlɔsili delili binna kɔrɔbɔli la hakili sago sogo barikantanya segin bɛ taa delili kɛ o kelen bɛ segin tugun a bɛ sunɔgɔ sɔrɔ bawo ɲɛ girinmanw y'a dɔn min fɔ bɛ na siɲɛ sabanan ko lɛrɛ bɛ se ka na filɛ Denkɛ Cɛ ye bolow lasegin jurumukɛlaw ka wuli an ka taa yan nana janfakɛla k'a sɔrɔ a bɛ kuma Juda bɛ bɔ kɛnɛ kan jama marifatigiw npanw kuluw ci sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya janfakɛla labɛnna taamasiyɛn ka kɔn waati ɲɛ ka taa susu cɛ minɛni ɲɛminɛ ka taa kɔrɔsili kɔrɔ u bɛ Yesu minɛ kalandenw bɛɛ y'a bila kamalennin min tɛ foyi don ni lenfu fini tɛ, o tugura Yesu nɔfɛ tuma min na u y'a minɛ a bolila farilankolon k'a ka fini to a kɔfɛ (Marka 14:32-52 la). U ye Yesu ta sarakalasebaa kuntigiba la sarakalasebaa kuntigiw maakɔrɔw karamɔgɔw sariya ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na Piɛrɛ tugura yɔrɔjan yɛrɛ la ka don kɛnɛba kɔnɔ sarakalasebaa kuntigiba la yen sigilen ni garadiw y'a yɛrɛ sumaya tasuma sarakalasebaaw kuntigiw Sanhedrin bɛɛ ye dalilu ɲini Yesu kama o la ka se ka saya bila nka a ma mɔgɔ caman sɔrɔ minnu ye seereya nkalon tigɛ a kama nka u ka kumaw ma bɛn o kɔfɛ dɔw wulila ka seereya nkalonma di a ma "An y'a mɛn a ko 'ne bɛna nin batoso tiɲɛ min kɛra hadamaden bolo ye tile saba kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ jɔ min ma kɛ hadamaden bolo ye'" o bɛɛ n'a ta hali u ka seereya ma bɛn o waati sarakalasebaa kuntigiba ma y'i jɔ u ɲɛ kɔrɔ ka Yesu ɲininka ko: "Aw tɛ taa jaabi di wa? Nin cɛw bɛ mun seereya i kama wa?" Nka a ma kuma a ma jaabi si di tugun sarakalasebaa kuntigi ye ɲininkali kɛ ko "E ye Masiya Denkɛ Dubatigi ye wa?" ko "Ne bɛ yen ani i na Denkɛ Cɛ sigilen ye a kinin fɛ Sebaayaba bɛ na sankaba sankolo" Sarakalasebaa kuntigi ye finiw tigɛ ko yala an mago bɛ seere wɛrɛw la ka Ala tɔgɔjugu mɛn mun miiri? U bɛɛ ye saya ka kan jalaki dɔw y'a daminɛ k'a daji tu a ɲɛda datugulen gosi k'a fɔ ko Kirayakuma fɔ! garadiw ye kuntigiya ta ka bugɔ (Marka 14:53-65). O waati kelen na Piɛrɛ duguma kɛnɛba kelen baarakɛla npogotigiw sarakalasebaa kuntigi nana tɛmɛn a ye a yɛrɛ sumaya a y'a lajɛ kosɛbɛ ko I fana tun bɛ Nazarɛti fɛ Yesu y'a sɔsɔ k'a fɔ ko i t'a dɔn faamuya kuma fɔlen bɔra ka don dondaw kɔnɔ koko kurulen baaraden sunguru ye ko minnu jɔlen bɛ a lamini na Nin tɔ kelen in u ye ban o la tugun waati dɔɔnin tɛmɛnen kɔfɛ minnu jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ ko Piɛrɛ tiɲɛ na kelen u ye Galilekaw ye A y'a daminɛ ka weleli kɛ ka jigin dangaw ye kali ne t'a dɔn nin cɛ in bɛ kuma o yɔrɔnin bɛɛ kɔnɔntɔn kulela siɲɛ filanan Piɛrɛ hakili jigira kuma la Yesu tun ye min fɔ a ye "Sanni koko ka kasi siɲɛ fila ban siɲɛ saba." A karilen ka kasi (Marka 14:66-72).

Marka 14.1 Tile fila tɛmɛnen kɔ, Tɛmɛnkan seli ni nbuuru fununbali seli kɛra, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye a ɲini cogo min na u bɛ se ka a minɛ ni bololabaara ye ka a faga.

Tile fila ka kɔn Tɛmɛnkan seli ɲɛ, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye laɲini kɛ walisa ka Yesu minɛ k’a faga.

1: Ala sago ka bon ni hadamadenw ka laɲiniw ye - Ntalenw 19:21

2: Majigilenya Ala ɲɛ kɔrɔ - 1 Piɛrɛ 5:5-6

1: Matiyu 26:3-5

2: Yuhana 11:45-53

Marka 14.2 Nka u ko: «Aw kana kɛ seli don na, walisa mankan ka bɔ mɔgɔw la.»

Jama cɛma dɔw y’a sɔsɔ ko Yesu ka mun kɛ seli don na, bawo o bɛ se ka mankanba lase mɔgɔw ma.

1. Ka a dege ka da Ala ka waati kɛcogo la hali ni o bɛ suman sɔsɔ.

2. Ka majigilenya ni kololi nafa faamu Ala sago sɔrɔli la.

1. Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye cogo min na, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2. Yakuba 4:7-10 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutɔw, aw ka aw bolow saniya, aw ka aw saniya." dusukunw, aw hakili fila.Aw ka tɔɔrɔ, ka kasi, ka kasi, aw ka nisɔndiya ka wuli ka kɛ dusukasi ye, ka aw nisɔndiya ka wuli ka kɛ gɛlɛya ye.Aw ka aw yɛrɛ majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Marka 14.3 Ka to Betani Simɔn kunatɔ ka so, a sigilen tora dumuni na, muso dɔ nana, alabatiri kɛsu dɔ tun bɛ a bolo, n'o ye tulu sumalen ye, n'o sɔngɔ ka bon kosɛbɛ. a ye kɛsu kari, k'a bɔn a kun na.

Nin tɛmɛsira bɛ muso dɔ ɲɛfɔ min bɛ Yesu mun ni tulu tulu ye min sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ.

1: Ala bɛ nafa don ani ka dubaw kɛ a kanubagaw fɛ, minnu bɛ kɛwalew kɛ minnu bɛ u yɛrɛ di kojugu.

2: Yesu ka kan ni an ka nilifɛnw ni an ka saraka nafamabaw ye.

1: 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

2: Luka 7:36-50 - Muso jurumukɛla dɔ ye Yesu mun ni tulumafɛn sɔngɔ gɛlɛn ye.

Marka 14.4 Dɔw tun bɛ dimi u yɛrɛ kɔnɔ, u y’a fɔ ko: «Mun na nin tulu tulu tiɲɛna?»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu kan minnu dimina muso ka tulu dilannen tiɲɛni ko la.

1. Ka da bolomafara fanga la

2. Ka i ka minɛni bila fɛnw na

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-7 - ? 쏳 emember this: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o fana na suman tigɛ dɔɔnin, ni min bɛ danni kɛ ni bolomafara ye, o fana na suman tigɛ ni bolomafara ye. Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na ka o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.??

2. Matiyu 25:40 - ? 쏷 ale Masakɛ bɛna jaabi, ? 쁔 ruly ne b'a fɔ i ye, i ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ ninnu dɔ la kelen ye, i ye o kɛ ne ye.? 쇺 € ye?

Marka 14.5 A tun bɛ se ka feere ka tɛmɛ warijɛ kɛmɛ saba kan, ka di faantanw ma. U ye ŋunuŋunu a kama.

Nin tɛmɛsira b’a jira cogo min na Yesu ka kalandenw dusu tiɲɛna Mariyama kɔrɔ, bawo a ye tulu sɔngɔ gɛlɛn bɔn a senw kan sanni u k’o di faantanw ma.

1: Yesu b’an kalan nin maana in sababu fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ, hali ni o kɔrɔ ye ka fɛn dɔ saraka an bɛ min nafa ka bon.

2: An ka kan ka sɔn tuma bɛɛ ka saraka di magojirabagaw ma, i ko Yesu y’a jira cogo min na Mariyama ka kɛwalew fɛ.

1: Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

2: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ.

Marka 14.6 Yesu y’a fɔ ko: «A ka a to. mun na aw b'a tɔɔrɔ? a ye baara ɲuman kɛ ne kan.

Yesu bɛ muso dɔ lafasa sabu a ye baara ɲuman kɛ a kan.

1. Yesu ye misali min di a ka ko ɲuman kɛbagaw lafasali la

2. Nafa min b’a la ka waleɲumandɔn jira baara ɲumanw na

1. Matiyu 5:7, ? 쏝 hinɛtigiw ka dɔgɔ: katuguni u na makari sɔrɔ.??

2. Galasikaw 6:10, ? 쏛 s an ye sababu sɔrɔ o la, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.??

Marka 14.7 Faantanw bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, aw bɛ se ka ko ɲuman kɛ u ye tuma o tuma, nka ne tɛ aw fɛ tuma bɛɛ.

Faantanw na kɛ yen tuma bɛɛ ani an ka kan ka labɛn ka u dɛmɛ tuma o tuma ni an bɛ se, nka Yesu tɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ.

1. I ka bolomafara di magojirabagaw ma, katuguni o ye Yesu baara cogo ye.

2. Yesu tɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ, o la sa, an ka baara kɛ ni sababu ye ka baara kɛ a ye k’a sɔrɔ a bɛ yan.

1. Filipekaw 4.19 Ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Yakuba 1:27 Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

Marka 14.8 A sera min na, a ye o k.

Muso dɔ sera ka min kɛ, o min tun ka kan ka na joona walisa ka Yesu su tulu kɛ walisa k’a ka sudon labɛn.

1. Siginiden fitinin dɔ fanga: Muso ka wale min bɛ Marka 14:8 la, o bɛ dannayaba jira cogo min na

2. An bɛ se ka min kɛ: An ka kɛwalew, hali ni u ka dɔgɔ cogo o cogo, u bɛ se ka danfara don cogo min na

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:1-3 - "Hali ni ne bɛ kuma ni mɔgɔw ni mɛlɛkɛw ka kanw ye, ni kanuya tɛ ne la, ne kɛra i n'a fɔ nɛgɛso mankanba walima nɛgɛso mankanba. Hali ni kiraya nilifɛn bɛ ne bolo, ani." ka gundo bɛɛ faamu, ka dɔnniya bɛɛ faamu, hali ni dannaya bɛɛ bɛ ne la, walisa ka kuluw bɔ, ka kanuya tɛ ne la, ne tɛ foyi ye ka jeni, ni kanuya tɛ i la, nafa foyi tɛ ne la.»

2. Matiyu 7:12 - "O de kosɔn aw b'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

Marka 14.9 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin Kibaru Duman na fɔ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ la, a ye o ko kɛ, o fana na fɔ a hakili jigin ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ ka bolomafara wale kan, n’o ye ka tulumafɛn sɔngɔ gɛlɛnw bɔn Yesu senw kan, ani o wale min bɛ to mɔgɔw hakili la iko kanuya ni yɛrɛdi misali ye min tɛ a yɛrɛ di.

1: Devotion musaka - muso ka yɛrɛdɔnbaliya wale lajɛ, n’o ye ka tulu sɔngɔ gɛlɛn bɔn Yesu senw kan.

2: Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye - an bɛ se ka muso ka bolomafara misali ladege cogo min na, o lajɛ.

1: Luka 6:38 - Aw ka nili kɛ, o na di aw ma; sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, ka yɛrɛyɛrɛ ɲɔgɔn na, ka boli, mɔgɔw na o di aw disi la.

2: 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ a dusukun na, o cogo la, a ka nili kɛ. A tɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala wajibi don, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

Marka 14.10 Juda Iskariyɔti, min tun ye mɔgɔ tan ni fila la kelen ye, o taara sarakalasebaaw kuntigiw fɛ ka a don u bolo.

Juda Iskariɔti ye Yesu don sarakalasebaa kuntigiw bolo.

1: Janfa kɔlɔlɔw ani a nɔfɛkow an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: Danfara min bɛ kantigiya ni janfa cɛ.

1: Matiyu 26:14-16 - Oden tan ni fila la kelen min tɔgɔ ye ko Juda Iskariyɔti, o taara sarakalasebaaw kuntigiw fɛ k'a fɔ u ye ko: «Aw na mun di ne ma, ne na o don aw bolo?» U ye layidu ta a fɛ warijɛ bi saba la.

2: Yuhana 13:21-30 - Yesu y'o fɔ tuma min na, a hakili ɲagamina, a ye seereya kɛ, a ko: Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko aw dɔ na ne don.

Marka 14.11 U ye o mɛn tuma min na, u nisɔndiyara, u ye layidu ta ko u bɛna wari di a ma. A y'a ɲini cogo min na a bɛ se k'a janfa cogo nɔgɔman na.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu janfa Juda fɛ wari kosɔn.

1. Janfa ni yafa - Yesu ye yafa hali a janfabagaw ma cogo min

2. Wari fanga - Nafa bɛ se ka kɛ sababu ye ka janfa kɛ cogo min na

1. Yuhana 13:21-30 - Yesu ye kalandenw senw ko

2. Zaburu 41:9 - Hali ne teri sɛbɛ, ne tun dalen bɛ min na, min ye ne ka buru dun, o y’a sen kɔrɔta ne kama

Marka 14.12 Dumuni fununbali don fɔlɔ, u ye Tɛmɛnkan seli faga tuma min na, a ka kalandenw y’a fɔ a ye ko: «I b’a fɛ an ka taa min ka Tɛmɛnkan seli labɛn?»

Yesu n’a ka kalandenw y’u labɛn ka Tɛmɛnkan seli dun.

1. Krisita ka surɔfana laban bɛ se ka dusu don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na bi

2. Labɛnni fanga jɛɲɔgɔnya la

1. Luka 22:14-20 - Yesu n’a ka kalandenw ka surɔfana laban tilali lakali

2. Matiyu 26:17-30 - Yesu ye cikan min di a ka kalandenw ma, u ka Tɛmɛnkan seli dumuni labɛn

Marka 14.13 A ye a ka kalanden fila ci k'a fò u ye ko: «Aw ka taa dugu la, ni jifilen b'a bolo, a na aw kunbɛn yen.

Yesu y’a ka kalanden fila ci ka don dugu kɔnɔ, k’a fɔ u ye ko u ka tugu cɛ dɔ kɔ min bɛ jifilen ta.

1. Yesu ka cikanw fanga: cogo min na ka tugu a ka ci fɔlenw kɔ, o bɛ se k’an bila yɔrɔw la, an tun ma miiri minnu na.

2. Kanminɛli nafa ka bon: ka an jigi da Ala kan hali ni an t’a laban dɔn.

1. Matiyu 10:7-8 - "Aw bɛ taa tuma min na, aw ka weleweleda ko: Sankolo masaya surunyara.' Banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn.»

2. Yuhana 15:14 - "Aw ye ne teriw ye ni aw ye ne ka ci fɔlenw kɛ."

Marka 14.14 A mana don yɔrɔ o yɔrɔ, aw k’a fɔ sotigi ye ko: Karamɔgɔ ko: Dunanw ka so bɛ min, ne ni ne ka kalandenw bɛna Tɛmɛnkan seli dun yɔrɔ min na?

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka sotigi ɲininka a bɛ se ka Tɛmɛnkan seli dumuni kɛ n’u ye yɔrɔ min na.

1. Weeleli fanga: Ka Ala ka nɛɛma bonya ani k’a sɔrɔ

2. Tɛmɛnkan seli ɲɔgɔn tɛ: An hakili ka to Kisili nilifɛn na

1. Yuhana 13:13-17 - Yesu ye kalandenw senw ko

2. Dutɛrɔnɔmɛ 16:1-8 - Tɛmɛnkan seli labatoli cikanw

Marka 14.15 A na soba dɔ jira aw la min labɛnna ka labɛn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka sanfɛla soba dɔ labɛn u ka sufɛdumuni laban kama.

1. Labɛnni nafa ka bon: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Yesu ka surɔfana laban na

2. Ka yɔrɔ di Krisita ma: Ka a to a k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma.

1. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2. Matiyu 26:17-19 - Nburu fununbali don fɔlɔ la, u ye Tɛmɛnkan seli sagaden saraka tuma min na, a ka kalandenw y’a fɔ a ye ko : ? 쏻 yan i b'a to an ka taa aw labɛn ka Tɛmɛnkan seli dun???A y'a ka kalanden fila ci k'a fɔ u ye ko ? 쏥 o don dugu kɔnɔ, cɛ min bɛ ji daga ta, o bɛna i kunbɛn. Aw ka tugu a kɔ.??

Marka 14.16 A ka kalandenw bɔra ka don dugu kɔnɔ, ka a sɔrɔ i ko a y’a fɔ u ye cogo min na.

Kalandenw tugura Yesu ka cikanw kɔ ani u y’u labɛn Tɛmɛnkan seli kama.

1. Kanminɛli bɛ dugawuw lase an ma - Ka tugu Yesu ka cikanw kɔ, o bɛ an gɛrɛ a la ani ka na ni dubaw ye.

2. Dannaya fanga - Yesu ka cikanw tugura dannaya la ani ka taa ni a ye Tɛmɛnkan seli ɲɛtaa la.

1. Heburuw 11:6 - Nka ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2. Yuhana 14:31 - Nka walisa diɲɛ ka a dɔn ko ne Fa kanu. Ne Fa ye ci fɔ ne ye cogo min na, ne fana bɛ o cogo la. Wuli, an ka taa yan.

Marka 14.17 Wula fɛ, a nana ni mɔgɔ tan ni fila ye.

Wula fɛ, Yesu nana kalandenw fɛ ni u tan ni fila ye.

1: Yesu b’a jira tuma bɛɛ tuma min na an mago bɛ a la kosɛbɛ.

2: Kana siran ka Yesu wele ka na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Yuhana 14:27 "Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma, ne tɛ di aw ma i ko diɲɛ bɛ min di aw ma. Aw kana jɔrɔ, aw kana siran."

2: Romɛkaw 8:38-39 "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga, fɛn nataw, kɔrɔta, dunuya, danfɛn wɛrɛ si tɛ yen. na se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Marka 14.18 U sigilen tora ka dumuni kɛ tuma min na, Yesu y’a fɔ ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko aw minnu bɛ dumuni kɛ ni ne ye, o na ne don.

Yesu tun y’a fɔ ko mɔgɔ minnu tun bɛ dumuni kɛ n’a ye, olu dɔ bɛna a janfa.

1. Janfa min kɛra Bibulu kɔnɔ: Yesu y’a ka janfa ɲɛnabɔ cogo min na

2. Ka i kɔdon janfa la ani ka taa kantigiya la

1. Zaburu 41:9 - Hali ne yɛrɛ teri dɔnta, ne tun dalen bɛ min na, min tun bɛ ne ka buru dun, o y’a sen kɔrɔta ne kan.

2. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu walima diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa Ala kanuya tɛ u kɔnɔ. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ wa? 봳 farisogo nege, ɲɛw nege ani ɲɛnamaya kuncɛbaya? 봠 omes tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ balo badaa.

Marka 14.19 U y'a daminɛ ka dusukasi, ka a fɔ a ye kelen-kelen ko: «Ne don wa?» Dɔ wɛrɛ ko: «Ne don wa?»

Yesu ka kalandenw ye ɲininkali kɛ jɔn bɛna a janfa.

1. Yesu ka kantigiya ni a ka tilenbaliya janfa ɲɛkɔrɔ

2. Jateminɛ nafa ka bon jɛɲɔgɔnyaw la

1. Matiyu 26:21-25 - Yesu ye a ka janfa ko fɔ

2. Yuhana 13:1-11 - Yesu ye kalandenw senw ko

Marka 14.20 A y'a jaabi k'a fɔ u ye ko: «O ye mɔgɔ tan ni fila la kelen ye, min bɛ su ji la ni ne ye minɛn kɔnɔ.»

Yesu y’a jira ko Juda de bɛna a janfa.

1: Yesu bɛ nɛɛma ni makari misali di hali a ka waati dibi la, ka misali di an ma an ka kan ka tugu min kɔ.

2: Yesu b’an kalan an ka majigin ani ka an ka siniɲɛsigi minɛ, ka an jigi da Ala sago kan hali ni fɛn o fɛn kɛra.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Matiyu 26:39 - A taara dɔɔnin, a y'i biri a ɲɛda la ka delili kɛ ko: «Ne Fa, ni a bɛ se ka kɛ, nin jifilen ka tɛmɛ ne fɛ, o bɛɛ n'a ta, a kana kɛ i ko ne sago, nka i ko e yɛrɛ bɔgɔbɔgɔ.

Marka 14.21 Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa tiɲɛ na, i ko a sɛbɛnnen bɛ a ko la cogo min na. a tun ka ɲi o cɛ ma ni a tun ma bange abada.

Mɔgɔ Denkɛ na taa i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, nka bɔnɛ bɛ a janfa. A tun na fisaya ni a tun ma bange abada.

1. Farati minnu bɛ mɔgɔ janfa la

2. An ka sugandiliw fanga

1. Matiyu 26:24 - "Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na a ko la, nka bɔnɛ bɛ o cɛ la, a janfara min fɛ!"

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Marka 14.22 U to dòn tuma min na, Yesu ye nbuuru ta ka dugawu kɛ k'a kari k'a di u ma k'a fɔ u ye ko: «Aw ka dumuni kɛ, nin ye ne farikolo ye.»

Yesu y’a ka kalandenw bila ka buru dun k’a kɛ a farikolo taamasyɛn ye.

1. Ɲɛnamaya buru: Yesu ka kumaw nafa faamuyali sufɛdumuni laban na

2. Taamaʃyɛn walew fanga: Yesu ye taamasiyɛnw kɛ cogo min na walisa k’a ka cikan fɔ

1. Yuhana 6:35 - "Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ne ye ɲɛnamaya nbuuru ye, min bɛ na ne ma, kɔngɔ tɛna kɛ o la abada, min dara ne la, minnɔgɔ tɛna kɛ o la abada."

2. Luka 22:19 - "A ye nbuuru ta ka barika da Ala ye, k'a kari k'a di u ma k'a fɔ ko: Nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn.

Marka 14.23 A ye jifilen ta, a ye barika da a ye tuma min na, a y'a di u ma.

Yesu ye diwɛn jifilen tila ɲɔgɔn na Surɔfana laban waati la walisa k’a jira ko a bɛna a ka saraka kɛ sɔɔni ani ka layidu banbali sigi n’a ka kalandenw ye.

1. Saraka kanuya nafa ka bon

2. Layidu fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 5:2 - ? 쏛 nd taama kanuya la, i n'a fɔ Krisita fana y'an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn saraka ni saraka ye Ala ye ka kɛ dumuni duman ye.??

2. Luka 22:19-20 - ? 쏛 nd a ye nbuuru ta ka barika da Ala ye, k'a kari k'a di u ma k'a fɔ ko: «Nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn. O cogo kelen na, jifilen fana sufɛdumuni kɔfɛ, k'a fɔ ko: Nin jifilen ye layidu kura ye ne joli la, min bɔnna aw kosɔn.??

Marka 14.24 A y’a fɔ u ye ko: «Nin ye ne joli ye, Layidu kura, min bɔnna mɔgɔ caman kosɔn.»

Yesu ye Layidu Kura sigi a ka joli saraka barika la.

1. Yesu ka saraka: Layidu kura jusigilan

2. Yesu joli kɔrɔ n’a nafa

1. Heburuw 9:14-15 - Krisita ka saya bɛ layidu kura sigi cogo min na

2. Romkaw 3:24-25 - Jurumu kunmabli Yesu ka saraka barika la

Marka 14.25 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ne tɛna rezɛnsun den min tun, fo ne ka o don min kura ye Ala ka masaya la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka cɛsiri jira ka to a ka cidenyabaara la fo ka se a laban ma, hali ni o tun ka gɛlɛn.

1. ? 쏶 taying True to Your Mission??- A sinsinnen bɛ Yesu ka misali kan, n’o ye ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

2. ? 쏷 he Sankolo Nisɔndiya??- A sinsinnen bɛ nisɔndiya ni ɲɛnamaya banbali jigiya kan Ala ka masaya la.

1. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne hakili la ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2. Heburuw 12:1-2 - O de kosɔn an fana, kabini an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ an minɛ nɔgɔya la, an ka boli ni muɲuli ye siya min na, o min ye siya ye. bɛ bila an ɲɛ kɔrɔ, ka ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya dabɔbaa ani a banbaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun sigilen bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ.

Marka 14.26 U ye dɔnkili da tuma min na, u taara Oliviye kulu la.

Surɔfana laban waati la, Yesu n’a ka kalandenw ye dɔnkili dɔ da sanni u ka taa Oliviye kulu la.

1. Bato fanga bɛ waati gɛlɛnw na

2. Fanga sɔrɔ cogo min na taama nata kama

1. Zaburuw 100:2 - "Aw ka baara kɛ Matigi ye ni nisɔndiya ye! Aw ka na a ɲɛ kɔrɔ ni dɔnkili ye!"

2. Luka 10:2 - "A y'a fɔ u ye ko ? 쏷 a ka suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ. O de kosɔn, a' ye suman tigɛ Matigi deli a ka baarakɛlaw bila ka taa a ka suman tigɛ foro la."

Marka 14.27 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw bɛɛ na tiɲɛ ne kosɔn bi su in na.

Yesu b’a ɲɛfɔ ko a bɛna tɔɔrɔ ani ko a ka kalandenw bɛna jɛnsɛn.

1: Kana i dusu tiɲɛ Yesu fɛ - Marka 14:27

2: Sagagɛnnaw ka bugɔli - Marka 14:27

1: Esayi 53:5-6 - A jogin na an ka jurumuw kosɔn; a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye. An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an ye an kɔsegin wa? 봢 kelen kosɛbɛ wa? 봳 o a yɛrɛ ka sira; Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

2: Zakari 13:7 - I kununna, npan, ne ka sagagɛnnaw kama, cɛ min jɔlen bɛ ne kɛrɛfɛ,??sebaaw Matigi b'o fɔ. ? 쏶 trike sagagɛnnaw, sagaw na jɛnsɛn; Ne na ne bolo wuli denmisɛnninw kama.

Marka 14.28 Nka ne kununni kɔfɛ, ne na taa aw ɲɛfɛ Galile.

Nin tɛmɛsira min bɛ Marka 14:28 la, o bɛ kuma Yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye ko a bɛna taa u ɲɛfɛ Galile a kununni kɔfɛ ka bɔ suw cɛma.

1. Lakununni layidu: Ka ɲɛnamaya kura minɛ

2. I ka i jigi da Yesu kan: A bɛna i bila gɛlɛya waatiw la

1. Yuhana 14:1-3 ? 쏬 et aw dusukunw kana jɔrɔ. Aw ka da Ala la; I ka da ne la fana. So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ ten, yala ne tun bɛna a fɔ aw ye ko ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye wa? Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka taa ni aw ye ne yɛrɛ fɛ, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.

2. Romɛkaw 8.28 An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Marka 14.29 Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko: «Hali ni bɛɛ na tiɲɛ, ne tɛna o kɛ.»

Piɛrɛ y’a ka cɛsiri fɔ Yesu ye, hali ni mɔgɔ tɔw bɛɛ y’a bila.

1. Laɲini min tɛ wuli, o fanga

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Heburuw 3:12-14 - A filɛ Yesu ye muɲuli kɛ cogo min na gɛlɛya bɛɛ la

2. Yakuba 1:12 - I ka miiri Ala ka kantigiya la kɔrɔbɔliw ni kɔrɔbɔliw cɛma

Marka 14.30 Yesu y'a fɔ a ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko bi, hali bi su in na, sani kɔnɔ ka kule siɲɛ fila, i na ban ne la siɲɛ saba.'

Yesu ye Piɛrɛ ka sɔsɔli kofɔ.

1: An ka kan ka to an ka dannaya la ani ka an jigi da Ala kan hali ni kɔrɔbɔli bɛ an na.

2: A nafa ka bon an ka layidu talenw tiimɛ ani ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an yɛrɛw ni Ala ma.

1: Matiyu 26:33-35 - "Piɛrɛ y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: «Hali ni mɔgɔw bɛɛ na tiɲɛ i kosɔn, ne tɛna tɔɔrɔ abada. Yesu y'a fɔ a ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko bi su in na kɔnɔ bɛ pɛrɛn, i na ban ne la siɲɛ saba. Piɛrɛ y'a fɔ a ye ko: «Hali ni ne bɛ sa ni i ye, ne tɛna ban i la. Kalandenw bɛɛ fana y'a fɔ ten.»

2: Luka 22:31-34 - "Matigi ko: Simɔn, Simɔn, a filɛ, Sitanɛ y'a fɛ ka i sɔrɔ, walisa a ka i sɔgɔ i ko malo ni i jiginna tuma min na, i balimaw barika bonya.A y'a fɔ a ye ko: Matigi, ne labɛnnen don ka taa n'i ye kaso la ani saya la , sanni o ka kɛ, i na ban siɲɛ saba ko i bɛ ne dɔn.»

Marka 14.31 Nka Yesu y’a fɔ ka t’a fɛ kosɛbɛ ko: «Ni ne ni ne sara i fɛ, ne tɛna ban i la hali dɔɔnin.» O cogo kelen na fana ko u bɛɛ.

Kalandenw y’u ka layidu sinsin ka jɔ Yesu fɛ hali fo ka se saya ma.

1: An ka kan ka to an ka cɛsiri la Yesu la, hali ni o musaka mana kɛ cogo o cogo.

2: An ka kan ka jɔ Yesu kɛrɛfɛ ko bɛɛ la, hali saya ɲɛkɔrɔ.

1: Matiyu 16:24-25 - Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.» Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la.

2: Heburuw 13:5-6 - Aw ka baro ka kɛ ni wasabaliya ye; Fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka wasa, katuguni a y'a fɔ ko: «Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.» Walisa an k'a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: «Matigi ye ne dɛmɛbaga ye, mɔgɔ bɛna min kɛ ne la, ne tɛna siran o ɲɛ.»

Marka 14.32 U sera yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Jetisemane, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Aw ka sigi yan, ka ne to delili la.»

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka kɔnɔni kɛ tuma min na a bɛ delili kɛ Gɛtisemane.

1: Delili nafa ka bon tɔɔrɔ waatiw la.

2: Ka dege ka da Ala ka labɛn ni a ka waati la.

1: Yakuba 5:13-16 - Delili fanga min bɛ tɔɔrɔ waatiw la.

2: Esayi 40:31 - Ka i jigi da Matigi kan.

Marka 14.33 A taara ni Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana ye, a kabakoyara kosɛbɛ.

Yesu fa dusukasi la tuma min na a taara ni Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ye.

1. Dusukunnataw jugumanba ɲɛnabɔli: Ka dusukasi minɛcogo dege

2. Kɔrɔya fanga: Jɛɲɔgɔnya dususalo

1. Esayi 53:3 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la; dusukasibagatɔ, ani dusukasi dɔnbaga.

2. Yuhana 11:35 - Yesu kasila.

Marka 14.34 A y’a fɔ u ye ko: «Ne ni dusukasilen don fo ka se saya ma.

Yesu y’a ka kalandenw ladɔnniya ko a ni dusukasilen don fo ka se saya ma, wa a b’a fɔ u ye ko u ka to ka kɔlɔsili kɛ.

1. Yesu min bɛ Gɛtisemane: Hinɛ ni yɛrɛsaraka fanga

2. Yesu ka dusukasi ni a ka fanga: A ka tɔɔrɔ sɛgɛsɛgɛli

1. Zaburu 22:1-2 - Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila? Mun na i yɔrɔ ka jan ne kisi la, i yɔrɔ ka jan ne ka ŋunan kumaw la?

2. Filipekaw 2:8 - A sɔrɔla a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Marka 14.35 A taara ɲɛfɛ dɔɔnin ka bin duguma ka Ala deli ko ni a bɛ se ka kɛ, waati ka tɛmɛ a fɛ.

Yesu y’a jira ko a majiginlen don ani ko a y’a kolo Ala ye, a kɛtɔ ka delili kɛ walisa waati ka tɛmɛ a fɛ.

1. Majigilenya ni kololi sebaaya Ala kɔrɔ

2. Ka tugu Yesu kɔ??Delili misali

1. Filipekaw 2:8-10 ? 쏛 nd sɔrɔlen yecogo la i n'a fɔ cɛ, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan. O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye. ka nɔɔrɔ da Fa Ala kan.??

2. Yakuba 5:13 ? 쏧 s mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bɛ tɔɔrɔ wa? A ka delili kɛ. Yala mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? A ka tanuli dɔnkili da.??

Marka 14.36 A ko: «Aba, Fa, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ i bolo. i ka nin jifilen bɔ ne la, o bɛɛ n'a ta, ne b'a fɛ min na, o tɛ kɛ, nka i b'a fɛ min na.»

Yesu b Ala deli k’a deli ko a ka tɔɔrɔ jifilen ta, nka a ka sɔn Ala sago ma.

1. Ka da Ala ka labɛn na - Yesu ka delili kalanni Marka 14:36 la

2. Ka i yɛrɛ majigin Ala sago kɔrɔ - Yesu ka delili kan min bɛ Marka 14:36 la

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yakuba 4:15 - O de kosɔn aw ka kan k’a fɔ ko: Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin kɛ.

Marka 14.37 A sera ka u ye sunɔgɔ la, a y’a fɔ Piɛrɛ ye ko: Simɔn, i bɛ sunɔgɔ wa? I tun tɛ se ka i ɲɛmajɔ lɛrɛ kelen kɔnɔ wa?

Yesu ye Piɛrɛ ɲininka mun na a ma se ka to a ɲɛ na lɛrɛ kelen kɔnɔ.

1. Nafa min b’a la ka to an ɲɛ na ani ka to i ɲɛna delili la.

2. Yesu ka sebaaya ka fɛn ye an tɛ se ka min ye.

1. Efesekaw 6:18 - Ka delili kɛ tuma bɛɛ ni delili ni delili bɛɛ ye Ni Senu la, ka to ka o kɔlɔsi ni timinandiya ni delili bɛɛ ye mɔgɔ senumaw bɛɛ ye.

2. Luka 21:36 - Aw ka to aw ɲɛ na, ka delili kɛ tuma bɛɛ, walisa aw ka kan ka kisi nin ko nataw bɛɛ ma, ka jɔ Mɔgɔ Denkɛ ɲɛkɔrɔ.

Marka 14.38 Aw ka to aw ɲɛ na ka delili kɛ, walisa aw kana don kɔrɔbɔli la. Hakili labɛnnen don tiɲɛ na, nka farisogo barika ka dɔgɔ.

An ka kan ka to an ɲɛ na ani ka delili kɛ walisa ka fanga sɔrɔ walisa ka kɔrɔbɔli kɛlɛ.

1: An bɛ se ka barika sɔrɔ Matigi ni a ka sebaaya la.

2: Kɔrɔbɔli waatiw la, an bɛ se ka Ala wele a ka fanga la.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2: 2 Kɔrɛntekaw 10:3-5 - "Hali ni an bɛ taama farisogo la, an tɛ kɛlɛ kɛ farisogo la. ) Ka miiriliw fili duguma, ani fɛn kɔrɔtalen bɛɛ min bɛ a yɛrɛ kɔrɔta Ala dɔnniya kama, ka miirili bɛɛ bila jɔnya la Krisita kanminɛli kama."

Marka 14.39 A taara tuguni ka Ala deli ka o kuma kelenw fɔ.

Yesu ye delili kɛ siɲɛ filanan Jetisemane nakɔ kɔnɔ.

1. Delili banbali fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ Jetisemane nakɔ kɔnɔ

2. Ni taama ka gɛlɛn: Ka barika sɔrɔ Yesu ka misali la min kɛra Gɛtisemane

1. Luka 22:44, "A ye delili kɛ ni timinandiya ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan, a sumaya kɛra i n'a fɔ joli belebeleba minnu bɛ bin duguma."

2. Heburuw 5:7, "A farisogo donw na, a ye delili ni delili kɛ ni kulekanba ni ɲɛji ye, min tun bɛ se k'a kisi saya ma, ka mɛn a sirannen fɛ.

Marka 14.40 A seginna tuma min na, a y'a sɔrɔ u sunɔgɔlen don ko kura, k'a masɔrɔ u ɲɛw tun ka gɛlɛn, u tun t'a dɔn u bɛna min jaabi.

Yesu ka kalandenw sunɔgɔra k’a sɔrɔ Yesu tun bɛ ka delili kɛ Jetisemane nakɔ kɔnɔ. U sɛgɛnnen don kosɛbɛ, u tun t’a dɔn u bɛ se k’a jaabi cogo min na a seginna tuma min na.

1. An ni Yesu cɛsira: An ka to an ɲɛ na ani an labɛnnen ka jaabi di

2. Ka timinandiya delili la: Yesu ka sebaaya? 셲 Delili

1. Heburuw 4:15-16 - ? 쏤 walima sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, i n’a fɔ an bɛ cogo min na wa? 봸 et a ma jurumu k. O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ Ala la wa? 셲 nɛɛma masasigilan ni daŋaniya ye, walisa an ka hinɛ sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ k'an dɛmɛ an magoɲɛ waati la.??

2. Efesekaw 6:18 - ? 쏛 nd delili kɛ Ni la waati bɛɛ la ni delili ni delili suguya bɛɛ ye. Ni o bɛ i hakili la, i k’i ɲɛmajɔ ani ka to ka Matigi bɛɛ deli tuma bɛɛ wa? 셲 mɔgɔw.??

Marka 14.41 A nana a siɲɛ sabanan na k'a fɔ u ye ko: «Aw ka sunɔgɔ sisan ka aw lafiɲɛ. A filɛ, Mɔgɔ Denkɛ donna jurumutɔw bolo.»

Yesu nana a ka kalandenw ma si saba k a f u ye ko u ka lafiya, sabu waati sera ka a don jurumutw bolo.

1. Yesu ka kanuya min kɛra an ye a ka waati labanw na

2. Krisita ka jagɛlɛya janfa ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:31 - "An bɛna mun fɔ nin kow jaabi la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

. Ma."

Marka 14.42 Wuli ka taa. a filɛ, min bɛ ne janfa, o surunyara.»

Yesu b’a fɔ ko mɔgɔ min bɛna a janfa, o bɛ a kɛrɛfɛ.

1. Yesu ka janfa: A ka saraka faamuyali

2. Ka jɔ kosɛbɛ janfa ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 26:45 - O kɔ, a nana kalandenw ma k'a fɔ u ye ko: «Aw ka sunɔgɔ sisan ka aw lafiɲɛ.

2. Zaburu 41:9 - Hali ne yɛrɛ teri dɔnta min tun dalen bɛ ne la, o min tun bɛ ne ka dumuni kɛ, o y’a sen kɔrɔta ne kama.

Marka 14.43 Ka a to kuma la, o yɔrɔnin bɛɛ, Juda, mɔgɔ tan ni fila la kelen nana, ani jamaba dɔ nana ni npanw ni berew ye, ka bɔ sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni cɛkɔrɔbaw yɔrɔ.

Juda ye Yesu janfa ni jamaba ye.

1. Yesu??Janfa bɛ an yɛrɛ ka kɛlɛw jira ni kɔrɔbɔli ye

2. Yafa fanga min bɛ janfa ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 26:47-56 ??Yesu??minɛ ani Piɛrɛ? 셲 ka ban a la

2. Yuhana 13:1-20 ??Yesu ye kalandenw ko??senw ko ani Juda ka taa ka a janfa

Marka 14.44 Min y'a janfa, o ye taamashyɛn di u ma k'a fɔ ko: «Ne na mɔgɔ o mɔgɔ susu, o de don. aw k'a ta, ka taa n'a ye hɛrɛ la.

Janfakɛla tun ye taamasyɛn dɔ di walisa k’a dɔn Yesu dɔn; a tun ka kan ka susu.

1: Kanuya janfa cɛma - Yesu ka kanuya min tun bɛ an na, o ma wuli abada cogo min na hali ni a janfara.

2: Kanuya taamasyɛn - Yesu ka kanuya min bɛ an na, o bɛ jira cogo min na a janfara cogo min na.

1: Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. O de fɛ, bɛɛ na a dɔn ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw." aw ka ɲɔgɔn kanu."

2: 1 Yuhana 4:19-21 - "An b'a kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ. Ni mɔgɔ dɔ ko : ? 쏧 ka Ala kanu,??ka a balima koniya, o ye nkalontigɛla ye; katuguni min t'a balima kanu." a y'a ye, a ma Ala min ye, a bɛ se k'o kanu cogo di?

Marka 14.45 A sera yen dɔrɔn, a taara a fɛ ka a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, karamɔgɔ. ka a susu.

Yesu sera yen ka a makɛ fo ni kanuya ye.

1. Sebaaya min bɛ ɲumanya la Yesu ka kanuya la

2. Yesu ka misali: Foli ni kanuya ye

1. Luka 22:47-48 ? 쏛 nd k'a to kuma la, jamaba filɛ, min tɔgɔ ye ko Juda, o min tun ye mɔgɔ tan ni fila la kelen ye, o taara u ɲɛ ka gɛrɛ Yesu la walisa k'a susu. Nka Yesu y'a fɔ a ye ko: «Juda, i bɛ Mɔgɔ Denkɛ janfa ni susuli ye wa???

2. 1 Kɔrɛntekaw 16:20 ? 쏛 ll balimaw b'aw fo. Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye.??

Marka 14.46 U y'u bolo da a kan k'a minɛ.

Kalandenw ye Yesu minɛ.

1: Yesu wa? 셲 misali kanminɛli ni majigilenya hali ni tɔɔrɔ.

2: Nafa min b’a la ka da Ala la ni an bɛ waati gɛlɛnw na.

1: Filipekaw 2:5-8 ? 쏦 ave nin hakili la aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya, ka baaraden cogo ta, ka kɛ bangera hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."

2: Yuhana 15:13 ? 쏥 reater kanuya tɛ mɔgɔ si la ka tɛmɛ nin kan, ko mɔgɔ dɔ k'a ka ɲɛnamaya di a teriw kosɔn.??

Marka 14.47 Min tun jɔlen bɛ o yɔrɔ la, o dɔ ye npan bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla dɔ bugɔ ka a tulo tigɛ.

Mɔgɔ minnu jɔlen bɛ Yesu fɛ, olu dɔ la kelen ye npan bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla dɔ tulo tigɛ.

1. Yesu b’an kalan ko an kana fariya - Matiyu 5:39

2. Yafa Sebaaya - Efesekaw 4:32

1. Luka 22:50-51 - Yesu ye baaraden tulo kɛnɛya

2. Matiyu 26:52 - Yesu ye jaabi min di fariyakow ma, o ye ka makari ni yafa jira

Marka 14.48 Yesu y’u jaabi ko: «Aw bɔra ni npanw ni berew ye ka ne minɛ i ko son wa?

jama nana a minɛ ni npanw ni berew ye, Yesu ye ɲininkali kɛ kun min na.

1: An man kan ka fanga wala fariya kɛ walisa k’an ka sira sɔrɔ, nka o nɔ na, an ka kan ka majigin ani ka baara kɛ ni Ala ka kanuya ye walisa ka hɛrɛ sɔrɔ.

2: An man kan ka teliya ka kiri tigɛ, nka o nɔ na, an ka kan ka waati ta k’an lamini mɔgɔw ŋaniyaw faamu.

1: Matiyu 5:9 - "Hɛrɛ mɔgɔw ye dubadenw ye, katuguni u na wele Ala denw."

2: Yakuba 1:19 - "Ne balimaw kanulenw, aw k'a kɔlɔsi nin ko la: Bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya, ka teliya ka dimi."

Marka 14.49 Ne tun bɛ aw fɛ don o don Alabatosoba kɔnɔ ka mɔgɔw kalan, nka aw ma ne minɛ, nka Kitabuw ka kan ka dafa.

Yesu y’a ka kalandenw hakili jigin a ka kɛta la u cɛma Alabatosoba kɔnɔ ani Kitabu minnu bɛ ka dafa, olu nafa ka bon.

1. Yesu: An ka kanminɛli misali dafalen

2. Sɛbɛnniw ka sebaaya: Ka Ala ka Kuma dafa

1. Luka 4:16-21 (Yesu bɛ Alabatoso kɔnɔ)

2. Zaburu 119:105 (I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira fɛ)

Marka 14.50 U bɛɛ y'a bila ka boli.

Yesu ka kalandenw y’a bila tuma min na a minɛna.

1. "Dannaya fanga: Ka jɔ Yesu kɛrɛfɛ hali ni kalandenw bolila".

2. "Jigiya barika: Yesu ka muɲuli misali gɛlɛyaw la".

1. Heburuw 13:5-6 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, k'a masɔrɔ a y'a fɔ ko : ? 쏧 tɛna i to yen abada, a tɛna i bila abada . ??

2. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Marka 14.51 Kamalennin dɔ tugura a nɔfɛ, lenfu fini tun sirilen bɛ a farilankolon la. Kamalenninw y'a minɛ.

Kamalennin dɔ tugura Yesu kɔ k’a sɔrɔ a ye lenfu fini don a fari la, ani kamalennin wɛrɛw y’a minɛ.

1. Se min bɛ ka tugu Yesu kɔ, a musaka mana kɛ cogo o cogo

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye ni jagɛlɛya ye

1. Matiyu 16:24-25 - ? 쏷 tuma min na Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko : ? 쁗 mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka u ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.? 쇺 € ye?

2. 2 Timote 2:3-4 - ? 쏶 hare tɔɔrɔ la iko Krisita Yesu ka sɔrɔdasi ɲuman. Sɔrɔdasi si tɛ don siwili ɲininiw na, bawo a ka laɲini ye ka mɔgɔ min y'a tɔgɔ sɛbɛn, o diyabɔ.??

Marka 14.52 A ye lenfu fini to yen ka boli u ɲɛ farilankolon.

Yesu minɛna Jetisemane nakɔ kɔnɔ, a tun bɛ fini min don, a y’o to yen, ka boli a minɛbagaw ɲɛ, k’a to a farilankolon.

1. Dannaya fanga: Yesu ka sɔn ka da Ala la ani ka tugu a ka laɲini kɔ hali ni o kɔlɔlɔw bɛ a la.

2. An ka kuncɛbaya bɔ an na: Yesu y’a yɛrɛ majigin cogo min na walisa k’a ka cidenyabaara dafa.

1. Matiyu 26:36-45 - Yesu ka delili Jetisemane nakɔ kɔnɔ.

2. Filipekaw 2:5-11 - Yesu ka misali ye majigilenya ni kanminɛli ko la.

Marka 14.53 U ye Yesu bila ka taa sarakalasebaa kuntigi fɛ, sarakalasebaaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw ni sariya karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a fɛ.

Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ani sariya karamɔgɔw ye Yesu bila ka taa sarakalasebaa kuntigi fɛ.

1) Sigida fanga - fanga bɛ se ka kɛ cogo min na jatew la ɲuman ni juguman bɛɛ la

2) Se min bɛ fanga sɔrɔ - ɲɛmɔgɔ ka misali bɛ nɔ bila u lamini mɔgɔw la cogo min na

1) Kɛwalew 4:23-31 - Piɛrɛ ni Yuhana ka jagɛlɛya kɛlɛli ɲɛ

2) Romɛkaw 12:1-2 - ka yɛlɛma ni mɔgɔ hakili kuraya ye

Marka 14.54 Piɛrɛ tugura a nɔfɛ yɔrɔ jan, ka don sarakalasebaaw kuntigi ka so kɔnɔ.

Piɛrɛ banna Yesu la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1: An ka kan ka jɔ an ka dannaya la, an kana siran an lafili.

2: An ka kan ka fanga ni jagɛlɛya ɲini Ala fɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ.

1: Josue 1:9 - "Ne ma ci fɔ i ye wa? I barika ka jagɛlɛya. I kana siran, i kana siran, katuguni i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala bɛ i fɛ.??

2: Esayi 41:10 - ? 쏤 aw kana tulo da, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw sabati ni ne kininbolo tilennen ye.??

Marka 14.55 Sarakalasebaaw kuntigiw ni jɛnkulu bɛɛ ye seereya ɲini Yesu kama walisa k’a faga. a ma foyi sɔrɔ.

Sarakalasebaa kuntigiw ni jɛnkulu ye dalilu ɲini Yesu kama walisa k’a faga, nka u ma foyi sɔrɔ.

1. Ala ye an lakanabaga ye, wa a tɛna an bila abada an magoɲɛ waati la.

2. Mɔgɔ si tɛ se ka jɔ an kama ni Ala ka lakanani b’an bolo.

1. Romɛkaw 8:31 "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

2. 1 Yuhana 4:4 "Denmisɛnw, aw bɔra Ala la, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye."

Marka 14.56 Mɔgɔ caman ye nkalon seereya kɛ a kama, nka u ka seereya ma bɛn ɲɔgɔn ma.

Nin tɛmɛsira b’a jira cogo min na seere caman ye seereya nkalonmaw di Yesu ma, o bɛɛ n’a ta, u ka seereyaw tun tɛ bɛn ɲɔgɔn ma, wa u tun tɛ bɛn.

1: An k’an hakili to a la ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an ka kumaw ni an ka kɛwalew bɛɛ la, bawo Ala bɛ fɛn bɛɛ ye.

2: An ka kan k’an janto an kana nkalon seereya kɛ mɔgɔ si la, bawo o tɛ bɛn Ala sago ma.

1: Ekisode 20:16 - ? 쏽 ou kana seereya nkalonma kɛ i sigiɲɔgɔn kan.??

2: Ntalenw 12:17 - ? 쏻 mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ dalilu lakika di, nka seere nkalontigɛla bɛ nanbara fɔ.??

Marka 14.57 Mɔgɔ dɔw wulila ka nkalon seereya kɛ a kama.

Seere nkalontigɛlaw minnu tun bɛ Yesu ka kiritigɛ la, olu ye seereya nkalontigɛlenw kɛ a kama.

1: An ka kan ka kɛ tiɲɛtigiw ye tuma bɛɛ ani an kana nkalon seereya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma abada.

2: I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ, i kana nkalon tigɛ u kama.

1: Efesekaw 4:25 - "O de kosɔn, aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye."

2: Ntalenw 14:5 - "Seere dannamɔgɔ tɛ nkalon tigɛ, nka seere nkalontigɛla bɛ nkalon fiyɛ."

Marka 14.58 An y’a mɛn a y’a fɔ ko: «Ne na Alabatosoba min dilanna ni bolow ye, ne na o halaki, ka dɔ wɛrɛ jɔ min dilanna ni bolow ye, tile saba kɔnɔ.»

Yesu ye Jerusalɛm Alabatosoba halaki ani a yɛrɛ lakununni ko fɔ.

1: Yesu ye a yɛrɛ lakununni ni Alabatosoba halakili fɔ, wa o kirayakumaw kɛra tiɲɛ ye.

2: Yesu ye kunnafoni sɔrɔyɔrɔ barikama ye ani dannaya bɛ se ka da min kan. A y’a fɔ ko Alabatosoba bɛna halaki ani ko a bɛna kunun, o layiduw dafara.

1: Yuhana 2:19-22 - Yesu ye u jaabi ko : ? 쏡 ka nin batoso in tiɲɛ, tile saba kɔnɔ ne bɛna a lawuli.??

2: Matiyu 26:61 - A ko: Nin cɛ ko: Ne bɛ se ka Ala ka Alabatosoba tiɲɛ, ka a jɔ tile saba kɔnɔ.

Marka 14:59 Nka u ka seereya fana ma bɛn ɲɔgɔn ma.

Seere minnu tun bɛ Yesu ka kiritigɛ la, olu ma sɔn u ka seereya ma.

1. Ala ye kantigi ye hali ni kantigiya tɛ

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

Marka 14.60 Sarakalasebaa kuntigi wulila ka Yesu ɲininka ko: «I tɛ foyi jaabi wa?» Nin seereya ye mun ye i kama?

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka, seere caman kɛlen kɔ ka kuma a sɔsɔ.

1. "Seereya fanga: An yɛrɛ ka ŋaniyaw n'an ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛli".

2. "Ala ka masaya: A ka laɲini faamuyali kɔrɔbɔli waatiw la".

1. Yuhana 8:46 - "Aw la jumɛn bɛ ne jalaki jurumu la?"

2. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

Marka 14.61 Nka a ma kuma, a ma foyi jaabi. Sarakalasebaa kuntigi y'a ɲininka ko: «E ye Krisita, Dubatigi Denkɛ ye wa?»

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka ani a makuntɔ k’a jaabi.

1: An ka dannaya ka kan ka barika sɔrɔ fo hali ni ɲininkali kɛra an na, an ka to jɔlen na.

2: An man kan ka an ka dannayakow tiɲɛ abada, hali ni degun b’an kan.

1: Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa?

2: Heburuw 13:6 - O la, an bɛ se k’a fɔ ni daŋaniya ye ko, ? 쏷 ale Matigi ye ne dɛmɛbaa ye; Ne tɛna siran; hadamaden bɛ se ka mun kɛ ne la???

Marka 14.62 Yesu ko: «Ne don, aw na Mg Denk sigilen ye sebaaya kinin f, ka na sankolo sankaba la.»

Yesu b’a jira ko ale ye Mɔgɔ Denkɛ ye, wa a bɛ a seginni jira.

1: Ala ka tilennenya na se sɔrɔ - Yesu ka a yɛrɛ jira ko a ye Mɔgɔ Denkɛ ye, o b’a jira an na ko Ala bɛna tilennenya kɛ ani ko a ka sebaaya bɛna ye diɲɛ kɔnɔ.

2: Aw ka labɛn Yesu seginni kama - Yesu ka a yɛrɛ jira ko a ye Mɔgɔ Denkɛ ye, o b’a jira an na ko a seginni ye tiɲɛ ye, wa an ka kan ka labɛn.

1: Daniɛl 7:13-14 - ? 쏧 ye sufɛ yelifɛnw ye , a filɛ ni sankolo sankaba dɔ nana i ko hadamaden denkɛ , a nana tile kɔrɔba ma k' a jira a ɲɛ kɔrɔ . Kuntigiya ni nɔɔrɔ ni masaya dira a ma, walisa siyaw ni siyaw bɛɛ ani kanw bɛɛ ka baara kɛ a ye. a ka mara ye masaya banbali ye, min tɛna tɛmɛ, a ka masaya ye min tɛna halaki.??

2: Matiyu 24:30 - ? 쏷 hen na yira sankolo la Mɔgɔ Denkɛ taamasyɛn, o kɔ, dugukolo siyaw bɛɛ bɛna kasi, u na Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye sankolo sankaba kan ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye.??

Marka 14.63 Sarakalasebaa kuntigi y’a ka finiw tigɛ ka a fɔ ko: «An mago bɛ seere wɛrɛw la mun na?»

Sarakalasebaa kuntigi dalen tun b Yesu??jalaki la fo a y'a ka finiw tigɛ ka kɛ dusukasi taamasyɛn ye.

1: An ka kan ka da a la an ka dannaya la ani ka sɔn ka jɔ an dalen bɛ min na.

2: An ka kan ka da a la ko an dalen b’a la sani an ka desizɔn si ta.

1: Matiyu 21:25-27 - Yesu b’an kalan ko an ka kan ka da a la ko jusigilan ɲuman b’an bolo sani an ka fɛn o fɛn jɔ.

2: Ntalenw 14:15 - Hakilitigi b'a janto k'a senw jateminɛ.

Marka 14.64 Aw ye Ala tɔgɔ tiɲɛ kuma mɛn. U bɛɛ y'a jalaki saya la.

Mɔgɔw ye Yesu jalaki saya la Ala tɔgɔ tiɲɛni kosɔn.

1: Krisita ka saya gengenjiri kan, o tun ye saraka ye an ka jurumuw kosn, wa a ka kan ka to an hakili la o cogo la.

2: Ala ka kanuya ni a ka makari ka bon ni an ta ye, hali ni an jalakilen don jurumu la.

1: Romɛkaw 5:8 - ? 쏝 ut Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutw ye, Krisita sara an kosn.??

2: Yuhana 3:16 - ? 쏤 walima Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.??

Marka 14.65 Dɔw y’a daminɛ ka daji tu a la, k’a ɲɛda datugu, k’a bugɔ, k’a fɔ a ye ko: «Kiraya fɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ye tɔɔrɔ min muɲu sani a ka gengen jiri la.

1. Yafa sebaaya - Yesu ka sɔnni faamuyali ka yafa mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ a la.

2. Muɲuli fanga - Ka miiri Yesu ka jagɛlɛya la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1. Kolosekaw 3:13 - "aw ka ɲɔgɔn muɲu, ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka yafa o cogo la."

2. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

Marka 14.66 Piɛrɛ tun bɛ duguma masaso kɔnɔ tuma min na, sarakalasebaa kuntigi ka jɔnmuso dɔ nana.

Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba sarakalasebaa kuntigi ka masaso kɔnɔ.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka filiw la ani ka fanga ni jagɛlɛya sɔrɔ Yesu la.

2. Ni desizɔn gɛlɛnw b’an ɲɛ, an ka kan ka dannaya ni jigi da Ala ka labɛn kan.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma fo hadamadenw ta. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan. Nka ni aw kɔrɔbɔra, a na a bɔyɔrɔ la walasa i ka se k'o muɲu."

Marka 14.67 A ye Piɛrɛ ye min bɛ ka a yɛrɛ sumaya, a y'a filɛ k'a fɔ ko: «I fana tun bɛ Yesu Nazarɛtika fɛ.»

Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba ani a ye baarakɛla sunguru dɔ kunbɛn.

1. Dannaya fanga - Piɛrɛ ka ban Yesu la cogo min na, o bɛ se k’an kalan an yɛrɛ ka dannaya kɛlɛw la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ - Piɛrɛ ka kɛwalew bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

1. Yakuba 1:2-4 - Aw ye o bɛɛ jate nisɔndiya ye ni aw bɛ kɔrɔbɔliw kunbɛn

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

Marka 14.68 Nka a y'i sɔsɔ, k'a fɔ ko: «Ne t'a dɔn, ne tɛ i ka kuma faamu.» A bɔra ka don barada la. ani kokɔrɔw ka kurunba.

A banna Yesu la, ka bɔ ka don barada la tuma min na, ntori ye kurunba wuli.

1. Dankarili fanga: Kɔrɔbɔli kunbɛncogo

2. Kɔnɔnafili nafa: Ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka fili la

1. Yakuba 1:14-15: "Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu y'u sama ka taa, ka u lafili. O kɔ, nege bɛ kɔnɔ ta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange, jurumu ni a falen don." , bɛ saya bange."

2. Luka 22:31-32: ? 쏶 imon, Simɔn, Sitanɛ y'a ɲini ka aw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ malo. Nka ne ye delili kɛ i ye, Simɔn, walisa i ka dannaya kana ban. Ani ni aw ye kɔsegin, aw ka barika don aw balimaw la.??

Marka 14.69 Npogotiginin dɔ y'a ye tugun, a y'a daminɛ k'a fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw ye ko: «Nin ye u dɔ ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu dɔn cogo min na baarakɛla sunguru dɔ fɛ, tuma min na u taara ni a ye sarakalasebaa kuntigi ɲɛkɔrɔ.

1. Yesu ye kiraya kumaw tiimɛ ??Ala ka kisili labɛn kɛra tiɲɛ ye cogo di

2. Dannaya ka se ka muɲu ??An bɛ se ka tugu Yesu kɔ cogo di waati gɛlɛnw na

1. Esayi 53:2-3 ??"A na bonya a ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ jiri nɔgɔlen, i ko jirisun min bɔra dugukolo jalen na cɛɲi ko an ka kan k'a nege don a la. Mɔgɔw b'a mafiɲɛya, a bɛ ban a la, dusukasibaga, dusukasi dɔnbaga: an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ an ɲɛda, a mafiɲɛya, an m'a bonya.

2. Matiyu 16:21 ??"Kabini o waati, Yesu y'a daminɛ k'a jira a ka kalandenw la, ko a ka kan ka taa Jerusalɛm, ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ni sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw fɛ, ka faga ka kunun tile sabanan na."

Marka 14:70 A banna o la ko kura. Dɔɔni o kɔ, mɔgɔ minnu tun jɔlen bɛ yen, olu y'a fɔ Piɛrɛ ye ko kura ko: «Tiɲɛ na, i ye olu dɔ ye.

Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba hali k’a sɔrɔ a ye layidu ta ko a bɛna to kantigiya la.

1. Jigiya fanga min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Dannaya barika ka bon hali ni kɔrɔbɔli bɛ a la

.

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

Marka 14.71 Nka a y’a damin ka danga ka kali, ko: «Aw bɛ kuma nin cɛ min ko la, ne tɛ o dɔn.»

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka ni ale de ye Masiya ye, Yesu y’a jaabi ni a ma ɲininkali jaabi ani o nɔ na, sarakalasebaa kuntigi y’a daminɛ ka danga ani ka kali.

1. Yesu ka yɛrɛminɛ: Yesu ye tɔɔrɔw jaabi cogo min na

2. An kan sɔrɔli: An dalen bɛ min na, an jɔli o kama

1. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye: ka mɔgɔ kelen da wa? 셲 ɲɛnamaya ye kelen ye wa? 셲 teriw ye.

2. Esayi 50:7 - Sabu Matigi Ala bɛ ne dɛmɛ; o de kosɔn ne ma maloya; o de kosɔn ne ye ne ɲɛda kɛ i ko kabakurunba, ne b'a dɔn ko ne tɛna maloya.

Marka 14:72 A siɲɛ filanan na, nsoso wulila. Yesu ye kuma min fɔ a ye, Piɛrɛ hakili jigira o la ko: «Sanni kɔnɔ ka kasi siɲɛ fila, i na ban ne la siɲɛ saba.» A miirila o la tuma min na, a kasila.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Piɛrɛ ka ban Yesu la siɲɛ saba ani Yesu ka kumaw hakili jigin sani o ka kɛ.

1. An ka kumaw fanga: An ka kumaw b’an dusukunw jira cogo min na

2. Ka dege ka da Matigi ka waati la

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a den dun.

2. Zaburu 31:24 - Aw minnu bɛɛ bɛ Matigi makɔnɔ, aw ka barika sɔrɔ ka aw dusukunw ja gɛlɛya.

Marka 15 bɛ ko jɔnjɔn caman lakali i n’a fɔ Yesu ka kɔrɔbɔli Pilate ɲɛkɔrɔ, a gengen jiri la, a saya ani a su don.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu lase Pilate ɲɛkɔrɔ sarakalasebaaw kuntigiw fɛ. U b’a jalaki ko caman na nka a tɛ jaabi si di, o ye Pilate kabakoya kosɛbɛ. O seli waati la, a tun ye laada ye Pilate ka kasoden dɔ bila, jama y’a ɲini min fɛ. Barabasi tun bɛ kaso la ni murutilenw ye minnu tun ye mɔgɔfaga kɛ murutili waati la. Jama y'a ɲini ko Barabasi ka bila, o min ye sarakalasebaaw kuntigiw lawuli. Ni ɲininkali kɛra a la ko a ka kan ka mun kɛ ni ‘Yahutuw ka masakɛ’ ye, u pɛrɛnna ko “A gengen jiri la!” Hali n'u y'a ɲininka mun na a ye kojugu jumɛn kɛ, u ye pɛrɛn ka tɛmɛn fɔlɔ kan ko "A gengen jiri la!" Ikomi Pilate tun b’a fɛ ka jama wasa, a ye Barabasi bila ka Yesu di a gengen jiri la, a bugɔlen kɔ (Marka 15:1-15).

Dakun 2nan: Sɔrɔdasiw taara ni Yesu ye masaso kɔnɔ (Praetorium) ka sɔrɔdasi kulu bɛɛ wele ka fini bulama don a kan ka masafugulan ŋaniw tigɛlen ɲɔgɔn na, u y'a daminɛ ka weleli kɛ ko "Aw ka foli kɛ masakɛ Yahutuw kan! Segin ka gosi kunkolo baarakɛlaw dajibɔ a kan ka bin gɛnɛgɛnɛw sara a ma tuma min na a ye tulo geren ka fini violet bɔ a don a yɛrɛ ka finiw kan a ɲɛminɛna ka bɔ ka a gengen jiri la Simon Cyrene fa Alɛkisandiri Rufus tɛmɛna sira jamana jagoyalen ta kuruw nana yɔrɔ min na o kɔrɔ ye ko Golgotha kɔrɔ ye yɔrɔ kungolo diwɛn diwɛn ɲagaminen mire m'a ta a gengen jiri tilalen finiw casting lots see get what part written notice charge against read MASƐ YAHUTUW gengenna jiri la murutilen fila kelen kinin fɛ tɔ kelen tolen minnu tɛmɛna u ye mafiɲɛyaliw fili k'u kunkolo wuli k'a fɔ ko "O la! Aw min bɛ taa batoso tiɲɛ tile saba, aw ka jigin cross ka i yɛrɛ kisi dɛ ! o cogo kelen na sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya ye tulo geren u ni ɲɔgɔn cɛ ko a kisi mɔgɔ wɛrɛw tɛ se k’a yɛrɛ kisi a to Krisita masakɛ Israɛl ka jigin sisan gengenjiri la walisa an ka se ka dannaya kɛ minnu gengenna jiri la ni fana mafiɲɛyali dalajɛlen ye a kan (Marka 15:16-32).

Dakun 3nan: Midi waati la, dibi donna dugukolo bɛɛ kan fo wulada saba, wulada saba waati Yesu ye kulekanba bɔ ko "Eloi Eloi lema sabachthani?" o kɔrɔ ye ko "Ne ka Ala ne ka Ala mun na i ye ne bila?" Minnu jɔlen bɛ kɛrɛfɛ, olu dɔw ye nin mɛn ko Lamɛnni kɛ ka Eli wele mɔgɔ dɔ bolila ka fa ɛponji diwɛn vinigari bila bere ye minfɛn di a ma ko Sisan taa a lajɛ ni Eli nana a jigin nka Yesu ye kulekanba di a ye ninakili laban finimugu Alabatoso tigɛra fila sanfɛ duguma kɛlɛcɛw jɔlen tora ɲɛfɛ saw ninakili laban ko Siga t'a la cɛ Denkɛ Ala! Muso dɔw kɔlɔsili yɔrɔjan Mariyama Magdala cɛ Mariyama ba Yakuba dɔgɔkɛ Joses Salome nin musow tugura ladonni magow Galile fana muso caman wɛrɛw nana wuli Jerusalɛm ni wulada sera bawo Labɛn don don ka kɔn lafiɲɛ don ɲɛ Yusufu Arimatea mɔgɔba dɔ Conseil cɛ tilennen ɲuman ma sɔn desizɔn waleya lajɛba taara ni jagɛlɛya ye Pilate ye farikolo ɲininka Yesu kabakoyara mɛn kaban salen welelen kɛlɛcɛla ɲininkali kɛra ni a sara kabini waati jan a dafara kɛlɛcɛba ye farikolo di Yusufu ye fini san ka jigin farikolo sirilen lenfu bila kaburu tigɛ fara kurulen kabakurun kɛlɛ dondaw kaburu Mariyama Magdala Mariyama Mariyama ba Joses ye yɔrɔ min da lakali laban waatiw ɲɛnamaya saya sudon labɛnni lakununni (Marka 15:33-47).

Marka 15.1 O yɔrɔnin bɛɛ sɔgɔma, sarakalasebaaw kuntigiw ye lajɛ kɛ ni cɛkɔrɔbaw ni sariya karamɔgɔw ni jɛnkulu bɛɛ ye, ka Yesu siri ka taa n'a ye k'a don Pilate bolo.

Sarakalasebaa kuntigiw ye lajɛ kɛ ka Yesu siri ka sɔrɔ k’a lase Pilate ma.

1. Yesu tun ye saraka sagaden laban ye, a y’a yɛrɛ di a yɛrɛ ma walisa ka siri ani ka di Pilate ma walisa ka Ala sago dafa.

2. An mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo ɲɛnamaya kɔnɔ, an ka kan ka to an ka dannaya la ani ka da a la ko Ala ka laɲini bɛna se sɔrɔ.

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; i n'a fɔ sagaden min bɛ taa fagali la, i n'a fɔ saga min bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛ kɔrɔ, a ma a da wuli ten.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Marka 15.2 Pilate y'a ɲininka ko: «E ye Yahutuw ka masakɛ ye wa?» A y'a jaabi ko: «I b'o fɔ.»

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka jaabi jira Pilate ka ɲininkali la, n’o ye ko ale tun ye Yahutuw ka Masakɛ ye.

1. An ka kumaw fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na

2. An ka limaniya lafasa: Yesu ka misali min b’a jira ko an ye dannaya kɛ ni jagɛlɛya ye

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a den dun.

2. Luka 4:3-4 - Sitanɛ y’a fɔ a ye ko : ? 쏧 f i ye Ala Denkɛ ye, i ka nin kabakurun ci ka kɛ nbuuru ye.??4 Yesu y'a jaabi ko : ? 쏧 t bε sεbεn, ? 쁌 an tɛna balo buru dɔrɔn de la.? 쇺 € ye?

Marka 15.3 Sarakalasebaaw kuntigiw ye a jalaki ko caman na, nka a ma foyi jaabi.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu makun jira sarakalasebaaw kuntigiw ka jalakiw ɲɛkɔrɔ.

1: An ka kan k’an jija ka tugu Yesu ka misali kɔ, n’o ye ka an makun ni bonya ye, k’a sɔrɔ an bɛ jalaki tilenbaliw kan.

2: Yesu ye misali min kɛ, n’o ye ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, o fanga bɛ se k’an dɛmɛ ka to kantigiya la waati gɛlɛnw na.

1: 1 Piɛrɛ 2:21-23 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. A mafiɲɛya tuma min na, a ma a tɔgɔjugu fɔ tugun, a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabaga, nka a y'a yɛrɛ di kiri tigɛbaga ma.»

2: 1 Piɛrɛ 3:15-16 - "Nka aw ka Matigi Ala saniya aw dusukunw na dusukun ɲuman, walisa, k'a sɔrɔ u bɛ kuma jugu fɔ aw kan, i n'a fɔ kojugukɛlaw, u ka maloya minnu bɛ aw jalaki nkalontigɛ la Krisita la.»

Marka 15.4 Pilate y'a ɲininka ko kura ko: «I tɛ foyi jaabi wa? U bɛ seereya kɛ i kama cogo min na, o filɛ.»

Pilate ye Yesu ɲininka siɲɛ filanan na, k’a jira ko jalaki caman minnu tun b’a kan.

1. Seereya fanga: An bɛ se ka jaabi cogo min na ni mɔgɔ wɛrɛw b’an jalaki

2. Ka jɔ kosɛbɛ jalaki ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 10:17-20 - Yesu? 셲 cikanw di a ka kalandenw ma jalakiw jaabi cogo kan

2. Yakuba 1:19 - ? 쏻 o de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka mɛn, ka teliya ka dimi.??

Marka 15.5 Nka Yesu ma foyi jaabi hali bi. fo Pilate kabakoyara.

Pilate kabakoyara tuma min na Yesu y’a makun k’a ka ɲininkali jaabi.

1. Makun fanga: Yesu ye baara kɛ n’a ka kumaw ye cogo min na ni hakilitigiya ye

2. Yesu nafa ka bon cogo min na? 셲 Kanminɛli: A ka kololi Ala kɔrɔ bɛ tilennenya misali jira cogo min na

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2. Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw k’a kɔlɔsi nin ko la: Bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya ani ka dimi joona.

Marka 15.6 O seli la, a ye kasoden kelen bila u ye.

O seli la, Pilate ye kasoden kelen bila ka taa jama la, u tun bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ sugandi u sago la.

1. "I ka ɲumanya kɛ bɛɛ ye: Kalan min bɔra Pilate fɛ".

2. "Sugandili fanga: Ka latigɛ ɲuman kɛ".

1. Luka 6:31 "I b'a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ i la cogo min na."

2. Matiyu 7:12 "O cogo la, aw b'a fɛ u ka min kɛ aw la, aw ka o kɛ fɛn bɛɛ la, katuguni o de bɛ sariya ni kiraw kuncɛ."

Marka 15.7 Mɔgɔ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Barabasi, o tun sirilen bɛ a ni a ka murutili kɛbagaw fɛ.

Barabasi tun ye kojugukɛla ye min tun ye mɔgɔfaga kɛ murutili waati la.

1. Kana tugu jama juguw kɔ: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Barabasi fɛ

2. Tilennenya ni makari musaka: Barabasi ka maana sɛgɛsɛgɛli

1. Luka 6:27-36 - I juguw kanu ani ka ko ɲuman kɛ i koniyabagaw ye.

2. Kolosekaw 3:12-17 - Aw ka hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli don.

Marka 15.8 Jama kulekanba y'a ɲini a fɛ a ka kɛ i ko a ye u kɛ cogo min na.

Mɔgɔ jamaba dɔ y’a ɲini Yesu fɛ a ka min kɛ u ye ka tɛmɛ.

1. Se min bɛ Ala ka dɛmɛ ɲini

2. Duba min bɛ sɔrɔ ka tugu Yesu ka misali kɔ

1. Yakuba 4:3 - "Aw bɛ delili kɛ, aw tɛ o sɔrɔ, katuguni aw bɛ a deli cogo jugu la, ka o musaka kɛ aw negew la."

2. Luka 11:9-10 - "Ne b'a fɔ aw ye ko aw ka delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ; aw ka gosi, a na da wuli aw ye. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ɲini, o bɛ o sɔrɔ, ani o min bɛ ɲini, o bɛ sɔrɔ, min bɛ gosi, o na da wuli.»

Marka 15.9 Pilate y’u jaabi ko: «Aw b’a fɛ ne ka Yahutuw ka masakɛ bila aw ye wa?

Pilate ye jama ɲininka ni a ka kan ka Yahutuw ka Masakɛ Yesu bila.

1: Yesu ka misali sababu fɛ, an ka kan ka to ka majigin ani ka sɔn ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: An man kan ka siran ka jɔ an ka dannaya la, nka an k’o kɛ ni nɛɛma ni majigilenya ye.

1: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2: Matiyu 20:25-28 - Nka Yesu ye u wele a ma k'a fo ko : ? 쏽 ou b'a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya, u ka mɔgɔbaw bɛ kuntigiya kɛ u kan. A kana kɛ ten aw cɛma. Nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka jɔn ye, ani mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye, i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye, nka a ka baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye. ??

Marka 15.10 A tun b’a dɔn ko sarakalasebaaw kuntigiw y’a don keleya kosɔn.

Yesu donna sarakalasebaa kuntigiw bolo walisa u k’a faga, u y’o kɛ keleya de kosɔn.

1. Keleya fanga: Cogo min na an bɛ se ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan nege kan

2. Yafa dugawu: Yesu ye hinɛ misali min jira janfa ɲɛkɔrɔ

1. Ntalenw 14:30 - ? 쏛 dusukun hɛrɛ bɛ ɲɛnamaya di farikolo ma, nka keleya bɛ kolo toli.??

2. Luka 6:27-36 - ? 쏝 ut ne b'a fɔ aw ye minnu bɛ ne lamɛn ko: Aw juguw kanu, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka aw tɔɔrɔbagaw deli.??

Marka 15.11 Sarakalasebaaw kuntigiw ye jama lasun ko a ka Barabasi bila u ye.

Sarakalasebaa kuntigiw y’a ɲini Pilate fɛ a ka Barabasi bila Yesu nɔ na.

1. An ka da Ala ka laɲini na hali ni an t’a faamu.

2. Aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn jamanaden fanba ka hakilinaw fɛ.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yakuba 4:6 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko ? 쏥 od bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di majiginbagaw ma.??

Marka 15.12 Pilate y’a jaabi ko kura ko: «Aw b’a fɛ ka mun kɛ o la, aw bɛ min wele Yahutuw ka masakɛ?»

Pilate ye jama ɲininka a ka kan ka min kɛ Yesu la, u ye min wele ko Yahutuw ka Masakɛ.

1. Sugandili fanga: Hakilijagabɔw Marka 15:12 kan

2. Ɲininkali min nafa ka bon kosɛbɛ: An bɛ mun kɛ ni Yesu ye?

1. Yuhana 18:36-37 - Yesu ye jaabi min di Pilate ma

2. Luka 23:13-15 - Pilate ka barow ni mɔgɔw ye Yesu ko la

Marka 15.13 U pɛrɛnna kokura ko: «A gengen jiri la.»

Jama y’a ɲini ko Yesu ka gengen jiri la.

1. Yesu ka saya gengenjiri kan: Saraka laban

2. Jamana fanga: Mun na an ka kan ka jama sago jaabi

1. Luka 23:21 - "Nka u tora ka pɛrɛn ko : ? 쏞 aw ka a gengen jiri la!??

2. Filipekaw 2:8 - "A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma? 봢 hali saya gengenjiri kan!"

Marka 15.14 Pilate y'a fɔ u ye ko: «Mun na, a ye kojugu jumɛn kɛ? U pɛrɛnna ka tɛmɛn fɔlɔ kan ko: «A gengen jiri la.»

Jama y’a ɲini ko Yesu ka gengen jiri la, hali ni Pilate ye ɲininkali kɛ Yesu ye kojugu jumɛn kɛ.

1: Yesu ka saya gengenjiri kan, o tun ye kanuya saraka laban ye.

2: Yesu ka saya ni a lakununni bɛ kisili ni jigiya lase an ma.

1: Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2: Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Marka 15.15 O cogo la, Pilate tun b’a fɛ ka jama wasa, a ye Barabasi bila ka Yesu bugɔ, ka a gengen jiri la.

Pilate y’a sɔn jama ka ɲininiw ma, ka Barabasi bila, k’a sɔrɔ a y’a di Yesu ma walisa a ka gengen jiri la, a bugɔlen kɔfɛ.

1. Jɛkulu ka miirili fanga: Jama ka nɔ bila Pilate kan, o sɛgɛsɛgɛli

2. Yesu: An ka jagɛlɛya misali laban ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 27:25-26 "Jama bɛɛ y'a jaabi ko: `A joli ka kɛ anw ni an denw kan. O kɔ, a ye Barabasi bila u bolo.

2. Heburuw 12:2-3 "An ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya dabɔbaa, an ka dannaya dafabaga, a ye gengenjiri muɲu ɲagali kosɔn, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ." ."

Marka 15.16 Sɔrɔdasiw taara n’a ye ka don boon kɔnɔ, min tɔgɔ ye ko Masakɛmuso. U bɛ jɛnkulu bɛɛ wele ɲɔgɔn fɛ.

Sɔrɔdasiw taara ni Yesu ye masakɛso la ka jamakulu bɛɛ lajɛ.

1. Kelenya fanga: Yesu ye misali min kɛ, n’o ye k’a lamini mɔgɔw kulu kelen fɛ.

2. Jiginni barika ka bon: Yesu ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1. Efesekaw 4:1-3 - Kelenya Krisita farikolo la

2. Heburuw 12:2 - Yesu ye muɲuli misali laban ye.

Marka 15.17 U ye fini bilenman don a la, ka ŋaniw ka masafugulan don a kun na.

U ye Yesu tulo geren ani u mafiɲɛya, a tun bɛ fini bilenman dɔ don, ani masafugulan min tun ye ŋaniw ye.

1. Majigilenya fanga: Ka se sɔrɔ tulonko ni banli kan

2. Krisita ka kanuya min tɛ ban: Ka ban dimi muɲu

1. Esayi 53:3-5 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2. 1 Piɛrɛ 2:21-23 - Aw welera o de kosɔn, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye walisa aw ka tugu a senw kɔ , ni a mafiɲɛyara , a ma mafiɲɛya tugun ; a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali kɛ; Nka a y'a yɛrɛ di mɔgɔ ma min bɛ kiri tigɛ cogo tilennen na.

Marka 15.18 A y'a daminɛ k'a fo ko: «Yahutuw ka masakɛ, i ni ce!

Jama ye Yesu tulo geren k'a wele ko "Yahutuw ka masakɛ".

1. Tulonkɛ fanga: Yesu ka tɔɔrɔ ni an yɛrɛ ta faamuyali

2. Ala ka Masaya: Yahutuw ni diɲɛ jigiya

1. Esayi 53:3-5 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

4 Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta.

2. Yuhana 18:33-37 - Pilate bɔra ka taa u fɛ k'a fɔ ko: «Aw bɛ jalaki jumɛn lase nin cɛ ma?» U y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: «Ni a tun tɛ kojugukɛla ye, an tun tɛna a don i bolo.» Pilate y'a fɔ u ye ko: «Aw ka a minɛ ka kiri tigɛ a kan ka kɛɲɛ ni aw ka sariya ye.» Yahutuw y'a fɔ a ye ko: «A man ɲi an ka mɔgɔ si faga.

Marka 15.19 U ye a bugɔ a kun na ni bere ye, ka daji da a kan, ka u gɛnɛgɛnɛw biri k'a bato.

Romɛ sɔrɔdasiw ye daji da Yesu kan k’a bugɔ ni bere ye, o kɔfɛ, u y’u biri ka bato kɛ ni tulonko ye.

1. Yesu ka kan ni gɛlɛyaw ye

2. Majigilenya fanga min bɛ tulonko ɲɛkɔrɔ

1. Filipekaw 2:5-11

2. Esayi 53:3-5

Marka 15.20 U ye a tulo geren tuma min na, u ye fini bulama bɔ a la, ka a yɛrɛ ka finiw don a la, ka taa n'a ye ka taa a gengen jiri la.

O fini bilenman bɔra Yesu la ani a yɛrɛ ka finiw donna a la sani u ka bɔ ka taa gengenjiri la.

1. Yesu ka majigin ni a ka kanminɛli - Filipekaw 2:5-11

2. Saraka laban - Yuhana 3:16

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; i n'a fɔ sagaden min bɛ taa fagali la, i n'a fɔ saga min bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛ kɔrɔ, a ma a da wuli ten.

2. Matiyu 27:35-44 - U ye a gengen jiri la tuma min na, u y'a ka finiw tila u cɛ ni kala ye. O kɔ, u y'i sigi k'a kɔlɔsi yen. U ye jalaki da a kun kan, o min tun ye ko : ? 쏷 a ta ye Yesu ye, Yahutuw ka masakɛ.??O kɔ, binkannikɛla fila gengenna jiri la n'a ye, kelen bɛ kinin fɛ, kelen bɛ numan fɛ.

Marka 15.21 U ye Simɔn dɔ wajibiya, Sireneka dɔ, min tɛmɛna ka bɔ jamana kɔnɔ, Alɛkisandiri ni Rufusi fa, ka a ka gengenjiri ta.

A ɲinina Simɔn fɛ a ka Yesu ka gengenjiri ta, k’a ka limaniya ni a ka yɛrɛdi jira.

1: Ni gɛlɛya gɛlɛn dɔ b’an kan, an ka kan ka sɔn ka tugu Yesu kɔ ni kantigiya ye, hali ni musaka mana kɛ cogo o cogo.

2: An ka kantigiya Krisita ma, o b’a jira ko an b’a fɛ ka an ka gengenjiri ta ka tugu a kɔ.

1: Matiyu 16:24-25 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko : 쏻 mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye." bɔnɛ u ka ɲɛnamaya la ne bɛna o sɔrɔ."

2: Luka 9:23 - "O kɔ, a y'a fɔ u bɛɛ ye ko: ? 쏻 min b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.??

Marka 15.22 U taara ni a ye Gɔlgota yɔrɔ la, o kɔrɔ ye ko kunkolo yɔrɔ.

Jama nana ni Yesu ye Gɔlgota, o min bɛ wele ko Kungolo Yɔrɔ.

1. Yesu ka saya b’a jira cogo min na ko Ala b’an kanu

2. Gɔlgota kɔrɔ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Esayi 53. bɛna ɲɛtaa sɔrɔ a bolo.

Marka 15.23 U ye diwɛn di a ma min ɲagaminen don ni miri ye, nka a ma o sɔrɔ.

Yesu banna ka sɔn minfɛn dɔ la min kun ye ka saya dimi ban.

1: An bɛ se k’a sugandi ka sɔn Ala sago ma hali ni ko gɛlɛnw bɛ an na.

2: Yesu ye saya dimi muɲu an kosɔn kanuya kosɔn.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika la."

2: Heburuw 12:2 - "An ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu ɲagali kosɔn, maloya mafiɲɛya, a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ." " " .

Marka 15.24 U ye a gengen jiri la tuma min na, u y’a ka finiw tila, ka kala da u kan, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min ta.

Yesu ka saya kɛra Romɛ sɔrɔdasiw fɛ minnu ye kala da walisa k’a ka finiw tila u ni ɲɔgɔn cɛ.

1. Yesu ka saraka sebaaya - Yesu ka saya ye diɲɛ Changé cogo min na ani a taara janya minnu na walasa k’a ka kanuya jira an na.

2. Baarakɛla dusukun - Yesu ye misali min di an ma gengenjiri kan, o ye majigilenya ni yɛrɛdɔnbaliya ye.

1. Filipekaw 2:7-8 - A ma a yr k foyi ye, a ye baaraden cogo ta, ka da adamaden cogo la. Wa a sɔrɔla a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma wa? 봢 ven saya gengenjiri kan!

2. Esayi 53:3-6 - Hadamadenw ye a mafiɲɛya ani ka ban a la, tɔɔrɔbaga, ani dimi dɔnbaga. I n’a fɔ mɔgɔ b’u ɲɛda dogo min na, a tun bɛ mafiɲɛya, wa an tun b’a dɔgɔya. Tiɲɛ na, a ye an ka dimi ta ka an ka tɔɔrɔw muɲu, o bɛɛ n’a ta, an tun b’a jate ko Ala ye a ɲangi, a ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Marka 15.25 Lɛrɛ sabanan sera, u y'a gengen jiri la.

Yesu gengenna jiri la lɛrɛ sabanan na.

1. Krisita kununnen - Dannaya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ tɔɔrɔ waatiw la

2. Yesu gengenli jiri la - A ka kanuya min tɛ ban, o layidu

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumukɛlaw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Filipekaw 2:5-8 - "Aw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la, aw ka miiri Krisita Yesu cogo kelen na. a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta, ka kɛ hadamaden bɔɲɔgɔnko la.Wa a sɔrɔla a yecogo la i n'a fɔ cɛ, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma??hali saya gengenjiri kan!

Marka 15.26 A ka jalaki sɛbɛn tun sɛbɛnnen bɛ a kan ko: Yahutuw ka masakɛ.

Romɛ sɔrɔdasiw ye "Yahutuw ka masakɛ" sɛbɛn Yesu kan, k'a kɛ tulonko ye a ka masaya fɔli la.

1. Diɲɛ ye Yesu tulo geren nka a tun ye masakɛw ka masakɛ lakika ye hali bi.

2. Yesu y’a yɛrɛ majigin walisa u ka tulo geren ka a gengen jiri la an ka kisili kama.

1. Filipekaw 2:6-8 - Yesu y’a majigin ka baaraden cogo ta.

2. Jirali 19:16 - Yesu ye masakɛw ka Masakɛ ye ani matigiw ka Matigi ye.

Marka 15.27 U ye son fila gengen jiri la a fɛ. kelen bɛ a kininbolo la, tɔ kelen bɛ a numanbolo la.

Yesu gengenna jiri la kojugukɛla fila cɛ.

1. Saraka min ka bon ni tɔw bɛɛ ye: Yesu y’a ka kanuya jira cogo min na, min tɛ dantigɛli kɛ an ye

2. Yafa fanga: Yesu ye yafa cogo min na hali a gengenjiri kɛbagaw

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Luka 23:39-43 - Jurumukɛla minnu dulonna yen, olu dɔ ye mafiɲɛyaliw fili a ma: ? 쏛 ren ye wa? 셳 aw ye Masiya ye wa? I yɛrɛ ni anw kisi!??Nka kojugukɛla tɔ kelen y'a kɔrɔfɔ. ? 쏡 kan? 셳 i bɛ siran Ala ɲɛ,??a ko, ? 쐓 ince i bɛ kumasen kelen jukɔrɔ wa? An bɛ ɲangi tilennenya la, bawo an ka kɛwalew ka kan ni min ye, an bɛ o sɔrɔ. Nka nin cɛ ma kojugu si kɛ.??O kɔ, a ko, ? 쏪 esus, i hakili to ne la ni i nana i ka masaya la.??Yesu y'a jaabi, ? 쏷 ruly ne b'a fɔ i ye, bi i na kɛ ne fɛ alijinɛ kɔnɔ.??

Marka 15.28 Kitabu min b'a fɔ ko: «A jatera ni sariya tiɲɛbagaw ye, o dafara.»

Yesu gengenna gengenjiri la kojugukɛla fila kɛrɛ fɛ, o ye kiraya kuma dɔ tiimɛ min sɛbɛnnen bɛ Sɛbɛnniw kɔnɔ.

1. Ala ka Kuma fanga: Yesu ye Marka 15:28 ka kiraya kuma tiimɛ cogo min na

2. An ka kunmabɔli musaka min tɛ se ka faamuya: Yesu ka saraka faamuyali Marka 15:28 la

1. Esayi 53:12 - "O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔba ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye, katuguni a y'a ni bɔn fo ka se saya ma a ye mɔgɔ caman ka jurumu kɛ, ka delili kɛ sariya tiɲɛbagaw ye.»

2. Luka 22:37 - "Ne b'a fɔ aw ye ko nin sɛbɛnnen ka kan ka dafa ne kɔnɔ hali bi, a jatera sariya tiɲɛbagaw cɛma.

Marka 15.29 Tɛmɛbagaw y'a tɔgɔ kɔrɔfɔ k'u kunkolo wuli k'a fɔ ko: «E, e min bɛ Alabatosoba tiɲɛ ka a jɔ tile saba kɔnɔ.

Yesu tɛmɛbagaw ye a tulo geren, k’a fɔ ko a ye Alabatosoba tiɲɛ ani k’a jɔ kokura tile saba kɔnɔ.

1. Ala bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ: Ka Yesu ka sebaaya faamu.

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ tulonko ni nisɔndiya kan.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yuhana 2:18-22 - "Yahutuw y'a fɔ a ye ko : ? 쏻 i bɛ taamashyɛn jira an na nin kow kɛli la???Yesu y'u jaabi ko : ? 쏡 ka nin Alabatosoba tiɲɛ, ne na a lakunun tile saba kɔnɔ." san fɛ.??Yahutuw y'a fɔ o kɔ, ? a kununna ka bɔ suw cɛma, a ka kalandenw hakili jigira ko a ye nin fɔ, u dara Kitabu ni Yesu ka kuma la.»

Marka 15.30 I yr kisi ka jigin ka b gengenjiri la.

Jerusalɛm mɔgɔw ye Yesu tulo geren tuma min na a tun bɛ gengenjiri kan, k’a fɔ a ye ko a ka a yɛrɛ kisi ka jigin.

1. Dannabaliya fanga: Yesu banna gengenjiri la cogo min na, o b adamadenw ka dannabaliya juguya jira cogo min na

2. Kisili paradox: Yesu cogo di? 셲 saya gengenjiri kan, o nana ni kisili banbali ye

1. Yuhana 19:25-27 - Yesu ka gengenjiri gɛrɛfɛ, a ba, a ba tun jɔlen bɛ? 셲 balimamuso, Klopa muso Mariyama, ani Mariyama Magadala. Yesu y'a ba ye yen tuma min na, ani kalanden min tun ka di a ye, o jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ, a y'a fɔ a ba ye ko: «Muso kanulen, i denkɛ filɛ nin ye», ka kalanden fɔ ko: «I ba filɛ nin ye.»

2. Filipekaw 2:8-9 - Ka sɔrɔ a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma wa? 봢 ven saya gengenjiri kan! O de kosɔn Elohim y'a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a la min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

Marka 15.31 O cogo kelen na, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye ɲɔgɔn tulo geren ko: «A ye mɔgɔ wɛrɛw kisi. a yɛrɛ tɛ se ka kisi.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye Yesu tulo geren, k’a fɔ ko hali ni a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kisi, a tɛ se ka a yɛrɛ kisi.

1: Yesu ka sebaaya??kanuya ni saraka an kosn, hali mg minnu ye a tulo geren.

2: An dalen bɛ fɛn min na, o nafa ka bon ka jɔ o nɔ na, hali ni nisɔndiya bɛ an ɲɛ.

1: Yuhana 15:13 - "Kanuya ka bon ni nin ye: ka mɔgɔ kelen di? 셲 ɲɛnamaya di mɔgɔ ma? 셲 teriw."

2: 1 Kɔrɛntekaw 16:13-14 - "Aw ka aw janto aw yɛrɛ la, aw ka jɔ dannaya la, aw ka jagɛlɛya sɔrɔ, aw ka barika sɔrɔ. Aw ka fɛn bɛɛ kɛ kanuya la."

Marka 15.32 Krisita Israɛl masakɛ ka jigin ka bɔ gengenjiri la sisan, walisa an ka ye ka da a la. Minnu gengenna jiri la ni Yesu ye, olu ye Yesu tɔgɔ tiɲɛ.

Mg minnu tun b Yesu ka gengenjiri kɔlɔsi ni tulo geren ye, o deli a fɛ a ka jigin ka bɔ gengenjiri la walisa u ka da a la.

1. Dannaya sebaaya: Yesu??Jɛgɛn gengenjiri ka kɛ misali ye

2. Tulonkɛ ka dɔgɔya: Yesu??Gɛgɛn gengenjiri la i n’a fɔ lasɔmini

. " " .

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Marka 15.33 Waati wɔɔrɔnan sera tuma min na, dibi donna jamana bɛɛ la fo ka se lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ma.

Lɛrɛ wɔɔrɔnan na, dibi donna jamana bɛɛ kan fo ka se lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ma.

1. Dibi fanga - Dibi min bɛ na an ka kɛlɛw cɛma ani an bɛ se ka min kalan o la, o sɛgɛsɛgɛli.

2. Yeelen nafa - Ka jigiya yeelen ɲinini nafa sɛgɛsɛgɛ dibi waatiw la.

1. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ; i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Romɛkaw 8:18 - Ne b’a jate ko an ka sisan tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

Marka 15.34 Lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na, Yesu pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Eloyi, Eloyi, lama sabakitani? O kɔrɔ ye ko: «Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?»

Yesu pɛrɛnna Ala ma ni dusukasi ye lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na, k’a ɲininka mun na a bilala.

1. Dannaya dibi la: Ka a dege ka da Ala la waati dantigɛbaliw la

2. Delili minnu ma jaabi: Jigitigɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min na

1. 2 Kɔrɛntekaw 1:8-10 - Balimaw, an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ Azi jamanaw na, an t’a fɛ aw kana o dɔn. Katuguni doni tun donna an kan pewu ka tɛmɛ an fanga kan fo an jigi tigɛra ɲɛnamaya yɛrɛ la. Tiɲɛ na, an y’a ye ko an ye saya jalaki sɔrɔ. Nka o tun b’a to an kana an jigi da an yɛrɛ kan, nka an kana an jigi da Ala kan min bɛ suw lakunun.

2. Zaburu 22:1-2 - Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila? Mun na i yɔrɔ ka jan ne kisi la, ka bɔ ne ka ŋunan kumaw la? Ne ka Ala, ne bɛ kasi tile fɛ, nka i tɛ jaabi di, su fɛ, nka ne tɛ lafiɲɛ sɔrɔ.

Marka 15.35 Mɔgɔ minnu tun jɔlen bɛ yen, olu dɔw y'o mɛn tuma min na, u ko: «A filɛ, a bɛ Eli wele.»

Nin tɛmɛsira bɛ a lakali cogo min na, mɔgɔ minnu tun bɛ u kɛrɛfɛ, olu dɔw ye Yesu welekan mɛn ka Eli wele k’a to gengenjiri la.

1. Dannaya fanga: Yesu ye misali min kɛ, n’o ye ka da Ala la hali ni jigitigɛ cɛma.

2. Sigida fanga: An bɛ se ka kɛ jigiya ni fanga sɔrɔyɔrɔ ye cogo min na ɲɔgɔn fɛ.

1. Matiyu 11:2-6: Yuhana Batiselikla ka seereya Yesu ko la.

2. Heburuw 12:2: Ka Yesu filɛ iko an ka timinandiya ni dannaya misali laban.

Marka 15.36 Mɔgɔ dɔ bolila ka taa sɔgɔsɔgɔninjɛ dɔ fa min falen bɛ vinigari la, k'o da bere kan k'a min, k'a fɔ ko: «A kana fɔ. an k'a lajɛ ni Eli bɛna na a jigin.

Cɛ dɔ bolila ka vinigari minfɛn dɔ di Yesu ma bere dɔ kan, k’a fɔ ko a k’a to a k’a lajɛ ni Eli bɛna na a jigin.

1. Ala ka kanuya tɛ ban - Marka 15:36

2. I ka i jigi da Ala ka fanga kan waati gɛlɛnw na - Marka 15:36

1. Matiyu 27:46 - "Lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ɲɔgɔn, Yesu pɛrɛnna ni kanba ye ko : ? 쏣 li, Eli, lema sabaktani???o kɔrɔ ye ko ? 쏮 y Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila." ???

2. Zaburu 22:1 - "Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila? Mun na i yɔrɔ ka jan ne dɛmɛni na, ani ne ka ŋunan kumaw la?"

Marka 15.37 Yesu pɛrɛnna ni kanba ye, ka jinɛ dabila.

Yesu sara gengenjiri kan, a pɛrɛnna ni kanba ye.

1: Yesu ka a ka ɲɛnamaya saraka laban ani a ka sɔn ka sa an kosɔn.

2: Yesu ka saya bɛ jigiya ni kisili lase an ma cogo min na.

1: Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

2: Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Marka 15.38 Alabatosoba datugulan farala fila ye ka bɔ sanfɛ ka taa a bila duguma.

Alabatosoba dawolo tun farala fila ye ka bɔ sanfɛ ka taa duguma.

1. Dugukolo tigɛlen: Ala ka sebaaya taamasyɛn

2. Dugukolo tigɛlen nafa ani a nɔ min bɛ an ka ɲɛnamaya la

1. Heburuw 10:19-20 - O de kosɔn, balimaw, ikomi an dalen b’a la ka don yɔrɔ senumaw la Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama fɛ, a ye min dayɛlɛ an ye rido fɛ, o kɔrɔ ye ko a farisogo fɛ.

2. Luka 23:44-45 - A tun bɛ lɛrɛ wɔɔrɔnan ɲɔgɔn na, dibi donna jamana bɛɛ la fo ka se lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ma, k’a sɔrɔ tile tun bɛ? 셲 yeelen dɛsɛra. Alabatosoba rido farala fila ye.

Marka 15.39 Kɛlɛcɛw kuntigi min jɔlen tun bɛ a ɲɛfɛ, o y'a ye ko a kulela ten, ka jinɛ dabila, a ko: «Tiɲɛ na, nin cɛ tun ye Ala Denkɛ ye.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko kɛlɛbolo kuntigi y’a dɔn ko Yesu ye Ala Denkɛ ye tuma min na a y’a ye ko a sara gengenjiri kan.

1. "Se min bɛ Yesu dɔn ko Ala Denkɛ don".

2. "Kɛlɛcɛ kuntigi ka dannaya seereya".

1. Romkaw 10:9 - "Ni i ye Matigi Yesu jate i da la, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi."

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Marka 15.40 Musow tun bɛ yɔrɔ jan, u tun bɛ Magadala Mariyama ni Yakuba dɔgɔkɛ ni Yuse ba Mariyama ani Salome.

Nin tɛmɛsira bɛ muso naani kofɔ minnu tun bɛ Yesu gengen jiri la - Mariyama Magadala, Mariyama Yakuba dɔgɔkɛ ni Yusufu ba, ani Salome.

1. Dannaya fanga: Musow ka seereya gengenjiri la

2. Fanga min bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ la: Yesu ka misali

1. Heburuw 12:2 - Ka an ɲɛsin Yesu ma, o min ye an ka dannaya daminɛbaga ye. Nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Elohim ka masasigilan kinin fɛ.

2. Romɛkaw 8:17 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

Marka 15:41 (Ale Galile tuma min na, u tugura a kɔ ka baara kɛ a ye.) ani muso caman wɛrɛw minnu nana ni a ye Jerusalɛm.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na muso caman tugura Yesu kɔ ka bɔ Galile ka taa Jerusalɛm, ka baara kɛ a ye sira kan.

1. Baara cɛɲi: Musow ye Yesu dɛmɛ ani ka baara kɛ a ye cogo min na.

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: Yesu laminina cogo min na ni tugubaga timinandiyalenw ye.

1. Romɛkaw 12:10-13 ??Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma balimaya kanuya la; aw ka p di ɲɔgɔn ma bonya la; I kana to kɔfɛ timinandiya la, ni timinandiya la, ka baara kɛ Matigi ye. ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka i yɛrɛ di delili ma.

2. Heburuw 6:10 ??Katuguni Ala ma tilenbaliya fo ka ɲinɛ aw ka baara kɔ ani aw ye kanuya min jira a tɔgɔ la, aw kɛlen kɔ ka baara kɛ mɔgɔ senumaw ye ani ka baara kɛ hali bi.

Marka 15.42 Wula sera tuma min na, katuguni o tun ye labɛn ye, o kɔrɔ ye ko don min tun bɛ kɔn lafiɲɛ don ɲɛ.

Don min tun bɛ kɔn lafiɲɛ don ɲɛ, o tun ye labɛn don ye.

1: Ala ye lafiɲɛ don labɛn an ye ka kɛ lafiɲɛ don ye, o la an ka baara kɛ ni labɛn don ye walasa k’an yɛrɛ labɛn lafiɲɛ don nata kama.

2: Ala ye lafiɲɛ don di an ma walasa an ka lafiɲɛ ani ka miiri a ka ɲumanya la, o la sa, an ka baara kɛ ni labɛn don ye walasa ka miiri an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ani an bɛ se ka Ala bonya cogo min na ka ɲɛ.

1: Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a saniya.

2: Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

Marka 15.43 Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o tun ye ladilikɛla bonyalen ye, o tun bɛ Ala ka masaya makɔnɔ, o nana don Pilate fɛ ni jagɛlɛya ye, ka Yesu su nege don a la.

Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye Yesu su deli Pilate fɛ ni jagɛlɛya ye a salen kɔfɛ.

1: Ala ka masaya bɛ an kɔnɔ ani an bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka ko gɛlɛnw kɛ.

2: I dalen bɛ fɛn min na, i ka i jagɛlɛya ka i jɔ.

1: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: Efesekaw 6:10-13 - "A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. An bɛ o kɛ." aw kana kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka aw ka kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan sisan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.O de kosɔn aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta, walisa aw ka se ka se ka don jugu kɛlɛ, ka fɛn bɛɛ kɛ, ka jɔ.»

Marka 15.44 Pilate kabakoyara ni a sara kaban, a ye kɛlɛbolo kuntigi wele k'a ɲininka ni a sara waati dɔ la wa.

Pilate kabakoyara k’a dɔn ko Yesu sara kaban, a y’a ɲini kɛlɛcɛw kuntigi fɛ a k’o tiɲɛ.

1: Yesu ka saya nafa tun ka bon fo a ye Pilate yɛrɛ kabakoya.

2: Yesu ka saya kɛra laban ye fo fili si ma kɛ a la.

1: Esayi 53:9 - A y'a kaburu dilan ni mɔgɔ juguw ye, ani nafolotigiw ye a ka saya la; sabu a ma fariyako si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la.

2: Heburuw 9:28 - O cogo la, Krisita saraka don siɲɛ kelen walisa ka mɔgɔ caman ka jurumuw ta; Minnu b'a makɔnɔ, a na i yɛrɛ jira olu la siɲɛ filanan na, jurumu tɛ minnu na, walisa ka kisili kɛ.

Marka 15.45 A ye o dɔn kɛlɛcɛw kuntigi fɛ tuma min na, a ye o su di Yusufu ma.

Tuma min na Yesu ka saya dafara kɛlɛcɛw kuntigi fɛ, sira dira Yusufu ma ka Yesu su ta.

1. Dannaya fanga: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Yusufu fɛ min bɔra Arimate

2. Ka tugu Yesu kɔ: Yusufu min bɛ bɔ Arimate

1. Matiyu 27:57-61 - Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye yamaruya ɲini Pilate fɛ a ka Yesu su su don

2. Luka 23:50-56 - Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye yamaruya ɲini ka Yesu su ta k’a su don a yɛrɛ ka kaburu kɔnɔ.

Marka 15.46 A ye fini ɲuman san, k'a jigin ka a siri lenfu la, k'a da kaburu dɔ kɔnɔ, farakurun min tigɛlen don, ka kabakurun wuli ka taa kaburu da la.

Yesu su donna kaburu dɔ kɔnɔ min jalen don farakurun dɔ la ani a sirilen bɛ ni kabakurunba ye.

1. Yesu ka saraka - A ka saya ni a su don kaburu la.

2. Yesu ka sebaaya - A ka namaya be se sr saya la hali bi hali a salen k.

1. Romɛkaw 6:9 - "An b'a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛ se ka sa tuguni, saya tɛ se sɔrɔ a kan tun."

2. Esayi 53:9 - "A ye kaburu bila mɔgɔ juguw ni nafolotigiw cɛ a ka saya la, hali ni a ma fariyako si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la."

Marka 15.47 Magadala Mariyama ni Yusu ba Mariyama ye a su don yɔrɔ filɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Magadala Mariyama ni Yusu ba Mariyama ye Yesu bila yɔrɔ min na, a gengen jiri la, olu seereya.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Magadala Mariyama ni Yusu ba Mariyama ka kantigiya la walisa ka seereya kɛ Yesu bilala yɔrɔ min na, hali ni ko gɛlɛnw kɛra.

2: An welelen don ka tugu Mariyama Magadala ni Yusu ba Mariyama ka misali la ani ka jɔ dannaya la gɛlɛyaw cɛma.

1: Luka 23:55-56 - ? 쏷 muso minnu tun nana ni Yesu ye ka bɔ Galile, olu tugura Yusufu kɔ ka kaburu ni a su bilalen ye a kɔnɔ cogo min na. O kɔ, u taara so ka tulumafɛnw ni tulumafɛnw labɛn.??

2: Yuhana 19:25-27 - ? 쏯 tulo Yesu ka gengenjiri jɔlen tora a ba, a ba balimamuso, Mariyama Klopa muso ani Mariyama Magadala. Yesu ye a ba ye yen tuma min na, ani a ka kalanden min ka di a ye, o jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ, a y’a fɔ a ba ye ko : 쏡 tulo muso, i denkɛ filɛ nin ye.??A y'a fɔ kalanden ye ko ? 쏦 ere ye i ba ye.??

Marka 16 bɛ Yesu lakununni ko jɔnjɔnw lakali, a y’a jira kalanden suguya caman na, ani a yɛlɛli sankolo la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Magadala Mariyama, Yakuba ba Mariyama ani Salome ka kasa dumanw san walisa u ka taa Yesu su tulu. Dɔgɔkun tile fɔlɔ daminɛ na kosɛbɛ, tile bɔlen kɔ dɔrɔn, u tun bɛ taa kaburu la, u tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka jɔn bɛna kabakurun wuli ka bɔ kaburu dondaw la. Nka u ye u ɲɛ kɔrɔta tuma min na, u y’a ye ko kabakurun belebeleba dɔ tun wulila ka taa (Marka 16:1-4). U donna kaburu kɔnɔ tuma min na, u ye kamalennin dɔ ye min tun bɛ fini jɛman don, a sigilen bɛ kinin fɛ, a siranna a ko "Aw kana siran. Aw bɛ Yesu Nazarene ɲini min gengenna jiri la. A kununna! A tɛ yan. Yɔrɔ lajɛ a dalen bɛ yɔrɔ min na nka taa a fɔ kalandenw Piɛrɛ 'A bɛ taa aw ɲɛfɛ Galile yen, a y'a ye yen i n'a fɔ a y'a fɔ aw ye cogo min na.'" Muso hakili ɲagaminen yɛrɛyɛrɛlenw bɔra ka boli ka bɔ kaburu la, mɔgɔ si ma foyi fɔ sabu u siranna (Marka 16:5-8).

Dakun 2nan: Yesu kununni kɔfɛ tile fɔlɔ dɔgɔkun daminɛ na fɔlɔ Mariyama Magadala bɔra min gɛnna jinɛ wolonwula taara a fɔ minnu kɛra ni dusukasi kasi ye tuma min na u ye Yesu ɲɛnama mɛn a y'a ye u ma da a la o kɔfɛ nin bɔra cogo wɛrɛ la cogo fila u la k'a sɔrɔ taama jamana seginna ka laseli kɛ nka a y'a kɛ ma da u la fana kɔfɛ u bɔra Tan ni kelen i n'a fɔ u tun bɛ dumuni kɔrɔfɔ dannabaliya kuncɛbaya barisa a ma da a la minnu ye a ye a kununnen kɔ o kɔfɛ a ko "Taa diɲɛ bɛɛ la kibaru duman waajuli kɛ danfɛn bɛɛ la min dalen b'a la ko a batisera, o bɛna kisi mɔgɔ o mɔgɔ ma da a la ko a jalakilen don nin taamasyɛnw bɛ fara olu kan dannaya tɔgɔ boli jinɛw bɛ kan kura fɔ ka saw ta bolow bɛ baga fagalen min bɛna u tɔɔrɔ da bolow bananen ka kɛnɛya" recounting post-resurrection appearances commission disciples (Marka 16:9-18).

Dakun 3nan: Matigi Yesu ye kuma fɔlen kɔfɛ u taara sankolo la u sigilen bɛ kinin fɛ Ala o kɔfɛ kalandenw bɔra ka waajuli kɛ yɔrɔ bɛɛ Matigi ye baara kɛ ni kuma taamasiyɛnw ye minnu sɛgɛsɛgɛra ka fara a kan ka kuncɛ ni jiginni ye Ala ka dɛmɛn u ka cidenyabaara fɛ kabako minnu bɛ taa ni u ye minnu bɛ se sɔrɔli jira masasigilan kan Krisita kuncɛcogo Kibaru Duman Marka (Mar 16:19-20 la).

Marka 16.1 Lafiɲɛ don tɛmɛna, Magadala Mariyama ni Yakuba ba Mariyama ni Salome ye kasa dumanw san, walisa u ka na a tulu.

Magadala Mariyama, Yakuba ba Mariyama ani Salome ye kasa dumanw san walisa ka Yesu mun lafiɲɛ don kɔfɛ.

1. Musow ka sebaaya Yesu lakununni na

2. Mariyama Magadala, Mariyama Yakuba ni Salome Ba ka yɛrɛdi

1. Luka 23:56 - "U seginna ka kasa dumanw ni tulumafɛnw labɛn, ka lafiɲɛ don lafiɲɛ don ka kɛɲɛ ni ci fɔlen ye."

2. Matiyu 27:61 - "Magadala Mariyama ni Mariyama tɔ kelen sigilen tun bɛ kaburu kɛrɛfɛ."

Marka 16.2 Dɔgɔkun don fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ, u taara kaburu la tile bɔtɔ.

Dɔgɔkun tile fɔlɔ, sɔgɔmada joona fɛ, mɔgɔw tun bɛ na kaburu la tile bɔ tuma na.

1. Denkɛ kununnen: Yesu ka lakununni bɛ fɛn bɛɛ Changé cogo min na

2. Lakununni fanga: Mun na Paki nafa ka bon

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - «Nka sisan Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a kɛra sunɔgɔlenw den fɔlɔ ye. Ikomi saya nana hadamaden de barika la, suw lakununni fana nana Hadama de barika la. K’a masɔrɔ mɔgɔw bɛɛ na sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.”

2. Rom=kaw 6:4-5 - «O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la. Ni an farala ɲɔgɔn kan a ka saya bɔɲɔgɔnko la, an fana na kɛ a lakununni bɔɲɔgɔnko la.”

Marka 16.3 U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Jɔn na kabakurun wuli ka bɔ kaburu da la?»

Kalandenw tun b’u yɛrɛ ɲininka jɔn bɛna kabakurun wuli ka bɔ Yesu kaburu da la.

1. Dannaya fanga: Yesu ye se sɔrɔ hali gɛlɛyabaw kan cogo min na

2. Delili fanga: Ka i jigi da Ala kan walisa ka se sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya kan

1. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya dɔgɔyali kosɔn. tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min bonya bɛ se mutaridi kisɛ ma, aw na a fɔ kulu in ye ko : 'I ka bɔ yan ka taa yan, a na wuli; Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.

2. Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ale barika la min bɛ ne barika bonya.

Marka 16.4 U ye a filɛ tuma min na, u y’a ye ko kabakurun wulila ka taa, katuguni a tun ka bon kosɛbɛ.

Kabakurun min tun ye Yesu kaburu dondaw siri, o tun wulila ka taa.

1: Yesu ka lakununni: Kabako bɛɛ la belebeleba

2: Kabakurun wulilen nafa

1: Yuhana 10:17-18, “O de kosɔn ne Fa bɛ ne kanu, katuguni ne ye ne ni di walisa ne ka o ta kokura. Mɔgɔ si t'a ta ne fɛ, nka ne b'a bila ne yɛrɛ sago la. Se bɛ ne fɛ k'a bila, fanga bɛ ne bolo ka a ta kokura. Ne ye nin jalaki in sɔrɔ ka bɔ ne Fa fɛ.”

2: Heburuw 2:14-15, “O de kosɔn denw bɛ farisogo ni joli niyɔrɔ la, ale yɛrɛ fana ye o fɛn kelenw dun, walisa saya sebaaya bɛ mɔgɔ min na, o kɔrɔ Sitanɛ, a ka o halaki saya fɛ. Minnu tun bɛ jɔnya la u si bɛɛ la saya siranya kosɔn, ka olu bɛɛ kisi.”

Marka 16.5 U donna kaburu kɔnɔ, ka kamalennin dɔ sigilen ye a kinin fɛ, fini jɛman jan don. U siranna kosɛbɛ.

Musow donna kaburu kɔnɔ ka kamalennin dɔ ye, fini jɛman jan dɔ don, o kɛra sababu ye u siranna.

1. Aw kana siran: Hakilisigi min bɛ bɔ Ala yɔrɔ, dannayabaliya waatiw la

2. Ala ka dususalo sebaaya waati gɛlɛnw na

1. Esayi 41:10: "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 23:4: “Hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ, i ka bere ni i ka bere de bɛ ne dusu saalo.”

Marka 16.6 A y’a fɔ u ye ko: «Aw kana siran, aw bɛ Yesu Nazarɛtika ɲini. a tɛ yan: u y'a da yɔrɔ min na, o filɛ.»

Yesu ka lakununni ye seli ni jigiya sababu ye, siran tɛ.

1: Krisita kununna! Aw ka ɲagali a ka lakununni kabako la ani ka aw jigi da a kan!

2: Aw kana siran, katuguni Yesu Nazarɛtika min gengenna jiri la, o kununna!

1: 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye don ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye.

2: 1 Piɛrɛ 1:3-4 - An Matigi Yesu Krisita ka Ala ni a Fa ka tanu! Ka kɛɲɛ n’a ka makariba ye, a y’a to an ka bange kokura jigiya ɲɛnama la Yesu Krisita lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ka kɛ ciyɛn ye min tɛ tiɲɛ, nɔgɔ tɛ min na, ani min tɛ ban, min maralen bɛ sankolo la aw kosɔn.

Marka 16.7 Nka aw ka taa ka a fɔ a ka kalandenw ni Piɛrɛ ye ko a bɛ taa aw ɲɛfɛ Galile.

Dusu donna Yesu ka kalandenw ni Piɛrɛ kɔnɔ u ka taa Galile walisa k’a ye, i ko a tun ye layidu ta cogo min na.

1. Dannaya fanga: Yesu ye layidu min ta ko a bɛna a ka kalandenw kunbɛn Galile, o b’an hakili jigin ko an ka an jigi da a kan, hali ni an ma a ka laɲini dafalen faamu.

2. Jigiya dususalo: Yesu ka kɛli Galile, o bɛ kɛ hakilijigin ye jigiya la, a bɛ min lase an ka ɲɛnamaya ma, hali ni a bɛ kɛ i n’a fɔ ɲɛnamaya tɛ sigi sen kan.

1. Romɛkaw 5:1-5 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de sababu fɛ, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la. O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma, wa muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, wa jogo bɛ jigiya lase mɔgɔ ma.

2. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

Marka 16.8 U bɔra joona ka boli ka bɔ kaburu la. U yɛrɛyɛrɛla, u kabakoyara, u ma foyi fɔ mɔgɔ si ye. sabu u siranna.

Muso minnu tun taara bɔ Yesu kaburu la, olu bolila joona siranya fɛ, u ye min ye, u ma o fɔ mɔgɔ si ye.

1. Siranya fanga min bɛ seereya la

2. Seereya jɔyɔrɔ nafa ka bon dannaya la

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-9 - Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye! I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i barika bɛɛ ye.

2. Zaburu 91:1-2 - Min sigilen bɛ Kɔrɔtalenba ka gundo la, o na to Sebaayabɛɛtigi sumaya kɔrɔ. Ne na a fɔ Matigi ko la ko: «Ale ye ne dogoyɔrɔ ni ne ka kɛlɛbolo ye, ne ka Ala, ne na ne jigi da ale de kan.”

Marka 16.9 Yesu kununna joona dɔgɔkun don fɔlɔ la, a y’a yɛrɛ jira fɔlɔ Magadala Mariyama la, a ye jinɛ wolonwula gɛn ka bɔ a la.

Yesu kununna sɔgɔmada fɛ dɔgɔkun don fɔlɔ la ani Mariyama Magadala ye a ye fɔlɔ.

1. Lakununni fanga: Yesu kununna ka bɔ suw cɛma cogo min na ka diɲɛ yɛlɛma

2. Yafa sebaaya: Yesu ye jinɛ wolonwula gɛn cogo min na ka bɔ Mariyama Magadala fɛ

1. Yuhana 20:11-18 - Mariyama Magadala ye Matigi kununnen kunbɛn

2. Luka 8:1-3 - Mariyama Magadala ye Yesu nɔfɛmɔgɔw dɔ ye min kisira jinɛ wolonwula ma

Marka 16.10 A taara a fɔ a fɛ mɔgɔw ye, u tun bɛ kasi ka kasi.

Muso minnu ye Yesu ye a lakununni kɔfɛ, olu taara o fɔ kalandenw ye minnu tun bɛ kasi ka kasi.

1. Jigiya bɛ sɔrɔ cogo min na dusukasi waatiw la

2. Krisita ka lakununni seereya sebaaya

1. Yuhana 20:1-18 - Magadala Mariyama taara kaburu la ka Yesu lakununni seereya maana

2. Romɛkaw 5:3-5 - Jigiya min bɛ an na Krisita la hali ni tɔɔrɔ ni dusukasi bɛ an na.

Marka 16.11 U y’a mɛn ko a ɲɛnama don, ko a ye a ye, u ma da a la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma musow ka dannabaliya kan minnu tun ye Yesu ye a ɲɛnama la su kununni kɔfɛ.

1. Ka da lakununni na: Dannaya fanga

2. Yeli ye dannaya ye: Ka se sɔrɔ siga kan

1. Yuhana 20:24-29 - Toma ka dannabaliya ani dannaya min tugura o kɔ

2. 1 Piɛrɛ 1:3-9 - Jigiya sebaaya danaya fɛ lakununni la

Marka 16.12 O kɔfɛ, a y'i jira cogo wɛrɛ la u fila la, u taamatɔ ka taa jamana kɔnɔ.

Yesu y’a yɛrɛ jira a ka kalanden fila la cogo wɛrɛ la.

1: Yesu bɛ an fɛ hali an ka dibi waatiw la, wa a bɛna a yɛrɛ jira an na cogoya wɛrɛw la.

2: An ka Yesu ka kɛta waleɲumandɔn ani k’a dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ni a ka kɛli ma ye.

1: Matiyu 28:20 - "Ne ye ci min fɔ aw ye, aw k'u kalan u ka o bɛɛ labato, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina."

2: Kɛwalew 1:3 - "A ka tɔɔrɔ kɔfɛ, a y'a yɛrɛ jira olu la ni dalilu caman ye minnu tɛ fili, k'a ye u ɲɛ na tile binaani kɔnɔ, ka kuma Ala ka masaya kow kan.

Marka 16.13 U taara o fɔ mɔgɔ tɔw ye.

Kalandenw ma da a la tuma min na u ye Yesu lakununni ko f u ye.

1. Seere ka sebaaya: Kibaru duman jɛnsɛnni cogo min na hali ni siga bɛ mɔgɔ la

2. Dannaya ka tɛmɛ siran kan: I bɛ se ka jɔ cogo min na i ka dannayakow la

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Kɛwalew 4:20 - An tɛ se ka kuma an ye min ye ani an ye min mɛn.

Marka 16.14 O kɔfɛ, a y'i jira mɔgɔ tan ni kelen na, u sigilen tun bɛ dumuni na, ka u kɔrɔfɔ ni u ka dannabaliya ni u dusukun gɛlɛn ye, katuguni mɔgɔ minnu ye a ye a kununnen kɔ, u ma da olu la.

A ye mɔgɔ tan ni kelen kɔrɔfɔ u ka dannayabaliya kosɔn mɔgɔ minnu y’a ye a kununni kɔfɛ.

1. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ dannabaliya kan

2. Dannaya nafa ka bon Krisita lakununni na

1. Heburuw 11:1-3 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a kan, olu dafalen don, ko minnu ma ye. K'a masɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw y'u ka tanuli sɔrɔ o de fɛ. Dannaya barika la an b’a faamu ko diɲɛ dabɔra Ala ka kuma de fɛ, walisa min bɛ ye, o ma dabɔ fɛn yetaw la.

2. Yuhana 20:24-29 - Yesu nana tuma min na, Toma, min tun ye o tan ni fila la kelen ye, o tun b wele ko Filan. O la, kalanden tɔw y’a fɔ a ye ko: “An ye Matigi ye.” Nka a y'a fɔ u ye ko: «Ni ne ma nɛgɛw taamasiyɛn ye a bolow la, ka ne bolokɔni don wuluw taamasiyɛn na, ka ne bolo don a kɛrɛ la, ne tɛna da a la abada.» Tile 8 o kɔ, a ka kalandenw tun bɛ so kɔnɔ tugun, Toma tun bɛ u fɛ. Hali ni daaw tun datugulen don, Yesu nana jɔ u cɛma k’a fɔ ko: “Hɛrɛ ka kɛ aw ye.” O kɔ, a y'a fɔ Toma ye ko: «I bolokɔni da yan, ka ne bolow ye. I bolo kɔrɔta k'a bila ne kɛrɛ la.» Aw kana kafiri, nka aw ka da a la.» Toma y'a jaabi ko: «Ne Matigi ni ne ka Ala!» Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ye ne ye, i dara a la wa? Minnu ma yeli kɛ, ka da a la, olu ye dubadenw ye.”

Marka 16.15 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye.»

Yesu ye ci bila kalandenw ma ko u ka kibaru duman lase diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ma.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu ka cikan nafa ka bon hali bi cogo min na

2. Kalandenw ka kɔrɔtɔko: Ka se diɲɛ ma ni Kibaru Duman ye

1. Esayi 6:8 O kɔ, ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!”

2. Matiyu 28:19-20 O de kosɔn, taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.

Marka 16.16 Min dara a la ka batise, o na kisi. Nka min ma da a la, o na jalaki.»

Mɔgɔ o mɔgɔ dara Yesu la ka batise, o na kisi, nka minnu ma da Yesu la, o na jalaki.

1. Danaya ni batiseli nafa ka bon an ka kisili la

2. Ni an ma da Yesu la, o kɔlɔlɔw

1. Romkaw 10:9-10 - "ni i b'a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye, ka jo di a ma mɔgɔ bɛ sɔn a ma ni da ye ka kisi."

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya fɛ. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

Marka 16.17 O taamashyɛnw na tugu dannabaaw kɔ. U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma kan kuraw la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma taamasyɛnw kan minnu bɛna tugu dannabaaw kɔ Yesu tɔgɔ la, i n’a fɔ ka jinɛw gɛn ani ka kuma kan kuraw la.

1. Dannaya fanga: Ka kabakow da wuli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Taamaʃyɛnw ni kabakow: Ka yɔrɔ min ka bon ni hadamaden ta ye, o jirali

1. Luka 10:17-20 - Yesu b’a ka kalandenw bila ka jinɛw gɛn a tɔgɔ la

2. Kɛwalew 2:1-4 - Kalandenw bɛ kuma kan kuraw la, u falen kɔ Ni Senu la

Marka 16.18 U na saw ta. Ni u ye fɛn fagalen dɔ min, o tɛna u tɔɔrɔ. u na bolo da banabagatɔw kan, u na kɛnɛya.»

Yesu ye layidu ta ko mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ, olu bɛna lakana ka tɛmɛ hadamadenw kan ka bɔ kojuguw la, ani ko u bɛna se ka banabagatɔw kɛnɛya.

1. Ka i jigi da Krisita ka layiduw kan: Dannaya fanga

2. Ka se sɔrɔ siran ni sigasiga kan: Ni foyi tɛ i bolo ka bɔnɛ

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika la."

2. Heburuw 11:1- "Sisan, dannaya ye fɛn jigilenw dafalen ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

Marka 16.19 Matigi kumana u f=, a y=r=ra sankolo la ka sigi Ala kinin f=.

Yesu yɛlɛnna Sankolo la ani a sigilen bɛ Ala kinin fɛ.

1: An bɛ se ka an jigi da Yesu ka layiduw kan tuma bɛɛ, ani ko a sigilen bɛ Ala kinin fɛ.

2: An bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ ani ka jigiya sɔrɔ ko Yesu bɛ an fɛ ani ko ale ye Ala kininbolo ye.

1: Kɛwalew 1:9-11 - Yesu taara sankaba dɔ kɔnɔ ka sigi Ala kinin fɛ.

2: Efesekaw 1:19-23 - Ala ye Krisita lakunun ka b suw cma, ka a sigi a kinin f sankolo la.

Marka 16.20 U taara ka waajuli kɛ yɔrɔ bɛɛ la, Matigi ye baara kɛ n'u ye, ka kuma sabati ni taamashyɛnw ye. Amiina.

Kalandenw taara waajuli kɛ yɔrɔ bɛɛ, Matigi tun bɛ baara kɛ n’u ye, k’u ka kumaw sinsin ni kabakow ye.

1. “Ala ka Kuma fanga: Waajuli kɛ ni fanga ye” .

2. “Ala ka baara kɛcogo kabakoma” .

1. Kɛwalew 10:38 - “Ala ye Yesu Nazarɛtika mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na, a tun bɛ yaala-yaala ka ko ɲuman kɛ, ka Sitanɛ deguntɔw bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ.”

2. Romɛkaw 15:19 - “Taamaʃyɛnw ni kabakow fanga barika la, Ala Ni sebaaya barika la, fo ka bɔ Jerusalɛm, ka taa se Iliriko ma, ne ye Krisita ka kibaru duman cidenyabaara dafa.”

Luka 1 bɛ Yesu bangeli sira sigi sen kan, a bɛ kabako kow lakali minnu kɛra Yuhana Batiselikɛla ni Yesu bangeli lamini na, i n’a fɔ mɛlɛkɛw ka laseliw y’a fɔ cogo min na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Luka ye a kuntilenna ɲɛfɔ a ye min kɛra ka nin maana sɛbɛn Tewofili ye, k’a hakili sigi ko a sinsinnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ɲuman kan ani seerew ka kunnafoniw kan (Luka 1:1-4). O kɔ, a bɛ wuli ka taa kow la minnu kɛra sani Yesu ka bange, k’a daminɛ Zakari ni Elizabɛti la minnu tun tilennen don nka den tun tɛ u la. Zakari tun bɛ baara kɛ Alabatosoba kɔnɔ tuma min na, mɛlɛkɛ dɔ y’a jira a la ko hali n’u kɔrɔla, u bɛna denkɛ dɔ sɔrɔ min tɔgɔ ye ko Yuhana, o bɛna mɔgɔw labɛn Matigi nali kama. Zakari ye sigasiga kɛ u ka kɔrɔya kosɔn, wa a kɛra bobo ye fo ka se o kow ma (Luka 1:5-25).

Dakun 2nan: Kalo wɔɔrɔ o kɔfɛ, Mɛlɛkɛ Gabriɛl taara bɔ Mariyama ye Nazarɛti k’a jira ko a bɛna kɔnɔ ta Ni Senu fɛ denkɛ min tɔgɔ ye ko Yesu min bɛna kɛ Denkɛba ye Kɔrɔtalenba Ala ka masasigilan di a ma a fa Dawuda ka masaya kɛ Yakuba bɔnsɔnw kan fo abada masaya tɛna ban abada. O foli in y’a jɔrɔ ani k’a yɛrɛ ɲininka nin foli sugu jumɛn bɛ se ka kɛ, Mariyama y’a ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo min na kabini a tun ye npogotigi ye. Gabiriyɛli y’a ɲɛfɔ ko foyi tɛ se ka kɛ Ala fɛ. Mariyama sɔnna ni majigilenya ye k'a fɔ ko "Ne ye Matigi ka baarakɛla ye, i ka kuma ka dafa" (Luka 1:26-38).

Dakun 3nan: O laseli kɔfɛ, Mariyama taara bɔ a somɔgɔ Elizabɛti ye min kɔnɔma tun don Zan fɛ. Tuma min na Elizabɛti ye Mariyama ka foli mɛn den kɔnɔbara falen Ni Senu dugawulen musow cɛma jiriden kɔnɔbara mun na granted ne ba ne Matigi bɛ na ne ma joona iko mankan i ka foli sera tulo ma den kɔnɔbara panna nisɔndiya dugawu dalen bɛ min na Matigi ko a bɛna min kɛ a tora kalo saba ɲɔgɔn o kɔfɛ a seginna so (Luka 1:39-56). O waati kelen na waati sera Elizabɛti ka bange tun ye cɛden sigiɲɔgɔnw somɔgɔw mɛn Matigi ye hinɛba jira a la a nisɔndiyara a tile 8nan na na bolokoli den taara a tɔgɔ da a kɔfɛ fa Zakari ba kumana ka fɔ ko "Ayi! A ka kan ka wele ko Zan. U ko yen mɔgɔ si tɛ somɔgɔw cɛma tɔgɔ ye taamasiyɛnw sɔrɔ min b'a fɛ ka wele a ɲininka sɛbɛnni tablɛti sɛbɛnna "A tɔgɔ Zan." Bɛɛ kabakoyara o yɔrɔnin bɛɛ da wulilen kan hɔrɔnyalen y'a daminɛ ka kuma Ala tanu sigiɲɔgɔnw falen siran kulu jamana bɛɛ la Jude mɔgɔw tun bɛ kuma nin ko ninnu bɛɛ kan bɛɛ ye miiri dusukunw na k'a ɲininka ko "O tuma na fɛ, den bɛna kɛ mun ye? Bari Matigi bolo n'a ye fa Zakari falen Ni Senu ye kiraya kɛ ka cidenyabaara nata fɔ denkɛ tɛmɛsira labanw kɔnɔ dɔnkili tanuli bɛ dɔn Benɛdikti la ka Ala ka laɲiniw sigi senkan kisili Israɛl sen bɛ jɔyɔrɔ denkɛ tulonkɛ laselikɛla Masiya (Luka 1:57-80).

Luka 1.1 K'a masɔrɔ mɔgɔ caman y'u bolo minɛ ka kow fɔ anw cɛma, dannaya bɛ minnu na kosɛbɛ.

Nin tɛmɛsira ye Luka ka Kibaru Duman daminɛ ye, min b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ caman y’a ta u yɛrɛ bolo ka Yesu ka kalansiraw sɛbɛn minnu bɛ sɔn kosɛbɛ.

1. Ala b’an wele ka kɛ a ka kuma kuntigi kantigiw ye, ani ka Yesu ka kalansiraw sɛbɛn ni kantigiya ye, Egilisi bɛ sɔn minnu ma.

2. Ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman weleweleda, o ye kunkanbaaraba ye, wa an ka kan ka fɛɛrɛw tigɛ walisa k’a lase mɔgɔw ma cogo bɛnnen na.

1. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye o bɛɛ labato.

2. 2 Timote 3:16-17 - Sɛbɛnniw bɛɛ bɛ bɔ Ala de fɛ, wa nafa b’a la ka mɔgɔw kalan, ka u kɔrɔfɔ, ka u latilen ani ka tilennenya dege, walisa Ala ka baarakɛla ka labɛn kosɛbɛ baara ɲuman bɛɛ kama.

Luka 1.2 U y'u lase an ma cogo min na, olu minnu tun ye seerew ye kabini fɔlɔfɔlɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kibaru duman lakalitaw bɔyɔrɔ ɲɛfɔ iko mɔgɔ ɲɛnamaw ni kuma cidenyabaarakɛlaw.

1. Nafa min b’a la ka tugu Ala ka Kuma kɔ i ko a jiralen bɛ cogo min na Kibaru Duman maanaw kɔnɔ.

2. Seereya fanga ani a jɔyɔrɔ dannaya lasecogo la.

1. Yuhana 14:26 - "Nka, Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ye min fɔ aw ye, o bɛɛ lase aw hakili ma."

2. Kɛwalew 1:8 - "Nka aw na sebaaya sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo yɔrɔ janw ma."

Luka 1.3 A diyara ne fana ye, ne ye fɛn bɛɛ faamu kabini fɔlɔfɔlɔ.

Sɛbɛnnikɛla bɛ fɛn bɛɛ faamuya cogo dafalen na, wa a b’a fɛ k’o tila ni o ye maana sɛbɛnnen dɔ cogo la min bɛ di Tewofili ma.

1. Ala sago dɔnni: A ka faamuyali dafalen dɔn cogo min na

2. Ka kɛ Tewofili ɲuman ye: Ka ɲɛnamaya kɛ ka bɛn o tɔgɔ ma, o kɔrɔ ye min ye

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw tilennen to.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di a ma.

Luka 1.4 I kalanna ko minnu na, i ka olu tiɲɛ dɔn.

Luka ye kuma dɔ sɛbɛn ka bɔ Ala yɔrɔ, ko mɔgɔ minnu kalanna kibaru duman la, olu bɛ se ka kalanw tiɲɛnen dɔn.

1. Ala ka Kuma ka dannaya min tɛ wuli

2. Ala ka layiduw dafalen faamuyali

1. Romɛkaw 15:4 - Katuguni fɛn minnu sɛbɛnna ka kɔrɔ, olu sɛbɛnna an ka kalan kama, walisa an ka muɲuli ni Kitabuw dusu saalo fɛ, an ka jigiya sɔrɔ.

2. 2 Timote 3:16 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu de fɛ, wa u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.

Luka 1.5 Jude masakɛ Hɛrɔde ka waati la, sarakalasebaa dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ko Zakari, Abiya bɔnsɔn dɔ tun bɛ yen.

Zakari ni Elizabɛti tun ye furuɲɔgɔnmaw ye minnu tun bɛ Ala ɲɛsiran Jude masakɛ Hɛrɔde ka waati la.

1. Ala bɛ mɔgɔ majiginlenw sugandi walisa k’a sago kɛ.

2. Zakari ni Elizabɛti ka kantigiya ye misali ye an bɛɛ bolo.

1. Yakuba 4:10 “A’ ye aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.”

2. Romɛkaw 12:2 “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Luka 1.6 U fila bɛɛ tun tilennen don Ala ɲɛ kɔrɔ, u tun bɛ taama Matigi ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow bɛɛ la jalakibaliw la.

Zakari ni Elizabɛti fila bɛɛ tun tilennen don Ala ɲɛ kɔrɔ, u tun bɛ Matigi ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow bɛɛ labato ni kantigiya ye.

1. "Ka ɲɛnamaya tilennen kɛ: Weelekan ka ɲɛsin senuya ma".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ kanminɛli la: Duba don Ala ka mɔgɔw bolo".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:24-25 - "Matigi y'a fɔ an ye ko an ka nin sariyaw bɛɛ labato, ka siran Matigi an ka Ala ɲɛ, an ka nafa kama tuma bɛɛ, walisa a ka an kisi i ko bi. O tuma na, a na kɛ." tilennenya ka kɛ an ye, ni an y’an janto nin ci fɔlenw bɛɛ la Matigi an ka Ala ɲɛ kɔrɔ, i ko a y’a fɔ an ye cogo min na.”

2. Esayi 33:15 - «Mɔgɔ min bɛ taama tilennenya la, ka kuma tilennen fɔ, min bɛ degun tɔnɔ mafiɲɛya, min bɛ taamasiyɛn kɛ ni a bolow ye, ka ban warijɛ la, min bɛ a tulo bali ka joli bɔn, ka a ɲɛw datugu kojugu ye. ” .

Luka 1.7 U ma den sɔrɔ, katuguni Elizabɛti tun ye bangen ye, u fila bɛɛ tun bɛ san caman bɔ.

Elizabɛti n’a cɛ tun ye mɔgɔkɔrɔbaw ye ani den tun tɛ u la k’a sababu kɛ Elizabɛti ka bangekɔlɔsi ye.

1. "Jigiya Matigi la - Kalan min bɔra Elisabɛti n'a cɛ fɛ".

2. "Ala ka waati dafalen don - Elisabɛti n'a cɛ ka kalan".

1. Zaburu 37:4 - "I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma."

2. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn."

Luka 1.8 A ye sarakalasebaaya baara kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ ka kɛɲɛ ni a ka taamacogo ye.

O tɛmɛsira bɛ Zakari ɲɛfɔ a bɛ sarakalasebaaya baara kɛ.

1. Ka i jigi da Ala ka labɛn kan: Ka muɲuli ni kantigiya dege gɛlɛyaw kɔnɔ

2. Ala ye i ka kuntilenna dafa: Ka sarakalasebaaya weleli kɛ

1. Zaburu 119:105 “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma ani yeelen ye ne ka sira kan.”

2. Filipekaw 4:13 “Mɔgɔ min bɛ fanga di ne ma, ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ.”

Luka 1:9 Ka kɛɲɛ ni sarakalasebaa ka laada ye, a ka niyɔrɔ tun ye ka wusulan jeni ni a donna Matigi ka Alabatosoba kɔnɔ.

Zakari, sarakalasebaa dɔ, sugandira ka wusulan jeni Matigi ka Alabatosoba kɔnɔ, o tun ye a ka sarakalasebaaya baara dɔ ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka weleli ye: Ka baara kɛ ni an ka nilifɛnw ye walasa ka baara kɛ Matigi ye

2. Ala bato cogo min na baara fɛ

1. 1 Tilew Kibaru 16:23-25 - "Aw ka dɔnkili da Matigi ye, dugukolo bɛɛ, a ka kisili fɔ don o don. A nɔɔrɔ fɔ siyaw cɛma, a ka kabakow fɔ siyaw bɛɛ cɛma. Katuguni Matigi ka bon, a ka kan ni a ye kosɛbɛ." tanu, a ka kan ka siran ka tɛmɛ ala bɛɛ kan.»

2. 1 Piɛrɛ 4:10-11 - "Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, i n'a fɔ Ala ka nɛɛma kuntigi kantigiw Ala ka kumaw. Ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ, o ka kan k'o kɛ ni fanga ye Ala bɛ min di, walisa Ala ka tanuli fɛn bɛɛ la Yesu Krisita barika la. Nɔɔrɔ ni sebaaya ka kɛ ale de ye badaa-badaa. Amiina.

Luka 1.10 Jama bɛɛ tun bɛ delili kɛ kɛnɛma wusulan waati la.

O waati mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn ka delili kɛ tuma min na sarakalasebagaw tun bɛ ka wusulan bɔ.

1. Ala ka mɔgɔw welelen don delili la ani ka ɲɔgɔn lajɛn kelenya la.

2. Jɛkulu ka delili nafa ani a jɔyɔrɔ an ka dannaya la.

1. Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔ y’u yɛrɛ di delili, kalan, jɛɲɔgɔnya ani buru karili ma.

2. Zaburu 66:18 - Ni ne ye tilenbaliya jate ne dusukun na, Matigi tɛna o lamɛn.

Luka 1.11 Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'i jira a la, a jɔlen bɛ wusulan sarakabɔlan kinin fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ mɛlɛkɛ dɔ ɲɛfɔ min y’a yɛrɛ jira Zakari la, Yuhana Batiselikɛla facɛ, k’a sɔrɔ a tun bɛ ka wusulan bɔ Alabatosoba kɔnɔ.

1. "Dannaya fanga: Ala bɛ baara kɛ ni an ka kantigiya walew ye cogo min na walasa k'a sago jira".

2. "Ka kanminɛli nafa: Ala bɛ an ka baara kantigi sara cogo min na".

1. Heburuw 11:1-3 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la Elohim ta fan fɛ, walisa min bɛ ye, o ma dilan ni fɛn yetaw ye.»

2. Yakuba 2:17-18 - "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara. Nka mɔgɔ dɔ na a fɔ ko: Dannaya bɛ aw la, kɛwalew bɛ ne la." I ka dannaya jira ne la ni i ka kɛwalew tɛ, ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

Luka 1.12 Zakari y’a ye tuma min na, a hakili ɲagamina, siran y’a minɛ.

Zakari dusu tiɲɛna ani siranba donna a la tuma min na a ye mɛlɛkɛ dɔ ye.

1. Ala ka cidenw man kan ka siran bila mɔgɔ la

2. Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Filipekaw 4:4-7 - "Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka nisɔndiya! Aw ka dususuma ka jɛya mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Matigi ka surun. Aw kana aw hakili ɲagami fɛn si la, fɔ fɛn bɛɛ la, delili fɛ." Aw ka deliliw lase Ala ma ni barika dali ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ faamuyali bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la."

Luka 1.13 Nka mɛlɛkɛ y’a fɔ a ye ko: «I kana siran, Zakari, katuguni i ka delili mɛnna. I muso Elizabɛti na denkɛ bange i ye, i na a tɔgɔ da ko Yuhana.

Mɛlɛkɛ y’a fɔ Zakari ye ko a kana siran, bawo a ka delili mɛnna ani a muso Elisabɛti bɛna denkɛ bange ani a tɔgɔ bɛna kɛ Yuhana ye.

1. Ala b’an ka deliliw lamɛn tuma bɛɛ, wa a bɛna u jaabi a ka waati dafalen na.

2. Ka da Ala ka laɲini na, hali ni a ma kɛ, o nafa ka bon an ka dannaya taama na.

1. Yuhana 14:13-14 - «Aw bɛ fɛn o fɛn deli ne tɔgɔ la, ne na o kɛ, walisa ne Fa ka bonya Denkɛ la. I bɛ se ka fɛn o fɛn ɲini ne fɛ ne tɔgɔ la, ne na o kɛ.”

2. Zaburu 37:5 - I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan, a na nin kɛ:

Luka 1.14 I na nisɔndiya ni ɲagali sɔrɔ. Mɔgɔ caman na nisɔndiya a bangeli la.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 1:14 la, o bɛ sinsin nisɔndiya kan min bɛna na ni Yesu bangeli ye.

1. Yesu ka nisɔndiya: Luka 1:14 kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli

2. Ka nisɔndiya Yesu bangeli la: Ka miiri Luka 1:14 la

1. Esayi 9:6-7: Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Filipekaw 4:4: Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.»

Luka 1.15 A na kɛ mɔgɔba ye Matigi ɲɛ kɔrɔ, a tɛna diwɛn ni minfɛn minfɛn min. A na fa Ni Senu la kabini a ba kɔnɔ.

A na kɛ mɔgɔba ye Ala ɲɛ kɔrɔ ani a na fa Ni Senu la kabini a bange waati.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Senuya bɛ nɔ min bila an ka ɲɛnamaya la

1. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - Nka aw welebaa senuma cogo min na, aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw ka kɛwalew bɛɛ la. sabu a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye mɔgɔ senumaw ye.”

Luka 1.16 A na Israɛldenw caman kɔdon Matigi u ka Ala fɛ.

Layidu tara Yuhana Batiselikla ye ko a na Isirayli den caman lase Matigi u ka Ala ma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni Ala ka dugawu ye".

2. "Ka i kuntilenna sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ Ala sababu fɛ".

1. Esayi 55:6-7: Aw ye Matigi ɲini ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.

2. Yakuba 4:8: Aw ka gɛrɛ Ala la, ale na gɛrɛ aw la. Aw ye aw bolow saniya, aw jurumutw, ka aw dusukunw saniya, aw hakili fila.

Luka 1.17 A na taa a ɲɛfɛ Eli ni ni a ka sebaaya la, ka faw dusukunw wuli ka taa denw ma, ka kanminɛbaliw bila mɔgɔ tilennenw ka hakilitigiya la. ka jama labɛn Matigi kama.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara kan ka mɔgɔw lasegin Ala ma ani ka jama dɔ labɛn Matigi ye.

1. An dusukunw labɛnni Matigi ye: Yuhana Batiselikɛla ye nimisali ni tilennenya cikan waajuli kɛ cogo min na

2. Waajuli fanga: Yuhana Batiselikɛla ka cikan ni a ka cidenyabaara ye nɔ min bila a la

1. Matiyu 3:1-2 - Yuhana Batiselikla ka nimisali ni tilennenya cidenyabaara

2. Romkaw 10:14-15 - Mɔgɔw ka kan ka u ɲɛsin Matigi ma walisa ka kisi

Luka 1.18 Zakari y’a fɔ mɛlɛkɛ ye ko: «Ne na o dɔn cogo di?» katuguni ne ye cɛkɔrɔba ye, ne muso fana bɛ san caman na.

Zakari ye mɛlɛkɛ ɲininka a bɛna a ka layidu tiɲɛ dɔn cogo min na.

1: I jigi da Matigi kan sabu a bɛna fɛnw di.

2: An ka kan ka limaniya ni jagɛlɛya sɔrɔ dannayabaliya la.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Luka 1.19 Mɛlɛkɛ y'a jaabi ko: «Ne ye Gabriɛl ye, min jɔlen bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ. Ne cilen don ka kuma i fɛ, ka o kibaru duman fɔ i ye.»

Mɛlɛkɛ Gabriɛl cira ka taa Yuhana Batiselikɛla bangeli kibaru duman jira Zakari la.

1. Ala ka cidenw: Mɛlɛkɛw jɔyɔrɔ Bibulu kɔnɔ

2. Ala ka layidu: Yesu ni Yuhana Batiselikla bangeli

1. Zaburu 103:20 - Aw ka Matigi tanu, aw a ka mɛlɛkɛw, aw minnu fanga ka bon, minnu bɛ a ka ci fɔlenw kɛ, ka a ka kumakan lamɛn.

2. Heburuw 13:2 - Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y'a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u ma a dɔn.

Luka 1.20 A filɛ, i na kɛ bobo ye, i tɛna se ka kuma fɔ, fo o kow bɛna kɛ don min na, katuguni i ma da ne ka kumaw la, minnu bɛna dafa u waati la.

Mɛlɛkɛ dɔ y’i yɛrɛ jira Zakari la, Yuhana Batiselikɛla fa, k’a fɔ a ye ko a bɛna kɛ bobo ye fo kiraya kuma minnu fɔra a ye, olu ka kɛ, bawo a ma da mɛlɛkɛ ka kumaw la.

1. Dannaya fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka da Ala ka Kuma kan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka da Ala ka layiduw kan

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Zaburu 56:3 - Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da I kan.

Luka 1.21 Jama ye Zakari makɔnɔ, u kabakoyara kosɛbɛ ko a tora Alabatosoba kɔnɔ.

Zakari taara Alabatosoba kɔnɔ ani jama kabakoyara k’a ye ko a tora yen waati min na.

1. Ala ka waati dafalen don - ka baro kɛ cogo min na Ala ye labɛn kɛ an kelen-kelen bɛɛ ye ani a ka waati kɛcogo de ka fisa.

2. Muɲuli ye jogo ɲuman ye - ka kuma Zakari ka muɲuli sara cogo min na ani a nafa ka bon cogo min na ka muɲu ɲɛnamaya fan bɛɛ la.

1. Zaburu 37:7 - "Aw ka aw hakili sigi Matigi ɲɛ kɔrɔ ka muɲu a makɔnɔ."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Luka 1.22 A bɔra tuma min na, a ma se ka kuma u fɛ, u y'a ye ko a ye yelifɛn dɔ ye Alabatosoba kɔnɔ.

Zakari kɛra bobo ye a kɛlen kɔ ka yelifɛn dɔ ye Alabatosoba kɔnɔ.

1. Ka da Ala la hali ni an t’a faamu

2. Ka Ala sago faamu a ka makun fɛ

1. Esayi 6:9-10 – “A ko: Taga k’a fɔ jama ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana a faamu. Aw k'a ye tiɲɛ na, nka aw kana o dɔn.» Aw ye nin jamana ninnu dusukun fasa, ka u tulo gɛlɛya, ka u ɲɛw datugu. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali sɔrɔ ni u dusukun ye, ka yɛlɛma don u la, ka kɛnɛya.”

2. Habakuki 2:20 – “Nka Matigi bɛ a ka Alabatosoba senuma kɔnɔ, dugukolo bɛɛ ka to a ɲɛ kɔrɔ.”

Luka 1.23 A ka baara donw dafara dɔrɔn, a taara a yɛrɛ ka so.

Ezekiyasi ka cidenyabaara dafara ani a seginna a yɛrɛ ka so.

1. Ala ka kantigiya k’a ka mɔgɔw mago ɲɛ

2. Ala ye kuntilenna min di a ma, o dafara

1. Esayi 38:5 «Taa a fɔ Ezekiyasi ye ko: Matigi, i fa Dawuda ka Ala ko: Ne ye i ka delili lamɛn. Ne ye i ɲɛji ye. A filɛ, ne na san tan ni duuru fara i ka ɲɛnamaya kan.’”

2. Zaburu 103:17 “Nka kabini badaa fo badaa, Matigi ka kanuya bɛ a ɲɛsiranbagaw fɛ, a ka tilennenya bɛ u denw denw fɛ.”

Luka 1.24 O donw tɛmɛnen kɔ, a muso Elizabɛti kɔnɔ ta, ka a dogo kalo duuru kɔnɔ.

Elisabɛti ye kɔnɔ ta ka a yɛrɛ dogo kalo duuru kɔnɔ.

1. Ala ka kantigiya dugawu

2. Ka bonya ka da Ala ka Labɛn kan

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn."

2. Zaburu 46:10 - «Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!”

Luka 1.25 Matigi ye ne filɛ nin cogo la, a ye ne filɛ don minnu na, walisa ka ne mafiɲɛya bɔ mɔgɔw cɛma.

Matigi hinɛ kɛra Mariyama ye, ka a ka maloya bɔ mɔgɔw cɛma.

1. Ala ka makari: A ka kanuya min tɛ ban, o misali dɔ

2. Ka ɲagali Matigi la: Ka sɔn a ka dubaw ma

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 34:5 - Minnu b’a filɛ, olu bɛ yeelen bɔ, u ɲɛda tɛna maloya abada.

Luka 1.26 Kalo wɔɔrɔnan na, mɛlɛkɛ Gabriɛl cira ka bɔ Ala yɔrɔ ka taa Galile dugu dɔ la, o tɔgɔ ye ko Nazarɛti.

Kalo wɔɔrɔnan na, Ala ka mɛlɛkɛ dɔ nana Nazarɛti, Galile dugu dɔ la.

1. Ala ka cidenw bɛ jigiya lase cogo min na

2. Ala ka taamaw fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 40:3-5 - Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: “A’ ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye. ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye. 4 Kɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin. dugukolo gɛlɛn bɛna kɛ tilennen ye, yɔrɔ gɛlɛnw bɛna kɛ kɛnɛ ye. 5 Matigi nɔɔrɔ na jira, mɔgɔw bɛɛ na o ye ɲɔgɔn fɛ.

2. Luka 2:10-11 - Nka mɛlɛkɛ y’a fɔ u ye ko: “Aw kana siran. Ne bɛ na ni kibaru duman ye aw fɛ min bɛna nisɔndiyaba lase mɔgɔw bɛɛ ma. 11 Bi Dawuda ka dugu kɔnɔ, Kisibaa dɔ bangera aw ye. ale de ye Masiya ye, Matigi.

Luka 1.27 Npogotigi dɔ ye furu kɛ cɛ dɔ ma, min tɔgɔ ye ko Yusufu, Dawuda ka so. Npogotiginin tɔgɔ tun ye Mariyama ye.

Mariyama tun ye furusiri kɛ cɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Yusufu, o tun bɛ bɔ masakɛ Dawuda bɔnsɔn na.

1. Bonya ni denbaya ka tariku nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ala ye kabako labɛn Mariyama ni Yusufu ye.

1. Romɛkaw 8:28, "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Zaburu 139:13-14, "Katuguni ne ye ne minɛ, i ye ne datugu ne ba kɔnɔ. Ne na i tanu, katuguni ne dabɔra siran ni kabako la, i ka kɛwalew ye kabako ye, ani ko ne ni bɛ tiɲɛ dɔn." Kɔsɛbɛ."

Luka 1.28 Mɛlɛkɛ donna a fɛ k'a fɔ a ye ko: «I ka nɛɛma sɔrɔ, Matigi bɛ i fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ mɛlɛkɛ Gabriɛl ka foli ɲɛfɔ Mariyama ye tuma min na a y’a jira ko a sugandira ka kɛ Yesu ba ye.

1. Ala ka nɛɛma: Ala ka nɛɛma dugawu sɔrɔli i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Mariyama ka jaabi: Ka a dege ka Ala ka weleli jaabi ni kantigiya ye

1. Jeremi 29:11 - "Ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲiniw kɛ walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma."

2. Luka 2:19 - Nka Mariyama ye o kow bɛɛ mara nafolo la, ka miiri u la a dusukun na.

Luka 1.29 A ye Yesu ye minkɛ, a hakili ɲagamina a ka kuma fɔlen na, a hakili la ko nin ka kan ka kɛ foli sugu min ye.

Mariyama hakili ɲagamina ani a dusu tiɲɛna tuma min na mɛlɛkɛ Gabriɛl y’a yɛrɛ jira a la.

1: Ala ka labɛn min kɛra an ye, o bɛ mɔgɔ hakili ɲagami tuma dɔw la ani ka mɔgɔ tɔɔrɔ, nka a bɛna kɛ an ka nafa ye tuma bɛɛ.

2: Ala bɛ se ka baara kɛ ciden minnu fɛ, an tun ma miiri minnu na kosɛbɛ, walisa ka nisɔndiya ni kuntilenna lase an ma.

1: Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2: Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Luka 1.30 Mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «I kana siran, Mariyama, katuguni i ye nɛɛma sɔrɔ Ala fɛ.»

Mɛlɛkɛ dɔ y’i yɛrɛ jira Mariyama la k’a fɔ a ye ko a ye nɛɛma sɔrɔ Ala fɛ, wa a kana siran.

1. Ala ka nɛɛma: An bɛ se k’a dɔn ani k’a sɔrɔ cogo min na

2. Ka siran kunbɛn ni dannaya ye Ala ka nɛɛma la

1. Zaburu 5:12, “Matigi, i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ tilennenw ye. i b’a datugu ni nɛɛma ye i n’a fɔ nɛgɛso.”

2. Esayi 41:10, “Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Luka 1.31 I na kɔnɔ ta i kɔnɔ, ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da ko YESU.

Mɛlɛkɛ y’a fɔ Mariyama ye ko a bɛna denkɛ bange k’a tɔgɔ da ko Yesu.

1: An minnu ye Krecɛnw ye, an ka kan k’an hakili to a la ka da Ala ka labɛn na hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ walima ni a ka gɛlɛn.

2: An ka kan ka da Ala ka weleli la ani ka sɔn a sago ma ni nisɔndiya ni bonya ani majigilenya ye.

1: Romɛkaw 8:28 “An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2: Filipekaw 4:4-7 “Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Aw ka danbe ka kɛ mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Matigi bɛ ka surunya. Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.”

Luka 1.32 A na kɛ mɔgɔba ye, a na wele Kɔrɔtalenba Denkɛ, Matigi Ala na a fa Dawuda ka masasigilan di a ma.

Matigi Ala na a fa Dawuda ka masasigilan di a Denkɛ ma.

1. Ala ye layidu minnu ta Masaya banbali ko la: Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu Krisita ka masaya kɔnɔ

2. Duba min bɛ sɔrɔ Ala ka laɲini dɔnni na: Dawuda ka masasigilan faamuyali

1. Esayi 9:7 - «A ka kuntigiya bonya ni a ka hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan, ani a ka masaya kan, ka a sigi sen kan, ka a sabati ni kiri ni tilennenya ye kabini sisan badaa. Kɛlɛcɛw Matigi ka timinandiya de bɛna o kɛ.”

2. Jirali 3:21 - “Mɔgɔ min bɛ se sɔrɔ, ne na a to o ka sigi ne fɛ ne ka masasigilan kan, i ko ne fana ye se sɔrɔ cogo min na, ka sigi ne Fa fɛ a ka masasigilan kan.”

Luka 1.33 A na masaya kɛ Yakuba ka so kan fo abada. A ka masaya tɛna ban.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka masaya banbali ɲɛfɔ Yakuba ka so kan.

1: Yesu ka kanuya banbali ni a ka makari bɛ barika don an na an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An man kan ka ɲinɛ abada ko masaya banbali bɛ Yesu bolo ani an ka kan k’an jija ka baara kɛ a ye ni kantigiya ye.

1: Heburuw 13:8, "Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa."

2: Zaburu 146:10, "Matigi na masaya kɛ badaa-badaa, i ka Ala, Siyɔn, bɔnsɔn bɛɛ la."

Luka 1.34 Mariyama y’a fɔ mɛlɛkɛ ye ko: «Nin na kɛ cogo di, k’a masɔrɔ ne tɛ cɛ dɔn?»

Mariyama ye mɛlɛkɛ ɲininka a bɛ se ka den sɔrɔ cogo min na k’a sɔrɔ a tun ye npogotigi ye.

1: Mariyama ye misali min jira dannaya ko la, dannayabaliya kɔnɔ.

2: Ala ka kabako sebaaya walisa k’a sago kɛ.

1: Jenɛse 18:14 Yala fɛn dɔ ka gɛlɛn Matigi ma wa?

2: Esayi 40:28-31 I ma o dɔn wa? i m'a mɛn ko Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, tɛ sɛgɛn, wa a tɛ sɛgɛn wa? a ka faamuyali ɲinini tɛ yen .

Luka 1.35 Mɛlɛkɛ y’a jaabi ko: «Ni Senu na na i kan, Kɔrɔtalenba ka sebaaya na i datugu.

Mɛlɛkɛ y’a jira Mariyama la ko a bɛna Ala Denkɛ kɔnɔ ta, Ni Senu ka sebaaya barika la.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ala bɛ kabakow kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Yesu ka weleli: Mariyama ye Ala ka weleli jaabi cogo min na

1. Esayi 7:14 - «O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma. A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.”

2. Romɛkaw 8:11 - “Mɔgɔ min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.”

Luka 1.36 I balimakɛ Elizabɛti fana kɔnɔma don a kɔrɔya la.

Elizabɛti ye kabako kɛ ka den kɔnɔ ta a kɔrɔbayalen na, hali k’a sɔrɔ a tun ye den sɔrɔn ye.

1: Ala ka kabakow - Ala bɛ se ka kabako juguw kɛ cogo min na hali ni ko minnu tɛ se ka kɛ.

2: Si hakɛ tɛ Barika ye - Ala bɛ se ka baara kɛ cogo min na hali bi mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali n’u si hakɛ ka bon.

1: Esayi 46:4 - Hali fo i ka kɔrɔya ni i kunsigi jɛmanw, ne de ye ale ye, ne de bɛna i balo. Ne ye i da ani ne na i ta; Ne na aw balo ani ne na aw kisi.

2: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Luka 1.37 Katuguni foyi tɛna se ka kɛ Ala fɛ.

Nin tɛmɛsira ye hakilijigin ye Ala ka sebaaya kan ani ko foyi man gɛlɛn Ala ma.

1. "Ala ka sebaaya banbali".

2. "Foyi tɛ Se ka Kɛ An ka Ala ye".

1. Jeremi 32:17 Matigi Ala! A filɛ, i ye sankolo ni dugukolo da i ka sebaayaba fɛ, i ye i bolo kɔrɔta, foyi tɛ i bolo.

2. Matiyu 19:26 Nka Yesu y’u filɛ k’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔw bolo, o tɛ se ka kɛ. Nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.

Luka 1.38 Mariyama ko: «Matigi ka jɔnmuso filɛ. A ka kɛ ne ye ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye.» Mɛlɛkɛ bɔra a la.

Mariyama sɔnna Matigi sago ma ni majigilenya ye ni dannaya ni dannaya ye.

1: An bɛ se ka fanga sɔrɔ ka da Ala ka labɛn na an ye.

2: Ni desizɔn gɛlɛnw b’an ɲɛ, an bɛ se ka an jigi da Matigi ka ɲɛminɛli kan.

1: 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka aw hami bɛɛ da a kan; katuguni a b'a janto aw la.»

2: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Luka 1.39 O donw na, Mariyama wulila ka taa kuluw la ni teliya ye, Juda dugu dɔ la.

Mariyama ye teliya ka taa Jude jamana na.

1. Ni an bɛ waati gɛlɛnw na, an ka kan ka to an hakili la ani ka to ka kan minɛ Ala sago la.

2. Mariyama ka kantigiya ni a ka kanminɛli Ala ka labɛn na, o ye misali ye an bɛɛ bolo.

1. Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2. Luka 1:38 "Mariyama ko: Matigi ka jɔnmuso filɛ, a ka kɛ ne ye ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye."

Luka 1.40 A donna Zakari ka so ka Elisabɛti fo.

Mariyama taara bɔ Elisabɛti ye ani a y’a fo a ka so.

1. Balimamusoya fanga: Mariyama ni Elizabɛti ka teriya kantigiya

2. Baara cɛɲi: Mariyama ka taa bɔ Elizabɛti ye

1. Ntalenw 18:24 (Mɔgɔ caman bɛ min na, o bɛ se ka na tiɲɛni kɛ, nka teri dɔ bɛ yen min bɛ nɔrɔ a la ka tɛmɛ balimakɛ kan.)

2. Romɛkaw 12:10 (Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la.)

Luka 1.41 Elizabeti ye Mariyama ka foli mɛn tuma min na, den y'i pan a kɔnɔbara la. Elisabɛti falen don Ni Senu la.

Elisabɛti fa Ni Senu la tuma min na a ye Mariyama ka foli mɛn, a den ye a yɛrɛ pan ni nisɔndiya ye.

1: Ka ɲagali Matigi ɲɛ kɔrɔ.

2: Ka i sinsin Ni Senu ka nisɔndiya kan.

1: Yuhana 16:22 "Aw fana dusu kasira sisan, nka ne na aw ye tugun, aw dusukunw na ɲagali, mɔgɔ si tɛna aw ka nisɔndiya bɔ aw bolo."

2: Zaburu 16:11 "I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la, nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ, diyanyekow bɛ i kinin fɛ badaa."

Luka 1.42 A kumana ni kanba ye k'a fɔ ko: «I ye dubaden ye musow cɛma, i kɔnɔbara den ye dubaden ye.»

Mariyama ye jaabi min di mɛlɛkɛ Gabriɛl ka Yesu bangeli laseli la: Mariyama ye Ala tanu Yesu ka dugawu kosɔn.

1. Ala ka Dubaw tɛ dantigɛli kɛ

2. Barika dali ɲɛnamaya ye Ala ka dugaw kosɔn

1. Zaburu 28:7 - Matigi ye ne ka fanga ni ne ka kala ye; ne dusukun y'a jigi da a kan, ne dɛmɛna. Ne na a tanu ni ne ka dɔnkili ye.

2. Efesekaw 5:20 - Ka barika da Ala ni Fa ye tuma b ko bn an Matigi Yesu Krisita tg la.

Luka 1.43 Nin bɔra min na ne fɛ, ko ne Matigi ba ka na ne fɛ?

Mariyama falen bɛ nisɔndiya la kibaruya fɛ ko a bɛna Masiya bange.

1: An fana bɛ se ka fa nisɔndiya la n’an bɛ dugawuw sɔrɔ Ala fɛ.

2: An ka kan ka fa kabako ni siran na ni an bɛ miiri Ala bɛ baara kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Efesekaw 1:3-14 - Paul ye Ala ka nɛɛma duga Efese Egilisi ye

2: Zaburu 139:1-18 - Dawuda ka tanuli Ala ye a ka dɔnniya dafalen kosɔn a ko la.

Luka 1.44 I ka foli kan mɛnna ne tulo la dɔrɔn, den y'i pan ne kɔnɔ ɲagali fɛ.

Mariyama nisɔndiyara Elizabɛti ka foli la ani den bangenen Yuhana ka pan a kɔnɔbara kɔnɔ nisɔndiya kosɔn.

1. Ka nisɔndiya Ala ɲɛ kɔrɔ

2. Se min bɛ foli la

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, .

2. Zaburu 5:11 - Nka minnu b'u jigi da i kan, olu bɛɛ ka ɲagali, u ka pɛrɛn tuma bɛɛ ni nisɔndiya ye, katuguni i bɛ u lafasa.

Luka 1.45 Dannabaa min dara a la, o ye dubaden ye, katuguni Matigi ye ko minnu fɔ a ye, olu na kɛ.

Mariyama tun dalen bɛ Matigi ka cikan la ani a ye duba sɔrɔ.

1: An ka kan ka tugu Mariyama ka misali kɔ dannaya ni an jigi da Matigi ka layiduw kan.

2: Ni dannaya bɛ an bolo, Ala ye dugawu minnu mara an ye, an bɛ se ka olu sɔrɔ.

1: Ntalenw 3:5-6 “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.”

2: Heburuw 11:1 “Sisan, dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.”

Luka 1:46 Mariyama ko: Ne ni bɛ Matigi bonya.

Mariyama ka tanuli ni barika dali dɔnkili ye Ala ye, a ye dugawu minnu di a ma.

1. Ka Matigi bonya: Ka Ala tanuli ni barika dali dege.

2. Mariyama ka tanuli dɔnkili: waleɲumandɔn misali min bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ.

1. Zaburu 103:1-2 - "Ne ni, ne kɔnɔfɛnw bɛɛ, i ka Matigi tanu, a tɔgɔ senuma duba! Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ."

2. Kolosekaw 3:16 - "Krista ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

Luka 1.47 Ne ni nisɔndiyara ne Kisibaa Ala la.

Mariyama b’a ka nisɔndiya weleweleda Matigi la, a Kisibaa.

1: An bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ Matigi la n’an y’an jigi da a kan ani k’an jigi da a kan.

2: Yesu sababu fɛ, an bɛ se ka nisɔndiya banbali ni hɛrɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Zaburu 30:5 “Ka kasi bɛ se ka muɲu su kelen kɔnɔ, nka nisɔndiya bɛ na sɔgɔma.”

2: Filipekaw 4:4 “Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali!”

Luka 1.48 A ye a ka jɔnmuso ka dɔgɔya jate minɛ, katuguni kabini sisan, bɔnsɔn bɛɛ na ne wele ko dubaden.

Ala bɛ majiginlenw filɛ ka u kɔrɔta, ka nɛɛma ni nɛɛma di u ma.

1: Ala ka nɛɛma bɛ sɔrɔ mɔgɔ majiginlenw ni mɔgɔ dususumaninw fɛ.

2: Minnu b’u yɛrɛ majigin, mɔgɔw bɔnsɔn bɛɛ na olu wele ko dubadenw.

1: Ntalenw 3:34 - "A bɛ maloyakɛlaw dabila, a na kuncɛbaw kɔrɔfɔ, ka u majigin."

2: Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Luka 1.49 Katuguni setigi ye kobaw kɛ ne la. A tɔgɔ ye senuma ye.»

Mariyama bɛ Ala tanu a ka kobaw kosɔn a ye minnu kɛ a ye ani a bɛ a ka senuya weleweleda.

1. Ala Sebaayaba ni Senuman: Ala ka sebaaya ni a ka senuya bonya seli

2. Ka fanga sɔrɔ Matigi fɛ: Ala ye ko belebele minnu kɛ an ye, olu sɔrɔli

1. Zaburu 99:3-4 - U ka i tɔgɔba ni i tɔgɔ juguba tanu; sabu a senuma don.» Masakɛ fanga fana bɛ kiri kanu. i bɛ tilennenya sigi sen kan, i bɛ kiri ni tilennenya kɛ Yakuba la.

2. Nehemi 9:5-6 - Wuli ka Matigi i ka Ala tanu badaa-badaa, i ka nɔɔrɔ tɔgɔ min kɔrɔtara ka tɛmɛ dugawu ni tanuli bɛɛ kan. E yɛrɛ ye Matigi kelen ye; i ye sankolo da, sankolow sankolo, n'u kɛlɛbolo bɛɛ, dugukolo, ani a kɔnɔfɛnw bɛɛ, kɔgɔjiw, ani a kɔnɔfɛnw bɛɛ, i b'u bɛɛ mara; Sankolola kɛlɛbolo bɛ i bato.»

Luka 1.50 A ka makari bɛ a ɲɛsiranbagaw la kabini mɔgɔw bɔnsɔnw.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka hinɛ kan mɔgɔ minnu bɛ a bonya, ka bɔ mɔgɔw la ka taa mɔgɔw la.

1. Denbaya kantigiw: Ala bonya fanga

2. Hinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ: Ala ka kanuya min bɛ to sen na tuma bɛɛ, o bonya

1. Zaburu 103:17 - "Nka kabini badaa fo badaa, Matigi ka kanuya bɛ a ɲɛsiranbagaw fɛ, a ka tilennenya bɛ u denw denw fɛ".

2. Malaki 3:17 - Matigi Sebaayabɛɛtigi ko: “U na kɛ ne ta ye, don min na ne bɛna ne ka nafolomafɛn kɛ. Ne na u kisi, i ko fa bɛ hinɛ a denkɛ la cogo min na, a bɛ baara kɛ a ye.”

Luka 1.51 A ye fanga jira a bolo la. a ye kuncɛbaw jɛnsɛn u dusukunw miirili la.

Ala ka barika bɛ ye a ka mɔgɔ majiginlenw lakanani fɛ ani a ka majigin fɛ kuncɛbaw la.

1: Ala ka barika ka bon ni an ta ye

2: Kuncɛbaya bɛ na sanni mɔgɔ ka bin

1: Yakuba 4:6 - "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

2: Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin."

Luka 1.52 A ye fangatigiw labɔ u sigiyɔrɔw la, ka u kɔrɔta.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala bɛ fangatigiw majigin cogo min na ani ka majiginlenw kɔrɔta cogo min na.

1. A bɛ majigilenya fanga kan ani a bɛ se ka kɛ cogo min na ka nɔɔrɔ da Ala kan.

2. A bɛ baara kɛ cogo min na walasa ka tulonkɛyɔrɔ kɛ kelen ye ani a bɛ baara kɛ cogo min na walasa k’a jira an bɛɛ la ko an bɛ bɛn a ɲɛ na.

1. 1 Piɛrɛ 5:5-7 «O cogo kelen na, aw minnu ka dɔgɔ, aw ka kolo maakɔrɔw ye. Aw bɛɛ ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di majiginlenw ma.” O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, k’aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.”

2. Yakuba 4:10 “A’ ye aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.”

Luka 1.53 A ye kɔngɔtɔw fa ni fɛn ɲumanw ye. A ye nafolotigiw bila lankolon ye.»

Ala bɛ nili kɛ kɔngɔtɔw ma, ka fɛn ta nafolotigiw bolo.

1. Ala bɛ mɔgɔ majiginlenw sara: Ala bɛ baara kɛ ni an magow ye cogo min na walisa ka dugawu kɛ an ye

2. Ala ka labɛn: Ka dege ka i jigi da Ala ka bolomafara kan

1. Yakuba 2:5-7 “Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ: Yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa u ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka kɛ masaya ciyɛntalaw ye, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa? Nka aw ye faantan maloya. Nafolotigiw t'aw degun ka aw sama ka don kiritigɛsow kɔnɔ wa? Aw bɛ wele tɔgɔ ɲuman min fɛ, yala u tɛ o tɔgɔ tiɲɛ wa?”

2. Matiyu 5:3 “Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye.”

Luka 1.54 A ye a ka baaraden Israɛl hakili jigin a ka makari la.

O tɛmɛsira bɛ Ala ka makari jira a kɛtɔ k’a sagokɛla Israɛl dɛmɛ.

1. Ala ka hinɛ kantigi: Ala ka hinɛ tɛ ban cogo min na ani a bɛ mɔgɔ kɔrɔta cogo min na

2. Hakililajigin fanga: Ala bɛ baara kɛ ni hakilijagabɔ ye cogo min na walasa k’a ka kanuya jira

1. Ekisode 34:6-7 - "Matigi tɛmɛna a ɲɛ kɔrɔ, k'a fɔ ko: Matigi, Matigi Ala, makaritigi ni nɛɛmatigi, muɲuli ni tiɲɛ ka ca, a bɛ makari mɔgɔ ba caman na, a bɛ tilenbaliya ni jurumuw yafa." ani jurumu".

2. kasikanw 3:22-23 - "Matigi ka hinɛ de y'a to an tɛ ban, katuguni a ka hinɛ tɛ ban. U ye kura ye sɔgɔma o sɔgɔma. I ka kantigiya ka bon".

Luka 1.55 I ko a y’a fò an faw ye, Ibrahima ni a bɔnsɔn ye fo badaa.

Ala ye layidu ta ni Ibrahima n’a bɔnsɔnw ye, layidu min tun bɛna mɛn fo abada.

1. Ala ka kanuya ni kantigiya layidu: Ibrahima, an ka danaya Fa

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka layiduw kɔnɔ: Layidu min tɛ ban Ibrahima n’a bɔnsɔnw ye

1. Romɛkaw 4:13-17 - Katuguni layidu min tun tara ko a na kɛ diɲɛ ciyɛntabaga ye, o ma kɛ Ibrahima wala a bɔnsɔn ye sariya barika la, nka dannaya tilennenya barika la.

2. Heburuw 6:13-18 - Ala ye layidu ta Ibrahima ye tuma min na, katuguni a tun tɛ se ka kali min ka bon ni o ye, a ye kali a yɛrɛ la.

Luka 1.56 Mariyama tora a fɛ kalo saba ɲɔgɔn, ka segin a yɛrɛ ka so.

Mariyama tora Elizabɛti fɛ kalo saba kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin a yɛrɛ ka so.

1. Ala ka labɛn: Mariyama ka waati lajɛ ni Elizabɛti ye

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: Mariyama ni Elizabɛti ka misali

1. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

2. Yuhana 15:12-13 - "Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne y'aw kanu cogo min na. Kanuya ka bon ni nin ye, mɔgɔ dɔ ka a ni di a teriw kosɔn."

Luka 1.57 Elisabɛti ka bange waati dafalen sera. A ye denkɛ dɔ bange.

Elisabɛti ye denkɛ wolo.

1: Ala ka waati dafalen don - Luka 1:57

2: Ala ka layidu talenw makɔnɔni - Luka 1:57

1: Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2: Esayi 46:10-11 - "Ne bɛ laban fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini fɔlɔfɔlɔ, ko minnu ma kɛ fɔlɔ, k'a fɔ ko: Ne ka laadilikan na jɔ, ne na ne diyanyeko bɛɛ kɛ kɔrɔn fɛ, cɛ min bɛ ne ka laadilikan tiimɛ ka bɔ jamana yɔrɔ jan dɔ la.

Luka 1.58 A sigiɲɔgɔnw ni a balimakɛw y'a mɛn Matigi ye makariba jira a la cogo min na. U ɲagalila a fɛ.

Matigi ye makariba jira Mariyama la, ka a sigiɲɔgɔnw ni a somɔgɔw nisɔndiya a fɛ.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Mariyama ka misali la, an bɛ se ka fa nisɔndiya la cogo min na ni Ala ye makari jira.

2: Ala ka makari bɛ an bolo tuma bɛɛ, an ka koow mana kɛ cogo o cogo.

1: Zaburu 118:24 “Matigi ye don min da, o ye nin ye. an ka ɲagali ka ɲagali o la.”

2: Romɛkaw 5:20-21 “Jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka taa a fɛ, walisa jurumu ye masaya kɛ saya la cogo min na, nɛɛma fana ka kɛ masaya ye tilennenya barika la, walisa ka ɲɛnamaya banbali lase an Matigi Yesu Krisita barika la.”

Luka 1.59 A tile 8nan na, u nana den boloko. U y'a wele Zakari, a fa tɔgɔ la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma den tɔgɔla Zakari kan ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka diinɛ laada ye.

1. Laada ni ciyɛn nafa ka bon diinɛ labatoli la.

2. Den tɔgɔ fɔli nafa ka bon Bibulu kɔnɔ.

1. Jenɛse 17:12-14 - bolokoli nafa ka bon i n’a fɔ layidu min bɛ Ala ni ɲɔgɔn cɛ.

2. Matiyu 1:21 - Yesu tɔgɔ nafa ani a ka kiraya kumaw tiimɛni.

Luka 1.60 A ba y'a jaabi ko: «O tɛ. Nka a na wele ko Yuhana.»

Elizabɛti, Yuhana Batiselikɛla ba, y’a jira ko a denkɛ tɔgɔ bɛna kɛ Yuhana ye, a fa ye tɔgɔ min sugandi, o nɔ na.

1. "Ba ka dugawu fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka Ala tɔgɔ dilen ye".

2. "Ka kanminɛli kantigiya fanga: Ka tugu Ala sago kɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ miiri min na".

1. Jenɛse 17:5 - "I tɔgɔ tɛna kɛ Abramu ye tun, i tɔgɔ na kɛ Ibrahima ye, katuguni ne ye i kɛ siya caman fa ye."

2. Matiyu 1:21 - "A na denkɛ bange, i ka Yesu tɔgɔ da a la, katuguni a na a ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma."

Luka 1.61 U y'a fɔ a ye ko: «I somɔgɔw si tɛ yen min bɛ wele nin tɔgɔ in na.»

Elizabɛti ni Zakari somɔgɔw ma se k’u somɔgɔw si sɔrɔ min ni u denkɛ tɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, n’o ye Zan ye.

1. Ala ka laɲiniw ka bon ni an ta ye.

2. Dannaya ni delili fanga min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1. Efesekaw 3:20 - Min bè se ka ko caman kè ka tèmèn an ka delili ni an ka miiriliw bèè kan, ka kè ni sebaaya ye min bè baara kè an na.

2. Yakuba 5:13-16 - Aw dɔw tɔɔrɔla wa? A ka delili kɛ. Yala nisɔndiya dɔ bɛ yen wa? A ka Zaburuw da.

Luka 1.62 U ye taamashyɛnw kɛ a fa ye ko a b’a fɛ a ka wele cogo min na.

A ɲinina Yuhana Batiselikɛla fa fɛ a ka a denkɛ tɔgɔ da.

1: Ala b’an bɛɛ wele dannaya ni kanminɛli la, i n’a fɔ a ye Zakari wele cogo min na walasa k’a denkɛ tɔgɔ da Yuhana.

2: An ka kan ka da Ala la ani ka sɔn a ka nilifɛnw ma, i n’a fɔ Zakari y’a kɛ cogo min na a denkɛ tɔgɔ fɔli la Yuhana.

1: Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2: Matiyu 1:21 - A na denkɛ bange, i na a tɔgɔ da Yesu, katuguni a na a ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma.

Luka 1.63 A ye sɛbɛnni tabali ɲini, a ye sɛbɛn ci ko: «A tɔgɔ ye Yuhana.» U bɛɛ kabakoyara.

Mɔgɔw kabakoyara tuma min na Zakari y’a denkɛ Yuhana tɔgɔ sɛbɛn.

1: Tɔgɔ fanga - n’an ye tɔgɔ di mɔgɔ dɔ ma, an bɛ danyɔrɔ di a ma.

2: Yuhana nafa - Yuhana jɔyɔrɔ nafa ka bon Bibulu kɔnɔ ani a kɔrɔ ye min ye an bolo bi.

1: Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2: Matiyu 1:21 - A na denkɛ bange, i na a tɔgɔ da Yesu, katuguni a na a ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma.

Luka 1.64 A da wulila o yɔrɔnin bɛɛ, a nɛnkun wulila, a kumana ka Ala tanu.

Nin tɛmɛsira bɛ waati min ɲɛfɔ, Zakari ka kuma seginna a cogo kɔrɔ la, a ka mɛlɛkɛ ka taa bɔ a ye.

1. Ala ka sebaaya: An ka kuma seginni.

2. Tandoli kabako: Ka nisɔndiya labɔ an kanw na.

1. Esayi 35:5-6 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko wulu, bobo nɛnkun na dɔnkili da.

2. Zaburu 51:15 - Matigi, i ka ne da wuli; Ne da na i ka tanuli jira.»

Luka 1.65 U lamini mɔgɔw bɛɛ siranna, o kumaw bɛɛ mankan bɔra Jude kuluw bɛɛ la.

Siranya jɛnsɛnna mɔgɔw cɛma Jude mara la, kabako ko minnu kɛra Yuhana Batiselikɛla bangeli lamini na, olu mɛnni kɔfɛ.

1. Ala ka sebaaya ka bon ni an ka siran ye.

2. An bɛ se ka an jigi da Ala kan hali ni ɲɛnamaya kɔnɔna na.

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Zaburu 56:3-4 - Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan. Ne bɛ min ka kuma tanu, ne bɛ ne jigi da Ala kan. Ne tɛna siran. Farikolo bɛ se ka mun kɛ ne la?

Luka 1.66 Minnu y'u lamɛn, olu bɛɛ y'u bila u dusukunw na k'a fɔ ko: Nin na kɛ den sugu jumɛn ye! Matigi bolo tun bɛ a fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Jerusalɛm mɔgɔw kabakoya ani u kabakoyara cogo min na, u ye kibaruya mɛn ko Zakari ni Elizabɛti tun bɛ den makɔnɔ.

1. Ala bɛ ka ko kura kɛ: I ka nisɔndiya a ka kabako kɛwalew la

2. Ka lafiɲɛ Ala ka sebaaya ni a ka kɛta la

1. Esayi 43:19 - A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ; sisan a bɛ bɔ, aw t'a dɔn wa?

2. Zaburu 46:10 - Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!

Luka 1.67 A fa Zakari fa Ni Senu la, a ye kiraya kɛ.

Zakari tun falen bɛ Ni Senu la ani a ye kiraya kɛ ko dugawu bɛna kɛ Ala ka mɔgɔw kan.

1. Ala ka kantigiya gɛlɛya waatiw la

2. Ni Senu ka Sebaaya

1. Esayi 12:2-3 - "Ala ye ne kisili ye, ne na ne jigi da ne kan, ne tɛna siran, katuguni Matigi Ala ye ne ka fanga ni ne ka dɔnkili ye, a kɛra ne kisili ye."

2. Kɛwalew 2:4 - "U bɛɛ fa Ni Senu la, u y'a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y'a fɔ u ye cogo min na."

Luka 1.68 Matigi Israɛl ka Ala ka tanu. katuguni a ye a ka mɔgɔw kunmabɔ.

Ala taara bɔ a ka mɔgɔw ye ka u kunmabɔ.

1: Yesu nana an kisi ka b an ka jurumuw ma.

2: Ala ka makari ni a ka nɛɛma dan tɛ ani a bɛ taa yɔrɔ jan.

1: Tite 2:14, “a y’a yɛrɛ di an kosɔn walisa k’an kunmabɔ sariya tilenbaliya bɛɛ la, ka jamana saniya a yɛrɛ ye a yɛrɛ bolo, minnu timinandiyalen don kɛwale ɲumanw na.”

2: Romkaw 3:23-24, "k'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la."

Luka 1.69 A ye kisili biɲɛ dɔ lawuli an ye a ka baaraden Dawuda ka so kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kisili biɲɛ dɔ wuli an ye a ka baarakɛla Dawuda ka so kɔnɔ.

1. Ala ye Kisili Labɛn Dawuda ka so sababu fɛ

2. Ala ka kisili sebaaya min b baara k a ka baaradenw f

1. Esayi 11:1-2 - "Baara na bɔ Jese jiribolo la, bolo dɔ na falen a ju la. Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni." faamuyali ni ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni.»

2. 2 Samuɛl 7:12-13 - "Ni i ka donw dafara, ni i na sunɔgɔ i bɛnbaw fɛ, ne na i bɔnsɔn sigi i kɔfɛ, o min bɛna bɔ i kɔnɔbara la, ne na a ka masaya sabati." A na so jɔ ne tɔgɔ ye, ne na a ka masaya masasigilan sabati fo abada.»

Luka 1.70 A y'a fɔ a ka kira senumaw da la cogo min na, olu minnu bɛ yen kabini diɲɛ daminɛ.

Ala kumana a ka kiraw sababu fɛ kabini diɲɛ daminɛ.

1. Ala ka kuma sebaaya - Ala ye kuma f an ye cogo min na a ka kiraw f kabini diɲɛ damin, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Ala ka kuma waati tɛmɛnen - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na Ala ka kuma kɛra ɲɛminɛbaga ye kabini diɲɛ daminɛ.

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Zaburu 33:4 - "Matigi ka kuma tilennen don, a ka kɛwalew bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ na."

Luka 1.71 Walisa an ka kisi an juguw ma, ani an koniyabaaw b bolo.

Tɛmɛsira bɛ kuma kisili kan juguw ma ani mɔgɔ minnu bɛ an koniya.

1: Ala ka kanuya b’an kisi an juguw ma ani an koniyabagaw ma.

2: Dannaya fɛ Ala la, an bɛ se ka kisili sɔrɔ an juguw ni an kɔniyabagaw bolo.

1: Romɛkaw 8:37 Ayi, o kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la.

2: Zaburu 34:17-18 Ni mɔgɔ tilennenw bɛ kule ka dɛmɛ ɲini, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na ani a bɛ mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la.

Luka 1:72 Ka makari layidu ta an bɛnbaw ye, ka an hakili to a ka layidu senuma la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka layiduw tiimɛni kan ani ka an hakili to a ka layidu senuma la.

1. Layidu min dafara: Ala ka makari

2. Ka an hakili to Ala ka layidu la: An ka cɛsiri a ma

1. Esayi 55:3 - "I tulo kɔrɔta ka na ne fɛ, i ka mɛnni kɛ walisa i ni ka ɲɛnamaya, ne na layidu banbali kɛ i fɛ, ne ka kanuya sabatilen ni Dawuda ka kanuya sabatilen."

2. Zaburu 105:8 - "A hakili bɛ a ka layidu la fo abada, a ye min ci fɔ, kabini mɔgɔw bɔnsɔn ba kelen."

Luka 1:73 A ye kalili min kɛ an fa Ibrahima ye.

Ala ye layidu ta Ibrahima ye ani a y’u tiimɛ.

1: Ala ye kantigi ye ani a na a ka layiduw dafa.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala ka layiduw kan hali ni a bɛ waati jan ta walisa u ka tiimɛ.

1: Nɔnburuw 23:19 - Ala tɛ mɔgɔ ye, walisa a ka nkalon tigɛ; Mɔgɔ denkɛ fana ka nimisa. A ye kuma fɔ, a tɛna o kɛ koɲuman wa?

2: 2 Kɔrɛntekaw 1:20 - Ala ka layidu minnu bɛɛ bɛ ale la, olu bɛ ɔwɔ, a de la Amiina, ka Ala bonya an barika la.

Luka 1:74 A tun b'a to an ka baara kɛ a ye ni siran tɛ an juguw bolo.

Luka 1:74 la, Ala ye layidu ta ko a bɛna a ka mɔgɔw lakana ani k’u kisi u juguw ma walisa u ka se ka baara kɛ a ye hɛrɛ la ani siran tɛ minnu na.

1. "Lakanali layidu: Ka baara kɛ Ala ye ni siran tɛ".

2. "Ala ka Kisili: Ka baara kɛ a ye Hɔrɔnya la".

1. Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siranbagaw lamini, ka u kisi.

2. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Luka 1.75 An ka ɲɛnamaya donw bɛɛ la, an ka senuya ni tilennenya la a ɲɛ kɔrɔ.

Nin tɛmɛsira min bɔra Luka 1 la, o bɛ kuma senuya ni tilennenya ɲɛnamaya kan Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya ni tilennenya la Ala ɲɛ kɔrɔ

2. Senuya ni tilennenya fanga an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - "Nka aw welebaa ye senuma ye cogo min na, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, k'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”

2. Yakuba 1:22-25 - «Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, o min ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, k’a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa min bɛ wale kɛ, o na duba sɔrɔ a ka kɛwalew la.”

Luka 1.76 E, den, i na wele Ala Kɔrɔtalenba ka kira, katuguni i na taa Matigi ɲɛ kɔrɔ ka a ka siraw labɛn.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yuhana Batiselikɛla welelen kan ko Kɔrɔtalenba ka kira, min bɛna taa Matigi ɲɛ kɔrɔ ka a ka siraw labɛn.

1. Yuhana Batiselikla weleli: Ka sira laben Matigi ye

2. Yuhana Batiselikla ka kiraya baara: Dusukunw labɛnni Ala ka Masaya kama

1. Esayi 40:3-5 - Matigi ka sira labɛn, ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

2. Malaki 3:1 - “A filɛ, ne na ne ka ciden ci, a na sira labɛn ne ɲɛ.”

Luka 1.77 Ka kisili dɔnniya di a ka mɔgɔw ma u ka jurumu yafa barika la.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala sagonata ka a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ, o tun ye ka kisili dɔnniya di a ka mɔgɔw ma ani ka u ka jurumuw yafa.

1. Kisili nilifɛn: Ala b’an kisi cogo min na a Denkɛ sababu fɛ

2. Ala ka nɛɛma: Jurumu yafa faamuyali

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.”

Luka 1.78 An ka Ala ka makari duman barika la. O de y'a to sankolola tilebɔ nana an na.

Ala ka makari barika la, sɔgɔmada fɛ ka bɔ sankolo la ka na bɔ an ye.

1. Ala ka makari ye don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dususalo ni Jigiya sɔrɔli Matigi ka hinɛ la

1. Zaburu 86:15 - Nka e, Matigi, i ye Ala hinɛbaga ni nɛɛmatigi ye, min tɛ dimi joona, kanuya sabatilen ni kantigiya ka ca i la.

2. Yakuba 5:11 - A filɛ, an bɛ dubadenw jateminɛ minnu tora u jɔlen na. Aw ye Job ka sabatili ko mɛn, aw ye Matigi sagonata ye, Matigi hinɛ ni makari bɛ min na.

Luka 1.79 Ka yeelen di dibi la ani saya sumaya la, ka an senw bila hɛrɛ sira la.

Tɛmɛsira bɛ kuma yeelen ni bilasirali dibi la dibi la ani jigitigɛ la, k’u bila hɛrɛ sira fɛ.

1. "Hɛrɛ sira" - Ka hɛrɛ sɔrɔli dugaw sɛgɛsɛgɛ Krisita fɛ.

2. "Yeelen dibi la" - Jigiya ni nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka da Ala kan, o sɛgɛsɛgɛ.

1. Esayi 9:2 - "Mɔgɔ minnu bɛ taama dibi la, olu ye yeelenba ye, yeelen bɔra dibi jugu jamana kɔnɔ minnu sigilen bɛ."

2. Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan."

Luka 1.80 Denmisɛn bonyana ka barika sɔrɔ a hakili la, a tora kungokolonw kɔnɔ fo ka se a jirali don na Israɛl ye.

Den Yesu kɔrɔla ka barika sɔrɔ alako ta fan fɛ k’a to kungokolon kɔnɔ fo a y’a yɛrɛ jira Israɛl la waati min na.

1: Ala ka laɲini min kɛra an ka ɲɛnamaya kama, a bɛ se ka kɛ ko an tɛ o dɔn, nka an bɛ se ka da a ka bilasirali la.

2: An bɛ se ka da Ala la ko a bɛna an lase an ka siniɲɛsigi ma, hali ni o bɛ waati ta.

1: Jeremi 29:11 - "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲiniw kɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma."

2: Ntalenw 3:5-6 - «I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. aw ka siraw bɛɛ la kolo a ye, a na aw ka siraw tilennen to.”

Luka 2 bɛ tɛmɛ ni Yesu bangeli ni a ka ɲɛnamaya fɔlɔ lakali ye, ka ko nafamaw jira i n’a fɔ Yesu bangeli Bɛtilɛhɛm, sagagɛnnaw ni mɛlɛkɛw ka taa bɔ a ye, ani Yesu ka jirali Alabatosoba kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sariya ye min bɔra Sezari Ɔgɔsitɔ fɛ, ko mɔgɔ ka kan ka jatebɔ kɛ. Yusufu min bɔra Dawuda ka so, o taara Bɛtilɛhɛm ni Mariyama kɔnɔma ye. K’u to yen, Mariyama y’a denkɛ fɔlɔ bange k’a siri finiw na k’a da dumunikɛminɛn dɔ kɔnɔ bawo yɔrɔ tun tɛ u ye jatigila kɔnɔ (Luka 2:1-7). O mara kelen na, sagagɛnnaw tun b’u ka sagakulu kɔlɔsi su fɛ tuma min na mɛlɛkɛ dɔ y’i yɛrɛ jira u la. Mɛlɛkɛ nana ni kibaru duman ye u fɛ, o ye nisɔndiyaba ye: Kisibaa dɔ bangera Bɛtilɛhɛm. O yɔrɔnin bɛɛ, sankolola kɛlɛbolo jamaba farala mɛlɛkɛ kan ka Ala tanu k'a fɔ ko: «Ala bonya ka kɛ sankolo sanfɛla la, hɛrɛ ka kɛ dugukolo kan a diyara minnu ye» (Luka 2:8-14).

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛw y’o cikan mɛn kɔfɛ, sagagɛnnaw y’u teliya ka taa Bɛtilɛhɛm ka den Yesu ɲini. U ye Mariyama ni Yusufu sɔrɔ ka fara den kan, u dalen bɛ dumunikɛminɛn dɔ kɔnɔ. Sagagɛnnaw ye min ye ani u ye min mɛn, u y’o fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye minnu kabakoyara u ka kumaw la (Luka 2:15-18). Tile 8 o kɔfɛ, ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka laadalakow ye den cɛmanw ko la, Yesu bolokoli ani a tɔgɔ dara i n’a fɔ mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ cogo min na sani a ka kɔnɔ ta—Yesu. Tuma min na Mariyama saniya waati sera ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka sariya ye jiginni tɛmɛnen kɔfɛ saraka wajibiyalen kɛra Jerusalɛm Yusufu Mariyama y’a ta ka taa Jerusalɛm ka a jira Matigi la i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na Sariya Matigi Cɛ bɛɛ bɛ kɔnɔbara da wuli min bɛ wele ko Matigi senuma bɛ tuganin fila saraka tuganin fitinin fila (Luka 2: 21-24 la).

Dakun 3nan: Jerusalɛm o waati la, Simeɔn tun sigilen bɛ mɔgɔ tilennen batobagatɔ tun bɛ dususalo makɔnɔ Israɛl Ni Senu y’a jira ko a tɛna saya ye sanni a ka Matigi ka Masiya ye Ni Ni tun bɛ min ɲɛminɛ ka don Alabatosoba kɔnɔ tuma min na bangebagaw nana ni den ye Yesu ka laadalakow kɛ a ye laada Sariya ye marifa ta ka Ala tanu k'a fɔ ko "Matigiba i bɛ se k'i ka baarakɛla bila ka taa hɛrɛ la ka kɛɲɛ ni kuma ye ɲɛw ye kisili labɛnna ye siyaw bɛɛ yeelen jirali Siya wɛrɛw nɔɔrɔ jama Israɛl." O kɔ, a ye kiraya kɛ denmisɛnnin ko la ko A destined cause falling rising caman Israɛl ka kɛ taamasyɛn fɔra a kama o la miirili dusukunw jirala npan bɛna ni sɔgɔ fana Anna kira muso kɔrɔba ma deli ka bɔ Alabatoso bato la sunɔgɔ delili bɛ na ɲɛfɛ waati ye den barika Ala ye kuma fɔ bɛɛ kunmabɔli Jerusalɛm seginna Nazarɛti barika bonyana ye hakilitigiya fa a ma (Luka 2:25-40).

Luka 2.1 O donw la, Sesar Ɔgɔsisi ye sariya bɔ ko diɲɛ bɛɛ ka kan ka sara.

Sezar Ɔgɔsitɔsi ye sariya dɔ bɔ min tun b’a ɲini diɲɛ mɔgɔw bɛɛ fɛ u ka kan ka impositi sara.

1. Yesu bangeli bɛ Ala ka kisili labɛn dafa bɛɛ ye.

2. I hakili to a la ka barika da Ala ye ani ka kan minɛ, hali impositi waatiw la.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romɛkaw 13:7 - I ka juru bɛ min na, i ka o di bɛɛ ma: Ni i ka juru bɛ takasi la, i ka takasi sara; ni sɔrɔ, o tuma na sɔrɔ; ni bonya ye, o tuma na bonya; ni bonya ye, o tuma na bonya.

Luka 2:2 (O jate kɛra fɔlɔ tuma min na Sireni tun ye Siri jamana kuntigi ye.)

Nin tɛmɛsira bɛ jatebɔ kɛ cogo min na Sireni ka waati la, o ɲɛfɔ, o min tun ye Siri jamana gofɛrɛnaman ye.

1. Ala ka laɲini bɛ jira tuma bɛɛ Ala ka waati la.

2. Ni an tugura Matigi ka bilasirali kɔ, dubaw bɛna tugu o kɔ.

1. Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, ani waati bɛ sankolo jukɔrɔ baara bɛɛ la.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Luka 2.3 U bɛɛ taara u ka dugu la.

Mariyama ni Yusufu tun ka kan ka taa Bɛtilɛhɛm ka mɔgɔw jate, o de la u taara impositi sara u yɛrɛ ka dugu kɔnɔ.

1. Sariya labatoli nafa ka bon: Mariyama ni Yusufu ka kanminɛli lajɛ

2. Kantigiya fanga: Mariyama ni Yusufu ka dannaya Ala la

1. Matiyu 6:33 - "Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

2. Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye Krisita Yesu la nɔɔrɔ la."

Luka 2.4 Yusufu fana bɔra Galile, Nazarɛti dugu la ka taa Jude jamana na, ka taa Dawuda ka dugu la, o min bɛ wele ko Bɛtilɛhɛm. (k'a masɔrɔ a tun bɔra Dawuda ka so ni a bɔnsɔn na:)

Nin tɛmɛsira bɛ Yusufu ni Mariyama ka taama kofɔ ka bɔ Nazarɛti ka taa Bɛtilɛhɛm walisa ka Masiya bangeli kirayakuma dafa Dawuda ka dugu kɔnɔ.

1. Ala ka Kuma ye tiɲɛ ye tuma bɛɛ, wa a bɛna kɛ tuma bɛɛ.

2. Ala ye labɛn kɛ an kelen-kelen bɛɛ ye, wa a nafa ka bon ka an jigi da a kan.

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne bɛ miirili minnu kɛ aw ko la, ne bɛ olu dɔn, hɛrɛ miiriliw, nka juguya miiriliw tɛ, walisa ka laban makɔnɔnen di aw ma.

Luka 2.5 A ka kan ka juru sara a muso furulen Mariyama fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yusufu ni Mariyama ɲɛfɔ u taara Bɛtilɛhɛm walisa ka impositi sara, Mariyama kɔnɔma tun don o waati la.

1. Yesu, an ka misali dafalen min bɛ kuntigiya kan minɛ

2. Mariyama kɛrɛfɛ: An bɛ se ka tugu Yesu kɔ cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ.

2. Matiyu 28:18-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

Luka 2.6 U tora yen, a bange donw dafara.

Mariyama ni Yusufu taara Bɛtilɛhɛm walisa k’u tɔgɔ sɛbɛn jatebɔ la, k’u to yen, Mariyama ye Yesu bange.

1: Ala ka waati bɛ dafa tuma bɛɛ. Kow mana kɛ cogo o cogo, Ala de bɛ kuntigiya kɛ tuma bɛɛ.

2: Mariyama ni Yusufu ka dannaya min tun bɛ Ala la, o tun tɛ se ka wuli. U tugura a ka laɲini kɔ, hali ni o tun tɛ kɔrɔ sɔrɔ u bolo.

1: Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2: Heburuw 11:1 "Sisan, dannaya ye dannaya ye an jigi bɛ min kan, ani dannaya ye an tɛ min ye."

Luka 2.7 A ye a denkɛ fɔlɔ bange, k'a siri fini na, k'a da dumunikɛminɛn kɔnɔ. sabu yɔrɔ tun tɛ u ye jatigila kɔnɔ.

Yesu bangeli kɛra majigilenya ye, iko yɔrɔ tun tɛ u ye jatigila kɔnɔ.

1. Yesu bangeli majiginlen: Ka majigilenya minɛcogo dege.

2. Yesu bangeli nafa: Ala ka nɛɛma nɔfɛkow jateminɛni.

1. Filipekaw 2:5-11 - Krisita ka majigilenya ni a ka kɔrɔtalen.

2. Esayi 9:6-7 - Yesu ye Ladilikɛla Kabako ye, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa Banbali ani Hɛrɛ Kuntigi.

Luka 2.8 O jamana kelen na, sagagɛnnaw tun sigilen bɛ foro la, u tun bɛ u ka sagaw kɔlɔsi su fɛ.

O jamana kelen na, sagagɛnnaw tun b’u ka sagakulu kɔlɔsi su fɛ.

1. Sagagɛnnaw ka kɔlɔsili banbali

2. Sufɛla fanga

1. Yuhana 10:11 - «Ne ye sagagɛnna ɲuman ye. sagagɛnna ɲuman b’a ni di sagaw kosɔn.”

2. Esayi 40:11 - “A na a ka sagaw balo i ko sagagɛnnaw, a na sagadenw lajɛ ni a bolo ye, ka u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ ni dususuma ye.”

Luka 2.9 Matigi ka mɛlɛkɛ nana u kan, Matigi nɔɔrɔ ye u lamini.

Matigi ka mɛlɛkɛ nana sagagɛnnaw kan, Matigi nɔɔrɔ bɔra u lamini na, ka siran bila u la.

1. Ala ka dususalo

2. Aw kana siran: Ala ka surun tuma bɛɛ

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 46:1-3 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ gɛlɛya kɔnɔ mankan ni fomu, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun na."

Luka 2.10 Mɛlɛkɛ y’a fɔ u ye ko: «Aw kana siran, katuguni ne bɛ nisɔndiyaba kibaru duman lase aw ma, o bɛna kɛ mɔgɔw bɛɛ ye.»

Mɛlɛkɛ ye Yesu bangeli laseli kɛ, ka nisɔndiyaba lase mɔgɔw bɛɛ ma.

1. Yesu ka nisɔndiya: Ka ɲagali Matigi ka Kibaru Duman la.

2. Ala ka nɛɛma: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o seli.

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Luka 2.11 Kisibaa wolola aw ye bi Dawuda ka dugu la, o ye Krisita Matigi ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita bangeli laseli nafama jira, min ye diɲɛ Kisibaa ye.

1. Noɛli nisɔndiya: Aw ka nisɔndiya Yesu bangeli la, diɲɛ Kisibaa

2. Kisibaa bangera: Kisili jigiya Yesu Krisita barika la

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Luka 2.12 O na kɛ taamashyɛn ye aw bolo. Aw na den sɔrɔ a sirilen bɛ finiw na, a dalen bɛ baganmarayɔrɔ la.

Yesu bangeli taamasyɛn: den min bɛ fini siri, a dalen bɛ dumunikɛminɛn dɔ kɔnɔ.

1. Ala ka Labɛn: Ka bɔ dumunikɛminɛn dɔ la ka taa gengenjiri la

2. Ka nisɔndiya sɔrɔ fɛn nɔgɔmanw na

1. Esayi 60:1-3 - Wuli ka yeelen bɔ, katuguni i ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ bɛ wuli i kan.

. \_ nka, a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta.

Luka 2.13 O yɔrɔnin bɛɛ, sankolola kɛlɛbolo jamaba nana mɛlɛkɛ fɛ ka Ala tanu.

Sankolola kɛlɛbolo jamaba dɔw farala o mɛlɛkɛ kan minnu tun bɛ Ala tanu.

1. Tanuli fanga: Ala bɛ wele cogo min na an ka kumaw fɛ

2. Bato nisɔndiya: Tandoli dugaw sɔrɔli

1. Zaburu 103:1-5 - I ka Matigi tanu, ne ni, ani ne kɔnɔfɛnw bɛɛ, i ka a tɔgɔ senuma duga!

2. Heburuw 13:15 - O tuma na fɛ, an ka tanuli saraka bɔ Ala ye tuma bɛɛ ale sababu fɛ, o kɔrɔ ye ko dawolo den minnu bɛ sɔn a tɔgɔ ma.

Luka 2.14 Bonya ka da Ala ye sankolola la, hɛrɛ ka kɛ dugukolo kan, nege ɲuman ka kɛ mɔgɔw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu bangeli seli kɛ ani a nali bɛ na ni hɛrɛ, dusu ɲuman ani nɔɔrɔ ye.

1. Hɛrɛ nilifɛn: Yesu bangeli kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ

2. Dusukunnataw ka ɲɛsin cɛw ma: Ala ka kuma bɛ nɔ min bila mɔgɔw la, o faamuyali

1. Esayi 9:6-7 Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan . Hɛrɛ masakɛ.

2. Filipekaw 2:5-8 Hakili min tun b Krisita Yesu la, o ka k aw la, o min tun b Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala b bn, nka a ye a yr tn a kɛra baaraden cogo la a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Luka 2.15 Mɛlɛkɛw bɔra u la ka taa sankolo la tuma min na, sagagɛnnaw y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «An ka taa Bɛtilɛhɛm ka nin ko kɛlenw lajɛ, Matigi ye min sɔrɔ.» a jirala an na.

Mɛlɛkɛw y’a fɔ sagagɛnnaw ye Yesu bangeli ko la ani u y’a latigɛ ka taa Bɛtilɛhɛm ka den bangenen kura ye u yɛrɛ ye.

1. Ala ka kuma sebaaya: Sagagɛnnaw tun bɛ kan minɛ cogo min na ani u tun bɛ sɔn ka wale kɛ ka kɛɲɛ ni fɛn minnu fɔra u ye.

2. Dannaya nafa ka bon: Sagagɛnnaw y’u jigi da Ala ka kuma kan cogo min na ani k’u ka dannaya da a kan.

1. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

2. Yakuba 2:26 - Katuguni farikolo min tɛ ni hakili ye, o salen don cogo min na, dannaya min tɛ kɛwalew ye, o fana salen don.

Luka 2.16 U taara teliya la ka Mariyama ni Yusufu ni den dalen sɔrɔ dumunikɛminɛn kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ sagagɛnnaw ka maana fɔ, mɛlɛkɛ dɔ ye minnu ladɔnniya Yesu bangeli ko la, ka boli ka taa a ɲini.

1. "Sagagɛnnaw nafa ka bon den bangeli maana kɔnɔ".

2. "Mɛlɛkɛ ka laseli fanga".

1. Esayi 40:11- "A na a ka sagaw balo i ko sagagɛnnaw, a na sagadenw lajɛ a bolo la, a na u ta a disi la, ka denmisɛnw ɲɛminɛ nɔgɔya la."

2. Zaburu 23:1- "Matigi ye ne sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ."

Luka 2.17 U ye o ye tuma min na, u ye kuma min fɔ u ye nin den in ko la, u y’o ladɔnniya.

Sagagɛnnaw ye Yesu bangeli fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye a yelen kɔ.

1. Ala ka kantigiya a ka layidu talenw na - Luka 2:11

2. Kibaru duman fɔli nafa ka bon - Luka 2:17

1. Esayi 9:6-7 - Katuguni Den bangera an ye, Denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman bɛna kɛ a kamankun kan. A tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

7 A ka fanga bonya ni hɛrɛ tɛna ban Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kan, ka a sigi sen kan ka a sigi ni kiri ni tilennenya ye kabini o waati fo abada. Kɛlɛcɛw Matigi ka timinandiya de bɛna o kɛ.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye fɛn minnu fɔ aw ye, u ka olu bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.” Amiina.

Luka 2.18 O kuma mɛnbagaw bɛɛ kabakoyara sagagɛnnaw ye minnu fɔ u ye.

Sagagɛnnaw ye Yesu wolo kibaru duman fɔ mɔgɔw ye ani mɔgɔ minnu y’o mɛn, olu kabakoyara.

1. Dannaya ka kɛ Ala ka Labɛn na

2. I ka nisɔndiya Kibaru Duman la

1. Luka 2:10-11: "Mɛlɛkɛ y'a fɔ u ye ko: Aw kana siran, katuguni ne bɛ nisɔndiyaba lase aw ma Dawuda ka Kisibaa ye, o ye Krisita Matigi ye.»

2. Romɛkaw 10:14-15: "U ma da min na, u na o wele cogo di? ani u na da o la cogo di, ni waajulikɛla tɛ yen? U na kɛ cogo di." u bɛ waajuli kɛ, fo ni u ma ci wa?»

Luka 2.19 Nka Mariyama ye o kow b mara, ka miiri o la a dusukun na.

Mariyama ye Ala ka kabako laseli mara Yesu bangeli ko la, ka miiri o la a dusukun na.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Mariyama ka misali la, n’o ye ka Ala ka kuma nafa bonya ani ka miiri o la delili kɔnɔ.

2: Ni an bɛ miiri Ala ka kuma la an dusukun na, an bɛ se ka gɛrɛ a la ka hɛrɛ sɔrɔ a ka layiduw la.

1: Zaburu 119:11 “Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.”

2: Matiyu 6:21, “I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

Luka 2.20 Sagagnbagaw seginna ka na, ka Ala tanu ani ka Ala tanu, u ye ko minnu mɛn, ka u ye, i ko a fɔra u ye cogo min na.

Sagagɛnnaw ye Ala tanu ani ka nɔɔrɔ da a kan u ye fɛn minnu mɛn ani u ye minnu ye.

1: Ka Ala tanu kabakow kosɔn an lamini na

2: Ka nisɔndiya dege Ala ka kabakow la

1: Zaburu 150:2 - Aw ka a tanu a ka sebaaya kɛwalew kosɔn; aw ka a tanu ka kɛɲɛ n'a ka bonyaba ye dɛ !

2: Zaburu 103:2 - Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ.

Luka 2.21 Den bolokoli ye tile 8 ban tuma min na, a tɔgɔ dara ko YESU, mɛlɛkɛ tɔgɔ dara o cogo la sani a ka kɔnɔ ta.

Tile 8 bolokoli kɔfɛ, tɔgɔ min fɔra mɛlɛkɛ fɛ sani a ka kɔnɔ ta, o tɔgɔ dira Yesu ma.

1. Tɔgɔw fanga - An bɛ tɔgɔ minnu sugandi, olu b’an ka danbe jira cogo min na

2. Yesu: Tɔgɔ min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye

1. Matiyu 1:23 - "A filɛ, npogotiginin na kɔnɔ ta, a na denkɛ bange, u na a tɔgɔ da Emanuɛl, o kɔrɔ ye ko Ala bɛ an fɛ."

2. Filipekaw 2:9-11 - "O de kosɔn Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa sankololamɔgɔw ni dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ ka u biri Yesu tɔgɔ la. Dugukolo jukɔrɔ mɔgɔw fana ka kan ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.»

Luka 2.22 A saniya donw dafara ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, u taara ni a ye Jerusalɛm ka a jira Matigi ɲɛkɔrɔ.

Mariyama ni Yusufu nana ni Yesu ye Jerusalɛm walisa k’a jira Matigi la saniya donw kɔfɛ ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye.

1. A nafa ka bon ka tugu Ala ka sariya kɔ

2. An bɛ se k’an ka ɲɛnamaya jira cogo min na Matigi ɲɛkɔrɔ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5-9 - I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ ni i fanga bɛɛ ye

2. Matiyu 22:37-40 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun ni i ni bɛɛ ani i hakili bɛɛ ye.

Luka 2:23 (I ko a sɛbɛnnen bɛ Matigi ka sariya kɔnɔ cogo min na ko: Cɛ o cɛ bɛ den da wuli, o na wele senuma ma Matigi fɛ.)

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Matigi ka sariya kan min b’a fɔ ko den cɛman o den bangera, o ka kan ka wele senu ma Matigi fɛ.

1. Ala ka sariyaw bɛ baara kɛ hali bi bi

2. Ala denw ka senuya

1. Jenɛse 17:12-13 - "Mɔgɔ min si bɛ tile 8 la, o na bolokoli aw cɛma, denmisɛn minnu bangera so kɔnɔ, walima minnu sanna ni wari ye dunan dɔ fɛ, min tɛ bɔ mɔgɔ la." i bɔnsɔn.Mɔgɔ min bangera i ka so kɔnɔ, ani min sanna ni i ka wari ye, o ka kan ka bolokoli.

2. Ekisode 12:48-49 - "Ni dunan dɔ nana i fɛ, ka Tɛmɛnkan seli kɛ Matigi ye, a cɛw bɛɛ ka bolokoli, o kɔ, a ka gɛrɛ ka o kɛ, a na kɛ i n'a fɔ." min wolola jamana kɔnɔ, katuguni bolokolibali si tɛna a dun. Sariya kelen ka kɛ so woloden ye, ani dunan min sigilen bɛ aw cɛma.»

Luka 2.24 Ka saraka bɔ ka kɛɲɛ ni Matigi ka sariya fɔlen ye ko: Tuganin fila walima tuganin fila.

Ka kɛɲɛ ni Matigi ka sariya ye, Mariyama ni Yusufu ye tuganin fila walima tuganin fila saraka kɛ tuma min na u ye Yesu jira Alabatosoba la.

1. Saraka nafa: Ka Yesu ka saraka sɛgɛsɛgɛ Alabatosoba kɔnɔ

2. Kanminɛli nafa ka bon: Mariyama ni Yusufu ka misali min kɛra ka kolo Matigi ka sariya ye

1. Levitike 12:8 ani Musa ka sariya min bɛ saraka ko la, o kɔnɔkow

2. Matiyu 5:17 ani Yesu ka kalansira minnu bɛ sariya tiimɛni ko la.

Luka 2.25 Cɛ dɔ tun bɛ Jerusalɛm, a tɔgɔ ko Simeɔn. O cɛ tun tilennen don, a tun bɛ Ala batoli makɔnɔ, a tun bɛ Israɛl dusu saalo makɔnɔ.

Simeɔn tun ye mɔgɔ tilennen ye ani min tun bɛ Ala bato Jerusalɛm, a tun bɛ Israɛl dusu saalo makɔnɔ ani a tun falen bɛ Ni Senu la.

1. Nafa min bɛ yɛrɛdi la dannabaa ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

1. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

2. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye? Nka an tɛ fɛn min ye, n’an jigi b’o kan, an b’o makɔnɔ ni muɲuli ye.

Luka 2.26 Ni Senu y’a jira a la ko a kana saya ye, sani a ka Matigi ka Krisita ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Simeɔn ka kiraya kuma fɔ Yesu ko la, ko a tɛna saya ye sani a ka Matigi ka Krisita ye.

1. Masiya ka layidu: Yesu ye Simeɔn ka kiraya kuma tiimɛ cogo min na

2. Yesu: Ala ka layidu banbaliw tiimɛni

1. Esayi 7:14 - "O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma, npogotiginin na kɔnɔ ta, ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl."

2. Zaburu 16:10 - "I tɛna ne ni to jahanama kɔnɔ, i tɛna a to i ka senuma ka toli ye."

Luka 2.27 A donna Alabatosoba kɔnɔ Ni Senu barika la.

Mariyama ni Yusufu nana ni den Yesu ye Alabatosoba kɔnɔ walisa ka sariya ka wajibiw dafa.

1. Nafa min b’a la ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ

2. Yesu bangeli nafa

1. Mise 6:8 - A ye ko ɲuman jira i la, e mɔgɔ sataw. Ani Matigi bɛ mun de ɲini aw fɛ? Ka tilennenya kɛ ani ka makari kanu ani ka taama ni majigilenya ye ni i ka Ala ye.

2. Luka 1:26-38 - Elizabɛti kɔnɔma kalo wɔɔrɔnan na, Ala ye mɛlɛkɛ Gabriɛl ci ka taa Nazarɛti, Galile dugu dɔ la, npogotiginin dɔ fɛ min tun ye layidu ta ko a bɛna furu cɛ dɔ ma min tɔgɔ ye ko Yusufu, Dawuda bɔnsɔn dɔ. Npogotiginin tɔgɔ tun ye Mariyama ye. Mɛlɛkɛ taara a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Aw fo, aw minnu ka di kosɛbɛ, Matigi bɛ aw fɛ.»

Luka 2.28 O kɔ, a y'a minɛ a bolo la ka Ala tanu k'a fɔ ko:

O tɛmɛsira bɛ waati ɲɛfɔ, waati min na Simeɔn, den Yesu yelen kɔfɛ, a ye Yesu minɛ a bolo la, ka Ala tanu, ka dugawu fɔ.

1. “Ala ɲɛkɔrɔ nisɔndiya” - Ka na Ala ɲɛkɔrɔ nisɔndiya sɛgɛsɛgɛ, i n’a fɔ Simeɔn y’a jira cogo min na Luka 2 kɔnɔ.

2. “Yesu ka dugawu” - Yesu ka dugawu fanga sɛgɛsɛgɛ, i n’a fɔ Simeɔn y’a seereya cogo min na Luka 2 la.

1. Filipekaw 4:4 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Ne na a fɔ tugun ko: Aw ka nisɔndiya!

2. Zaburu 34:1 - Ne na Matigi duga tuma bɛɛ; A ka tanuli na to ne da la tuma bɛɛ.

Luka 2.29 Matigi, i ka i ka baaraden bila hɛrɛ la ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Simeɔn ka barika dali delili kan, a kɛlen kɔ ka den Yesu ye Alabatosoba la. A y’a ka nisɔndiya jira ani ka barika da Ala ye ko a y’a to a ka Masiya ye sani a ka sa.

1. Ka ɲagali Matigi ɲɛ kɔrɔ: Ala ka layidu tiimɛni seli

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni wasa ye: Ka hɛrɛ sɔrɔ Ala sago dɔnni fɛ

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka jigiya caya, Ni Senu ka sebaaya barika la.

2. Filipekaw 4:7 - Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakili mara Krisita Yesu barika la.

Luka 2.30 Katuguni ne ɲɛw ye i ka kisili ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma kisili kan min nana ni Yesu ye i n’a fɔ Simeɔn y’a ye cogo min na.

1. Kisili layidu: Diɲɛ jigiya

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka Ala ka kisili ye

1. Esayi 9:6-7 (Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Kuntigi Hɛrɛ.)

2. Yuhana 3:16 (Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.)

Luka 2.31 I ye o labɛn mɔgɔw bɛɛ ɲɛ kɔrɔ.

Mɛlɛkɛw y’a fɔ ko Yesu ye Ala ka layidu tiimɛni ye ko a bɛna kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma.

1: Ala ka kisili layidu ye Bɛɛ ta ye.

2: Yesu ye Ala ka layidu tiimɛ.

1: Esayi 9:6-7 Katuguni den bangera anw ye, denkɛ dira an ma, gɔfɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan. A na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2: Tite 2:11-14 Katuguni Ala ka nɛɛma jirala min bɛ kisili di mɔgɔw bɛɛ ma. A b’an kalan ka “Ayi” fɔ Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew ye, ani ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛminɛ, tilennenya ani alaɲɛsiran ye nin waati in na.

Luka 2.32 Yeelen don ka siya wɛrɛw yeelen, ani i ka jamana Israɛl nɔɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kɛ yeelen ye siya wɛrɛw ye ani Israɛlkaw ka nɔɔrɔ.

1. "Diɲɛ yeelen: Yesu i n'a fɔ jigiya yeelenbɔlan ye mɔgɔw bɛɛ ye".

2. "Ka Yesu ye iko Israɛl ka nɔɔrɔ".

1. Esayi 9:2 - «Mɔgɔ minnu bɛ taama dibi la, olu ye yeelenba ye. minnu sigilen bɛ dibi jugu jamana kɔnɔ, yeelen bɔra olu kan.”

2. Zaburu 106:21 - “U ɲinɛna u Kisibaa Ala kɔ, ale min ye kobaw kɛ Misira.”

Luka 2.33 Yusufu ni a ba kabakoyara o kow la.

Kirayakuma minnu fɔra Yesu ko la, olu ye Yusufu ni Mariyama kabakoya.

1. Ala ka kuma ye tiɲɛ ye ani kantigiya - Luka 2:33

2. Yesu ka kan ni kabako ni siran ye - Luka 2:33

1. Esayi 9:6-7 - Katuguni Den bangera an ye, Denkɛ dira an ma. ani gɔfɛrɛnaman bɛna kɛ a kamankun kan. A tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala Setigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala fana y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa u gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankololamɔgɔw ni dugukolo kan mɔgɔw, ani Dugukolo jukɔrɔ mɔgɔw ta, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka bonya da Fa Ala kan.

Luka 2.34 Simeɔn ye duba u ye k'a fɔ a ba Mariyama ye ko: «A filɛ, den in bilalen bɛ Israɛl jamana caman binni ni u kununni kama. O kɛra taamasyɛn ye min bɛna fɔ.

Simeɔn ye duba Mariyama ni Yesu ye ani a ye kiraya kɛ ko Yesu bɛna kɛ taamasyɛn ye Israɛl mɔgɔ caman binna ka wuli ani ka kuma u kan.

1. Mɔgɔ caman wulili: Yesu jɔyɔrɔ Ala ka kunmabɔli la

2. Taamaʃyɛn min tun bɛna fɔ: Ka tɔɔrɔ minɛ Ala ka Masaya kosɔn

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ o kow jaabi la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Luka 2:35 (Ɔwɔ, npan na i yɛrɛ ni fana sɔgɔ,) walisa mɔgɔ caman ka miiriliw ka bɔ kɛnɛ kan.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka saya bɛna jirali lase mɔgɔ caman dusukunw ka miiriliw ma cogo min na .

1. Jirali fanga: Krisita ka saya b’an dusukunw jira cogo min na

2. Saraka kanuya: Yesu y’a ka kanuya jira cogo min na a ka saya sababu fɛ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Heburuw 4:12-13 - Sabu Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ. A ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ don hali fo ka se ni ni hakili, joli ni kɔkolo tilali ma; a bɛ kiri tigɛ dusukun ka miiriliw ni a ka miiriyaw kan.

Luka 2.36 Kira muso dɔ tun bɛ yen, Ana, Fanuɛl denmuso, Aser kabila la.

Ana tun ye kira muso dɔ ye min bɔra Aser kabila la, a furula kabini san wolonwula kabini a tun ye npogotiginin ye.

1. I hakili jigin Anna ka kantigiya la Ala fan fɛ hali a ka furu kɔnɔna na.

2. An ka dusu don an kɔnɔ ka an ka ɲɛnamaya kɛ ka Ala bonya, hali furu kɔnɔ.

1. Ntalenw 18:22, "Mɔgɔ min ye muso sɔrɔ, o bɛ fɛn ɲuman sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ Matigi fɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:3-5, “Cɛ ka kan ka kanuya di a muso ma, muso fana ka kanuya di a cɛ ma o cogo kelen na. Muso tɛ kuntigiya kɛ a yɛrɛ farikolo kan, nka cɛ bɛ fanga sɔrɔ. O cogo kelen na, cɛ tɛ kuntigiya sɔrɔ a yɛrɛ farikolo kan, nka muso bɛ fanga sɔrɔ. Aw kana ɲɔgɔn bɔsi ɲɔgɔn na fo ni bɛnkan ye waati dɔ kɔnɔ, walisa aw ka se ka aw yɛrɛw di sunɔgɔ ni delili ma. Aw ka na ɲɔgɔn fɛ kokura walisa Sitanɛ kana aw kɔrɔbɔ aw yɛrɛminɛbaliya kosɔn.”

Luka 2.37 A tun ye muso cɛ salen ye, a si tun bɛ san biwɔɔrɔ ni naani ɲɔgɔn bɔ, a ma bɔ Alabatosoba kɔnɔ, nka a tun bɛ baara kɛ Ala ye ni sunɔgɔ ni delili ye su ni tile.

Nin tɛmɛsira bɛ Anna ɲɛfɔ, muso cɛ salen min si bɛ san 84 la, min tun bɛ baara kɛ Ala ye ni sunɔgɔ ni delili ye su ni tile.

1: Bato ɲɛnamaya - An ka ɲɛnamaya di Ala ma delili ni sunɔgɔ fɛ.

2: Ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman nafa - Anna ka kantigiya waleɲumandɔn a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ.

1: 1 Tesalonikekaw 5:17 - Delili kɛ k'a sɔrɔ i ma dabila.

2: Filipekaw 4:6 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye.

Luka 2.38 A nana o yɔrɔnin bɛɛ la, a ye barika da Matigi ye o cogo kelen na, ka kuma a ko la mɔgɔw bɛɛ ye minnu tun bɛ kunmabɔli makɔnɔ Jerusalɛm.

Mariyama ye barika da Matigi ye ani a kumana a ko la mg minnu tun b kunmabli sr Jerusalm.

1. Ala ka kunmabli: Yesu b an kunmab cogo min na

2. Ala ka layidu: Mariyama ka maana lajɛ

1. Esayi 53:5-6, "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

2. Romɛkaw 5:8, "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumukɛlaw ye, Krisita sara an kosɔn."

Luka 2.39 U ye fɛn bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Matigi ka sariya ye, u seginna Galile, u ka dugu Nazarɛti.

Furuɲɔgɔnma Mariyama ni Yusufu seginna u ka dugu la Nazarɛti, Matigi ka sariya ka wajibiw bɛɛ dafalen kɔ.

1. Ka Matigi ka ci fɔlenw lamɛn - Sariya kanminɛli bɛ na ni an ye so cogo min na

2. So seginni min ka kan ka to an hakili la - Mariyama ni Yusufu seginni Nazarɛti nafa

1. Dutɛrɔnɔmɛ 10:12-13 - Sisan, Israɛl, Matigi aw ka Ala bɛ mun ɲini aw fɛ, ni aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ ni Matigi aw ka Ala ye i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ la, ka Matigi ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow mara, ne bɛ minnu ci i ma bi, i ka ɲumanya kama?

2. Zaburu 122:1 - Ne nisɔndiyara tuma min na u y’a fɔ ne ye ko: “An ka taa Matigi ka so!”

Luka 2.40 Den bonyana ka barika bonya hakili la, a fa hakilitigiya la.

Den Yesu tun bɛ ka bonya ka taa a fɛ ka barika sɔrɔ hakili ta fan fɛ, ka kɛ hakilitigi ye ani ka fa Ala ka nɛɛma la.

1. Ka bonya nɛɛma la: Ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na hakili ta fan fɛ kuraya

2. Yesu ka hakilitigiya: Ala ka dubaw sɔrɔ cogo min na

1. Efesekaw 4:23, “Aw ka kuraya aw hakili ni la.”

2. Matiyu 7:7, “A’ ye delili kɛ, a na di aw ma. Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka gosi, a na da wuli aw ye.”

Luka 2.41 A bangebagaw tun bɛ taa Jerusalɛm san o san Tɛmɛnkan seli la.

San o san, Yesu bangebagaw tun bɛ taa Jerusalɛm Tɛmɛnkan seli kama.

1. Matigi ka seliw kɛli nafa ka bon.

2. Ka kanminɛli kɛ Ala ye, o bɛ jira an ka bato sababu fɛ.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 16:16 - "Siɲɛ saba san kɔnɔ, i cɛdenw bɛɛ na taa Matigi i ka Ala ɲɛ kɔrɔ, a bɛna yɔrɔ min sugandi, nbuuru fununbali seli la, ani dɔgɔkun seli la, ani seli la." fanibuguw la, u tɛna u yɛrɛ jira Matigi ɲɛkɔrɔ lankolon ye.»

2. Ekisode 23:14-17 - "I ka seli kɛ ne ye siɲɛ saba san kɔnɔ. I ka nbuuru fununbali seli kɛ: (i ka buru fununbali dun tile wolonwula, i ko ne y'a fɔ i ye cogo min na, waati latigɛlen na." Abibu kalo la, katuguni i bɔra Misira o kɔnɔ, mɔgɔ lankolon tɛna bɔ ne ɲɛ na,) ani suman tigɛ seli, i ka baara fɔlɔw, i ye minnu dan foro la bɛ san laban na, ni i ye i ka baara kɛtaw lajɛ ka bɔ foro la.»

Luka 2.42 A si tun ye san tan ni fila ye, u taara Jerusalɛm ka kɛɲɛ ni seli laada ye.

Yesu taara Jerusalɛm n'a bangebagaw ye, a si tun bɛ san tan ni fila la, ka kɛɲɛ ni seli laada ye.

1. Denbaya ka laadalakow nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Seli senumaw kɛli fanga

1. Jenɛse 17:9-14, Ala ka layidu ni Ibrahima ye

2. Luka 2:22-24, Yesu ka jirali Alabatosoba kɔnɔ

Luka 2.43 U seginna ka donw dafa tuma min na, den Yesu tora Jerusalɛm. Yusufu ni a ba tun t'o dɔn.

Yesu ka denbaya ka taama min kɛra Jerusalɛm, o labanna ni Yesu tora kɔfɛ k’a sɔrɔ Yusufu ni Mariyama ma o dɔn.

1. Aw kana siran ka faratiw ta ani ka aw jigi da Ala ka labɛn kan.

2. I hakili to mɔgɔ wɛrɛw magow la ani denbaya nafa.

1. Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami nka aw ka aw jigi da Ala kan.

2. Ntalenw 17:17 - Teri bɛ kanuya kɛ waati bɛɛ ani balimakɛ bɛ bange gɛlɛya waati kama.

Luka 2.44 Nka u y'a miiri ko a tun bɛ jɛkulu kɔnɔ, u taara tile kelen taama. U y'a ɲini u somɔgɔw ni u dɔnbagaw cɛma.

Mariyama ni Yusufu ye tile kelen taama kɛ ka bɔ Jerusalɛm ka Yesu ɲini u somɔgɔw ni u teriw cɛma, nka u ma se k’a sɔrɔ.

1. Nafa min b’a la ka kɛ Ala sago la ani k’i janto a la

2. Denbaya ni sigida nafa

1. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; Ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.» I ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara. aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ladɔnniya Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Ntalenw 11:14 - Jirali tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca yɔrɔ min na, lakana bɛ yen.

Luka 2.45 U ma Yesu sɔrɔ tuma min na, u seginna Jerusalɛm ka a ɲini.

Mariyama ni Yusufu bɔnɛna Yesu la ani u y’a ɲini Jerusalɛm.

1. Ka dege ka da Ala la ni jigiya bɛɛ banna.

2. Kantigiya nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Esayi 40:31 "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Matiyu 19:26 «Nka Yesu y’u filɛ k’a fɔ ko: “Mɔgɔw fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

Luka 2.46 Tile saba tɛmɛnen kɔ, u y'a sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ, a sigilen bɛ dɔgɔtɔrɔw cɛma, u bɛ u lamɛn ka u ɲininka.

Yesu b’an kalan ko a nafa ka bon ka dɔnniya kalan ani ka dɔnniya ɲini.

1: Dɔnniya ɲinini hakilitigiya - Luka 2:46

2: Yesu ye misali ye kalan kama - Luka 2:46

1: Ntalenw 4:7 - "Hakilitigiya de ye fɛnba ye, o de kosɔn, i ka hakilitigiya sɔrɔ, i ka faamuyali sɔrɔ i ka seko bɛɛ la."

2: Kolosekaw 2:3 - "Hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ."

Luka 2.47 Minnu y’a lamɛn, olu bɛɛ kabakoyara a ka faamuyali ni a ka jaabiw la.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka hakilitigiya la ani a ye jaabi minnu di.

1. Hakilitigiya fanga: Yesu ka faamuyali min ɲɔgɔn tɛ, o sɛgɛsɛgɛ

2. Yesu: Dɔnniya kantigiya misali dafalen

1. Ntalenw 1:7 - Matigi ɲɛsiran ye dɔnniya daminɛ ye; hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.

2. Kolosekaw 2:3 - hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ.

Luka 2.48 U y’a ye tuma min na, u kabakoyara, a ba y’a fɔ a ye ko: «Ne denkɛ, mun na i ye an kɛ nin cogo la?» A filɛ, ne ni i fa ye i ɲini ni dusukasi ye.»

Yesu bangebagaw kabakoyara k’a sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ, k’a ɲininka mun na a ye nin kɛ.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la walisa ka waati ta ka kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

2: Bangebagaw ka kan k’u denw ladon ani k’a lajɛ k’u kana farati lase u ma.

1: Ntalenw 22:6 - Den dege a ka kan ka taa sira min fɛ; hali ni a kɔrɔla a tɛna bɔ o la.

2: Dutɛrɔnɔmɛ 6:5-7 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye. O ci fɔlen minnu bɛ di aw ma bi, olu ka kan ka kɛ aw dusukunw na. Aw ye u kabakoya aw denw na. Aw bɛ kuma u kan n’aw sigilen bɛ so kɔnɔ ani n’aw bɛ taama sira kan, n’aw dalen don ani n’aw wulila.

Luka 2.49 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ye ne ɲini cogo di?» yala aw t'a fɛ ka ne Fa ka baara kɛ wa?

Yesu y’a bangebagaw ɲininka mun na u b’a ɲini, k’a sɔrɔ a bolo degunnen don a Fa ka baara dafali la.

1. Ala ye labɛn dɔ kɛ an bɛɛ ye, wa an ka kan ka tugu o kɔ.

2. Ni siga bɛ i la, i ka i ɲɛsin Ala n’a sago ma tuma bɛɛ.

1. Matiyu 6:33 – “Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.”

2. Ntalenw 3:5-6 – “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Luka 2.50 A ye kuma min fɔ u ye, u ma o faamu.

Yesu b’a bangebagaw kalan kanminɛli ko la.

1. Ka Ala sago kan minɛ: Kalansen min bɛ bɔ Yesu la

2. Ala ka Kuma faamuyali fanga

1. Efesekaw 5:17 "O de kosɔn, aw kana kɛ hakilintanw ye, nka Matigi sago ye min ye, aw k'o faamu."

2. Matiyu 11:29 "Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye."

Luka 2.51 A jiginna n’u ye, ka na Nazarɛti, a y’a kolo u ye.

Yesu jiginna n’a bangebagaw ye Nazarɛti ani a ye u kan minɛ, k’a sɔrɔ Mariyama tun bɛ a ka kumaw bɛɛ jate nafolotigi ye a dusukun na.

1. Bangebagaw ka kanminɛli: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. Ka Ala ka Kuma nafa bonya: Mariyama ka misali

1. Efesekaw 6:1-2 "Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ye tiɲɛ ye. "Aw ka aw fa ni aw ba bonya"—o ye ci fɔlɔ ye min bɛ ni layidu ye—"

2. Zaburu 119:11 "Ne ye i ka kuma mara ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la."

Luka 2.52 Yesu ye dɔ fara a ka hakilitigiya ni a bonya kan, ka diya Ala ni hadamadenw ye.

Yesu bonyalen don hakilitigiya la, a farikolo bonya la, ani a diyara Ala ni mɔgɔw bɛɛ ye.

1. Ka bonya hakilitigiya la: Ka miiri Yesu ka misali la.

2. Ala ni Hadamaden ka nɛɛma: Jɛɲɔgɔnya don cogo min na ni u fila bɛɛ ye.

1. Filipekaw 2:5-8 - Hakili min tun b Krisita Yesu la, o ka to aw la.

2. Yakuba 3:17-18 - Hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don, a bɛ hɛrɛ la, a ka nɔgɔn, a delili ka nɔgɔn.

Luka 3 bɛ sinsin Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara kan ani a jɔyɔrɔ min bɛ Yesu ka foroba cidenyabaara sira labɛnni na. A bɛ Yesu bɔnsɔnw fana di, k’a bɔnsɔn ɲini ka taa fo Hadama la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana Batiselikɛla ye, ale min nana waajuli kɛ kungokolon kɔnɔ. A ye mɔgɔw wele ka nimisa ani ka u batise ka kɛ u ka nimisali taamasyɛn ye ani u labɛnnen don Masiya nali kama (Luka 3:1-6). Luka ye Yuhana ka cikan lakali ka ɲɛ, k’a ka kɔrɔfɔ tasumaman jira diinɛ ɲɛmɔgɔw la ani a ye wele bila mɔgɔw ma u ka den minnu ka kan ni nimisali ye. Jama y’a ɲininka u ka kan ka min kɛ, wa a ye cikan nafamaw di i n’a fɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni magojirabagaw ye, ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ cogo bɛnnen na, ani ka nafa sɔrɔ u jɔyɔrɔw la (Luka 3:7-14).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Luka ye Hɛrɔde Antipa kofɔ, ale min tun bɛ Galile mara la o waati la. Yuhana ye Hɛrɔde kɔrɔfɔ jama ɲɛ na, a ka furu tun ma bɛn a balimakɛ muso Hɛrɔdi ma. O kɛra sababu ye ka Yuhana minɛ ka bila kaso la Hɛrɔde fɛ (Luka 3:19-20). O maana kɔfɛ, Luka ye Yesu Krisita ka bɔnsɔnw tɔgɔ di min b’a bɔnsɔnw ɲini Dawuda fɛ fo ka se Hadama ma. O b sinsin Yesu ni hadamadenw cɛsira kan ani a jɔyɔrɔ bɛnnen kan Ala ka layiduw tiimɛni na a bɔnsɔn sababu fɛ (Luka 3:23-38).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni ko nafama dɔ ye, n’o ye Yuhana ka Yesu batiseli ye Zurudɛn baji la. Yesu tun b delili k a ka batiseli kf, sankolo da bna, Ni Senu jigira a kan farikolo cogo la i ko tuganin. Kumakan dɔ bɔra sankolo la, o y’a fɔ ko: “I ye ne Denkɛ kanulen ye, i ka di ne ye kosɛbɛ” (Luka 3:21-22). O kɛra Yesu ka foroba cidenyabaara daminɛ ye tuma min na a munnen don Ala Ni fɛ ani a y’a jira ko a ye Ala Denkɛ ye. Nin ko kɛlenw sababu fɛ minnu sɛbɛnnen bɛ Luka 3 la, an bɛ Yuhana ka labɛn baara fila bɛɛ ye Yesu ka cidenyabaara kama ani Ala ka Yesu yɛrɛyɛrɛ ni a ka cidenyabaara sinsinni fila bɛɛ ye.

Luka 3.1 Tibɛrɛ Sezari ka masaya san tan ni duurunan na, Ponsi Pilate tun ye Jude jamana kuntigi ye, Hɛrɔde tun ye Galile jamana kuntigi ye, a balimakɛ Filipe tun ye Iturae jamana kuntigi ye ani Trakoniti mara la, ani Lisaniyasi tun ye Abilene jamana kuntigi ye , .

Tibɛri Sezari ka masaya san tan ni duurunan na, Ponsi Pilate tun ye Jude ani Hɛrɔde gofɛrɛnaman ye, Filipe ni Lisania tun ye Galile, Iturae ani Abilene jamana faamaw ye.

1. "Ala ka fanga: Tiberi sezari ka masaya sabatili".

2. "Baarakɛ fanga: Pilate ni Tetarakiw".

1. Romɛkaw 13:1 - "Mɔgɔ bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, ani minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi sen kan."

2. Kolosekaw 3:23 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana kɛ mɔgɔw ye."

Luka 3.2 An ni Kayafa tun ye sarakalasebaaw kuntigiw ye, Ala ka kuma sera Zakari denkɛ Yuhana ma kungokolon kɔnɔ.

Ala ye Yuhana Batiselikla wele ka taa waajuli k kungokolon kn walisa ka sira labn Yesu ye.

1. Ala b’an wele an ka bɔ an ka lafiya yɔrɔw la ka baara gɛlɛn kɛ ka Yesu labɛn.

2. Ala ka Kuma fanga ka bon ani an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, a bɛ se ka se an ma.

1. Esayi 40:3-5 - Matigi ka sira labɛnni.

2. Matiyu 3:1-3 - Yuhana ka cidenyabaara min ye ka sira labɛn Yesu ye.

Luka 3.3 A sera Jurdn da la jamana bee la, ka jurumuw yafa batiseli ko f.

Yuhana Batiselikla nana Jurdn ka nimisa ni jurumu yafali wajuli la.

1. Nimisali sebaaya: Ala ka kunmabli boloda

2. Ka yafa ɲɛnamaya kɛ: Ka hɛrɛ ni nisɔndiya sɔrɔ Krisita la

1. Kɛwalew 2:38 - "Aw bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la jurumuw yafali kama".

2. Heburuw 10:17 - "Ne hakili tɛna to u ka jurumuw ni u ka tilenbaliyakow la tun".

Luka 3.4 I ko a sɛbɛnnen bɛ kira Esayi ka kumaw kitabu kɔnɔ cogo min na ko: «Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna kungokolon kɔnɔ ko: «Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka a siraw tilennen to.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Matigi nali labɛnni kan, a kɛtɔ k’a ka siraw tilennen to.

1: "Kungo weleli: Matigi nali labɛn".

2: "Sira tilennen ni surun: Ka Matigi ka sira jɛya".

1: Matiyu 3:3 - “Kira Esayi kofɔra min kan, o ye nin ye ko: «Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna kungokolon kɔnɔ ko: «Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka a siraw latilen.»

2: Esayi 40:3 - “Mɔgɔ min bɛ pɛrɛn kungokolon kɔnɔ ko: “Aw ka Matigi ka sira labɛn, ka siraba latilen an ka Ala ye kungokolon kɔnɔ.”

Luka 3.5 Kɔw bɛɛ na fa, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin. Sira kɔrɔlenw na tilennen to, sira gɛlɛnw na nɔgɔya.

Luka 3:5 tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala bɛna sira di a ɲinibagaw ma, hali ni ko mana kɛ cogo o cogo.

1: Ala ka kanuya ni a ka labɛn bɛna sira di an ma hali ni taama gɛlɛyara cogo o cogo.

2: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna kuluw ni kɔw kɛ kelen ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Esayi 40:4-5 - Kɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na dɔgɔya; dugukolo min tɛ kelen ye, o bɛna kɛ kɛnɛ ye, yɔrɔ gɛlɛnw bɛna kɛ kɛnɛba ye.

2: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika la.

Luka 3.6 Hadamadenw b== na Ala ka kisili ye.

Yuhana Batiselikla ye nimisali cikan waajuli k ani a ye kiraya k ko mg b na se ka Ala ka kisili seereya.

1. Nimisali fanga: Yuhana Batiselikla ka cikan faamuyali

2. Ka Ala ka kisili seereya: Ka an yr labɛn Ala ka nɛɛma kama

1. Esayi 40:5 Matigi nɔɔrɔ na jira, mɔgɔw bɛɛ na o ye ɲɔgɔn fɛ.

2. Zaburu 98:2 Matigi ye a ka kisili jira; a y'a ka tilennenya jira siyaw ɲɛ na.

Luka 3.7 O tuma la, a y’a fɔ jama ye min bɔra ka batise a fɛ ko: «Saba bɔnsɔn, jɔn ye aw lasɔmi ko aw ka boli diminya nata ɲɛ?

Jama minnu tun nana Yuhana Batiselikla ka batiseli la, olu lasɔmina ko diminya nata.

1. Nimisali lakika ani ka sɔn Yesu ma iko an kisibaa, o de ye sira kelenpe ye min bɛ se ka an yɛrɛ tanga Ala ka diminya ma.

2. Ala ka diminya ye tiɲɛ ye ani an man kan k’an ɲɛmajɔ o la.

1. Yuhana 3:16-17 – Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 6:23 – Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

Luka 3.8 O de kosɔn, aw ka nimisa denw lase, aw kana a daminɛ k’a fɔ aw yɛrɛ kɔnɔ ko: «Iburahima bɛ an fa fɛ.»

Yuhana Batiselikɛla bɛ mɔgɔw laadi u ka nimisali lakika jira u kɛtɔ ka kɛwale ɲumanw lase, sanni u k’u jigi da u bɛnba Ibrahima kan. A b’a sinsin a kan ko Ala bɛ se ka Ibrahima denw lakunun hali ka bɔ kabakurunw na.

1. Weelekan ka ɲɛsin nimisali lakika ma: Luka 3:8 sɛgɛsɛgɛli

2. Ka an jigi da an bɛnbaw kan walima ka Ala ka nɛɛma ɲini: Luka 3:8 kalan

1. Romkaw 4:13-16 - Ibrahima ka danaya jatera a ma iko tilennenya.

2. Yakuba 2:14-26 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara.

Luc.

Sɛgɛn bɛ da jiri minnu tɛ den, olu kiri tigɛ, minnu tɛ den ɲuman kɛ, olu na tigɛ ka fili tasuma la.

1. Ala ka kiri tigɛ jiriw kan minnu tɛ den: Nimisabaliya kɔlɔlɔw faamuyali

2. Nimisali den: Ka ɲɛnamaya sɛnɛ min bɛ den ɲumanw bɔ

1. Yuhana 15:2, “[Yesu y’a fɔ ko] bolo minnu tɛ den ne kɔnɔ, a bɛ olu bɛɛ bɔ yen, bolo minnu bɛ den, a b’o saniya, walisa u ka den caman bɔ.”

2. Jeremi 17:7-8, “Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, Matigi jigi bɛ min kan, o ye dubaden ye. A na kɛ i n'a fɔ jiri min turulen don ji da la, min b'a ju labɔ ba da la, a tɛna a ye ni funteni nana, nka a bulu na kɛ binkɛnɛ ye. U tɛna u janto ja san na, a tɛna den den dabila.”

Luka 3.10 Jama y'a ɲininka ko: «An na mun kɛ?

Mɔgɔw ye Zan ɲininka u ka kan ka min kɛ walisa ka kisi.

1: Mɔgɔw bɛɛ ka kan ka taa Ala fɛ kisili kama.

2: I ka waati ta ka miiri an ka ɲɛnamaya la ani ka nimisa an ka kojuguw la.

1: Kɛwalew 2:38 - "Aw kelen-kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, aw ka jurumu yafa kama."

2: Romɛkaw 10:9 - "Ni i y'a fɔ ni i da ye ko: "Yesu ye Matigi ye," ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

Luka 3.11 A y’u jaabi k’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ min bɛ ni fini fila ye, o ka o di a ma. Dumuni bɛ mɔgɔ min bolo, o ka o ɲɔgɔn kɛ.»

Yuhana Batiselikɛla b’a fɔ ko nafolo wɛrɛw bɛ minnu bolo, u k’u ka nafolo tila ni nafolo tɛ minnu bolo.

1. "Duba min bɛ kɛ ni bolomafara ye".

2. "An bɛ min sɔrɔ, o tila-tila".

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelenw Fa fɛ, min tɛ yɛlɛma i ko biɲɛw bɛ wuli.

2. Matiyu 25:40 - "Masakɛ bɛna a jaabi ko: 'Tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko i ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ fitininw dɔ la kelen ye, i ye o kɛ ne ye.'

Luka 3.12 O tuma la, wari minɛbagaw fana nana batise, u y’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, an na mun kɛ?»

Mɔgɔw ye Yuhana Batiselikɛla ɲininka u ka kan ka min kɛ walisa ka batise.

1. A nafa ka bon ka ɲɛminɛli ɲini ni majigilenya ye ka bɔ Ala n’a ka kiraw yɔrɔ.

2. Nimisali ni yafa sebaaya batiseli f.

1. Jeremi 29:13 - “I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.”

2. Kɛwalew 2:38 - “Aw bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la walisa aw ka jurumuw yafa.”

Luka 3.13 A y’a fɔ u ye ko: «Aw kana wari bila ka tɛmɛ o kan.»

Tɛmɛsira bɛ tali kɛ fɛn min na, o tɛ tɛmɛ min dilen kan.

1. Wasa: Ka nisɔndiya sɔrɔ i bolofɛnw na

2. Ka bolomafara di: Ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni Ala ka nilifɛn ye

1. Filipekaw 4:12-13 “Ne bɛ majigin cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Ko o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn. Min bɛ ne barika bonya, ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ.”

2. Heburuw 13:5 “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko: ‘Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.’”

Luka 3.14 Sɔrɔdasiw y'a ɲininka ko: «An na mun kɛ?» A y'a fɔ u ye ko: «Aw kana fariya mɔgɔ si la, aw kana nkalon tigɛ. Aw ka wasa sɔrɔ aw ka sara la.

Tɛmɛsira kuncɛlen: Yuhana Batiselikɛla bɛ sɔrɔdasiw bila ka u yɛrɛ tanga fariyakow ni nkalon tigɛli ma, ani u ka wasa sɔrɔ u ka sara la.

1. Wasa: Mun na o nafa ka bon Ala bolo

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin fariyabaliya ni tiɲɛni ma

1. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛ ko la. yɔrɔ o yɔrɔ ani fɛn bɛɛ la, ne kalanna ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw sɔrɔ.Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. Matiyu 5:9 - "Hɛrɛ mɔgɔw ye dubadenw ye, katuguni u na wele Ala denw."

Luka 3.15 Mɔgɔw tun bɛ miirili la tuma min na, mɔgɔw bɛɛ tun bɛ miiri Yuhana ko la, ko a ye Krisita ye wala a tɛ.

Yuhana Batiselikla deli ko mgw ka nimisa ani ka batise walisa ka o ka jurumu yafa sr.

1: Aw ka nimisa ka batise - Luka 3:15

2: Jigiya fanga - Luka 3:15

1: Kɛwalew 2:38 - "Aw kelen-kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la aw ka jurumu yafa kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ."

2: Marka 1:4 - "Yuhana Batiselikɛla y'i yɛrɛ jira kungokolon kɔnɔ, ka nimisa batiseli waajuli kɛ jurumu yafa kama."

Luka 3.16 Yuhana y’a jaabi ko: «Ne b’aw batise ni ji ye. Nka mɔgɔ min fanga ka bon ni ne ye, o bɛ na, ne man kan ka a ka sanbara dawolo bɔ, a na aw batise ni Ni Senu ni tasuma ye.

Yuhana Batiselikla b Yesu nali weleweleda iko mg min bna batise ni Ni Senu ni tasuma ye.

1. Yesu nali: Ni Senu ni Tasuma ka batiseli

2. Yuhana Batiselikla ka nafa: Ka Yesu nali weleweleda

1. Kɛwalew 2:1-4 - Ni Senu nali Pantekɔti don na

2. Matiyu 3:11-12 - Yuhana ka nimisa batiseli ani Yesu ka batiseli Ni Senu la

Luka 3.17 A ka bɔgɔdaga bɛ a bolo, a na a ka dugukolo saniya ka ɲɛ, ka malo lajɛ a ka bɔgɔdaga kɔnɔ. Nka a na bɔgɔ jeni ni tasuma ye min tɛ se ka faga.

Yuhana Batiselikla b wele bila ka nimisa walisa ka sira labn Matigi ye.

1: Aw ka nimisa ani ka aw labɛn Matigi nali kama.

2: A ɲini ka tugu Ala sago kɔ sani a nali kiri ka tigɛ.

1: Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ, aw ka a wele ka a surunya.

2: Ezekiɛl 18:30-31 - Aw ka nimisa ka aw ka jurumuw kɔdon, katuguni tilenbaliya tɛna kɛ aw sara ye.

Luka 3.18 A ye fɛn caman wɛrɛw waaju jama ye a ka laadilikan fɛ.

Yuhana Batiselikla ye laadilikan caman waaju jama ye.

1. Ladili fanga - An bɛ se ka an jigi da Ala ka Kuma kan cogo min na walasa k’an bilasira

2. Lamɛnni nafa - Ala kan mɛncogo n’a tugucogo dege

1. Romɛkaw 15:4 - “Katuguni fɛn o fɛn sɛbɛnna fɔlɔ, o sɛbɛnna an kalanni kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw ka dusudon barika la.”

2. Zaburu 119:105 - “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.”

Luka 3.19 Nka Hɛrɔde min tun ye faama ye, o kɔrɔfɔra a balimakɛ Filipe muso Hɛrɔdiya kosɔn, ani Hɛrɔde ka kojugu bɛɛ kosɔn.

Yuhana Batiselikɛla ye Hɛrɔde kɔrɔfɔ Erodesi ni a balimakɛ Filipe cɛsira jugu kosɔn, ani a ye kojugu caman minnu kɛ.

1. Ala b’a kɔlɔsi tuma bɛɛ, an ka jurumuw mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2. Nimisali bɛ se ka na ni yafa ye.

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Zaburu 51:17 - Ala ka sarakaw ye hakili tiɲɛnen ye; dusukun karilen ni nimisalen, Ala, i tɛna o mafiɲɛya.

Luka 3:20 A ye Yuhana datugu kaso la.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yuhana Batiselikɛla tun donna kaso la Hɛrɔde fɛ.

1: An ka kow mana kɛ cogo o cogo, Ala bɛ an kuntigiya la hali bi.

2: An welelen don ka to kantigiya la Ala ma hali ni gɛlɛyaw bɛ an na.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

Luka 3.21 Mɔgɔw bɛɛ batisera tuma min na, Yesu fana batisera ka delili kɛ, sankolo da yera.

Yesu batisera ani k’a to delili la, sankolo da b’a la.

1. Yesu y’a jira an na ko delili ni yɛrɛbako nafa ka bon Ala ma.

2. Yesu ka batiseli b’a jira an na cogo min na ko dannaya bɛ se ka kɛ Ala la.

1. Matiyu 11:28 - Aw ka na ne ma, aw minnu b= baara k= ni doni girinmanw b=, ne na aw lafiya.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

Luka 3.22 Ni Senu jigira a kan farikolo cogo la i ko tuganin, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «E ye ne Denkɛ kanulen ye. E ko diyara ne ye kosɛbɛ.»

Ni Senu jigira Yesu kan tuganin cogo la ani kan dɔ bɔra Sankolo la ka kuma ka sɔn a ma.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ala ka sɔnni Yesu ma iko a Denkɛ kanulen

1. Yuhana 1:32-34; Yuhana ye seereya kɛ k'a fɔ ko: «Ne ye Ni Senu jigintɔ ye ka bɔ sankolo la i ko tuganin, a tora a kan.»

2. Esayi 42:1; Ne ka baaraden filɛ, ne bɛ min dɛmɛ. ne ka ɲɛnatɔmɔlenw, ne ni bɛ nisɔndiya minnu na. Ne ye ne ni da a kan, a na kiri lase siya wɛrɛw ma.

Luka 3.23 Yesu yr ye san bisaba ɲɔgɔn damin, a tun ye Yusufu denkɛ ye, o min tun ye Heli denkɛ ye.

Yesu si tun bɛ san bisaba ɲɔgɔn bɔ, Yusufu denkɛ min tun ye Heli denkɛ ye.

1: Yesu tun ye misali dafalen ye hadamaden ka ko kɛlenw na, k’a sɔrɔ a si tun ye san 30 ye tuma min na a y’a ka cidenyabaara daminɛ.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka taama in na ko Ala bɛ se ka baara kɛ ni an bɛɛ ye, an si hakɛ mana kɛ min o min ye, ani an ka ɲɛnamaya kɛcogo mana kɛ min o min ye.

1: 2 Kɔrɛntekaw 5:21 - Katuguni Krisita min ma jurumu kɛ abada, Ala ye Krisita kɛ an ka jurumu saraka ye, walisa an ka tilennenya sɔrɔ Ala ɲɛkɔrɔ Krisita barika la.

2: Filipekaw 2:5-7 - Krisita Yesu tun bɛ cogo min na, i ka kan ka kɛ o cogo kelen na. Hali ni a tun ye Ala ye, a tun t’a miiri ko ka bɛn ni Ala ye, o ye fɛn ye min ka kan ka nɔrɔ a la. O nɔ na, a y’a ka Ala ka nɛɛmaw dabila; a ye jɔn jɔyɔrɔ majigin ta ka bange hadamaden ye. Tuma min na a y’a yɛrɛ jira hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin Ala kanminɛli la ani a sara kojugukɛla dɔ ka saya gengenjiri kan.

Luka 3:24 O tun ye Mata denkɛ ye, o tun ye Levi denkɛ ye, o tun ye Melki denkɛ ye, o tun ye Yana denkɛ ye, o tun ye Yusufu denkɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka bɔnsɔnw kan, a bɛ a bɔnsɔn ɲini ka taa fo Yusufu la.

1. Bɔrɔw ka bɔnsɔnw nafa ka bon: Kalan min kɛra Yesu ka bɔnsɔnw kan

2. Yesu ka bɔnsɔn nafa ka bon a ka Ala-ka-marako jirali la

1. Matiyu 1:1-17 - Yesu Krisita ka bɔnsɔnw

2. Heburuw 7:14 - Yesu bɔnsɔnw tun bɛ bɔ Mɛlkisedɛk

Luka 3:25 O tun ye Matatiyasi denkɛ ye, o tun ye Amos denkɛ ye, Naum denkɛ, Esli denkɛ, Nage denkɛ.

Tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita bɔnsɔn fɔ k’a ta Matiyasi la ka taa a bila Nage la.

1. Yesu ka bɔnsɔnw b’a ka Ala bɔnsɔn jira ani k’a jira ko a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ la.

2. Yesu ka denbaya jiri ye Ala ka kantigiya ni a ka layidu talenw hakilijigin ye.

1. Jenɛse 22:18 - “Dugukolo siyaw bɛɛ na duba i bɔnsɔnw de kosɔn, katuguni i ye ne kan minɛ.”

2. Matiyu 1:1–17 - “Yesu Krisita, Dawuda Denkɛ, Ibrahima Denkɛ ka bɔnsɔnw ka kitabu: Ibrahima ye Isaka bange, Isaka ye Yakuba bange, Yakuba ye Juda ni a balimakɛw bange.”

Luka 3:26 O tun ye Maati denkɛ ye, o tun ye Matiyasi denkɛ ye, Semei denkɛ, Yusufu denkɛ, Juda denkɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita bɔnsɔn ɲɛfɔ k’a ta Yusufu la ka taa a bila Juda la.

1. Yesu Krisita ka bɔnsɔn min tɛ se ka da a la

2. Ala ka layiduw fanga bɛ bɔ bɔnsɔn fɛ

1. Matiyu 1:1-17; Yesu Krisita ka bɔnsɔnw tɔgɔla sɛbɛn

2. Romɛkaw 1:3; Yesu Krisita, Dawuda bɔnsɔn dɔ farisogo ta fan fɛ

Luka 3:27 O ye Yuhana denkɛ ye, Resa denkɛ, Zorobabɛl denkɛ, Salatiɛl denkɛ, Neri denkɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka bɔnsɔnw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Salatiɛl la ka taa a bila Neri la.

1. Denbaya ni bɔnsɔn nafa ka bon Yesu ka ɲɛnamaya n’a ka cidenyabaara la

2. A nafa ka bon ka Ala jɔyɔrɔ dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 1:1-17 - Yesu Krisita ka bɔnsɔnw

2. Romɛkaw 4:13-16 - Ibrahima ni a bɔnsɔn, siyaw bɛɛ ye dugawu sɔrɔ minnu fɛ

Luka 3:28 O tun ye Melki denkɛ ye, o tun ye Adi denkɛ ye, o tun ye Kosam denkɛ ye, o tun ye Elmodam denkɛ ye, o tun ye Er denkɛ ye.

Luka bɛ Yesu ka bɔnsɔnw jira ka segin Er.

1. Ala bɛ baara kɛ ni mɔgɔ gansanw ye walasa ka ko danmadɔw kɛ

2. tugubaga kantigiw ka sira jan

1. Jenɛse 22:18 - "I bɔnsɔnw sababu fɛ, siyaw bɛɛ na duba sɔrɔ dugukolo kan, katuguni i ye ne kan minɛ."

.

Luka 3:29 O tun ye Yose denkɛ ye, Eliezer denkɛ, Jorim denkɛ, Mati denkɛ, Levi denkɛ.

Tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita ka bɔnsɔnw tɔgɔ fɔ.

1. Yesu ye An Matigi ni Kisibaa ye - A ka danbe nafa ka bon cogo min na

2. Nafa min b’an ka denbaya jiri dɔnni na

1. Matiyu 1:1-17 - Yesu ka bɔnsɔnw ka kɛɲɛ ni Matiyu ye

2. Luka 1:26-38 - Yesu bangeli ka k ni Luka ye

Luka 3:30 O tun ye Simeɔn denkɛ ye, Juda denkɛ, Yusufu denkɛ, Jonan denkɛ, Eliyakim denkɛ.

Yesu bɔra bɛnbaw ka bɔnsɔn jan dɔ la.

1. Ka an hakili to an bɔnsɔn na: Yesu n’an ka denbaya jiri

2. Danyɔrɔ Krisita la: An ka ciyɛn seli

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

. nkɔni kabakurun, min kɔnɔ, jɔli bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, o bɛ bonya ka kɛ batoso senuma ye Matigi la. Ale de la, aw fana bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ Ala sigiyɔrɔ ye Ni Senu barika la.

Luka 3:31 O tun ye Melea denkɛ ye, o tun ye Menan denkɛ ye, o tun ye Matata denkɛ ye, o tun ye Natan denkɛ ye, min tun ye Dawuda denkɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔ di, k’a bɔnsɔnw ladege ka taa a bila masakɛ Dawuda la.

1. Yesu ka bɔnsɔn nafa ka bon a jɔyɔrɔ la iko Masiya

2. Ala ye layidu min ta masakɛ Dawuda ye, o nafa ka bon

1. Esayi 9:6-7 - "Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Kuntigi." ka Hɛrɛ la."

2. Romɛkaw 1:3-4 - "A denkɛ, min bɔra Dawuda la ka kɛɲɛ ni farisogo ye ani a tun bɛ fɔ ko ale de ye Ala Denkɛ ye fanga la ka kɛɲɛ ni senuya hakili ye a ka su kununni fɛ ka bɔ suw cɛma, Yesu Krisita An ka Matigi."

Luka 3:32 O tun ye Jese denkɛ ye, Obɛd denkɛ, Boz denkɛ, Salmɔn denkɛ, Naasɔn denkɛ.

Luka 3:32 bɛ bɔnsɔnw bɔyɔrɔ jira min bɛ daminɛ Jese la ka laban Naasɔn na.

1. Yesu ka denbaya jiri: Masiya bɔnsɔn sɛgɛsɛgɛli.

2. Ciyɛn nafa: An bɛnbaw ka maanaw lakanani.

1. Matiyu 1:1-17 - Yesu Krisita ka bɔnsɔnw.

2. Ruti 4:18-22 - Yesu Krisita ka bɔnsɔnw tɔgɔladon Ruti ni Boaz sababu fɛ.

Luka 3:33 O tun ye Aminadab denkɛ ye, o tun ye Aram denkɛ ye, o tun ye Esrom denkɛ ye, Fares denkɛ tun ye Juda denkɛ ye.

Tɛmɛsira bɛ Yesu ka denbaya bɔnsɔn kofɔ ka bɔ Juda.

1. Ala ka kantigiya Yesu bɔnsɔn lakanani na

2. An yɛrɛ ka denbaya ka tariku faamuyali nafa ka bon

1. Romɛkaw 9:5 - "U ka cɛkɔrɔbaw ye u ta ye, Masiya ka hadamaden bɔnsɔnw bɔra olu de la, ale min ye Ala ye fɛn bɛɛ kunna, a bɛ tanu fo abada! Amiina."

2. Matiyu 1:1-17 - "Yesu Masiya, Dawuda denkɛ, Ibrahima denkɛ, ka bɔnsɔnw tɔgɔ ye nin ye: ... ani Yusufu fa Yakuba, Mariyama cɛ, Yesu wolola min fɛ bɛ wele ko Masiya.»

Luka 3:34 O tun ye Yakuba denkɛ ye, Isaka denkɛ, Ibrahima denkɛ, Tara denkɛ, Nakɔr denkɛ.

Yesu Krisita ka bɔnsɔnw bɛ bɔ Ibrahima la.

1. Ibrahima: Dannaya taamasiyɛn ye waati dantigɛbaliw la

2. Ka tugu Ibrahima sennakow kɔ: Kanminɛli misali dɔ

1. Jenɛse 22:17-18: "Ne na dugawu kɛ i ye ka i bɔnsɔnw caya i ko sankolo la dolow ni cɛncɛn i bɔnsɔn siyaw bɛɛ na duba sɔrɔ dugukolo kan, katuguni i ye ne kan minɛ.”

2. Rom=kaw 4:13-17: Ibrahima ni a denw ma layidu sr sariya barika la, ko a na k di b= ciyɛntala ye, nka tilennenya de barika la, danaya barika la.14 Ni minnu b= u jigi da sariya kan ye ciyɛntalaw ye, dannaya kɔrɔ tɛ foyi ye, layidu nafa tɛ, 15 katuguni sariya bɛ na ni diminya ye. Sariya tɛ yɔrɔ min na, sariya tiɲɛni tɛ yen.

16 O de kosɔn, layidu bɛ na ni dannaya de ye, walisa a ka kɛ nɛɛma de kosɔn, wa a ka se ka kɛ Ibrahima bɔnsɔn bɛɛ ye, a tɛ kɛ sariya la dɔrɔn, nka Ibrahima ka dannaya bɛ mɔgɔ minnu na fana. Ale de ye an bɛɛ fa ye. 17 I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Ne ye i kɛ siya caman fa ye.” Ale de ye an fa ye Ala ɲɛ kɔrɔ, a dalen tun bɛ min na, o ye Ala ye min bɛ ɲɛnamaya di suw ma, ka fɛnw wele ka kɛ fɛnw ye minnu tun tɛ fɔlɔ.

Luka 3:35 O tun ye Saruk denkɛ ye, Ragau denkɛ, Falek denkɛ, Heber denkɛ, Sala denkɛ.

Heber bɔnsɔnw bɛ sɔrɔ Luka 3:35 kɔnɔ.

1: Yesu Krisita ka denbaya jiri.

2: An ka bɔnsɔnw ɲinini nafa ka bon.

1: Matiyu 1:1-17 - Yesu ka bɔnsɔn bɔra Ibrahima la ka taa a bila Yusufu la.

2: Jenɛse 10:21-30 - Hebɛri bɔnsɔnw.

Luka 3.36 O tun ye Kayɛn denkɛ ye, o tun ye Arfaxad denkɛ ye, o tun ye Sem denkɛ ye, o tun ye Noe denkɛ ye, o tun ye Lameki denkɛ ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 3:36 la, o bɛ Yesu Krisita bɔnsɔnw ɲɛfɔ, k’a bɔnsɔnw ɲini k’a ta Nuhu la ka taa a bila Lamɛki la.

1. Ala ka kantigiya: Yesu ye kisili layidu dafa cogo min na

2. Yesu bɔnsɔn: A bɛnbaw nafa faamuyali

1. Jenɛse 5:1-32; 6:9-9:17 - Nuhun ka maana ani Ala ka kisili layidu

2. Matiyu 1:1-17 - Yesu ka bɔnsɔnw ni kiraya kumaw tiimɛni

Luka 3:37 O tun ye Matusala denkɛ ye, Henɔki denkɛ, Yared denkɛ, Maleleɛl denkɛ, Kayɛn denkɛ.

Yesu ka bɔnsɔnw bɛ bɔ Kayɛn na.

1. Ka a dɔn ko an ka bɔnsɔn nafa ka bon alako ta fan fɛ

2. An ka hakili ta fan fɛ ciyɛn bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na

1. Romɛkaw 4:17 - I n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Ne ye i kɛ siya caman fa ye.”

2. 2 Timote 1:5 - Ne hakili bɛ i ka dannaya lakika la, o min tun bɛ i bamuso kɔrɔba Loisi ni i ba Eunise la fɔlɔ, ne dalen b’a la ko sisan a bɛ balo i fana kɔnɔ.

Luka 3.38 O tun ye Enɔsi denkɛ ye, o tun ye Sɛti denkɛ ye, o tun ye Hadama denkɛ ye, min tun ye Ala denkɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu bɔnsɔn ɲɛfɔ, a bɛ daminɛ Ala la ka laban ni Yesu ye, Ala denkɛ.

1: An bɛɛ ye Ala denw ye, an dabɔra a ja la ani fanga dira an ma ka ɲɛnamaya kɛ kanuya ni dannaya la.

2: Yesu ye Ala denkɛ ye, wa a ka saraka saya ni a kununni bɛ kisili ni kunmabɔli jigiya ni hakilisigi di an ma.

1: Romɛkaw 8:14-17 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2: 1 Yuhana 3:1 - A filɛ Fa Ala ye kanuya sugu min di an ma, walisa an ka wele Ala denw. An fana bɛ ten.

Luka 4 bɛ Yesu ka kɔrɔbɔli lakali kungokolon kɔnɔ ani a ka foroba cidenyabaara daminɛ, a ka kalan ni a ka kabakow fana sen bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: A batiselen kɔ, Ni Senu ye Yesu bila ka taa kungokolon kɔnɔ, a ye sunɔgɔ kɛ yen tile binaani kɔnɔ. O waati kɔnɔna na, Sitanɛ y’a kɔrɔbɔ siɲɛ saba. Fɔlɔ, Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ a ka kabakurunw tigɛli kɛ buru ye walisa k’a ka kɔngɔ wasa, nka Yesu ye o jaabi ni Sɛbɛnniw fɔli ye ko: “Mɔgɔ tɛna ɲɛnamaya buru dɔrɔn de la” (Luka 4:1-4). O kɔ, Sitanɛ ye diɲɛ masaya bɛɛ jira Yesu la, ka fanga di a ma u kan ni a bɛna a bato. Nka, Yesu ye Sitanɛ kɔrɔfɔ tugun ni Sɛbɛnniw ye ko: «I ka Matigi i ka Ala bato, i na baara kɛ ale kelenpe ye» (Luka 4:5-8). A laban na, Sitanɛ taara ni Yesu ye Jerusalɛm kuncɛyɔrɔ la, ka a jija a k’a yɛrɛ fili duguma, ka Sɛbɛnniw fɔ ka bɔ a kɔnɔkow la. O bɛɛ n’a ta, Yesu ye o sɔsɔ ni Sɛbɛnniw ye ani a ye kɔrɔbɔli kɛlɛ (Luka 4:9-13).

Dakun 2nan: A ka se sɔrɔli kɔ kɔrɔbɔli kan, Yesu seginna Galile a falen Ni Senu ka sebaaya la. A ye mɔgɔw kalan Alabatosow kɔnɔ o mara bɛɛ kɔnɔ ani a ye tanuli caman sɔrɔ mɔgɔw fɛ minnu kabakoyara a ka hakilitigiya la (Luka 4:14-15). Nazarɛti, a lamɔna yɔrɔ min na, Yesu donna Alabatoso dɔ kɔnɔ lafiɲɛ don na, ka Esayi ka kiraya kuma kalan, min tun bɛ kuma kibaru duman lase faantanw ma ani ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye. A y’a jira ko o kumaw dafara ale de la (Luka 4:16-21). Nka, sanni u ka tanuli sɔrɔ a faso jama fɛ i n’a fɔ a tun b’a fɛ cogo min na, u dimina a ka fɔtaw la, k’a ɲini ka kojugu kɛ a la. Nka kabako la ka tɛmɛ u cɛma, foyi ma kɛ u la; a taara a ka sira kan (Luka 4:22-30).

Dakun 3nan: Ka Nazarɛti to kɔfɛ ban kɔfɛ yen taara Kapɛrnaum dugu Galile a y'a daminɛ ka mɔgɔw kalan kabako fanga kuma gɛnna jinɛ batoso cɛ hakili nɔgɔlen pɛrɛnna k'a fɔ ko "Ha! I nana an halaki? a dɔn Ala senuma ye! Nka a kɔrɔfɔra ko "I makun ka bɔ a la!" ye mɔgɔ fili u ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kojugu wɛrɛ kɛ bɛɛ kabakoyara kuma wɛrɛ ko "Mun nin kalan in? Ni fanga fanga bɛ yamaruya di jinɛ nɔgɔlenw ma u bɛ bɔ ! jɛnsɛnna a lamini bɛɛ la a ye bana caman kɛnɛya jinɛw bilalen bɛ minnu na bawo a dɔnna Masiya ye kirayakumaw dafa Sɛbɛnniw kɛnɛyali cidenyabaara tora ka waajuli kɛ batosobaw kɔnɔ Jude fana ka jinɛw gɛn Galile cidenyabaara taamasiyɛn ye kalan barikamaw fanga walew jira minnu bɛ Ala ka sebaaya jira Luka bɛ lafiɲɛbɔ kɛ Kibaru Duman lakalicogo sigili seereyaw Denkɛ Ala min nana ka na ni o ye kisili hadamadenya.

Luka 4.1 Yesu falen Ni Senu la, a seginna ka bɔ Jurdɛn ka taa ni Ni Senu ye ka taa kungokolon kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ Yesu fa Ni Senu la ani Ni Senu y’a bila ka taa kungokolon kɔnɔ.

1. Mun na Yesu taara kungokolon kɔnɔ

2. Ni Senu ka sebaaya Yesu ka J1Enamaya la

1. Zaburu 23:4 «Owɔ, hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni e bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere de bɛ ne dusu saalo.”

2. Esayi 40:31 «Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.”

Luka 4.2 A ye tile binaani kɔrɔbɔ Sitanɛ fɛ. O donw la, a ma foyi dun, u bannen kɔ, kɔngɔ donna a la.

Yesu ka sunɔgɔ tile 40 kɔnɔ ani ka kɔrɔbɔ jinɛ fɛ.

1: Yesu ye kɔrɔbɔli muɲu ani a ye se sɔrɔ o kan sunɔgɔ ni delili fɛ.

2: An bɛ se ka Yesu filɛ i n’a fɔ misali min b’a jira cogo min na an bɛ se ka kɔrɔbɔli muɲu ani ka se sɔrɔ a kan.

1: 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

2: Yakuba 1:12-15 - "Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye. Mɔgɔ si kana a fɔ tuma min na." bɛ kɔrɔbɔ ko: «Ala bɛ ne kɔrɔbɔ», katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni juguya ye, wa a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ.Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a lafilila ani ka lafili a yɛrɛ nege fɛ.O kɔfɛ, nege ni a kɔnɔma bɛ di jurumu bangeli, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.»

Luka 4.3 Sitanɛ y’a fɔ a ye ko: «Ni i ye Ala Denkɛ ye, i ka a fɔ nin kabakurun ye ko a ka kɛ nbuuru ye.»

Yesu kɔrɔbɔra jinɛ fɛ a ka baara kɛ n’a ka sebaaya ye ka kabakurun dɔ tigɛli kɛ buru ye.

1: An man kan ka an yɛrɛ bila kɔrɔbɔli la i n’a fɔ Yesu tun t’a kɛ cogo min na.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, n’an bɛ kɔrɔbɔli la.

1: Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye bawo, ni a ye kɔrɔbɔli muɲu, o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2: Matiyu 4:1-11 - O kɔ, Ni Senu ye Yesu bila ka taa kungokolon kɔnɔ walisa Sitanɛ ka a kɔrɔbɔ.

Luka 4.4 Yesu y’a jaabi ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tɛna balo dumuni dɔrɔn de la, nka Ala ka kuma bɛɛ de la.»

Hadamaden ka kan ka fanga ni balo sɔrɔ Ala ka kumaw la, a man kan ka bɔ farikolo balo dɔrɔn na.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma ye" - ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka i jigi da Ala ka layidu kan ani ka i jigi da a ka Kuma kan.

2. "Ɲɛnamaya buru" - ka sinsin hakili ta fan fɛ balo kan min bɛ bɔ Yesu Krisita la, ɲɛnamaya buru.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 8:3 - "A ye i majigin, ka kɔngɔ bila i la, ka i balo ni manɛ ye, i tun tɛ min dɔn, i faw tun tɛ min dɔn, walisa a k'a jira i la ko mɔgɔ tɛ balo dumuni dɔrɔn de la." , nka kuma o kuma bɛ bɔ matigi da la, mɔgɔ bɛ balo ni o ye.”

2. Matiyu 4:4 - “Nka Yesu y’a jaabi ko: A sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tɛna balo dumuni dɔrɔn de la, nka kuma bɛɛ bɛ bɔ Ala da la.”

Luka 4.5 Sitanɛ taara ni a ye kulu jan dɔ kan, ka diɲɛ masaya bɛɛ jira a la waati dɔɔnin kɔnɔ.

Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ ni diɲɛ masaya bɛɛ ye.

1. Yesu ka barika: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan

2. Ka to Ala ka laɲini na hali ni diɲɛ boliw bɛ yen

1. Matiyu 4:1-11 - Yesu kɔrɔbɔra jinɛ fɛ kungokolon kɔnɔ

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye

Luka 4.6 Sitanɛ y’a fɔ a ye ko: «Ne na nin sebaaya bɛɛ di i ma ani u nɔɔrɔ. Ne b'a fɛ ka o di mɔgɔ o mɔgɔ ma.»

Tɛmɛsira Sitanɛ bɛ diɲɛ sebaaya ni nɔɔrɔ bɛɛ di Yesu ma Yesu ka a batoli musaka la.

1. Farati minnu bɛ kɔrɔbɔli la: Yesu ye Sitanɛ ka saraka kɛlɛ cogo min na

2. Se min bɛ mɔgɔ kolo la: Yesu ye Ala sago labato cogo min na

1. Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Luka 4.7 Ni i b ne bato, o b na k i ta ye.

Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ walisa a k’a bato diɲɛ nafolomafɛnw sɔngɔ la.

1. Farati min bɛ kɔrɔbɔli la: Sitanɛ ka dusudonw kɛlɛ cogo min

2. Bato ka sebaaya: Ka tugu Ala kɔ, o nafaw faamuyali

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Zaburu 8:9 - "Matigi, an Matigi, i tɔgɔ ka bon kosɛbɛ dugukolo bɛɛ kan! I ye i nɔɔrɔ bila sankolo sanfɛ."

Luka 4.8 Yesu y’a jaabi ko: «I ka bɔ ne kɔ, Sitanɛ, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: I ka i Matigi Ala bato, i na baara kɛ ale kelenpe de ye.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye ci fɔ Sitanɛ ma ko a ka a bila walisa ka Ala ka ci labato ko a ka a bato dɔrɔn.

1. A nafa ka bon ka Ala ka Kuma labato.

2. Ka ban Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw la.

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:13 - "I na siran Matigi i ka Ala ɲɛ, ka baara kɛ a ye, ka kali a tɔgɔ la."

Luka 4.9 A taara ni a ye Jerusalɛm, k'a sigi Alabatosoba kuncɛyɔrɔ dɔ kan, k'a fɔ a ye ko: «Ni i ye Ala Denkɛ ye, i ka i yɛrɛ fili yan.

Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ walisa a k’a yɛrɛ fili ka bɔ Alabatosoba kuncɛyɔrɔ la.

1. An ka kan ka to an jɔlen na ani ka kɔrɔbɔli kɛlɛ.

2. An ka kan ka majigin ani ka an jigi da Ala kan.

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

2. Zaburu 46:10 - "Aw ka sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!"

Luka 4.10 A sɛbɛnnen bɛ ko: «A na a ka mɛlɛkɛw bila ka i kɔlɔsi.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko Ala bɛna lakana di mɔgɔ ma minnu dalen bɛ a la a ka mɛlɛkɛw sababu fɛ.

1: An tɛ an kelen na abada, bawo Ala ka kanuya ni a ka lakanani bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

2: An mana fɛn o fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ, an bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ k’a dɔn ko Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

1: Zaburu 91:11-12 - Sabu a na ci bila a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k'i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la. u na i kɔrɔta u bolo la , walisa i kana i sen gosi kabakurun la .

2: Heburuw 1:14 - Yala mɛlɛkɛ minnu bɛ baara kɛ, olu bɛɛ tɛ ci ka taa baara kɛ mɔgɔ minnu bɛna kisili ciyɛn sɔrɔ wa?

Luka 4.11 U na i muɲu u bolo, walisa i kana i sen gosi kabakurun dɔ la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka mɔgɔ lakanani kan minnu dalen bɛ a la.

1. I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye - Ntalenw 3:5-6

2. Ala ye an ka dogoyɔrɔ ni an ka kala ye - Zaburu 34:7-8

1. Zaburu 91:11-12 - Katuguni a na a ka mɛlɛkɛw bila i kun na, u ka i mara i ka siraw bɛɛ la.

2. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Luka 4.12 Yesu y'a jaabi ko: «A fɔra ko i kana i Matigi i ka Ala kɔrɔbɔ.»

O tɛmɛsira bɛ lasɔmini kɛ walisa an kana Ala ka muɲuli kɔrɔbɔ.

1. “Muɲuli fanga” .

2. “Ala man kan ka kɔrɔbɔ” .

1. Yakuba 1:12-15; Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye, katuguni ni a kɔrɔbɔra, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:16; Aw kana Matigi aw ka Ala kɔrɔbɔ i ko aw y'a kɔrɔbɔ Masa la cogo min na.

Luka 4.13 Sitanɛ ye kɔrɔbɔli bɛɛ ban tuma min na, a taara a fɛ waati dɔ kɔnɔ.

Yesu kɔrɔbɔra jinɛ fɛ, nka jinɛ ye kɔrɔbɔliw bɛɛ ban kɔfɛ, a taara waati dɔ kɔnɔ.

1. Ala bɛna i tanga kɔrɔbɔli ma

2. Ni i kɔrɔbɔra, i ka Ala ka barika ɲini

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

2. Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye. Kɔrɔbɔli tuma min na, mɔgɔ si kana a fɔ ko: “Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,” katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili. O tuma na fɛ, nege ni a kɔnɔma don, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, o bɛ saya bange.

Luka 4.14 Yesu seginna Ni Senu ka sebaaya la Galile.

Yesu seginna Galile Ni Senu ka sebaaya la ani a tɔgɔ bɔra o mara bɛɛ la.

1. Yesu: Ni Sebaaya ani a tɔgɔ tɔgɔba

2. Ni Senu ka sebaaya ani a bɛ Yesu tɔgɔba jɛnsɛn cogo min na

1. Kɛwalew 10:38 - Ala ye Yesu Nazarɛti mun cogo min na ni Ni Senu ni sebaaya ye;

2. Esayi 11:2 - Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali Ni, ladili ni sebaaya Ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran Ni.

Luka 4.15 A ye mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu tun bɛ bisimila ani ka bonya da a kan tuma min na a tun bɛ waajuli kɛ Alabatosow kɔnɔ.

1: Mɔgɔ minnu bɛɛ y’a ka waajuli mɛn, olu bɛɛ ye Yesu tanu ani ka nɔɔrɔ da a kan.

2: An ka kan k’an jija ka kɛ i n’a fɔ Krisita, walisa an fana ka tanu ani ka nɔɔrɔ da an kan.

1: Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan."

2: Filipekaw 2:5-8 - "Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la. a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Luka 4.16 A lamɔna yɔrɔ min na, a sera Nazarɛti, a donna Alabatoso kɔnɔ lafiɲɛ don na, ka wuli ka kalan kɛ.

A taara Alabatoso la lafiɲɛ don na i ko a delila cogo min na.

1. Laada marali nafa

2. Kantigiya min bɛ deli ka kɛ, o fanga

1. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.»

2. Ntalenw 13:9 - “Mɔgɔ tilennenw ka yeelen bɛ ɲagali, nka mɔgɔ juguw ka lanpan na faga.”

Luka 4.17 Kira Esayi ka kitabu dira a ma. A ye kitabu da wuli tuma min na, a y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ min na.

Yesu ye Esayi ka kitabu dayɛlɛ k’a kalan.

1. Sɛbɛnniw nafa ka bon Yesu ka cidenyabaara la

2. Ala ka Kuma fanga

1. Zaburu 119:105-112, "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan".

2. Romɛkaw 10:17, "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Luka 4.18 Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kɛnɛya, ka kisili waajuli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka ɲɛnayeli ko kura waaju fiyentɔw ye, ka mɔgɔ goginlenw hɔrɔnya.

Tɛmɛsira kuncɛlen:

Yesu ye fanga di Matigi Ni ma walisa a ka a ka cidenyabaara dafa, n'o ye ka kibaru duman waajuli kɛ faantanw ye, ka dusukun tiɲɛnenw kɛnɛya, ani ka kisili lase mɔgɔ minɛlenw ma ani ka yeli lase fiyentɔw ma.

1. Yesu ka cidenyabaara fanga min bɛ mɔgɔ kɔrɔta

2. Kɛnɛya ani hɔrɔnya: Yesu bɛ na ni kisili ye cogo min na

1. Esayi 61:1-2 - "Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase faantanw ma, a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye." , ani kasobon dayɛlɛli sirilenw ye .

2. Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn, aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

Luka 4.19 Ka Matigi ka san duman waajuli kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka Matigi ka nɛɛma kibaru duman fɔli kan a ka cidenyabaara la.

1. "Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: A ka san min bɛ sɔn a ma, o sɔrɔli".

2. "Yesu ka nilifɛn: Ka ɲɛnamaya Matigi ka san kɔnɔ".

1. Esayi 61:1-2: "Matigi Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye." ani ka bɔ dibi la kasodenw ye.»

2. Romɛkaw 5:8: "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

Luka 4:20 A ye kitabu datugu, ka o di cidenyabaarakɛla ma kokura. Alabatoso kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛ jɔlen tora Yesu la.

Yesu ye Esayi ka kitabu kalan Alabatoso kɔnɔ, bɛɛ ɲɛmajɔlen bɛ ale de kan.

1. Ala ye labɛn dɔ kɛ an ka ɲɛnamaya kama, wa Yesu y’o jira an na a ka misali fɛ.

2. An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na Ala bɛ cikan minnu ci an ma tɛmɛsira fɛ.

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Jeremi 29:11 - "Ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲiniw kɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma."

Luka 4.21 A y’a daminɛ k’a fɔ u ye ko: «Nin Kitabu dafara aw tulo la bi.»

Yesu y’a fɔ ko Bibulu tɛmɛsira dafara jama ɲɛkɔrɔ.

1. Ala ka kantigiya walisa k’a ka layiduw tiimɛ.

2. A nafa ka bon ka Yesu lamɛn.

1. Zaburu 33:4-5 "Matigi ka kuma tilennen don, a ye tiɲɛ ye, a ye kantigi ye a ka kɛwalew bɛɛ la. Matigi bɛ tilennenya ni tilennenya kanu, dugukolo falen bɛ a ka kanuya banbali la."

2. Yuhana 14:23-24 "Yesu y'a jaabi ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne kanu, o na ne ka kalan labato. Ne Fa na u kanu, an na na u fɛ ka an ka so kɛ u fɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ ne kanu, o tɛna kan minɛ." ne ka kalan."

Luka 4.22 U bɛɛ y'a seereya, u kabakoyara kuma ɲumanw na minnu bɔra a da la. U y'a ɲininka ko: «Nin tɛ Yusufu denkɛ ye wa?»

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw ka kɛwalew ɲɛfɔ Yesu ka kumaw la, o kumaw tun falen bɛ nɛɛma ni hakilitigiya la. U y’a ɲininka ni Yusufu denkɛ don.

1. Ala ka nɛɛma fanga min bɛ Yesu ka kumaw kɔnɔ

2. Yesu ye an ka misali ye min bɛ kuma hakilitigiya la

1. Kolosekaw 4:6 - Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k’a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na.

2. Yakuba 3:13-17 - Jɔn ye hakilitigi ni hakilitigi ye aw cɛma? A taamacogo ɲuman fɛ, a k’a ka kɛwalew jira hakilitigiya la.

Luka 4.23 A y’a fɔ u ye ko: «Aw na nin ntalen fɔ ne ye ko: «Dɔgɔtɔrɔ, i yɛrɛ kɛnɛya.»

Yesu y’a fɔ a faso mɔgɔw ye ko a ye ko minnu kɛ Kapɛrnaum dugu la, u ka kan k’a ɲini a fɛ a ka o ɲɔgɔn kɛ.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu ye kabakow kɛ cogo min na a ka cidenyabaara kɔnɔna bɛɛ la

2. Ka ban Yesu la: Ka ban ka da Yesu la, o musakaw

1. Matiyu 4:23-25 - Yesu y’a ka cidenyabaara daminɛ Galile

2. Marka 1:21-28 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya ni Ni nɔgɔlen ye Alabatoso kɔnɔ

Luka 4.24 A ko: «Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko kira si tɛ sɔn a ka jamana kɔnɔ.»

Yesu y’a fɔ ko kira tɛ sɔn u yɛrɛ ka jamana na.

1. "Yesu ka ban: An yɛrɛ ka ban faamuyali".

2. "Banni gɛlɛya: Ala ka sɔnni dɔn".

1. Esayi 53:3 - "Mɔgɔw bɛ a mafiɲɛya, a bɛ ban a la, dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga."

2. Romɛkaw 15:7 - "O de kosɔn, aw ka sɔn ɲɔgɔn ma i ko Krisita sɔnna aw ma cogo min na, walisa ka tanuli lase Ala ma."

Luka 4.25 Nka ne b’a fò aw ye tiɲɛ na, muso cɛ salen caman tun bɛ Israɛl jamana na Eliya ka waati la, sankolo datugulen san saba ni kalo wɔɔrɔ tuma min na, kɔngɔba donna jamana bɛɛ la.

Luka 4:25 la, Yesu b’a fɔ ko Eli ka waati la, muso cɛ salen caman tun bɛ Israɛl ani kɔngɔba min kɛra san saba ni tila kɔnɔ.

1. Muso cɛ salen ka dannaya: Ala b’a janto a ka mɔgɔw la cogo min na magoɲɛ waatiw la

2. Ala ka labɛn: Ala ka caya sɔrɔli waati gɛlɛnw na

1. Yakuba 1:27 - An Fa Ala bɛ sɔn min ma iko diinɛ min saniyalen don ani min jalakibali don, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔ la ani ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Zaburu 68:5 - Fantanw fa ani muso cɛ salenw lakanabaga ye Ala ye a sigiyɔrɔ senuma na.

Luka 4.26 Nka Eli ma ci u si ma, fo Sidɔn dugu dɔ la, Sarɛti, muso cɛ salen dɔ fɛ.

Eliya bilala ka taa Sarɛpta, Sidɔn dugu dɔ la, muso cɛ salen dɔ fɛ.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ ka ɲɛsin magobatigiw ma

2. Dannaya fanga min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Yakuba 2:5-6 - "Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ: Yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ ɲɛ na walisa u ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka masaya ciyɛn ta, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa? Nka." i ye faantanw dɔgɔya wa .

2. Esayi 61:1-3 - "Matigi Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye." ani ka bɔ dibi la kasodenw ye, ka Matigi ka nɛɛma san ni an ka Ala ka waleɲumandɔn don weleweleda, ka dusukasibaga bɛɛ dusu saalo, ani ka dusukasibagatɔw ladon Siyɔn kɔnɔ— ka cɛɲi masafugulan di u ma o nɔ na buguri, nisɔndiya tulu dusukasi nɔ na, ani tanuli fini jigitigɛ hakili nɔ na. U na wele tilennenya jirisunw, Matigi ka jirituru a nɔɔrɔ jirali kama.

Luka 4.27 Kunnabanabagatɔ caman tun bɛ Israɛl jamana kɔnɔ kira Elise ka waati la. U si ma saniya, fo Sirika Naaman.

Kira Elise ka waati la, kunatɔ caman tun bɛ Israɛl, nka u si ma kɛnɛya, fo Siri cɛ Naaman.

1. Ala ka hinɛ ye Bɛɛ ye - i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye, Ala bɛ se ka makari ni kɛnɛya jira.

2. Dannaya fanga - Naaman kɛnɛyara a ka dannaya kosɔn Ala la.

1. Yakuba 5:15 - "Delili min kɛra dannaya la, o na banabagatɔ kɛnɛya, Matigi na u lakunun. Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma."

2. Yuhana 5:14 - "O kɔfɛ, Yesu y'a sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ, a y'a fɔ a ye ko: «I kɛnɛyara, i kana jurumu kɛ tun, walisa ko jugu kana kɛ i la."

Luka 4.28 Alabatoso kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ diminya la.

Mɔgɔ minnu tun bɛ Alabatoso kɔnɔ, u dimina kosɛbɛ Yesu ka kumaw mɛnni na.

1: An ka kan k’an jija ka to an hakili la, wa an kana fa dimi la ni an ye fɛn dɔ mɛn min bɛ an ka dannayakow sɔsɔ.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko tuma caman na, Yesu tun bɛ kumaw fɔ minnu tun bɛ mɔgɔw dusu tiɲɛ ani ka u dimi, o bɛɛ n’a ta, a tun bɛ tugu Ala sago kɔ hali bi.

1: Efesekaw 4:2-3 - Aw ka kɛ mɔgɔ majiginnenw ni dususumaninw ye pewu; Aw ka muɲu ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. I ka cɛsiri bɛɛ kɛ walisa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

2: Kolosekaw 3:12-14 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ani aw kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

Luka 4.29 U wulila ka a gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ, ka taa n’a ye kulu da la, u ka dugu jɔlen bɛ min kan, walisa u k’a fili a kunkolo la.

Dugu dɔ mɔgɔw wulila ka Yesu gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔ, ka taa n’a ye kulu da la, u ka dugu jɔlen bɛ yɔrɔ min na, walisa u ka se k’a fili ka bɔ farakurun kan.

1. Farati min bɛ diinɛ timinandiya la ni dɔnniya tɛ

2. Dannaya fanga min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ; i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Luka 4.30 Nka Yesu tɛmɛna u cɛma ka taa.

Luka 4:30 bɛ Yesu tɛmɛn jamaba cɛma a ka sira kan.

1. Yesu, Hɛrɛ Kuntigi: Yesu ka hakilisigi kɛli tuma min na a tɛmɛna jama cɛma.

2. Yesu ka kɛwalew b’an kalan min na: Nafa min tɛ yɛrɛdɔnbaliya ye ani ka ɲumanya kɛ ko gɛlɛnw cɛma.

1. Efesekaw 2:14-17, katuguni ale yɛrɛ de ye an ka hɛrɛ ye, ale min ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka juguya kogo tiɲɛ a farisogo la

2. Matiyu 5:43-44, “Aw y’a mɛn ko a fɔra ko: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.’ Nka ne b’a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

Luka 4.31 A jiginna Kapernaum, Galile dugu dɔ la, ka u kalan lafiɲɛ donw na.

Yesu jiginna Kapernaum dugu la Galile jamana na, ka mɔgɔw kalan lafiɲɛ donw na.

1. I bɛ se ka nafa caman sɔrɔ i ka lafiɲɛ don na cogo min na

2. Yesu ka kalansiraw fanga

1. Matiyu 12:9-14 - Yesu b mɔgɔw kalan lafiɲɛ don ko la

2. Marka 2:23-28 - Yesu b kuma lafiɲɛ don nafa kan

Luka 4.32 U kabakoyara a ka kalan na, katuguni a ka kuma tun bɛ ni sebaaya ye.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka kalan fɛ bawo a lase ni kuntigiya ye.

1. Kuma cogo min na ni fanga ye

2. Yesu ka kalan fanga n’a kuntigiya

1. Esayi 55:11, «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Efesekaw 6:19-20, "Ne kosɔn, walisa kuma ka di ne ma, walisa ne ka ne da wuli ni jagɛlɛya ye, ka Kibaru Duman gundo jira, ne ye ciden ye min sirilen bɛ o la Ne bɛ se ka kuma ni jagɛlɛya ye, i ko ne ka kan ka kuma cogo min na.»

Luka 4.33 Alabatoso kɔnɔ, cɛ dɔ tun bɛ yen, jinɛ nɔgɔlen hakili tun bɛ min na, a tun bɛ pɛrɛn ni kanba ye.

Cɛ dɔ tun bɛ Alabatoso kɔnɔ, jinɛ nɔgɔlen hakili tun b’a la ani a tun bɛ pɛrɛn ni kanba ye.

1. Ka sɔn kɔrɔbɔli ma ani ka a kɛlɛ: Cɛ min bɛ Alabatoso kɔnɔ, o ka kalan Luka 4:33 kɔnɔ

2. Ka se sɔrɔ dibi fanga kan: Hakilijagabɔ minnu bɔra Luka 4:33 la

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. 1 Piɛrɛ 5:8-9 - "A' ye aw hakili sigi, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun A kɛra aw balimaw la minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ.»

Luka 4.34 A ko: An ka an to. Mun bɛ an ni i cɛ, e Yesu Nazarɛti? i nana an halaki wa? I ye mɔgɔ min ye, ne b'i dɔn. Ala ka Senuman ye.

Nazarɛti mɔgɔw banna Yesu la ani u y’a jalaki ko a b’a fɛ k’u halaki.

1: Ka ban Yesu la, o bɛ na ni kɔlɔlɔw ye

2: Yesu ye Ala ka Senuma ye

1: Esayi 43:3 - Katuguni ne ye Matigi i ka Ala ye, Israɛl ka senuma, i kisibaa.

2: Yuhana 10:30 - Ne ni ne Fa ye kelen ye.

Luka 4.35 Yesu y’a kɔrɔfɔ ko: «I makun ka bɔ a la.» Sitanɛ y'a fili a cɛma tuma min na, a bɔra a la, a ma foyi kɛ a la.

Yesu ye jinɛ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la ani jinɛ ma kojugu kɛ cɛ la.

1. Yesu bɛ ɲɛnamaya ni yeelen lase dibi ni jigitigɛ la.

2. Yesu ka sebaaya ka bon ni kojugu bɛɛ ye.

1. Kolosekaw 1:13-14 - A ye an kisi ka b dibi la, ka an bila a Denc kanulen ka masaya la, an kunmabli b= min na, jurumu yafa.

2. Yuhana 12:46 - Ne nana diɲɛ la i ko yeelen, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, o kana to dibi la.

Luka 4.36 U bɛɛ kabakoyara ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko: «Nin ye kuma ye dɛ!» A bɛ jinɛw ci ni fanga ni sebaaya ye, u bɛ bɔ yen.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka kuntigiya n’a ka sebaaya la ka ci fɔ jinɛ nɔgɔlenw ma, wa u y’a kan minɛ.

1. Yesu ye an ka kuntigiya ni an ka sebaaya ye

2. Kanminɛli fanga

1. Matiyu 8:16 - Wula sera tuma min na, u nana ni mɔgɔ caman ye a ma, jinɛw tun bɛ minnu kɔnɔ. A ye jinɛw gɛn ka bɔ ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya

2. 1 Yuhana 4:4 - Aw ye Ala ta ye, denmisɛnw, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye.

Luka 4.37 A tɔgɔ bɔra jamana fan bɛɛ la.

Yesu tɔgɔ bɔra Galile mara bɛɛ la, a ye kabako minnu kɛ.

1. Dannaya fanga: Yesu ka kabakow ye dannaya fanga jira cogo min na

2. Ka da fɛn na min tɛ se ka kɛ: Yesu ye tariku sira Changé cogo min na

1. Matiyu 4:23-24 - Yesu taara Galile jamana bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya kibaru duman fɔ, ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya mɔgɔw cɛma.

24 A ko la kibaruya jɛnsɛnna Siri jamana fan bɛɛ la, mɔgɔw nana ni bana suguya caman banabagatɔw bɛɛ ye a fɛ, dimi jugumanba bɛ minnu na, jinɛw tun bɛ minnu na, kirinni bɛ minnu na, ani farigantɔw . A y'u kɛnɛya.

2. Marka 6:34- Yesu jiginna tuma min na ka jamaba ye, a hinɛ donna u la, bawo u tun bɛ i ko saga minnu tɛ sagagɛnna ye. O kama, a y’a daminɛ k’u kalan fɛn caman na.

Luka 4.38 A wulila ka bɔ Alabatoso kɔnɔ ka don Simɔn ka so. Simɔn muso ba minɛ ni fariganba ye. U y'a deli a ko la.

Yesu ye Simɔn bamuso kɛnɛya ka bɔ fariganba la, a bɔlen kɔ Alabatoso kɔnɔ.

1. Yesu ka kɛnɛya sebaaya jirala Simɔn ka so kɔnɔ

2. Dannaya min bɛ Yesu la walasa ka se sɔrɔ bana kan

1. Marka 1:41-42 - Yesu hinɛ donna banabagatɔw la, ka u kɛnɛya.

2. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, wa an kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

Luka 4.39 A y'i jɔ a kun na ka sumaya kɔrɔfɔ. O y'a to yen.

Yesu ye kabako kɛ ka muso dɔ kɛnɛya min tun bɛ farigan na, k’a to a ka baara kɛ.

1. Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya kɛnɛya ani k’a sɛmɛntiya

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2. 1 Piɛrɛ 4:10 - Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, i n’a fɔ Ala ka nɛɛma marabaga kantigiw ye a cogoya caman na.

Luka 4.40 Tile bintɔ tuma min na, bana suguya caman bɛ banabagatɔ minnu na, olu bɛɛ nana n'u ye a ma. A y'a bolow da u kelen-kelen bɛɛ kan k'u kɛnɛya.

Tile tun bɛ ka bin ani bana suguya caman tun bɛ minnu na, olu bɛɛ nana n’u ye Yesu ma, a y’a bolow da u kelen-kelen bɛɛ kan k’u kɛnɛya.

1: Dannaya ni jigiya fanga min bɛ Yesu la.

2: Yesu ka kɛnɛyali ani a nafa ka bon ka a ɲini magoba waatiw la.

1: Matiyu 8:2-3 - A filɛ, kunatɔ dɔ nana a fɛ ka a biri a ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ ko: «Matigi, n'i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya." Yesu y'a bolo kɔrɔta k'a maga a la k'a fɔ ko: «Ne b'a fɛ, i ka saniya.» O yɔrɔnin bɛɛ, a ka kuna saniyara.

2: Marka 5:25-29 - Muso dɔ tun bɛ yen, joli bɔra a la kabini san tan ni fila, hali ni a tun ye a ka balo bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw de la, mɔgɔ si ma se ka a kɛnɛya. A wulila a kɔfɛ ka maga a ka fini da la, o yɔrɔnin bɛɛ la, a joli bɔli dabila. Yesu y’a fɔ ko: “Jɔn de magara ne la?” U bɛɛ banna o la tuma min na, Piɛrɛ y’a fɔ ko: “Matigi, jama b’i lamini, ka i digidigi!” Nka Yesu y’a fɔ ko: “Mɔgɔ dɔ magara ne la, katuguni ne y’a dɔn ko sebaaya bɔra ne la.”

Luka 4.41 Jinɛw fana bɔra mɔgɔ caman cɛma ka pɛrɛn ko: «I ye Krisita Ala Denkɛ ye.» A y'u kɔrɔfɔ, a ma sɔn ka kuma, katuguni u y'a dɔn ko ale de ye Krisita ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka jinɛ juguw kɔrɔfɔ minnu y’a dɔn ko a ye Ala Denkɛ ye.

1. Yesu ye Matigi ye: A jɔlen bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Yesu ka kuntigiya fanga ka bon kojugu kan

1. Kolosekaw 1:13-14 - A ye an kisi dibi fanga ma, ka an lase a ka kanuya Denkɛ ka masaya la.

14 An ye kunmabli sɔrɔ ale de la a joli barika la, jurumuw yafali.

2. Filipekaw 2:5-11 - Aw ka hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la.

6 hali ni a tun bɛ Elohim cogo la, a ni Elohim tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ.

7 nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka kɛ jɔn ye, a bangera mɔgɔw bɔɲɔgɔnko la.

8 A sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kan minɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

9 O de y'a to Elohim y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

10 walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ.

11 kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka nɔɔrɔ da Fa Elohim kan.

Luka 4.42 Tile don tuma min na, a taara kungokolon yɔrɔ dɔ la, jama y'a ɲini ka na a fɛ k'a bali, walisa a kana bɔ u la.

Jama ye Yesu ɲini k’a ɲini a fɛ a ka to u fɛ.

1: An ka kan ka Yesu ɲini ani ka tugu a kɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka sɔn k’an ka dannaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: 1 Yuhana 4:19 - An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ.

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

Luka 4.43 A y’a fɔ u ye ko: «Ne ka kan ka Ala ka masaya waajuli kɛ dugu wɛrɛw fana na.

Yesu b’a fɔ ko a cilen don ka taa Ala ka masaya waajuli kɛ dugu wɛrɛw la.

1. Yesu ka cidenyabaara: Ala ka Masaya waajuli

2. Yesu ka kɔrɔtɔko: Ka waajuli kɛ dugu bɛɛ la

1. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.

2. Matiyu 24:14 - O masaya kibaru duman na waajuli di dinye bEE la ka k seereya ye siyaw b ye, o k, laban na se.

Luka 4.44 A ye waajuli kɛ Galile Alabatosow kɔnɔ.

Yesu ye waajuli kɛ Galile Alabatosow kɔnɔ.

1. Waajuli fanga: Ka Ala ka Kuma weleweleda gɛlɛya minɛ

2. Kibaru Duman waajuli: Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma tila bɛɛ ye

1. Esayi 61:1-3 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase faantanw ma. a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon da wuli mɔgɔ sirilenw ye.

2. Matiyu 10:7-8 - Aw ka taa weleweleda ko: Sankolo masaya surunyara. Banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn. I ye sɔrɔ k’a sɔrɔ i ma sara; di k'a sɔrɔ sara tɛ.

Luka 5 bɛ ko nafamaw jira Yesu ka cidenyabaara kɔnɔ, i n’a fɔ jɛgɛ minɛni kabako la, kunatɔ kɛnɛyali, ani a ka kalandenw weleli.

Dakun fɔlɔ: Yesu tun bɛ Galile ba da la, a ye kurun fila ye yɔrɔ min na. A donna Simɔn (o kɔfɛ, a tɔgɔ dara ko Piɛrɛ) ta dɔ kɔnɔ, k’a ɲini a fɛ a ka a gɛrɛ dɔɔnin ka bɔ kɔgɔjida la. Ka bɔ yen, Yesu ye jama kalan. A ka kalan bannen kɔ, Yesu y’a fɔ Simɔn ye ko a ka don ji dunba kɔnɔ ka u ka jɔw jigin walisa ka minɛ. Hali ni Simɔn tun bɛ sigasiga bawo u ye mɔni kɛ su bɛɛ la, nka u ma se, a ye Yesu ka cikan labato. Tuma min na u y’u ka jɛgɛw fili i n’a fɔ a fɔra cogo min na, u ye jɛgɛ caman minɛ fo u ka jɛgɛw y’a daminɛ ka kari. U ye dɛmɛ wele ka bɔ kurun wɛrɛ la ani kurun fila bɛɛ falen bɛ jɛgɛ la. O kabako ye Simɔn degun, a binna Yesu sen kɔrɔ ani a y’a dɔn ko ale de ye Matigi ye. Yesu y’a jaabi k’a fɔ ko kabini o waati, u bɛna mɔgɔw minɛ o nɔ na (Luka 5:1-11).

Dakun 2nan: Yesu tora a ka cidenyabaara la tuma min na, kuna tun bɛ cɛ dɔ la, o gɛrɛla a la ka kɛnɛya deli. Kuna tun bɛ jate banakisɛ ye kosɛbɛ ani banabagatɔ minnu tun bɛ u la, olu tun bɛ u dan na jamana ma. Nka, o cɛ ka dannaya y’a to a dalen b’a la ko Yesu bɛ se k’a kɛnɛya ni a sɔnna. A hinɛ donna Yesu la, a y’a bolo kɔrɔta ka maga cɛ la k’a fɔ ko: “Ne sɔnna; i ka saniya.” O yɔrɔnin bɛɛ, a ka kuna tununna (Luka 5:12-13). Hali ni a ye ci bila cɛ kɛnɛyalen ma ko a kana o fɔ mɔgɔ si ye, nka a k’a yɛrɛ jira sarakalasebaa la walisa a ka saniya ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye; kibaruya min kɛra o kabako kɛnɛyali in kan, o jɛnsɛnna mara suguya caman kɔnɔ.

Dakun 3nan: Luka ye maana dɔ fana sɛbɛn, min b’a jira cogo min na Yesu ye Levi (a bɛ fɔ fana ko Matiyu) wele, o min tun ye takasibɔla ye, mɔgɔ caman tun bɛ min mafiɲɛya k’a sababu kɛ a ni Romɛ faamaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani a tun tɔgɔ bɔra kosɛbɛ nanbarako la. Levi ye fɛn bɛɛ to a kɔ—a ka takasibɔyɔrɔ—ka tugu Yesu kɔ tuma min na a welera (Luka 5:27-28). Kɔfɛ Luka 5 la Levi ka so Farisiɛnw ye kalandenw kɔrɔfɔ minnu bɛ dumuni kɛ minnikɛlaw ka jurumukɛlaw ye jurumukɛlaw ye nka u y’a yɛrɛ lafasa k’a fɔ ko kɛnɛmanw mago tɛ dɔgɔtɔrɔ banabagatɔ do nana ka jurumukɛla tilennenw wele nimisali la min b’a jira ko a ka cidenyabaara bɛ kisi ɲini ka tunun (Luka 5:29-32). Nin tilayɔrɔba in tɛ Yesu ka fanga dɔrɔn jira danfɛnw kan kabakow fɛ, nka a bɛ hinɛ fana mɔgɔ minnu jatera mɔgɔ gɛnnenw ye walima minnu bɛ danfara la jamana kɔnɔ, k’a sɔrɔ a bɛ jamana ka sariyaw sɔsɔ ka ɲɛsin saniya sariyaw ma minnu bɛ tali kɛ jurumukɛlaw la minnu bɛ sira dabɔ cikan kisili min bɛ bɛɛ lajɛlen na, o min bɛ sɔrɔ bɛɛ la, u bɔyɔrɔ walima u jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye

Luka 5.1 Mɔgɔw tun bɛ ka Ala ka kuma lamɛn tuma min na, a jɔlen tora Jenɛzarɛti baji da la.

Yesu ye waajuli kɛ Jenɛzarɛti baji da la jamaba ye.

1. Weelekan min bɛ mɔgɔ la ka tugu mɔgɔw kɔ: Yesu ka welekan jaabi cogo min na

2. Ka i janto mɔgɔ wɛrɛw la: Ka ɲɛnamaya kɛ ni hinɛ ni kanuya ye

1. Matiyu 4:19 – “A y’a fɔ u ye ko: Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.”

2. 1 Yuhana 3:17-18 – “Nka nin diɲɛ nafa bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, k’a ye ko mago bɛ a balima la, ka a ka hinɛ kɔnɔna datugu a la, Ala kanuya bɛ sigi a kɔnɔ cogo di? Ne denw, an kana kanuya kɛ kuma la wala kan na. Nka kɛwalew ni tiɲɛ de la.”

Luka 5.2 A ye kurun fila ye minnu jɔlen bɛ baji da la, nka mɔnikɛlaw bɔra u kɔnɔ ka u ka jɛgɛw ko.

O tɛmɛsira bɛ mɔnikɛlaw ɲɛfɔ minnu bɛ u ka jɛgɛw ko kɔ dɔ da la.

1. Yesu ye wele bila hadamadenw ka mɔnikɛlaw ma - Luka 5:2-11

2. Baara gɛlɛn nafa - Luka 5:2-3

1. Jeremi 16:16 - "A filɛ, ne na mɔnikɛla caman ci, Matigi ko ten, u na u minɛ, o kɔfɛ, ne na sogo ɲininikɛla caman ci, u na u ɲini ka bɔ kulu bɛɛ la, ani kulu bɛɛ la. ani ka bɔ faraw dingɛw kɔnɔ.»

2. Ezekiɛl 47:10 - "Mɔnikɛlaw na jɔ a kan k'a ta Ɛndi fo ka taa se Eneglayimu ma, u na kɛ jɛgɛw labɔyɔrɔ ye, u ka jɛgɛw na kɛ u suguyaw ye, i ko jɛgɛw." kɔgɔjiba la, a ka ca ni caman ye.»

Luka 5.3 A donna kurun dɔ kɔnɔ, o min tun ye Simɔn ta ye, ka a deli ko a ka dɔɔni bɔ jamana kɔnɔ. A y'i sigi ka mɔgɔw kalan ka bɔ kurun kɔnɔ.

Tɛmɛsira Yesu donna Simɔn ka kurun kɔnɔ k’a ɲini a fɛ a k’a yɔrɔ janya dugukolo kan walisa a ka se ka baara kɛ n’a ye i n’a fɔ kɛnɛba ka mɔgɔw kalan.

1. Kanminɛli fanga: Ka tugu Yesu ka deliliw kɔ cogo min na, o bɛ se ka na ni nɔ ye min tɛ se ka da a la.

2. Kuma ɲɛnama: Yesu ka kalansiraw bɛ ɲɛnamaya lase diɲɛ ma cogo min na.

1. Kɛwalew 17:25-29 - Paul ka kuma Areopage kan.

2. Yuhana 3:16 - Ala ka kanuya ka ɲɛsin diɲɛ ma.

Luka 5.4 A ka kuma dabila tuma min na, a y'a fo Simon ye ko: «A' ye aw ka j1Enamaya b'a la.

Yesu y’a fɔ Simɔn ye ko a k’a ka jɔnw bila ji dunba kɔnɔ walisa ka jɛgɛ minɛ.

1. I jigi da Yesu ka bilasirali kan - Luka 5:4

2. Ka dannaya ta - Luka 5:4

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun.»

2. Zaburu 23:2 - A bɛ ne da baganmarayɔrɔw la minnu falen bɛ binkɛnɛ na. A bɛ ne bila ji lafiyalenw kɛrɛ fɛ.

Luka 5.5 Simɔn y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, an ye baara kɛ su bɛɛ la, an ma foyi minɛ.

Simɔn n’a ka kurun kɔnɔmɔgɔw tun ye baara kɛ su bɛɛ la, nka u ma foyi minɛ, nka Yesu ka ci fɔlen fɛ, a y’a ka jɔn bɔ ka jɛgɛ caman minɛ.

1. Ala ka Kuma fanga ka bon - Luka 5:5

2. Ala kanminɛli bɛ caman lase - Luka 5:5

1. Jeremi 33:3 - “I ka ne wele, ne na i jaabi, ka kobaw ni ko dogolenw fɔ i ye, i ma minnu dɔn.”

2. Zaburu 107:23-24 - «Dɔw taara kɔgɔji kan kurunw kɔnɔ. U tun ye jagokɛlaw ye ji barikamaw kan. U ye Matigi ka kɛwalew ye, a ka kabako kɛwalew ye dugukolo dunba kɔnɔ.»

Luka 5.6 U ye o kɛ tuma min na, u ye jɛgɛ caman datugu.

Mɔnikɛla fila minnu tun bɛ kurun dɔ kɔnɔ Galile baji la, olu y’u ka jɛgɛ fili ka jɛgɛ camanba minɛ, jɛgɛba min tun ka bon fo u y’u ka jɛgɛ kari.

1. Ala ka dugaw bɛ tɛmɛ an makɔnɔnenw kan.

2. Ala ka labɛnw ka ca tuma bɛɛ.

1. Efesekaw 3:20 - "Mɔgɔ min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛn an ka delili walima an ka miiriliw bɛɛ kan, o ka di o ye ka kɛɲɛ ni sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ."

2. Zaburu 40:5 - «Matigi ne ka Ala, i ye kabako kɛwale minnu kɛ, ani i ka miirili minnu bɛ an ɲɛ, olu ka ca u la, u ka ca ni mɔgɔ tɛ se ka jate.”

Luka 5.7 U ye taamasiyɛn kɛ u jɛɲɔgɔnw ye kurun wɛrɛ kɔnɔ ko u ka na u dɛmɛ. U sera ka kurun fila bɛɛ fa, fo u y'a daminɛ ka jigin.

Kurun fila falen bɛ jɛgɛ la fo ka jigin ani mɔnikɛlaw ye taamasiyɛn kɛ u jɛɲɔgɔnw ye kurun tɔ kelen kɔnɔ walasa k’u dɛmɛ.

1. Ala bɛ nafolo di an ma walisa k’an dɛmɛ an magoba waati la.

2. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o b’an gɛrɛ an ka laɲiniw na.

1. Filipekaw 4:19 - “Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.”

2. Waajulikɛla 4:9-12 - «Fla ka fisa ni kelen ye, katuguni u ka baara nafa ka ɲi: Ni u kelen binna, kelen bɛ se ka tɔ kelen dɛmɛ ka wuli. Nka mɔgɔ o mɔgɔ binna, ni mɔgɔ si t’a bolo k’u dɛmɛ ka wuli, aw ka hinɛ o tigi la. Ani fana, ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛna sumaya. Nka, mɔgɔ bɛ se ka a yɛrɛ sumaya cogo di a kelen na? Hali ni se bɛ se ka se sɔrɔ mɔgɔ kelen kan, mɔgɔ fila bɛ se k’u yɛrɛ lafasa. Jiri saba bɛ min na, o tɛ kari joona.”

Luka 5.8 Simɔn Piɛrɛ y’o ye tuma min na, a y’i biri Yesu gɛnɛgɛnɛw kɔrɔ k’a fɔ ko: «I ka bɔ ne la. katuguni ne ye jurumukɛla ye, Matigi.

Simɔn Piɛrɛ y’a dɔn ko a yɛrɛ man kan Yesu ɲɛkɔrɔ, wa a y’a deli ko a ka bɔ a la.

1. Ka a dɔn ko an man kan Ala ɲɛkɔrɔ

2. Krisita ka yafa sebaaya

1. Zaburuw 51:3-4 - Katuguni ne bɛ sɔn ne ka jurumuw ma, ne ka jurumu bɛ ne ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ. I dɔrɔn de kama, ne ye jurumu kɛ, ka nin kojugu kɛ I ɲɛ kɔrɔ.

2. Romɛkaw 5:6-8 - Katuguni fanga tun tɛ an na tuma min na, Krisita sara Ala ɲɛsiranbaliw kosɔn a waati bɛnnen na. K'a masɔrɔ mɔgɔ si tɛna sa mɔgɔ tilennen kosɔn. o bɛɛ n'a ta, laala cɛ ɲuman kosɔn, mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛna a ja gɛlɛya ka sa. Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Luka 5.9 Jɛgɛ minnu minɛna, olu ni a fɛ mɔgɔw bɛɛ kabakoyara.

Yesu ye kabako min kɛ ka jɛgɛ minɛ kosɛbɛ, o ye mɔnikɛlaw ni a fɛmɔgɔw kabakoya.

1. Yesu ka kabako sebaaya ni a ka hinɛ: Ala ka dugawuw sɔrɔ minnu tun ma deli ka sɔrɔ

2. Ala ka kabako labɛn: Ka a dege ka i jigi da Matigi kan ko minnu ma deli ka kɛ

1. Zaburu 34:8 - A' ye nɛnɛ k'a ye ko Matigi ka ɲi; min bɛ dogo a la, o ye dubaden ye.

2. Matiyu 19:26 - Yesu ye u filɛ k'a fɔ ko: «O tɛ se ka kɛ hadamaden fɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.»

Luka 5.10 Zebede denkɛw Yakuba ni Yuhana fana, olu minnu tun ye Simɔn jɛɲɔgɔnw ye. Yesu y'a fɔ Simɔn ye ko: «I kana siran. kabini sisan, i na mɔgɔw minɛ.»

Yesu y’a fɔ Simɔn ye, a ka kalanden dɔ, ko a kana siran ani ko sisan a bɛna mɔgɔw minɛ. Zaki ni Yuhana, Simɔn ka baarakɛɲɔgɔn fila fana bɛ yen.

1. Yesu ka welekan ka tugu a kɔ - Luka 5:10

2. Ka baara kɛ Matigi ye ani ka tugu a kɔ - Luka 5:10

1. Matiyu 4:19 - “A y’a fɔ u ye ko: “Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.”

2. Yuhana 1:43 - “O dugusagw, Yesu y’a latigɛ ka taa Galile. A ye Filipe sɔrɔ k’a fɔ a ye ko: “I ka tugu ne kɔ.”

Luka 5.11 U nana ni u ka kurunw ye duguma, u ye u bɛɛ bila ka tugu a nɔfɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔnikɛlaw ka cɛsiri ɲɛfɔ ka tugu Yesu kɔ, u kɛlen kɔ k’u ka kurunw jigin.

1: An ka kan k’an jigi da Yesu kan walisa k’an ɲɛminɛ, hali n’o kɔrɔ ye k’an ka labɛnw n’an bolofɛnw to an kɔ.

2: Ka tugu Yesu kɔ, o b’a ɲini ka an bolofɛnw bɛɛ bila ani ka da a la ni an ka ɲɛnamaya ye.

1: Matiyu 16:24-25 – “Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la.»

2: Marka 8:34-35 – “A ye jama wele ka na a ka kalandenw fana fɛ, a y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.» Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni la ne ni Kibaru Duman kosɔn, o na a kisi.”

Luka 5.12 A tora dugu dɔ la tuma min na, kunatɔ tun falen bɛ cɛ dɔ la, o ye Yesu ye, a y'i biri a ɲɛda la k'a deli ko: «Matigi, ni i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya.» .

Yesu ye hinɛ jira ani ka kunatɔ dɔ kɛnɛya.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la walisa ka hinɛ ni ɲumanya jira an lamini mɔgɔw la.

2: An man kan ka dannaya ni delili fanga dɔgɔya abada.

1: Matiyu 8:2-3 - A filɛ, kunatɔ dɔ nana a bato k'a fɔ ko: «Matigi, n'i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya.» Yesu y'a bolo kɔrɔta k'a maga a la k'a fɔ ko: «Ne b'a fɛ. I ka saniya.»

2: Yakuba 5:15 - Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunu. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Luka 5.13 A y’a bolo kɔrɔta k’a maga a la k’a fɔ ko: «Ne b’a fɛ, i ka saniya.» O yɔrɔnin bɛɛ, kuna bɔra a la.

Krisita magali sebaaya ye kunatɔ dɔ kɛnɛya.

1. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

2. Ala ka magali kɛnɛyali se

1. Matiyu 8:1-3 - Yesu magara kunatɔ dɔ la k’a kɛnɛya

2. Yakuba 5:14-15 - Delili fanga ka kɛnɛya lase mɔgɔ ma

Luka 5.14 A y’a fɔ a ye ko a kana o fɔ mɔgɔ si ye, nka taa i yɛrɛ jira sarakalasebaa la ka i saniyali saraka bɔ i ko Musa y’a fɔ cogo min na, o ka kɛ seereya ye u ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu Yesu ka ci fɔlen kɔ ka taa i yɛrɛ jira sarakalasebaa la walisa a ka saniya, ka kɛɲɛ ni Musa ye min fɔ.

1. Kanminɛli fanga: Yesu ka ci fɔlen ko an ka taa an yɛrɛ jira sarakalasebaa la

2. Nafa ka bon ka tugu cikanw kɔ: Ka Yesu ni Musa kan minɛ

1. Ekisode 29:20,21 - I ka sarakalasebaaw kɛ Levitew ye, minnu bɛ gɛrɛ Matigi la, ka u saniya, walisa u ka baara kɛ Matigi ye , ani u ka Ala ka nbuuru , o de kosɔn u na kɛ senumaw ye .

2. Heburuw 13:20-21 - Hɛrɛ Ala min ye an Matigi Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma, o sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la, a ka aw dafa baara ɲuman bɛɛ la ka a ta kɛ a b'a fɛ ka fɛn min diya a ɲɛ kɔrɔ, o ka baara kɛ aw kɔnɔ, Yesu Krisita barika la. A nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

Luka 5.15 Nka a tɔgɔ bɔra ka taa a fɛ, jamaba nana ɲɔgɔn fɛ ka a lamɛn, ka kɛnɛya u ka banaw la.

Yesu tɔgɔba jɛnsɛnna yɔrɔ jan ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn lajɛ ka a lamɛn ani ka kɛnɛya a fɛ.

1. Yesu ka sebaaya: A ka kumaw ni a ka kabakow ye jama sama cogo min na

2. Yesu ka kɛnɛya cidenyabaara: A ka kabakow ye dususalo ni jigiya lase cogo min na

1. Matiyu 4:23-24 - Yesu taara Galile jamana bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya kibaru duman fɔ, ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya mɔgɔw cɛma.

2. Kɛwalew 3:1-8 - Piɛrɛ ni Yuhana tun bɛ taa Alabatosoba kɔnɔ lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na, delili waati. Cɛ senkelen dɔ tun bɛ taa ni o ye, u tun bɛ o da don o don Alabatosoba da la, min bɛ wele ko Da cɛɲi, walisa ka saraka ɲini Alabatosoba kɔnɔmɔgɔw fɛ.

Luka 5.16 A y’a yɛrɛ kɔdon kungokolon kɔnɔ ka Ala deli.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu y’a yɛrɛ sama ka taa kungokolon kɔnɔ ka delili kɛ.

1. Yesu ye delili misali sɛgɛsɛgɛ ani a nafa ka bon an ka ɲɛnamaya la alako ta fan fɛ.

2. Weelekan min bɛ kɛ ka Krisita ka misali ladege, n’o ye ka kɔsegin kungo kɔnɔ delili ni miirili kama.

1. Matiyu 6:5-6 - «Ni aw bɛ delili kɛ, aw kana kɛ i ko filankafow, katuguni a ka di u ye ka delili kɛ ka jɔ Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u ye. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ye u ka sara sɔrɔ ka dafa. Nka ni i bɛ delili kɛ tuma min na, i ka don i ka so kɔnɔ, ka da tugu ka i Fa deli, min tɛ ye.”

. Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, i ko anw, o bɛɛ n’a ta, a ma jurumu kɛ. O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ Ala ka nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ k’an dɛmɛ an magoɲɛ waati la.”

Luka 5.17 Don dɔ la, a tun bɛ ka mɔgɔw kalan tuma min na, Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw tun sigilen bɛ yen, olu bɔra Galile duguw bɛɛ la, Jude jamanaw bɛɛ la ani Jerusalɛm Matigi ta tun bɛ yen walisa k'u kɛnɛya.

Don dɔ la, Yesu tun bɛ ka mɔgɔw kalan Farisiɛnw ni sariya dɔgɔtɔrɔw cɛma ka bɔ Galile, Jude ani Jerusalɛm. Matigi ka sebaaya tun bɛ yen walisa k'u kɛnɛya.

1. Kɛnɛya sebaaya Yesu sababu fɛ

2. An ka an jigi da Matigi kan kɛnɛyali kama

1. Matiyu 9:35 - Yesu ye duguw ni duguw bɛɛ lamini, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana bɛɛ ni bana bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

2. Zaburu 103:3 - Min bɛ i ka tilenbaliya bɛɛ yafa; Min bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya.»

Luka 5.18 Mɔgɔw nana ni cɛ dɔ ye dilan dɔ kɔnɔ, min tun ye farigantɔ ye.

Cɛw kulu dɔ nana ni cɛ senkelen dɔ ye Yesu fɛ, ka fɛɛrɛ ɲini walisa k’a da Yesu ɲɛ kɔrɔ.

1. "Ala bɛ se ka kɛnɛya: Kabako min bɛ mɔgɔ farilankolon".

2. "Dannaya sebaaya: Ka na ni cɛ farilaman ye Yesu ma".

1. Esayi 35:3-6 - Aw ka bolo barikamaw barika bonya, ka gɛnɛgɛnɛ barikamaw sabati.

2. Yakuba 5:14-16 - Yala banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la.»

Luka 5.19 U ma se ka a don sira min fɛ jama kosɔn, u taara so sanfɛ ka a jigin ni a ka dilan ye Yesu ɲɛ kɔrɔ.

Tuma min na cɛ dɔ min tun ye farikolo tiɲɛnen ye, o ma se ka se Yesu ma jamaba kosɔn, a teriw wulila ka taa so sanfɛ, ka a jigin ka tɛmɛ sanfɛla fɛ n’a ka dilan ye ka don jama cɛmancɛ la Yesu ɲɛkɔrɔ.

1. Ala bɛna a seko bɛɛ kɛ walisa ka mɔgɔw lase a ma.

2. Hali ni ko gɛlɛnw bɛ an na, an bɛ se ka an jigi da Ala kan walisa a ka sira di an ma.

1. Romɛkaw 8:28: An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka nafa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 43:19: A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ! Sisan a bɛ falen; aw t'a faamu wa? Ne bɛ sira dabɔ kungokolon kɔnɔ ani bajiw lakolon yɔrɔ la.

Luka 5.20 A ye u ka danaya ye tuma min na, a y'a fò a ye ko: «Cò, i ka jurumuw yafara i ma.»

Yesu ye o c ka danaya ye, ka a f a ye ko a ka jurumuw yafara.

1. Dannaya fanga: An ka dannayakow bɛ se ka kɛ sababu ye ka kabakow kɛ cogo min na

2. Yafa: Ka sɔn nɛɛma ma ani k’a di

1. Heburuw 11:6 - “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

2. Efesekaw 4:32 - “Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.”

Luka 5.21 Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw y'a daminɛ ka miiri ko: «Nin min bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ? Jɔni bɛ se ka jurumuw yafa, ni Ala kelen tɛ?

Yesu b’a jira ko a bɛ se ka jurumu yafa ani ka diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔsɔ.

1: Yesu ka se ka jurumu yafa, o b’a jira an na ko hali ni an ye sira wɛrɛ bila yɔrɔ o yɔrɔ, Ala bɛ se ka yafa an ma Yesu barika la.

2: Yesu ye sɔsɔli min kɛ a ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw la, o b’an bɛɛ hakili jigin ko an ka kan ka majigin ani ka da mɔgɔw ɲɛ na Ala ka yafa kama.

1: Esayi 43:25 - "Ne, ne yɛrɛ de bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun."

2: Efesekaw 1:7 - "An kunmabɔli bɛ ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka kɛɲɛ ni Ala ka nɛɛma nafolo ye."

Luka 5.22 Yesu ye u ka miiriliw faamu tuma min na, a y’u jaabi ko: «Aw bɛ mun miiri aw dusukunw na?

Yesu ye jama degun u ka miiri kosɛbɛ u ka kiritigɛlaw la.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na, ani k’an jija k’u faamu ka ɲɛ.

2: Aw kana teliya kojugu ka kiri tigɛ, katuguni kiri bɛɛ ka kan ka bɔ Ala de la.

1: Romɛkaw 12:19 - Kanulen kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ, nka aw ka diminya nɔ bila, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakɛɲuman ye ne ta ye.» Ne na o sara, Matigi ko ten.»

2: Yakuba 4:11-12 - Balimaw, aw kana ɲɔgɔn juguya. Min bɛ a balima jugu fɔ, ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ sariya jugu fɔ, ka sariya kiri tigɛ.

Luka 5.23 Ni a ka nɔgɔn, ka a fɔ ko: I ka jurumuw yafara i ma. walima k'a fɔ ko: «Wuli ka taama?»

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ k’a ɲininka mun de ka nɔgɔn, ka mɔgɔ dɔ ka jurumuw yafa walima ka a farikolo banaw kɛnɛya?

1. Yafa fanga: Yesu b’an bila cogo min na ka hinɛ ni makari jira

2. Yesu ka kabakow: A ka kɛwalew bɛ kuma ni kanba ye cogo min na ka tɛmɛ a ka kumaw kan

1. Matiyu 9:1-8 - Yesu bɛ yafa cɛ dɔ ma, a ye a farikolo tiɲɛ

2. Marka 2:1-12 - Yesu bɛ yafa mɔgɔ ma, ka a ka barikantanya kɛnɛya

Luka 5.24 Nka walisa aw k’a dɔn ko se bɛ Mɔgɔ Denkɛ fɛ ka jurumuw yafa dugukolo kan, (a y’a fɔ farigantɔ ye ko: «I ka wuli ka i ka dilan ta ka taa i ta kɔnɔ.» so.

Yesu b’a ka sebaaya jira ka jurumuw yafa, a kɛtɔ ka cɛkɔrɔba kɛnɛya ani k’a fɔ a ye ko a ka a ka dilan ta ka don a ka so kɔnɔ.

1. Yesu ka sebaaya ni a ka sebaaya ka jurumuw yafa

2. Kɛnɛya ni yafa Yesu la

1. Matiyu 9:6 - Nka walisa aw k'a dɔn ko se bɛ Mɔgɔ Denkɛ ye ka jurumuw yafa dugukolo kan, (o kɔ, a y'a fɔ farigantɔ ye ko: «Wuli ka i ka dilan ta ka taa i ka so.»

2. Marka 2:10 - Nka walisa aw k'a dɔn ko se bɛ Mɔgɔ Denkɛ ye ka jurumuw yafa dugukolo kan.

Luka 5.25 O yɔrɔnin bɛɛ, a wulila u ɲɛ kɔrɔ, ka a dalen bɛ min kan, ka taa a yɛrɛ ka so, ka Ala tanu.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka cɛ farikolo tiɲɛnen dɔ kɛnɛya, o yɔrɔnin bɛɛ la, o cɛ wulila ka taa so, ka nɔɔrɔ da Ala kan.

1. Ala ka kɛnɛya sebaaya: Yesu ka kabako baara bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Tandoli fanga: Ka waleɲumandɔn jira Ala ka kabakow la

1. Kɛwalew 3:1-10 – Senkelen dɔ kɛnɛyali

2. Zaburu 117 – Mɔgɔw bɛɛ ka Matigi tanu

Luka 5.26 U bɛɛ kabakoyara, u ye Ala tanu, ka siran bila u la, k’a fɔ ko: «An ye ko kabakomaw ye bi.»

Kalandenw kabakoyara ani u ye nɔɔrɔ da Ala kan, Yesu ye o cɛ kɛnɛya cogo kabakoman ye kɔfɛ. U falen tun bɛ siran na i n’a fɔ u ma deli ka o ɲɔgɔn ye fɔlɔ.

1. Ala bɛ se fɛn bɛɛ la - Romɛkaw 4:17 (I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: Ne ye i kɛ siya caman fa ye,) a dalen bɛ min na, o ye Ala ye, min bɛ suw ɲɛnamaya, ka fɛn minnu tɛ yen, a bɛ olu wele i n’a fɔ u bɛ ten.

2. A' ye dannaya kɛ Ala ka sebaaya la - Matiyu 17:20 (Yesu y'a fɔ u ye ko: Aw ka dannabaliya kosɔn o yɔrɔ la ka taa yan, a bɛna bɔ yen, foyi tɛna kɛ aw bolo.)

1. Matiyu 8:5-13 (Yesu donna Kapernaum tuma min na, kɛlɛbolo kuntigi dɔ nana a deli ko: «Matigi, ne ka baaraden dalen bɛ so kɔnɔ, a tɔɔrɔlen don kosɛbɛ.»Yesu y’a fɔ a ye.» , ne na na a kɛnɛya, Cɛkɔrɔba y'a jaabi k'a fɔ ko: «Matigi, ne man kan ni i ka kan ka na ne ka so jukɔrɔ, nka kuma dɔrɔn de fɔ, ne ka baarakɛla na kɛnɛya, a y'a mɛn, a kabakoyara a y'a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ne ma dannayaba sɔrɔ ten, Israɛl la Isaka ni Yakuba, sankolo masaya la.Nka masaya denw na fili kɛnɛma dibi la, kasi ka ɲinw ɲimi o yɔrɔ la.Yesu y'a fɔ kɛlɛcɛw kuntigi ye ko: «Taa, i dalen b'a la cogo min na.» , a ka kɛ i la ten., a ka baaraden kɛnɛyara o waati yɛrɛ la.)

2. Marka 2:3-12 (U nana a fɛ, ka na ni fariganbanatɔ dɔ ye, mɔgɔ naani wolola u y'a kari tuma min na, u y'a da jigin, farilabanabagatɔ dalen bɛ min kan.Yesu y'u ka dannaya ye tuma min na, a y'a fɔ farigantɔ ye ko: «Ne denkɛ, i ka jurumuw yafara i ma.»Nka sariya karamɔgɔ dɔw tun bɛ yen.» u sigilen bɛ yen, u bɛ miiri u dusukunw na ko: «Mun na nin cɛ bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ ten? jɔn bɛ se ka jurumuw yafa ni Ala dɔrɔn tɛ?»Yesu y'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la a hakili la ko u bɛ miiri o cogo la u yɛrɛ kɔnɔ, a y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ nin kow jateminɛ.» Aw dusukunw na?’A ka nɔgɔn ka a fɔ farigantɔ ye ko: ‘I ka jurumuw yafara i ma, wala k’a fɔ ko: ‘Wuli ka i ka dilan ta ka taama?’ Nka walisa aw k’a dɔn ko se bɛ Mɔgɔ Denkɛ ye dugukolo kan walisa ka jurumuw yafa, (a y'a fɔ farigantɔ ye ko: «Ne b'a fɔ i ye ko i ka wuli ka i ka dilan ta ka taa i ka so kɔnɔ.» O yɔrɔnin bɛɛ, a wulila ka dilan ta ka taa u bɛɛ ɲɛ. O bɛɛ kabakoyara, ka nɔɔrɔ da Ala kan, k'a fɔ ko: «An ma o ye nin cogo la abada.»

Luka 5.27 O kow kɔfɛ, a taara ka waribɔla dɔ ye, a tɔgɔ ko Levi, a sigilen bɛ jurudon yɔrɔ la.

Levi welera Yesu fɛ ka tugu a kɔ.

1. Weelekan ka tugu Yesu kɔ: Ala ka weleli jaabi

2. Kalandenya: Layidu min b’an ka ɲɛnamaya Changé ka tugu Yesu kɔ

1. Matiyu 4:18-22 - Kalanden fɔlɔw weleli

2. Yuhana 4:34-35 - Yesu ka weleli ka tugu a kɔ ani ka a ka baara kɛ

Luka 5.28 A ye fɛn bɛɛ to yen, a wulila ka tugu a nɔfɛ.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Levi y’a ka baara ni a bolofɛnw bila ka tugu Yesu kɔ.

1: Yesu b’an wele an ka fɛn o fɛn to an kɔ, n’a sɔrɔ an nɔrɔlen bɛ min na, ka tugu a kɔ ani ka baara kɛ a ye.

2: Yesu ka welekan ye welekan ye ka an yr negew to yen, ka tugu a la ni an dusukun b ye.

1: Matiyu 16:24-25 "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. K'a masɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min bɔnɛna a ni la." ɲɛnamaya na o sɔrɔ ne fɛ.”

2: Heburuw 11:24-26 “Musa kɔrɔbayara dannaya de kosɔn, a ma sɔn k’a dɔn ko Faraon denmuso denkɛ. A y’a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye sanni ka jurumu diyabɔ waati tɛmɛnenw diyabɔ. A tun b’a jate ko maloya Krisita kosɔn nafa ka bon ni Misira nafolo ye, katuguni a tun bɛ a ɲɛ kɔrɔta a ka sara la.”

Luka 5.29 Levi ye dumuniba di a ma a yɛrɛ ka so.

Levi ye jatigila jira Yesu la a kɛtɔ ka dumuniba dɔ kɛ.

1: An ka kan ka tugu Levi ka misali kɔ jatigila ko la, ka Yesu wele ka na an ka so.

2: An ka kan ka jatigila jira mɔgɔ wɛrɛw la, i n’a fɔ Levi y’a kɛ cogo min na Yesu la.

1: Romɛkaw 12:13 - "Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la, ka jatigila ɲini."

2: 1 Piɛrɛ 4:9 - "Aw ka ɲɔgɔn ladon k'a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu."

Luka 5.30 Nka u ka sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ye ŋunuŋunu a ka kalandenw kɔrɔ ko: «Mun na aw bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ ni waribɔlaw ni jurumutw ye?»

Yesu ka kalandenw kɔrɔfɔra sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw fɛ, k’a sababu kɛ u tun bɛ dumuni kɛ ani ka minni kɛ ni waribɔlaw ni jurumukɛlaw ye.

1. Hinɛ fanga: Yesu ye kanuya jira jurumutɔw la cogo min na

2. Yesu ka kanuya jugu: Ka i bolo se o mɔgɔw ma minnu bɛ ban jɛkulu kɔnɔ

1. Matiyu 9:10-13 - Yesu b kuma mg tilennenw welebaliya ko la, nka jurumutw weleli ka nimisa

2. Yuhana 8:1-11 - Yesu ye makari jira muso la min minɛna jatɔya la

Luka 5.31 Yesu y’u jaabi ko: «Mɔgɔ kɛnɛmanw mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la. Banabagatɔw kɔ.

Yesu y’a kalan ko mɔgɔ minnu bananen don alako ta fan fɛ, olu mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la, k’a sɔrɔ minnu ka kɛnɛ alako ta fan fɛ, olu mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la.

1. "Ni dɔgɔtɔrɔ: Yesu i n'a fɔ an dusukunw kɛnɛyabaga".

2. "Danfara min bɛ farikolo ni hakili ta fan fɛ bɛɛ cɛ".

1. Matiyu 9:12-13 - "Nka Yesu y'o mɛn tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ minnu ka kɛnɛ, olu mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la, fɔ banabagatɔw. Aw ka taa a dɔn nin kɔrɔ ye min ye ko: 'Ne b'a fɛ ka makari.' , ani saraka tɛ.' Katuguni ne ma na ka mɔgɔ tilennenw wele, nka ne nana jurumutɔw wele.”

2. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

Luka 5.32 Ne ma na mg tilennenw wele ka nimisa.

Yesu nana ka jurumutw lase u ka nimisa.

1: Yesu nana ka bɛɛ kisi

2: Nimisali fanga

1: Romɛkaw 10:13 - Sabu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.

2: K=walew 2:38 - Aw bèè kelen bèè ka nimisa ka batise Yesu Krisita tògò la, aw ka jurumuw yafali kama.

Luka 5.33 U y’a fɔ a ye ko: «Mun na Yuhana ka kalandenw bɛ sunɔgɔ tuma caman na ka delili kɛ, ani Farisiɛnw ka kalandenw fana. Nka e ta bɛ dumuni kɛ ka min?

Mɔgɔw ye Yesu ɲininka mun na a ka kalandenw tun tɛ sunɔgɔ ni delili kɛ i ko Yuhana ka kalandenw ni Farisiɛnw.

1. Yesu n’a ka kalandenw: Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la, o misali dɔ

2. Sunɔgɔ ni delili fanga dannabaa ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 6:16-18, “Ni aw bɛ sunɔgɔ, aw kana aw ɲɛnasisi i ko filankafow, katuguni u bɛ u ɲɛda tiɲɛ walisa k’a jira mɔgɔ wɛrɛw la k’u bɛ sunɔgɔ. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ye u ka sara sɔrɔ ka dafa. Nka ni aw bɛ sunɔgɔ tuma min na, aw bɛ tulu don aw kun na ka aw ɲɛda ko, walisa a kana jɛya mɔgɔ wɛrɛw fɛ ko aw bɛ sunɔgɔ, fɔ aw Fa dɔrɔn fɛ, min tɛ ye. Aw Fa min bɛ ko kɛlenw ye gundo la, o na aw sara.”

2. 1 Tesalonikekaw 5:17, “A’ ye delili kɛ k’a sɔrɔ aw ma dabila.”

Luka 5.34 A y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ se ka kɔɲɔcɛ denw sunɔgɔ ka sɔrɔ kɔɲɔcɛ bɛ u fɛ wa?

Yesu y’a ka kalandenw hakili jigin ko a man ɲi ka sunɔgɔ k’a sɔrɔ Kɔɲɔcɛ bɛ yen.

1. Kɔɲɔcɛ ka nisɔndiya: Ala ka kɛta seli kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni fɛn caman ye ani ka waleɲumandɔn jira Krisita la.

1. Esayi 61:10 - Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la, ne ni na nisɔndiya ne ka Ala la. Katuguni a ye kisili finiw don ne la, a ye tilennenya fini don ne la.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

Luka 5.35 Nka donw na na, kɔɲɔcɛ na bɔ u la, o donw na, u na sunɔgɔ o donw na.

Yesu b’a ka kalandenw kalan ko ni waati sera ka bɔ u bolo, u bɛna sunɔgɔ o donw na.

1. Sunɔgɔ fanga - sunɔgɔ bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na.

2. Kɔɲɔcɛ ka layidu - Yesu ka segin layidu bɛ jigiya ni nisɔndiya lase dannabaaw ma cogo min na.

1. Esayi 58:6-7 - Yala nin tɛ sunɔgɔ ye ne ye min sugandi wa? ka juguya juruw labɔ, ka doni girinmanw bɔ, ka degunbagatɔw bila ka hɔrɔnya, ka jurumuw bɛɛ kari?

7 I ka dumuni di kɔngɔtɔw ma, ka na ni faantanw ye minnu filila ka na i ka so? ni i ye mɔgɔ farilankolon ye, i k'a datugu. I kana i dogo i yɛrɛ farisogo la wa?»

2. Matiyu 6:16-18 - Ni aw bɛ sunɔgɔ, aw kana aw ɲɛda dusukasi i ko filankafow, katuguni u bɛ u ɲɛda tiɲɛ, walisa u ka u yɛrɛ jira mɔgɔw la ko u bɛ sunɔgɔ. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ka sara bɛ u bolo.

17 Ni i bɛ sunɔgɔ tuma min na, i ka i kunkolo tulu ka i ɲɛda ko.

18 I kana i yɛrɛ jira mɔgɔw la ka sunɔgɔ, fɔ i Fa min bɛ gundo la.

Luka 5.36 A ye ntalen dɔ fana fɔ u ye. Mɔgɔ si tɛ fini kura dɔ don fini kɔrɔ la. ni o tɛ, o tuma na, kura fila bɛɛ bɛ jate kɛ, ani yɔrɔ min bɔra kura la, o ni kɔrɔlen tɛ bɛn.

Mɔgɔ si man kan k’a ɲini ka kɔrɔlen siri ni kura ye, bawo a tɛna ɲɛ sɔrɔ.

1. Ɲɛnamaya kɛcogo kura: Mun na k’a ɲini ka kɔrɔlen ni kura fara ɲɔgɔn kan, o tɛna ɲɛ

2. Daminɛ kura: Yɛlɛma minɛni ani Ala ka labɛn minɛ

1. Efesekaw 4:22-24 - Aw kalanna, aw ka ɲɛnamaya kɛcogo kɔrɔ ko la, ka aw yɛrɛ kɔrɔ bɔ, o min bɛ ka tiɲɛ a ka nanbara negew fɛ; ka kɛ kura ye aw hakili ta fan fɛ; ani ka mɔgɔ kura don, min dabɔra ka kɛ i ko Ala tilennenya ni senuya lakika la.

2. Galasikaw 6:15 - bolokoli ni bolokolibaliya kɔrɔ tɛ foyi ye; min bɛ jate, o ye danfɛn kura ye.

Luka 5.37 Mɔgɔ si tɛ diwɛn kura don daga kɔrɔw kɔnɔ. N'o tɛ, diwɛn kura na buteliw pɛrɛn, ka bɔn, buteliw na halaki.

Diwɛn kura man kan ka don buteli kɔrɔw kɔnɔ, bawo o bɛna kɛ sababu ye ka buteliw pɛrɛn ka diwɛn bɔn.

1 - Kana a ɲini ka fɛn kuraw don paradigme kɔrɔw kɔnɔ ; baara kɛcogo kura ɲini.

2 - Aw kana siran ka faratiw ta ani ka fɛn kuraw kɛ k'a lajɛ.

1 - Esayi 43:19 - A filɛ, ne na ko kura kɛ; sisan a na falen; aw tɛna o dɔn wa? Ne na sira dabɔ kungokolon kɔnɔ, ka bajiw da kungokolon kɔnɔ.

2 - Heburuw 13:8 - Yesu Krisita ye kelen ye kunun, bi, ani badaa.

Luka 5.38 Nka diwɛn kura ka kan ka don buteli kura kɔnɔ. ani u fila bɛɛ bɛ mara.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko fɛn kuraw ka kan ka ɲɛnabɔ ni hakili ye walasa u ka se ka mara.

1. Nafa min bɛ fɛn kuraw la: Ka dege ka i janto fɛn kuraw la

2. Daminɛ kura: Ka sababu kuraw minɛ

1. Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, waati bɛ sankolo jukɔrɔ ko bɛɛ la.

2. Zaburu 118:24 - Matigi ye don min da, o ye nin ye; an ka ɲagali ka ɲagali o la.»

Luka 5.39 Ni diwɛn kɔrɔ minna, mɔgɔ si tɛ kura nege don o yɔrɔnin bɛɛ la, katuguni a ko: «Kɔrɔlen ka fisa.»

Yesu b’a kalan ko a ka c’a la, fɛn kura nege tɛ mɔgɔ la ni fɛn ɲuman b’u bolo kaban.

1. “Kɔrɔ ni kura: An bɛ fɛn minnu sɔrɔ, an k’o waleɲumandɔn dege”

2. “Ka nafa don mɔgɔ dɔnbaga la: An bɛ fɛn minnu dɔn, an wasa don o la”

1. Waajulikɛla 1:9 “Fɛn min kɛra, o ye min bɛna kɛ. Fɛn min bɛ kɛ, o na kɛ, fɛn kura si tɛ tile kɔrɔ.”

2. Heburuw 13:8 “Yesu Krisita kelen don kunun, bi, ani badaa.”

Luka 6 bɛ kalan nafamaw ni ko kɛlenw ɲɛfɔ ka ɲɛ Yesu ka cidenyabaara la, i n’a fɔ a ka kɛwalew lafiɲɛ don na, a ka ciden tan ni fila sugandili, ani Waajuli kɛli kɛnɛ kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sɔsɔli fila ye lafiɲɛ don na. Ko dɔ la, Yesu n’a ka kalandenw tun bɛ ka taama sumanforow cɛma lafiɲɛ don dɔ la. Kalandenw ye suman kunkolo dɔw tigɛ walisa k’u dun, Farisiɛnw y’o kɔrɔfɔ k’a fɔ ko sariya sɔsɔ lafiɲɛ don na. Yesu y’u lafasa a kɛtɔ ka Layidu Kɔrɔ ko dɔ kofɔ min ɲɛsinnen bɛ Dawuda ma kɔngɔ tun b’a la tuma min na (Luka 6:1-5). Ko wɛrɛ min kɛra Alabatoso dɔ kɔnɔ lafiɲɛ don dɔ la, Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya, a bolo tun sɔgɔlen don, hali ni diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ k’u kɛlɛ, minnu tun bɛ k’a lajɛ ni a bɛna u ka lafiɲɛ donw kɔrɔfɔli tiɲɛ (Luka 6:6-11).

Dakun 2nan: O ko kɛlenw kɔfɛ, Yesu ye su bɛɛ kɛ delili la ka sɔrɔ ka mɔgɔ tan ni fila sugandi a ka kalanden bɛɛ cɛma ka kɛ cidenw ye (Luka 6:12-16). O cɛw tun ye Simɔn Piɛrɛ, Andre, Yakuba, Yuhana, Filipe, Bartolome/Natanaɛl, Matiyu/Levi (taasibilabaga), Toma/Toma sigasigalen ("Filantan"), Yakuba Alfe denkɛ/Dɔgɔman walima Dɔgɔman walima fitinin walima fitinin Zaki walima Zaki fitinin walima dɔgɔkɛ Zaki/Jakobu fitinin/Jakɔki fitinin/Jakɔbu fitinin/Iakobɔsi fitinin/Jakobɔsi fitinin/Jakobɔsi fitinin/Iakobos Mikros/Iakobos Mikroteros/Iakobos ho mikros/Jacobus Minimus/Yaakov HaKat'an/Yaakov Katan/James son ka Mariyama/Mariam denkɛ Yakuba/Mariam denkɛ Yakuba/Denkɛ Mariyama Yakov/Denkɛ Mariyama Yaakov/Denkɛ Mariyama Iakovos/Denkɛ Mariyama Iakobos/Denkɛ Mariyama Yakuba/Mariam denkɛ Yakuba/Mariam denkɛ Yakɔv/Mariam denkɛ Iakovos/Mariam denkɛ Iakobos/Yeshua bar Miriam /Yeshu'a bar Miriam/Yesu bar Miriam/Yehoshua bar Miriam/Balimakɛ Yeshua/Balimakɛ Yehoshua/Balimakɛ Yeshu'a/Balimakɛ Yesu/Balimakɛ Matigi/Matigi Balimakɛ/Matigi Balimaw/Balimakɛw Matigi/Balimakɛ senuma/Balimakɛ senumaw /Balima senuma Ala/Ala Balima senuma/Ala Balima senuma/Balima senuma Ala/Ala Balima senuma/Ala balima senuma/Balima senuma Ala/Ala balima senuma/Balima Ala senuma/Senu Ala Balima/Senu Ala Balima/Tzaddik/Tzaddiq/Zaddik /Zaddiq/Ciden Zadikim/Ciden Zaddiqim/Ciden Tzadokite/Ciden Tzedukim/Ciden Saduki/Ciden Saduse/Ciden Tsadokite Zealot/Tsadokite Zealot/Zealot Tsadokite/Zealot Tsadokite/Tsadokite Zealot/Zelote/Zelotes Saddoukaios/Zelotes Saddoukaios/Zelotes Saddoukaios/Saddoukaíos Zelotes /Saddoukaios zelotes/Sadducæus zelotes/zelotes Saddudæus/zealot Tsadokites/zealot de la Tsadoqites/Tsadoqite zealots/Tsadokite zealots/tsadokim zeatots/tsadosots/Sados/Sados/Sados/Sados/Sados/Sados/Sados/Sados/Sados). Simon the Cananaean (Simon min tun bɛ wele ko zealot), . Tadeus/Zuda Yakuba denkɛ/Juda tɛ Iskariɔti ye, ani Juda Iskariɔti min tun bɛna a janfa kɔfɛ. O kɔ, a jigira ka bɔ kulu kan ani jamaba y’a lamini ka bɔ Jude, Jerusalɛm, Tiri ani Sidɔn. U nana a ka kalan lamɛn ani ka kɛnɛya u ka banaw ma. Yesu ye jinɛ juguw fana gɛn (Luka 6:17-19).

Dakun 3nan: Nin yɔrɔ min falen bɛ jamaba la, Yesu ye waajuli dɔ kɛ min ni Matiyu ka kulu kan waajuli bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o min bɛ wele ko Waajuli kɛnɛ kan Luka ka gafe kɔnɔ. Nin waajuli in tun bɛ dugawuw sɔrɔ faantanw kɔngɔlen kasi koniyalen bɔlenw mafiɲɛyali banna bawo Denkɛ Mɔgɔ saraba sankolo bɔnɛw nafolotigi falen ŋɛɲɛ fɔra ka ɲɛ mɔgɔw bɛɛ kumaw echo kiraya laada Layidu Kɔrɔ challenge societal norms values (Luka 6:20-26). Yesu tɛmɛna ni kalanw ye juguw kanu ko la ka ko ɲuman kɛ k’a sɔrɔ u ma segin ka na a makɔnɔ ka kɛ hinɛbaga ye i n’a fɔ Fa hinɛbaga tɛ kiri tigɛ walima ka mɔgɔ wɛrɛw jalaki ka yafa kojugukɛlaw ma an bɛ nili kɛ ni bolomafara ye (Luka 6:27-38). A y'a kuncɛ ni ntalenw ye fiyentɔw ka kalanden fiyentɔ ɲɛminɛni kan ka kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ jiri ɲuman bɛ den ɲuman bɔ jiri jugu nafa ka a ka kumaw bila baara la i n'a fɔ hakilitigi ka so jɔli jusigilan sabatilen bɛ se ka fɔɲɔba muɲu i n'a fɔ hakilintan ka so jɔ dugukolo min tɛ jusigilan ye min tun tɛ se ka jɔ sanfiɲɛba kɛlɛ (Luka 6:39-49). O kalanw tun bɛ sinsin kanuya jugu kan hinɛ yafa central tenets Christian ethics discipleship kan.

Luka 6.1 Lafiɲɛ don filanan kɔfɛ, a taara ɲɔforow cɛma. A ka kalandenw ye ɲɔkisɛw tigɛ ka u dun, k'u magaya u bolow la.

Lafiɲɛ don filanan na, Yesu n’a ka kalandenw ye ɲɔkisɛw tigɛ ka u dun.

1. Yesu y’a jira an na ko Ala ka sariya bɛ hinɛ ni hinɛ de kan.

2. An ka kan k’an ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyaw ye.

1. Matiyu 12:1-2 "O waati la, Yesu taara sumanforow cɛma lafiɲɛ don na. Kɔngɔ tun bɛ a ka kalandenw cɛma, u y'a daminɛ ka suman tigɛ ka dumuni kɛ. Nka Farisiɛnw y'o ye tuma min na, u y'a fɔ a ye." , “A filɛ, i ka kalandenw bɛ min kɛ lafiɲɛ don na!”

2. Matiyu 12:7-8 "Ni aw tun y'a dɔn nin kɔrɔ ye min ye ko: 'Manɛ de fɛ ne fɛ, saraka tɛ, aw tun tɛna jalakibaliw jalaki. K'a masɔrɔ Mɔgɔ Denkɛ ye lafiɲɛ don Matigi ye."

Luka 6.2 Farisiɛn dɔw y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ min kɛ lafiɲɛ donw na?»

Farisiɛnw y’a ɲininka mun na kalandenw tun bɛ fɛn dɔ kɛ lafiɲɛ don na.

1: An man kan k’a to an ka sariya labatoli ka kɛ fɛn ye min nafa ka bon ka tɛmɛ an ka kanminɛli kan Ala ye.

2: An ka kan k’an janto walisa an kana Matigi ka don jate fɛn ye min tɛ fosi ye, ka baara kɛ n’a ye an yɛrɛ nafa kama.

1: Kolosekaw 2:16-17 - O de kosɔn, aw kana a to mɔgɔ si ka aw jalaki aw ka dumuni walima aw ka minfɛnw fɛ, walima diinɛ seli dɔ, kalo kura seli walima lafiɲɛ don ko la. Ninnu ye fɛn nataw dulonnen ye. nka, tiɲɛ bɛ sɔrɔ Krisita de la.

2: Heburuw 4:9-11 - O la sa, lafiɲɛ don dɔ tora Ala ka mɔgɔw ye; sabu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don Ala ka lafiɲɛ yɔrɔ la, o fana bɛ lafiɲɛ u ka kɛwalew la, i ko Ala y'a lafiɲɛ a ta la cogo min na. O la sa, an k’an seko bɛɛ kɛ ka don o lafiɲɛ la, walisa mɔgɔ si kana halaki u ka kanminɛbaliya misali la.

Luka 6.3 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ma nin kalan foyi la, Dawuda ye min kɛ, kɔngɔ tun bɛ a yɛrɛ la ani a fɛ, wa.

Yesu y’a kalan ko an ka kan ka Dawuda ka misali ladege min ye jagɛlɛya ni yɛrɛdɔnbaliya jira kɔngɔ tun b’a la.

1: An ka kan k’an jija ka Dawuda ka misali ladege ka jagɛlɛya ni yɛrɛdɔnbaliya jira ni gɛlɛyaw b’an kan.

2: An ka kan ka jagɛlɛya sɔrɔ ani ka kɛ yɛrɛdɔnbali ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, i n’a fɔ Dawuda y’a kɛ cogo min na.

1: 1 Kɔrɛntekaw 11:1 - "Aw ka kɛ ne ladegebagaw ye, i ko ne fana bɛ Krisita ladege cogo min na."

2: 1 Piɛrɛ 2:21 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ."

Luka 6.4 A donna Elohim ka so kɔnɔ, ka nbuuru ta ka dun, ka di a fɛ mɔgɔw fana ma. A dagalen tɛ ka o dun ni sarakalasebaaw dɔrɔn ta tɛ?»

Yesu donna Ala ka so dɔ kɔnɔ ka yiracogo nbuuru ta, sarakalasebagaw dɔrɔn de tun bɛ se ka min dun, ka o tila a fɛ.

1. Nafa min bɛ fɛnw tila ɲɔgɔn na ani ka bolomafara di.

2. Yesu ka laadala sariyaw ni sariyakolow jatebaliya.

1. Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔ ka nafolo ni bolofɛnw tilatilali.

2. Matiyu 22:36-40 - Yesu ka kalan cilenba kan.

Luka 6.5 A y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ Denkɛ ye lafiɲɛ don fana Matigi ye.»

Yesu b mɔgɔw kalan ko ale ye lafiɲɛ don Matigi ye ani a bɛ misali di kɛnɛyali la lafiɲɛ don na.

1. Kɛnɛya sebaaya lafiɲɛ don na

2. Ka Yesu faamu iko lafiɲɛ don Matigi

1. Esayi 58:13-14 - «Ni i ye i sen bɔ lafiɲɛ don na, ka i diyanye don kɛ ne ka don senuma na, ka lafiɲɛ don wele ko nisɔndiya, Matigi ka don senuma bonyalen don. n'i y'a bonya, n'i ma taa i yɛrɛ ka siraw la, wala ka i yɛrɛ diyanyeko ɲini, wala ni i bɛ kuma fu, o tuma na, i na nisɔndiya Matigi la, ne na i bila dugukolo sanfɛyɔrɔw la.”

2. Marka 2:27 - «A y’a fɔ u ye ko: «Lafiɲɛ don dabɔra hadamaden de kama, mɔgɔ ma da lafiɲɛ don kama.”

Luka 6.6 Lafiɲɛ don wɛrɛ fana na, a donna Alabatoso kɔnɔ ka mɔgɔw kalan.

Lafiɲɛ don dɔ la, Yesu donna Alabatoso dɔ kɔnɔ ka mɔgɔw kalan, ani a ye cɛ dɔ kunbɛn, a kininbolo jalen don.

1. Yesu ka kɛnɛya magali - Yesu ye ɲɛnamaya Changé cogo min na hinɛ ni kanuya fɛ

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan - An bɛ se ka gɛrɛ Yesu la cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Matiyu 19:26 - "Nka Yesu y'u filɛ k'a fɔ ko: «Mɔgɔ fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

Luka 6.7 Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw tun bɛ a kɔlɔsi ni a bɛna kɛnɛya lafiɲɛ don na. walisa u ka jalaki sɔrɔ a kan.»

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw bɛ ka Yesu kɔlɔsi walisa ka kojugu taamashyɛnw jira.

1: Yesu ka kɛwalew ka ɲi tuma bɛɛ ani u ye tiɲɛ ye, wa an ka kan k’an jija k’a ladege.

2: An man kan ka an bali abada kɔrɔfɔli walima sigasiga fɛ ka ko ɲuman kɛ.

1: Filipekaw 2:5-8 - «Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la: A kɛlen ka kɛ Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala ka kɛ kelen ye, nka a ma a yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ. a ye baaraden cogo ta a kan, ka kɛ hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y’a yɛrɛ majigin, ka kan minɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.”

2: Matiyu 7:12 - “O de kosɔn aw b’a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye.”

Luka 6.8 Nka Yesu y’u ka miiriliw dɔn, a y’a fɔ cɛ ye min bolo jalen don ko: «Wuli ka jɔ u cɛma.» A wulila ka jɔ.

Yesu ye Farisiɛnw ka miiriliw dɔn, a ye cɛ min bolo jalen wele ka jɔ u cɛma.

1. Yesu ka hinɛ: Yesu y’a ka hinɛ jira cɛ min bolo jalen don, a kɛlen k’a mago dɔn ani k’a jaabi.

2. Dannaya fanga: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ se ka barika ni kɛnɛya lase an ma, hali ni an jigi tigɛlen don kosɛbɛ.

1. Matiyu 8:3 - Yesu y’a bolo kɔrɔta k’a maga a la k’a fɔ ko: «Ne b’a fɛ. I ka saniya.» O yɔrɔnin bɛɛ, a ka kuna saniyara.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Luka 6.9 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Ne na fɛn kelen de ɲini aw fɛ. Yala a dagalen don ka ko ɲuman kɛ lafiɲɛ donw na wa, wala ka kojugu kɛ wa? ka ɲɛnamaya kisi, walima ka a halaki wa?

Yesu ye sɔsɔli kɛ sariya sira kan ka ko ɲuman kɛ walima ka kojugu kɛ lafiɲɛ don na.

1. Nafa min b’a la ka senuya ni bonya hakilina mara lafiɲɛ don na.

2. Krisita ka sebaaya ka ko kɛlenw sɔsɔ ani ka an ka fɛnw filɛcogo ɲɛfɔ kokura.

1. Esayi 58:13-14 - Ni i ye i sen bɔ lafiɲɛ don na, ka i diyagoya kɛ ne ka don senuma na; Aw ka lafiɲɛ don wele Matigi ka yɔrɔ senuma, bonyalen. I kana a bonya, i kana i yɛrɛ ka siraw kɛ, i kana i yɛrɛ diyabɔ, i kana i yɛrɛ ka kuma fɔ.

2. Romɛkaw 14:5-6 - Mɔgɔ kelen bɛ don kelen bonya ka tɛmɛ tɔ kelen kan, mɔgɔ wɛrɛ bɛ don o don bonya ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka hakili sigi a yɛrɛ la kosɛbɛ. Min bɛ don jate minɛ, o b'a jate Matigi ye. Min tɛ don jate, o tɛ a jate Matigi ye. Min bɛ dumuni kɛ, o bɛ dumuni kɛ Matigi ye, katuguni a bɛ barika da Ala ye. Min tɛ dumuni kɛ, o tɛ dumuni kɛ Matigi ye, ka barika da Ala ye.

Luka 6.10 A ye u bɛɛ lamini, a y’a fɔ cɛ ye ko: «I bolo kɔrɔta.» A y'o kɛ, a bolo kɛnɛyara i ko tɔ kelen.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye cɛ dɔ kɛnɛya min bolo jalen don.

1. Cogo min na Yesu bɛ se ka an ka deliliw jaabi tuma bɛɛ walisa ka dɛmɛ ɲini.

2. Dannaya sebaaya ka ko kɛ min tɛ se ka kɛ.

1. Marka 11:22-24 - Yesu ka kalan danaya ni delili ko la.

2. Yakuba 5:16 - Delili fanga ka dɛmɛ don magojirabagaw ma.

Luka 6.11 U fa dibi la. U bɛ se ka min kɛ Yesu la, u tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ.

Mɔgɔw dimina kosɛbɛ ani u ye baro kɛ u bɛ se ka min kɛ Yesu la.

1. Ala ka kanuya an ka hadamadenw ka dimi ɲɛkɔrɔ - Romɛkaw 8:38-39

2. Ka fara ɲɔgɔn kan Ala ka kanuya la - Efesekaw 4:1-3

1. Romɛkaw 8:38-39 Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw ni fanga ni fɛn nataw ni fɛn nataw tɛ se ka kɛ ka se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

. Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilen na.

Luka 6.12 O donw la, a taara kulu dɔ kan ka Ala deli.

Yesu taara kulu dɔ la ka delili kɛ ani a tora yen su bɛɛ walisa ka kuma Ala fɛ.

1. Delili fanga: Yesu ye misali min jira, o min b’a jira cogo min na an bɛ se ka jɛɲɔgɔnya juguya an ni Ala cɛ.

2. Ka waati ta: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, min b’a jira cogo min na an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ waati kɔnɔ an kelen na ni Ala ye.

1. Matiyu 6:6 - "Nka ni i bɛ delili kɛ, i ka don i ka so kɔnɔ ka da tugu ka i Fa deli gundo la. I Fa min bɛ gundo ye, o na i sara."

2. Zaburu 55:17 - "Sufɛ ni sɔgɔma ani midi, ne bɛ ne ka ŋunankan fɔ ka kasi, a bɛ ne kan mɛn."

Luka 6.13 Dugukolo don tuma min na, a ye a ka kalandenw wele, a ye mɔgɔ tan ni fila sugandi u cɛma, a ye olu tɔgɔ da ko cidenw.

Yesu ye a ka kalandenw wele ka u la tan ni fila sugandi ka k a ka cidenw ye.

1. Sugandili fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ka kuntigiya la

2. Kalandenw weleli: Ala ka weleli jaabi ka ɲɛsin baara ma

1. Matiyu 10:1-4, Yesu ye a ka kalanden tan ni fila wele ka fanga di u ma ka jinɛ saniyalenw gɛn ka bɔ yen ani ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya.

2. Kɛwalew 26:16-18, Pol ka cidenyabaara ka Yesu Krisita ka tiɲɛ waajuli kɛ ani ka mɔgɔw bila ka Ala sago kan minɛ .

Luka 6.14 Simɔn, (a ye o tɔgɔ da Piɛrɛ fana), ani a balimakɛ Andre, Yakuba ni Yuhana, Filipe ni Bartolome.

Yesu ye cɛ 12 sugandi walisa u ka kɛ a ka kalandenw ye.

1. Sugandili fanga: Ala ye desizɔn min ta ka kalandenw sugandi

2. Kantigiya ɲɛmɔgɔya la: Kalanden 12 weleli

1. Matiyu 10:1-4 - Yesu ye a ka kalanden tan ni fila wele ka na fanga di u ma ka jinɛ nɔgɔlenw gɛn

2. Yuhana 15:16 - Aw ma ne sugandi, nka ne ye aw sugandi ka aw sigi walisa aw ka taa den kɛ—den minnu bɛna mɛn.

Luka 6:15 Matiyu ni Toma, Alfe denkɛ Yakuba, ani Simɔn min tɔgɔ ye ko Zelote.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka ciden tan ni fila la naani kofɔ: Matiyu, Toma, Alfe denkɛ Yakuba ani Simɔn min bɛ wele ko Zelote.

1. Yesu ye mɔgɔ gansanw sugandi walisa u ka ko danmadɔw kɛ

2. Ala b’an wele ka baara kɛ a ye, an bɔyɔrɔ mana kɛ cogo o cogo

1. Yuhana 15:16 - Aw ma ne sugandi, nka ne ye aw sugandi ka aw sigi ko aw ka taa den kɛ, ka aw den ka to, walisa aw bɛ fɛn o fɛn deli ne Fa fɛ ne tɔgɔ la, a ka o di o ma i.

2. Efesekaw 4:11-13 - A ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, pastɛriw ni karamɔgɔw di u ma, u ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara baara kama, ka Krisita farikolo jɔ, fo an bɛɛ ka se dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya, ka kɛ cɛkɔrɔba ye, ka se Krisita dafalen janya sumanikɛlan ma.

Luka 6.16 Yakuba balimakɛ Juda, ani Juda Iskariyɔti, olu fana tun ye janfacikɛla ye.

Yesu y’a ka kalanden 12 sugandi, Juda Iskariɔti fana tun bɛ o la min tun bɛna a janfa kɔfɛ.

1. An ka kan k’an janto an hakili la ko an kana mɔgɔ jalaki a ka fili tɛmɛnenw fɛ.

2. Yesu y’a ka kanuya ni a ka nɛɛma jira min tɛ dantigɛli kɛ, a kɛtɔ ka Juda Iskariɔti sugandi ka kɛ kalanden 12 dɔ ye.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Luc aw k'a lamɛn, ka kɛnɛya u ka banaw ma.

Mɔgɔ jamaba minnu bɔra Jude, Jerusalɛm, Tiri ani Sidɔn, olu nana Yesu lamɛn ani ka kɛnɛya ka bɔ u ka banaw la.

1. Yesu ye An Furakɛla ye

2. Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ na ni kɛnɛyali ye

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Zaburu 103:3 - "A bɛ i ka tilenbaliya bɛɛ yafa, a bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya."

Luka 6.18 Jinɛ nɔgɔlenw tun bɛ minnu tɔɔrɔ, olu kɛnɛyara.

Mɔgɔ minnu tɔɔrɔla jinɛ juguw fɛ, Yesu ye olu kɛnɛya.

1. "Yesu ka kɛnɛya sebaaya kabakoma".

2. "Dannaya fanga: Kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw kunbɛnni".

1. Marka 16:17-18 - Nin taamashyɛnw na tugu dannabaaw kɔ: U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma ni kan kuraw ye;

2. Yakuba 5:13-16 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ ka tɔɔrɔ aw cɛma wa? A ka delili kɛ. Yala mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? A ka Zaburuw da. Yala mɔgɔ dɔ bananen don aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw k, a na yafa a ma.

Luka 6.19 Jama bɛɛ y'a ɲini ka maga a la, katuguni ɲumanya bɔra a la ka u bɛɛ kɛnɛya.

Jamaba dɔ ye Yesu lamini ani u tun b’a fɛ ka maga a la, bawo a ka kɛli dɔrɔn de tun bɛ se ka u kɛnɛya.

1. Ala ka kɛta sebaaya - Yesu ka kɛli ye kɛnɛya lase magojirabagaw ma cogo min na.

2. Hinɛ jogo ɲuman - Yesu ka hinɛ ni a ka faamuyali ye kɛnɛya lase bɛɛ ma cogo min na.

1. Matiyu 8:17 - "Kira Esayi ye min fɔ, o kɛra ka dafa: “A ye an ka banaw ta ka an ka banaw ta.”

2. Kɛwalew 10:38 - "Ala ye Yesu Nazarɛti mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na, a yaala cogo min na ka ko ɲuman kɛ ani ka Sitanɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ.

Luka 6.20 A y'a ɲɛ kɔrɔta a ka kalandenw kan k'a fɔ ko: «Aw ka kɛ faantanw ye, katuguni Ala ka masaya ye aw ta ye.»

Faantanw ye dubadenw ye, katuguni Ala ka Masaya ye olu ta ye.

1: Mɔgɔ minnu majiginlen don ani minnu bɛ u jigi da a kan, Ala bɛ duba olu ye.

2: Ala ka Masaya bɛ mɔgɔ minnu bolo, dannaya ni u jigi dalen bɛ a la.

1: Matiyu 5:3 "Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye."

2: Yakuba 2:5 "Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ: Yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ ɲɛ na walisa u ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka masaya ciyɛn ta, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa?"

Luka 6.21 Kɔngɔ bɛ aw minnu na sisan, olu ye dubadenw ye, katuguni aw na fa. Aw minnu bɛ kasi sisan, olu ye dubadenw ye, katuguni aw na ŋɛɲɛ.

Yesu b’a kalan ko mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ sisan, olu bɛna dugawu sɔrɔ ani ka sara sɔrɔ don nataw la.

1. "Nisɔndiya layidu: Jigiya sɔrɔli tɔɔrɔ cɛma".

2. "Ɲini dugawu: Ka sara sɔrɔ gɛlɛyaw la".

1. Romɛkaw 8:18, "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. Yakuba 1:12, "Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye."

Luka 6.22 Ni mgw ye aw koniya, ni u ye aw faran ka bɔ u ka jɛkulu la, ka aw mafiɲɛya, ka aw tɔgɔ gɛn ka kɛ mɔgɔ jugu ye, Mɔgɔ Denkɛ kosɔn.

Mɔgɔ minnu banna, minnu bɛ koniya, ani minnu gɛnna ka bɔ yen, Yesu bɛ duba olu ye k’a sababu kɛ u ka dannaya ye a la.

1. "Banni dugawu".

2. "Ka jɔ kosɛbɛ koniya ɲɛkɔrɔ".

1. Yuhana 15:18-20 - "Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k'a to aw hakili la ko a ye ne koniya fɔlɔ. Ni aw tun ye diɲɛ ta ye, a tun na aw kanu i ko a yɛrɛ ta. I ko a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye." diɲɛ kɔnɔ, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ.O de y'a to diɲɛ bɛ aw kɔniya.»

2. 1 Piɛrɛ 4:12-14 - "Teri kanulenw, aw kana kabako gɛlɛya tasumaman min nana aw kan walisa ka aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ bɛ aw la Krisita, walisa aw ka nisɔndiya kosɛbɛ ni a nɔɔrɔ jirala.Ni aw mafiɲɛya Krisita tɔgɔ kosɔn, aw bɛ duba sɔrɔ, katuguni nɔɔrɔ ni Ala Ni sigilen bɛ aw kan.»

Luka 6.23 Aw ka ɲagali o don na, ka pan ni ɲagali ye, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni u bɛnbaw fana ye kiraw kɛ ten.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka nisɔndiya ani ka nisɔndiya an ka sara kosɔn sankolo la, i n’a fɔ an bɛnbaw y’a kɛ cogo min na kiraw ye.

1. Dusukun nisɔndiyalen: Ka nisɔndiya sankolo sara la

2. An ka ciyɛn: Ka nisɔndiya Ala ka dubaw la

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. Zaburu 126:2-3 - An da tun falen bɛ nisɔndiya la, an kanw tun falen bɛ nisɔndiya dɔnkiliw la. O kɔ, a fɔra siyaw cɛma ko: “Matigi ye kobaw kɛ u ye.”

Luka 6.24 Nka aw nafolotigiw, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw ye aw dusu saalo sɔrɔ.»

Yesu b’a lasɔmi ko nafolotigiw y’u dusu saalo sɔrɔ kaban, wa u man kan ka kuncɛbaya kɛ.

1. Farati minnu bɛ nafolo la: An bɛ se k’an yɛrɛ tanga kuncɛbaya ni namara ma cogo min na

2. Ka i yɛrɛ tanga nafolo kɔrɔbɔli ma: Wasa dugawu

1. Ntalenw 30:8–9 - «Aw ka nafantan ni nkalon bɔ ne la, aw kana faantanya ni nafolo di ne ma. dumuni min bɛnnen don ne ma, aw ka ne balo:»

2. Waajulikɛla 5:10 - «Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛna wasa warijɛ la. Min bɛ fɛn caman kanu ni falenfɛn ye, o fana ye fu ye.”

Luka 6.25 Bɔnɛ bɛ aw faw la! Kɔngɔ bɛna kɛ aw la.» Bɔnɛ bɛ aw ye minnu bɛ ŋɛɲɛ kɛ sisan! Aw na kasi ka kasi.»

Minnu bɛ u yɛrɛ wasa, bɔnɛ bɛ olu ye, bawo u bɛna magoba ni dusukasi sɔrɔ.

1: Lakɔlɔsili min bɛ kɛ mɔgɔ wasalenw ye – Luka 6:25

2: Aw ka nisɔndiya fɛn na min nafa ka bon tiɲɛ na – Luka 6:25

1: Ntalenw 23:4-5 – I kana i fanga tiɲɛ musow la, i kana i fanga tiɲɛ masakɛw tiɲɛbagaw la. A tɛ masakɛw ta ye, Lemuɛl, masakɛw ka diwɛn min, wala faamaw ka biyɛri nege tɛ.

2: Kolosekaw 3:2 – Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.

Luka 6.26 Bɔnɛ bɛ aw ye, ni mɔgɔw bɛɛ na kuma ɲuman fɔ aw ko la! Katuguni u bɛnbaw fana ye kira nkalontigɛlaw fana kɛ ten.»

Yesu b’a lasɔmi ko mɔgɔw kana diya u ye kosɛbɛ, bawo kira nkalontigɛlaw tun bɛ sɔn o cogo la fɔlɔ.

1. Aw k’aw janto hadamaden ka sɔnni na: Kalansen min bɛ bɔ Yesu ka kumaw la.

2. Farati min bɛ tanuli la: Yesu bɛ an kalan min na ka ɲɛsin sɔnni ɲinini ma.

1. Jeremi 5:31 - "Kiraw bɛ kiraya nkalon tigɛ, sarakalasebaaw bɛ kuntigiya kɛ u sekow fɛ, o ka di ne ka mɔgɔw ye."

2. Matiyu 23:27-28 - «Bɔnɛ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw, filankafow! Aw bɛ i ko kaburu finmanw, minnu ɲɛda cɛ ka ɲi, nka u kɔnɔna falen bɛ mɔgɔ salenw kolo ni nɔgɔlenya bɛɛ la. O cogo kelen na, aw fana bɛ mɔgɔ tilennenw ye kɛnɛma, nka aw kɔnɔna na, aw falen bɛ filankafoya ni tilenbaliya la.”

Luka 6.27 Nka ne b’a fɔ aw ye minnu bɛ mɛnni kɛ, ko: Aw ka aw juguw kanu, ka koɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye.

Tɛmɛsira b’an jija an k’an juguw kanu ani ka koɲuman kɛ an kɔniyabagaw ye.

1. Juguw kanu: Kunmabɔli sira

2. Ka koɲuman kɛ an kɔniyabagaw ye: Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin dannaya ma

1. Romɛkaw 12:17-21 - “Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la. I janto ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya kama, bawo a sɛbɛnnen bɛ ko: “Ne ta ka hakɛ bɔ; Ne na o sara,” Matigi ko ten. O kɔfɛ: “Ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo; ni minnɔgɔ b' a la , aw bɛ fɛn dɔ di a ma a ka min . O kɛli la, i na bɔgɔ jenilen dalajɛ a kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2. Matiyu 5:43-45 - “Aw y’a mɛn ko a fɔra ko: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.’ Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ka aw tɔɔrɔbagaw deli, walisa aw ka kɛ aw Fa denw ye sankolo la. A b’a ka tile bɔ mɔgɔ juguw ni mɔgɔ ɲumanw kan, ka sanji lase mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw ma.

Luka 6.28 I dangabagaw ka duba, ka delili kɛ olu ye.

Mɔgɔ minnu bɛ an minɛ ni juguya ye, an ka kan ka duba olu ye ani ka delili kɛ mɔgɔ minnu ye an ma.

1. "Dubaw fanga: ɲumanyabaliya jaabi cogo".

2. "Delili fanga: ɲumanyabaliya jaabi cogo".

1. Yakuba 3:9-10 - "An bɛ an Matigi ni an Fa tanu ni kan ye, an bɛ hadamadenw danga ni o ye, minnu dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la. Tanuli ni danga bɛ bɔ o da kelen de la. Ne balimaw." , nin man kan ka kɛ."

2. Romɛkaw 12:14 - "Aw ka tɔɔrɔbaaw dubaw kɛ, aw ka dubaw kɛ, aw kana danga."

Luka 6.29 Min b'i gosi i ɲɛda kelen na, i ka tɔ kelen fana sara. Min bɛ i ka fini ta, i kana i bali ka i ka fini fana ta.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko an ka an ɲɛda tɔ kelen wuli, an kana an bali minnu bɛ an bolofɛnw ta.

1. Yafa fanga: Ka ɲɛda tɔ kelen wulicogo dege

2. bolomafara barika: An bɛ se ka nili kɛ cogo min na hali ni foyi t’an bolo

1. Matiyu 5:38-42 – “Aw y’a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na. Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Nka ni mɔgɔ dɔ ye i kininbolo dawolo la, i ka tɔ kelen fana kɔsegin a ma.»

2. Romɛkaw 12:17-21 – “Aw kana mɔgɔ si ka kojugu sara kojugu, nka aw ka miiri ka bonya kɛ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Kanulenw, aw kana aw yɛrɛw hakɛ bɔ abada, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: 'Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.' O kɔfɛ, ‘ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo; ni minnɔgɔ b' a la , aw ka fɛn dɔ di a ma a ka min ; sabu i kɛtɔ ka jabaranin jenilenw dalajɛ a kun na.’ Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ko ɲuman ye.”

Luka 6.30 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ɲini i fɛ, i ka o di. Min bɛ i bolofɛnw ta, i kana u deli tugun.»

Nin Bibulu tɛmɛsira b’an jija an ka bolomafaraw di magojirabagaw ma.

1. Se min bɛ bolomafara la: An bɛ hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye: An bɛ se ka tugu Yesu ka misali kɔ cogo min na.

1. Ntalenw 19:17 - Min bɛ ɲumanya kɛ faantanw ye, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwalew sara.

2. Galasikaw 6:9-10 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn. Ikomi an ye cogo sɔrɔ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.

Luka 6.31 Aw b’a fɛ mɔgɔw ka o kɛ aw la cogo min na, aw fana ka o ɲɔgɔn kɛ u ye.

Yesu b’an kalan ko an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ an b’a fɛ u ka minɛ cogo min na.

1. "Sariya sanulama: Ka mɔgɔ wɛrɛw kanu i n'a fɔ an b'an yɛrɛ kanu cogo min na".

2. "An b'a fɛ ka min kɛ an na, k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan."

2. Matiyu 7:12 - "O la sa, fɛn bɛɛ la, aw b'a fɛ u ka min kɛ aw la, aw ka o kɛ, katuguni o bɛ sariya ni kiraw kuncɛ."

Luka 6.32 Ni aw b= aw kanubaaw kanu, aw b= barika jumɛn ye? Katuguni jurumutɔw fana bɛ u kanubagaw kanu.

Tɛmɛsira b’an jija an ka mɔgɔ minnu kanu, olu fana t’an kanu, i n’a fɔ hali jurumutw b’o ɲɔgɔn kɛ cogo min na.

1. "Kanuya kɛcogo min tɛ dantigɛli kɛ".

2. "Kanuya sariya min bɛ makɔnɔ an fɛ".

1. Romɛkaw 12:14-16 - Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka dugawu kɛ olu ye; aw ka dugawu kɛ ani aw kana danga. Nisɔndiyabaaw ka nisɔndiya. kasi ni dusukasibagaw ye. Aw ka sigi ɲɔgɔn fɛ. I kana kuncɛbaya kɛ, nka i ka sɔn ka jɛ ni mɔgɔw ye minnu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ. Aw kana kuncɛbaya kɛ.

2. Matiyu 5:44-45 - Nka ne b’a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu, ka aw tɔɔrɔbagaw deli, walisa aw ka kɛ aw Fa denw ye sankolo la. A b’a ka tile bɔ mɔgɔ juguw ni mɔgɔ ɲumanw kan, ka sanji lase mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw ma.

Luka 6.33 Ni aw ye koɲuman kɛ aw ye, aw bɛ barika jumɛn ye? sabu jurumukɛlaw fana bɛ o ɲɔgɔn kɛ.

Yesu b’a ɲininka barika dali jumɛn bɛ mɔgɔw la ni u bɛ koɲuman kɛ u ye, k’a masɔrɔ hali jurumutw fana bɛ o ɲɔgɔn kɛ.

1. Hinɛ min tɛ se ka suma: Ka hinɛ dancɛw ɲɛfɔ kokura

2. Kanuya min bɛ kogow kɔfɛ: Ka ɲɛnamaya kanuya jugu hakili la

1. Romɛkaw 12:9-13 - Kanuya ka kɛ tiɲɛ ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. min ka ɲi, aw ka aw minɛ kosɛbɛ.

2. 1 Yuhana 4:7-8 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

Luka 6.34 Aw jigi b'a kan ka juru don minnu na, ni aw bè juru don olu la, aw bè barika dòn mun ye? sabu jurumutw fana b jurumu jurumutw juru don, walisa u ka o hakɛ sɔrɔ kokura.

Dannabaaw man kan ka barika dali makɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ni u bɛ wari juru don i n’a fɔ hali jurumutw b’o ɲɔgɔn kɛ cogo min na.

1. Nafa min bɛ nili kɛ ni yɛrɛdɔnbaliya ye

2. Ka kɛ Ala ka baarakɛla ye, o kɔrɔ ye min ye tiɲɛ na

1. Matiyu 5:38-42 - Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin ni ɲin.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Ni mɔgɔ dɔ y’i bugɔ i kininbolo da la, i bɛ i ɲɛda tɔ kelen fana kɔsegin u ma.

40 Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka i sendon ka i ka fini ta, i ka i ka fini fana di. 41 Ni mɔgɔ dɔ y'i wajibiya ka taa kilomɛtɛrɛ kelen kɛ, i ka taa n'u ye kilomɛtɛrɛ fila. 42 I ka fɛn di i ma, i kana i kɔdon mɔgɔ min b'a fɛ ka juru ta i fɛ.

2. Filipekaw 2:4 - Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

Luka 6.35 Nka aw ka aw juguw kanu, ka ko ɲuman kɛ, ka juru don, aw kana aw jigi da foyi kan tugun. Aw ka sara na kɛ caman ye, aw na kɛ Kɔrɔtalenba denw ye, katuguni a bɛ ɲumanya kɛ waleɲumandɔnbaliw ni mɔgɔ juguw ye.

Yesu b’an jija an k’an juguw kanu, ka ko ɲuman kɛ, ka juru don, k’a sɔrɔ an ma foyi makɔnɔ o kɔfɛ, bawo Ala bɛ ɲumanya kɛ waleɲumandɔnbaliw ni mɔgɔ juguw ye.

1. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga

2. Ka kɛ Ala Denkɛ ye, o kɔrɔ ye min ye

1. Romɛkaw 12:14-21 - Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka dugawu kɛ olu ye; aw ka dugawu kɛ ani aw kana danga.

2. Matiyu 5:44-45 - Aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

Luka 6.36 Aw ka makari kɛ i ko aw Fa fana ka makari.

Aw ka makari ni ɲumanya kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, i ko Ala bɛ makari ni ɲumanya kɛ an ye cogo min na.

1. Ala ka makari: Misali don an bolo

2. Ala ka makari nilifɛn

1. Ekisode 34:6-7 - «Matigi tɛmɛna a ɲɛ kɔrɔ ka weleweleda kɛ ko: Matigi, Matigi, Ala makaribaga ni nɛɛmatigi, diminya teliyalen, kanuya sabatilen ni kantigiya ka ca a la.»

2. Romɛkaw 5:8 - “Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.”

Luka 6.37 Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

Tɛmɛsira b’an bilasira an ka hinɛ ni yafa jira an ka kɛwalew la ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Yafa fanga: An bɛ se ka hinɛ ni hinɛ jira cogo min na an ka jɛɲɔgɔnyaw la

2. Neema nilifɛn: Ka dimi bilali nisɔndiya sɔrɔ

1. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2. Matiyu 5:7 - Makaritigiw ye dubadenw ye, katuguni u na makari sɔrɔ.

Luka 6.38 Aw ka nili kɛ, o na di aw ma. sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, ka yɛrɛyɛrɛ ɲɔgɔn na, ka boli, mɔgɔw na o di aw disi la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min suman, o na suman aw ye ko kura.

Yesu b’an jija an ka bolomafara di ani ka layidu ta ko a bɛna segin an ma.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ nili la ni bolomafara ye

2. Dusukun min bɛ fɛn di, o fanga

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-7 - "Nka ne b'a fɔ nin ye ko: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o na suman tigɛ dɔɔnin fana, min bɛ danni kɛ ka caya, o na suman caman tigɛ. A tɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.»

2. Ntalenw 11:24-25 - "Min bɛ jɛnsɛn, ka caya, o bɛ yen, min bɛ fɛn caman bali, nka a bɛ taa faantanya la. Ni yɛrɛmabilalen na fasa a yɛrɛ fana.»

Luka 6.39 A ye ntalen dɔ fɔ u ye ko: Fiyentɔ bɛ se ka fiyentɔw ɲɛminɛ wa? u fila bɛɛ tɛna bin dingɛ kɔnɔ wa?

Yesu bɛ ntalen dɔ fɔ farati min b’a la ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ fiyentɔya la, min tɛ se ka sira ɲuman ye.

1. Kana tugu fiyentɔya la: Farati minnu bɛ tugu ɲɛmɔgɔya la min tɛ kunnafoni sɔrɔ

2. Jɔn de bɛ sira ɲɛminɛ? Hakilitigiya ni hakilitigiya bɛ mɔgɔ minnu bolo, olu bilasirali

1. Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka a dɔn i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

2. Matiyu 15:14 "A' ye u bila, u ka kɛ fiyentɔw ɲɛmɔgɔw ye. Ni fiyentɔw bɛ fiyentɔw ɲɛminɛ, u fila bɛɛ na bin kɔdingɛ kɔnɔ."

Luka 6.40 Kalanden tɛ tɛmɛ a karamɔgɔ kan, nka mɔgɔ o mɔgɔ dafalen don, o na kɛ i ko a matigi.

Yesu b’a kalan ko kalanden ka kan k’a jija ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, ani ko u ka kan k’u jija ka kɛ i ko u makɛ.

1. Ka kɛ mɔgɔ dafalen ye: Ka i jija ka kɛ i ko Yesu

2. Ka tugu Matigi senna: Ka kɛ mɔgɔ dafalen ye

1. Efesekaw 4:13 – “Fɔ an bɛɛ ka se dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya ma, ka kɛ mɔgɔ kɔgɔlen ye, ka kɛɲɛ ni Krisita dafalen ye.”

2. Filipekaw 2:5-11 – “Aw ka nin hakilina in sɔrɔ aw yɛrɛw la min tun bɛ Krisita Yesu fana na, min, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a tun tɛ bɛn ni Ala ye ko a ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya, ka ta jɔn jɔn cogo, ani ka kɛ hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Ka sɔrɔ a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan. O de kosɔn fana, Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri Yesu tɔgɔ la, sankolo ni dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani o kan bɛɛ na sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.”

Luc.

I ka i yɛrɛ ka filiw dɔn sani i ka mɔgɔ wɛrɛw kɔrɔfɔ.

1. "Casting Stones" - Yɛrɛlajɛ nafa ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ.

2. "The Mote and Beam" - An yɛrɛ ka dɛsɛw dɔnni ka sɔrɔ ka kiri tigɛ an sigiɲɔgɔn kan.

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya kosɔn wala kuncɛbaya fu la. Nka, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ni majigilenya ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan."

2. Yakuba 4:11-12 - "Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma, balimaw i kana a mara, nka i sigilen bɛ kiritigɛ la a kan.»

Luka 6.42 I bɛ se k'a fɔ i balima ye cogo di ko: Balimakɛ, a to ne ka i ɲɛ na jirisunba bɔ, k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma jiribolo ye i yɛrɛ ɲɛ na? I filankafo, i ka jirisunba bɔ i yɛrɛ ɲɛ na fɔlɔ, o kɔ, i na yeli kɛ ka jɛya walasa ka jirisunba min bɛ i balima ɲɛ na, i ka o sama ka bɔ.

Yesu b’an kalan an ka fɔlɔ ka jiribolo bɔ an yɛrɛ ɲɛ na sanni an ka se k’an balima dɛmɛ ni jirisunba ye min bɛ a ɲɛ na.

1. "Ka yeli kɛ ka jɛya: Ka log in bɔ an ɲɛ na".

2. "Ka kɛ Balimakɛ ɲuman ye: Mote bɔli an balimakɛ ɲɛ na".

1. Matiyu 7:1-5 "Aw kana kiri tigɛ walisa aw kana kiri tigɛ".

2. 1 Yuh ."

Luka 6.43 Jiri ɲuman tɛ den tiɲɛnenw bɔ. Jiri tolilen tɛ den ɲuman bɔ fana.

Jiri ɲuman tɛna den jugu bɔ, jiri jugu tɛna den ɲuman bɔ.

1. An ka ɲɛnamaya den: An ka kɛwalew b’an jogo jira cogo min na

2. Jiriw ntalen: Taamacogo ɲuman ni kɛwale jugu kɔlɔlɔw

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Jeremi 17:7-8 - «Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, o ye dubaden ye. A bɛ i ko jiri min turulen don ji la, min b'a juw ci baji fɛ, a tɛ siran ni funteni nana, katuguni a buluw bɛ to ka bin, wa a tɛ jɔrɔ ja san na, katuguni a tɛ den dabila .

Luka 6.44 Jiri bɛɛ bɛ dɔn a yɛrɛ den de fɛ. Mɔgɔw tɛ torosunw lajɛ ŋaniw la, u tɛ rɛzɛn lajɛ ŋɛɲɛ na.

An bɛ jiriden minnu da, olu b’a jira an ye jiri sugu min ye. An tɛ se k’a miiri ko an bɛna den ɲuman sɔrɔ fɛn jugu dɔ la.

1. An ka ɲɛnamaya denw - An ka kɛwalew bɛ an jogo lakika jira cogo min na

2. Delina ɲumanw fanga - An ka don o don latigɛw bɛ an ka siniɲɛsigi cogoya

1. Ntalenw 13:20 - “Mɔgɔ min bɛ taama ni hakilitigiw ye, o na kɛ hakilitigi ye, nka hakilintanw taamaɲɔgɔn na tɔɔrɔ sɔrɔ.”

2. Galasikaw 5:22-23 - «Nka Ni Senu den ye kanuya ni ɲagali ni hɛrɛ ni muɲuli ni ɲumanya ni ɲumanya ni kantigiya ni dususuma ni yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.”

Luka 6.45 Mɔgɔ ɲuman bɛ ko ɲuman bɔ a dusukun nafolo ɲuman na. Mɔgɔ jugu bɛ kojugu bɔ a dusukun nafolo jugu la, katuguni a da bɛ kuma dusukun caya de kan.

An ka kumaw ni an ka kɛwalew b’a jira fɛn min bɛ an dusukun na. An bɛ se k’a dɔn an ye mɔgɔ sugu min ye an ka kumaw ni an ka kɛtaw fɛ.

1. Dusukun saniyalen nafa - Luka 6:45

2. An ka kumaw fanga - Luka 6:45

1. Ntalenw 4:23 - I dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye; sabu ɲɛnamaya koɲɛw bɛ bɔ o la.

2. Matiyu 15:18-19 - Nka fɛn minnu bɛ bɔ da la, olu bɛ bɔ dusukun na. U bɛ cɛ nɔgɔ. Miiri juguw, mɔgɔfaga, jatɔya, jatɔya, sonyali, seere nkalonmaw, Ala tɔgɔ tiɲɛni bɛ bɔ dusukun na.

Luka 6.46 Mun na aw b ne wele ko Matigi, Matigi, ka ne ka kuma f?

Nin tɛmɛsira bɛ ɲininkali kɛ mun na mɔgɔw bɛ Yesu bonya iko Matigi ni u tɛ tugu a ka kalansiraw kɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ka kalanden ye: Yesu bonya kanminɛli fɛ".

2. "Gɛlɛya min bɛ Yesu nɔfɛ: A ka ci fɔlenw labatoli".

1. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

2. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

Luka 6.47 Mɔgɔ o mɔgɔ nana ne fɛ ka ne ka kumaw lamɛn ka u kɛ, ne na a bɔɲɔgɔnko jira aw la.

A bɛ iko hakilitigi min b’a ka so jɔ farakurun kan.

1. Ka an ka ɲɛnamaya kɛ dannaya jusigilan barikama kan Yesu la.

2. Ka Yesu ka kalansiraw kɛ an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 7:24-27 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan.

2. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Luka 6.48 A bɛ i ko cɛ min ye so jɔ, ka dugukolo sɔgɔ ka dun, ka a jusigilan da farakurun kan, sanjiba wulila tuma min na, baji ye o so gosi kosɛbɛ, a ma se k’a lamaga, katuguni a ju sigira farakurun dɔ kan.

Tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka jusigilan jɔnjɔn sigi.

1. Ka jɔ fara kan: Ka ɲɛnamaya jusigilan jɔnjɔn sigi sen kan

2. An ka jusigilanw barika bonya: Ka jɔ barika la waati gɛlɛnw na

1. Matiyu 7:24-27 "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn, ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan fiɲɛw ye o so gosi, a ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw lamɛn, k'a sɔrɔ a ma u kɛ, o na suma ni hakilintan ye, min y'a ka so jɔ a kan cɛncɛn: Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw ye o so gosi, a binna, a binna kosɛbɛ.»

2. Efesekaw 2:19-20 "O de kosɔn aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ni mɔgɔ senumaw ni Ala ka so mɔgɔw don. Aw jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Yesu Krisita yɛrɛ ye kuntigi ye." nkɔni kabakurun."

Luka 6.49 Nka min b'a lamɛn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o bɛ i ko mɔgɔ min ye so jɔ dugukolo kan ni jusigilan tɛ. baji ye min gosi kosɛbɛ, a binna o yɔrɔnin bɛɛ; O so tiɲɛnen tun ka bon kosɛbɛ.

Yesu b’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu b’a ka kumaw mɛn, k’u tɛ tugu o kɔ, olu bɛ i n’a fɔ mɔgɔ min bɛ so jɔ ni jusigilan tɛ, min bɛna tiɲɛ sɔɔni fɛnɲɛnɛmaw fɛ.

1. "An ka ɲɛnamaya jusigilanw: Ka da Ala ka kuma kan".

2. "Fara min bɛ Yesu ka kuma labatobaliya la".

1. Matiyu 7:24-27 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn, ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan.

2. Zaburu 11:3 - "Ni jusigilanw tiɲɛna, mɔgɔ tilennenw bɛ se ka mun kɛ?"

Luka 7 bɛ tɛmɛ ni Yesu ka cidenyabaara lakali ye, ka kabakow ɲɛfɔ ka ɲɛ i n’a fɔ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ka baarakɛla kɛnɛyali ani muso cɛ salen dɔ denkɛ kununni ka bɔ suw cɛma. Yesu ni Yuhana Batiselikɛla ka kalandenw ka ɲɔgɔn sɔrɔli ani a ka kalan kanuya ni yafa ko la, o fana sen bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Romɛkaw ka kɛlɛbolo kuntigi dɔ ye Kapɛrnaum dugu kɔnɔ min ye Yahutu maakɔrɔw ci ka taa Yesu deli a k’a ka baarakɛla kɛnɛya. Kɛmɛsarada kuntigi tun dalen b’a la ko Yesu bɛ se k’a sagokɛla kɛnɛya ni a ye kuma kelen fɔ dɔrɔn, ka limaniya kabakoma jira. A ka dannaya ye Yesu dusu minɛ, a ye o baarakɛla kɛnɛya, k’a sɔrɔ a ma taa a ye yɛrɛ (Luka 7:1-10). Dɔɔni o kabako kɔfɛ, Yesu taara Nain yɔrɔ min na a ye muso cɛ salen kelen denkɛ sudon taama dɔ sɔrɔ yen. A hinɛ donna a la, a magara sudon na ka yamaruya di kamalennin ma ko a ka wuli; a seginna ɲɛnamaya la, ka segin a ba ma (Luka 7:11-17).

Dakun 2nan: O waati la, Yuhana Batiselikɛla min tun bɛ kaso la, o ye o kow bɛɛ mɛn a ka kalandenw sababu fɛ. A ye u fila ci ka taa Yesu ɲininka ni tiɲɛ na, “min bɛna na”, walima u ka kan ka dɔ wɛrɛ makɔnɔ wa? O jaabi la, Yesu y'a fɔ u ye u ye min ye ani u ye min mɛn—fiyentɔw ye yeli sɔrɔ, senkelen taamatɔ kunatɔw saniyalen tulogwerenw mɛnni suw kununna faantanw ye kibaru duman sɔrɔ u waajuli la a y'a fara a kan ko "Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ sennatigɛ ka ne jate" O jaabi ye Yuhana Sɛmɛntiya a ka masiya jɔyɔrɔ dafara kirayakumaw Esayi ka ɲɛsin Masiya ka kɛwalew ma (Luka 7:18-23).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, Yuhana ka kalandenw taara tuma min na, Yesu y’a daminɛ ka kuma jama kan Yuhana ka kiraya jɔyɔrɔ ko la a y’a ɲɛfɔ ka tɛmɛ kira ciden labɛncogo kan Matigi fana ye bonya da a kan k’a fɔ ko muso wololenw cɛma si ma bonya hali bi masaya min ka dɔgɔ Ala ka bon n’a ye k’a jira ko waati kura y’a ka cidenyabaara daminɛ ka na ni jirali dafalen ye min ka bon kosɛbɛ (Luka 7:24-28). Hali ni hakilitigiya jogoɲumanya walew fila bɛɛ Yuhana yɛrɛ mɔgɔw bɔnsɔn banna u la kun wɛrɛw labeling kɔrɔ jinɛ possessed kɔfɛ glutton dɔlɔminna teri takasibɔlaw jurumukɛlaw implying cogo o cogo cikan lase dɔw bɛna ban tuma bɛɛ due preconceived notions biass (Luka 7:29-35). Sapitiri bɛ kuncɛ maana jurumukɛla muso munnen sen sɔngɔ gɛlɛn kasilen kunsigi kolen so Farisiɛn tɔgɔ ye ko Simɔn y’a kɔrɔfɔ nka a y’a lafasa k’a ɲɛfɔ ko a ye kanuya caman jira bawo yafara a ma kosɛbɛ k’a sɔrɔ Simɔn ma jatigila dɔɔnin jira bawo a y’a ye ko a mago bɛ yafa la min ka dɔgɔn ntalen jurutigi fila bɛ misali jira ko yafa bɛ kanuya bila mɔgɔ o mɔgɔ la min ye kanuya fitininw yafa dɔɔnin a ka jurumuw hali ni caman yafara—k’a masɔrɔ a ye caman kanu nka min yafara a ma kanuya fitininw dɔɔnin fɔ muso jurumuw bɛ yafa go peace demonstrating again radical inclusive love mercy grace towards marginalized outcasts society.

Luka 7.1 A ye a ka kumaw b ban jama la, a donna Kapernaum.

Yesu ye kuma ban jama fɛ ka don Kapɛrnaum.

1. Yesu ka fɔlɔfɔlɔ kow ɲɛnamaya kɔnɔ - Luka 7:1

2. Ala kanminɛli nafa ka bon - Luka 7:1

1. Matiyu 4:13-17 - Yesu bɔra Nazarɛti ka taa sigi Kapɛrnaum

2. Yuhana 2:12-22 - Yesu bɛ ka Alabatosoba saniya Jerusalɛm

Luka 7.2 Kɛlɛbolo kuntigi dɔ ka baaraden min tun ka di a ye kosɛbɛ, o banana, a tun labɛnnen don ka sa.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ka baarakɛla tun bɛ ka saya kunbɛn bana kosɔn.

1. An ka to an hakili la ka hinɛ ani ka kanuya jira mɔgɔw la minnu ka di an ye u ka magoɲɛ waati la.

2. An ka gɛrɛ Ala la bana ni tɔɔrɔ waatiw la, ka an jigi da a ka ɲumanya ni a ka makari kan.

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye; kasi ni dusukasibagaw ye.

2. Yakuba 5:13-14 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bɛ gɛlɛya la wa? U ka delili kɛ. Yala mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? U ka tanuli dɔnkiliw da.

Luka 7.3 A ye Yesu ko mɛn tuma min na, a ye Yahutuw cɛkɔrɔbaw ci a ma ka a deli ko a ka na a ka jɔnkɛ kɛnɛya.

Yahutuw kuntigi dɔ y’a ɲini Yesu fɛ a k’a ka baarakɛla kɛnɛya a kɛtɔ ka Yahutuw cɛkɔrɔbaw ci a ma.

1. Kantigi Ala ma: Delili sebaaya ani Matigi ka kɛnɛyali sebaaya.

2. Ala ka waati: Ka da Matigi ka labɛn na ani k’a faamu ko a bɛ baara kɛ a yɛrɛ ka waati la.

1. Yakuba 5:13-16 - Dannaya delili na banabagatɔ kisi ani Matigi na a lakunun.

2. Zaburu 103:2-5 - Matigi tanu a ka kɛnɛyali sebaaya kosɔn ani ko a bɛ an ka jurumuw bɛɛ yafa.

Luka 7.4 U sera Yesu ma tuma min na, u y'a deli o yɔrɔnin bɛɛ la, k'a fɔ ko: «A ka kan ka nin kɛ min kosɔn.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw ka maana fɔ minnu nana Yesu fɛ ka dɛmɛ ɲini a fɛ.

1: An bɛ se ka an jigi da Yesu kan tuma min na an mago bɛ dɛmɛ na.

2: An bɛ se ka an ɲɛsin Yesu ma tuma bɛɛ n’an magow ye, ka a ka dɛmɛ ɲini.

1: Matiyu 11:28 - "Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya."

2: Filipekaw 4:6–7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

Luka 7.5 A b an ka siya kanu, a ye Alabatoso jɔ an ye.

Yesu tun bɛ Israɛl siya kanu ani a ye dɛmɛ don ka Alabatoso jɔ u ye.

1. Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Yesu b’a ka kanuya jira cogo minnu na a ka mɔgɔw la, o sɛgɛsɛgɛli.

2. Jɛkulu fanga - ka a lajɛ cogo min na Alabatoso tun ye Israɛldenw ka lajɛyɔrɔ ye.

1. Yuhana 13:34-35 - Yesu ye ci bila an ma ko an ka ɲɔgɔn kanu i ko a y’an kanu cogo min na.

2. Heburuw 10:24-25 - Ka ɲɔgɔn jija ka timinandiya dannaya la ani ka ɲɔgɔn lajɛn ka o kɛ.

Luka 7.6 O kɔ, Yesu taara n’u ye. A ni so cɛ tun man jan tuma min na, sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye a teriw ci a ma k'a fɔ a ye ko: «Matigi, i kana i yɛrɛ tɔɔrɔ, katuguni ne man kan ka don ne ka so kɔrɔ.

Kɛlɛcɛ kuntigi bɛ teriw ci Yesu ma walisa k’a fɔ a ye ko a kana na a ka so, iko a man kan ni Yesu ka kɛ yen.

1. Kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ ka majigilenya: Se min bɛ an yɛrɛ ka man kan k’a dɔn

2. An ka yɔrɔ dɔnni: Kɛlɛbolo kuntigi ye delili min kɛ Yesu ma ni majigilenya ye

1. Filipekaw 2:3- Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Yakuba 4:10- Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Luka 7.7 O de y'a to ne tun t'a miiri ko ne ka kan ka na i ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka majigilenya ni a ka makari kan, k’a dɔn ko a tun t’a yɛrɛ jate ko a ka kan ka na cɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini, o bɛɛ n’a ta, a tun bɛ a ka delili di cɛ ma hali bi ni kuma kelen ye.

1. Majigilenya fanga: Ka dege k’an ka dɛsɛw dɔn ani k’u minɛ

2. Krisita ka hinɛ: Yesu bɛ makari jira cogo min na mɔgɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ

1. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2. Matiyu 8:8 - "Kɛmɛsarada kuntigi y'a jaabi ko: Matigi, ne man kan ka na ne ka so kɔrɔ, nka i ka kuma dɔrɔn fɔ, ne ka jɔnkɛ na kɛnɛya."

Luka 7.8 K'a masɔrɔ ne fana ye mɔgɔ ye min bilalen bɛ fanga kɔrɔ, sɔrɔdasiw bɛ ne kɔrɔ. ka dɔ wɛrɛ fɔ a ye ko: «Na, a bɛ na.» Ne ka jɔnkɛ fana ko: «I ka nin kɛ, a bɛ o kɛ.»

Ala bɛ se ka an kan ani an ka kan ka a kan minɛ.

1: Aw ka Ala kan minɛ ani ka a ka dubaw sɔrɔ

2: I ka i yɛrɛ majigin Ala ka kuntigiya kɔrɔ

1: Waajulikɛla 8:4-5 - Masakɛ ka kuma bɛ yɔrɔ min na, fanga bɛ yen. Walima ko: Mun na i b'o kɛ?

2: Filipekaw 2:10-11 - Walisa u gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo fɛnw ni dugukolo kan fɛnw ani dugukolo jukɔrɔ fɛnw. Nɛn bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka nɔɔrɔ da Fa Ala kan.

Luka 7.9 Yesu ye o kow mɛn tuma min na, a kabakoyara a la, a y’a yɛlɛma k’a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko: «Ne b’a fɔ aw ye ko ne ma dannayaba sɔrɔ nin cogo la, Israɛl si tɛ.»

Yesu kabakoyara Romɛkaw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ka limaniya la, wa a y’a tanu o ko la, hali k’a sɔrɔ a tun tɛ Israɛlka ye.

1: An bɛɛ bɛ se ka kalan sɔrɔ Romɛkaw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka misali la ani k’an jija ka dannaya bonya i n’a fɔ ale ta.

2: An bɛɛ bɛ se ka dusu don an kɔnɔ walisa ka dannaya barika sɔrɔ i n’a fɔ Romɛkaw ka kɛlɛbolo kuntigi, hali n’an tɛ Israɛlkaw ye.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

2: Matiyu 17:20 - "Yesu y'a fɔ u ye ko: Aw ka dannabaliya kosɔn. A na bɔ yen, foyi tɛna se ka kɛ aw bolo.»

Luka 7.10 Mɔgɔ minnu cilen don, olu seginna so kɔnɔ, u ye baaraden kɛnɛyalen sɔrɔ.

Yesu ye baaraden dɔ kɛnɛya min tun bananen don, cidenw seginna so kɔnɔ tuma min na, o baarakɛla kɛnɛyara pewu.

1. Yesu ye Dɔgɔtɔrɔba ye min bɛ se k’an kɛnɛya an farikolo ni hakili ta fan fɛ banaw la.

2. Ala de ye an ka kɛnɛya ni an ka barika sɔrɔyɔrɔ ye.

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Yakuba 5:14-15 - "Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u ye, ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ dannaya la, o na banabagatɔw lajɔ." mɔgɔ ka ɲɛ, Matigi na u lakunun. Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma."

Luka 7.11 O dugujɛ, a taara dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Nain. A ka kalanden caman taara n'a ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu lakali a taara bɔ Nain dugu kɔnɔ n’a ka kalanden caman ani jamaba ye.

1: Yesu b’an kalan ko jɛkulu ni jɛɲɔgɔnya nafa ka bon.

2: Yesu b’a jira an na ko hinɛ ni makari ye jogo nafamaw ye Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.

2: Yuhana 13:34-35 - Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.» Mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu.

Luka 7.12 A gɛrɛla dugu da la tuma min na, cɛ salen dɔ taara ni a ye, a ba denkɛ kelenpe, muso cɛ salen tun don.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso cɛ salen dɔ kan min tun bɛ ni mɔgɔ caman ye ka bɔ dugu kɔnɔ, k’a to a denkɛ kelenpe su la.

1. Hinɛ fanga: Dusukasi bɛ mɔgɔ minnu na, an bɛ se ka olu dusu saalo ani k’u dɛmɛ cogo min na

2. Sigida jɔyɔrɔ dusukasi waatiw la

1. Esayi 61:1-3 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase tɔɔrɔlenw ma. A ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ma, ka hɔrɔnya weleweleda kasodenw ma;

2. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.

Luka 7.13 Matigi y’a ye tuma min na, a hinɛ donna a la k’a fɔ a ye ko: «I kana kasi.»

Yesu ye muso cɛ salen dɔ ye, a denkɛ tun sara sisan, ani hinɛ tun b’a la. A y’a fɔ a ye ko a kana kasi.

1. Kanuya min bɛ hinɛ: Yesu ni Nain muso cɛ salen

2. Ala ka dususalo: Ka barika sɔrɔ ɲɛnamaya tɔɔrɔw la

1. Matiyu 9:36 - A ye jama ye tuma min na, a hinɛ donna u la, bawo u tun bɛ tɔɔrɔ ani u tun tɛ se ka foyi kɛ, i n’a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 1:3-4 - An Matigi Yesu Krisita Fa, makari Fa ni dusu saalo bɛɛ Ala ka tanu, min bɛ an dusu saalo an ka tɔɔrɔw bɛɛ la, walisa an ka se ka mɔgɔw dusu saalo an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la, ni dususalo ye, Ala bɛ an dusu saalo cogo min na.

Luka 7.14 A sera ka maga sugo la. A ko: «Kamalennin, ne b'a fɔ i ye ko: Wuli.»

Yesu ye kamalennin dɔ lakunu a kɛtɔ ka maga sugo la dɔrɔn.

1. Ala ka sebaaya: Yesu b Ala ka sebaaya jira an na kamalennin kununni sababu la.

2. Dannaya ni kabakow: Yesu b’an kalan ko dannaya bɛ se ka kabakow lase ɲɛnamaya ma.

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni u sara. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ni dannaya ye ne la, o tɛna sa abada.

2. Marka 5:41-42 - A ye sunguru salen bolo minɛ, k’a fɔ a ye ko: “Talita kumi,” o kɔrɔ ye ko: “Npogotiginin, ne b’a fɔ i ye ko i ka wuli!” O yɔrɔnin bɛɛ, npogotiginin wulila ka yaala-yaala daminɛ.

Luka 7.15 Mg salen y'i sigi ka kuma damin. A y'a lase a ba ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kabako lakali, Yesu ye mɔgɔ salen dɔ lakunu, o kɔfɛ, a ye kuma daminɛ, ka di a ba ma.

1. Ɲɛnamaya fanga: Yesu b’a ka kanuya banbali jira an na cogo min na

2. Kabako: Yesu ka kabakow b’a ka Ala-ka-marako seereya cogo min na

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada."

2. Rom=kaw 6:4 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

Luka 7.16 Siran donna mɔgɔw bɛɛ la, u ye nɔɔrɔ da Ala kan k'a fɔ ko: «Kiraba dɔ wulila an cɛma. ani ko: «Ala taara bɔ a ka mɔgɔw la.»

Jama falen tun bɛ siran na tuma min na Yesu ye kabako kɛ, ani u ye Ala tanu kiraba kosɔn min cilen tun bɛ u ma.

1. Matigi siranya: Ala bɛ dususalo lase an ma cogo min na dannayabaliya waatiw la

2. Ala ka bɔnyeli: Ka Yesu dɔn iko kiraba

1. Esayi 11:2-3 - "Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni."

2. Kɛwalew 3:19-20 - "Aw ka nimisa, ka yɛlɛma, walisa aw ka jurumuw ka bɔ yen, ni lafiya waatiw nana ka bɔ Matigi ɲɛ kɔrɔ."

Luka 7.17 O kumakan bɔra Jude jamana bɛɛ la ani a lamini bɛɛ la.

Yesu ka kibaruya jɛnsɛnna cogo min na Jude jamana bɛɛ la ani a lamini maraw la, nin tɛmɛsira bɛ o ɲɛfɔ.

1. Nisɔndiya kumakan dɔ: Yesu ka cikan jɛnsɛnni

2. Jigiya walew la: Kibaru duman fɔli nɔfɛkow

1. Romɛkaw 10:13-15 (Katuguni “mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.”)

2. Kɛwalew 1:8 (Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo danw ma.)

Luka 7.18 Yuhana ka kalandenw ye o kow b jira a la.

Yuhana ka kalandenw ye Yesu ka sebaaya kɛwalew kibaruya lase Yuhana ma.

1. Ala bɛ baara kɛ tuma bɛɛ cogoyaw la, an t’a fɛ ka na ni a sago ye.

2. An bɛ se ka da a la ko Yesu bɛna ko ɲuman ni ko ɲuman kɛ, hali ni o tɛ an ɲɛ na.

1. Esayi 55:8-9 - “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye,” Matigi ko ten. «Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a laɲiniw ye ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, laɲiniw ye jigiya ni siniko di aw ma.

Luka 7.19 Yuhana y'a ka kalanden fila wele Yesu ma k'a ɲininka ko: «Min nana, e de don wa?» walima an bɛ dɔ wɛrɛ ɲini wa?

Yuhana Batiselikla ye a ka kalanden fila ci Yesu ma walisa ka a ɲininka ni ale de tun ye Masiya ye min tun bɛ makɔnɔ.

1. Masiya ka jigiya - Luka 7:19

2. I ka da Yesu la - Luka 7:19

1. Matiyu 11:2-3 - Yuhana ye Krisita ka ko kɛlenw mɛn kaso la tuma min na, a y’a ka kalandenw ci ka taa a ɲininka ko: “E de tun bɛna na wa, walima an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛ makɔnɔ wa?”

2. Esayi 35:4 - A fɔ dusukun siranninw ye ko: “Aw ka barika bonya, aw kana siran; aw ka Ala na na, a na na ni waleɲumandɔn ye. a na na aw kisi ni Ala ka jurumu ye.”

Luka 7.20 Cɛw sera a ma tuma min na, u y’a fɔ a ye ko: «Yuhana Batiselikɛla ye an ci i ma k’a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ min ka kan ka na, e de don wa?» walima an bɛ dɔ wɛrɛ ɲini wa?

Ciden fila minnu bɔra Yuhana Batiselikɛla fɛ, olu ye Yesu ɲininka ni ale de ye Masiya ye, u tun bɛ ka min makɔnɔ.

1. "Yuhana Batiselikla ka danaya: A' ye Yesu filɛ".

2. "Ka Yesu kɛ an ka Masiya ye, o kɔrɔ ye mun ye?"

1. 1 Piɛrɛ 2:4-5 - "Aw bɛ na a fɛ tuma min na, kabakurun ɲɛnama min banna mɔgɔw fɛ, nka Ala ɲɛnama ɲɛnama, a nafa ka bon, aw yɛrɛw bɛ jɔ i ko kabakurun ɲɛnamaw, ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye sarakalasebaaya senuma, ka hakili saraka minnu di Ala ma Yesu Krisita barika la."

2. Esayi 9:6 - "Denmisɛn wolola an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ kuntigi." ."

Luka 7.21 O waati kelen na, a ye u ka banaw ni u ka tɔɔrɔw ni jinɛ juguw caman kɛnɛya. A ye fiyentɔ caman ye.

Yesu ye mɔgɔ caman kɛnɛya u farikolo ni alako banaw la.

1: Yesu ka hinɛ ni a ka makari: An Matigi ni an Kisibaa bɛ na ni kɛnɛya ni segin ye cogo min na

2: A kɛnɛyara dannaya fɛ: Ka da kabako la fanga

1: Matiyu 9:35 - Yesu ye duguw ni duguw bɛɛ lamini, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana bɛɛ ni bana bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

2: 1 Piɛrɛ 2:24 - A yɛrɛ ye an ka jurumuw ta a yɛrɛ farikolo la jiri kan, walisa an minnu sara jurumuw kama, an ka ɲɛnamaya tilennenya kama.

Luka 7.22 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ka taa ka aw ye ko minnu ye, aw ye minnu mɛn, aw ka taa o fɔ Yuhana ye. cogo min na fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw bɛ saniya, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, kibaru duman bɛ fɔ faantanw ye.

Yesu b mɔgɔw kalan ko ka seereya kɛ a ka kɛwalew la, o ye ka kibaru duman fɔ faantanw ye.

1: Yesu ka sebaaya - Yesu ka baaraw b a ka kibaru duman sebaaya jira cogo min na.

2: Kibaru Duman waajuli faantanw ye - Yesu ka baaraw b’a jira cogo min na ko a nafa ka bon ka kibaru duman waajuli kɛ faantanw ye.

1: Matiyu 11:5 - Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw bɛ saniya, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, faantanw ye kibaru duman fɔ u ye.

2: Esayi 61:1 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan; katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya laseli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon da wuli sirilenw ye.

Luka 7.23 Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ jurumu kɛ ne la, o ye dubaden ye.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko mɔgɔ minnu dara ale la, olu bɛna duba sɔrɔ.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka da Yesu la

2. Ka se sɔrɔ dannaya gɛlɛyaw kan

1. Yuhana 14:1-4 - Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, a tun bɛ baara minnu kɛ, o na se ka olu kɛ.

2. Rom=kaw 8:37-39 - Pol b dannabaaw jija ko foyi t se ka u fara Ala ka kanuya kan Krisita Yesu la.

Luka 7.24 Yuhana ka cidenw taara tuma min na, a y'a daminɛ ka kuma jama ye Yuhana ko la ko: «Aw bɔra kungokolon kɔnɔ ka taa mun filɛ? Bɔgɔ min bɛ yɛrɛyɛrɛ fiɲɛ fɛ wa?

Yesu bɛ kuma mɔgɔw fɛ Yuhana Batiselikɛla ko la, k'u ɲininka u bɔra kungokolon kɔnɔ ka mun ye - bere min yɛrɛyɛrɛla fiɲɛ fɛ?

1. Dannaya fanga: I bɔra ka taa mun filɛ?

2. Yuhana Batiselikɛla ka ɲɛnamaya: Seere dɔ kungokolon kɔnɔ

1. Matiyu 11:7-11 – “I bɔra kungokolon kɔnɔ ka mun filɛ? Nɛgɛ min yɛrɛyɛrɛla fiɲɛ fɛ?”

2. Esayi 40:3-5 – “Kunnankan dɔ pɛrɛnna ko: Matigi ka sira labɛn kungokolon kɔnɔ. i ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.’”

Luka 7.25 Nka aw taara mun filɛ? Cɛ min bɛ fini nɔgɔlen don wa? A filɛ, minnu fini donna ka ɲɛ, ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na, olu bɛ masakɛw ka so kɔnɔ.

Yesu bɛ ka mɔgɔw lasɔmi ko mɔgɔ minnu ye kɛnɛma nafolotigiw ye, ani minnu ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman bɛ, olu kana u kabakoya, bawo o mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ masakɛw ka sow kɔnɔ.

1. Nafolo ni ɲɛnajɛko kana i kabakoya - Luka 7:25

2. Ala ka wasa ɲini sanni ka diɲɛ tɔnɔ ɲini - Luka 7:25

1. Ntalenw 30:8-9 - "I ka nafantan ni nkalon bɔ ne la, i kana faantanya ni nafolo di ne ma, i ka ne balo ni dumuni ye min ka di ne ye, walisa ne kana fa, ka ban i la, ka a fɔ ko: Matigi ye jɔn ye? Walima ne kana kɛ faantan ye ka sonyali kɛ, ka ne ka Ala tɔgɔ ta fu.»

2. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛ ko la. yɔrɔ o yɔrɔ ani fɛn bɛɛ la, ne kalanna ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw sɔrɔ.Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

Luka 7.26 Nka aw taara mun filɛ? Kira dɔ don wa? Ɔwɔ, ne b'a fɔ aw ye, ka tɛmɛn kira kan kosɛbɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka bonya kan, ale min tun ka ca ni kira ye kosɛbɛ.

1. Yesu: A ka ca ni kira ye kosɛbɛ

2. Yesu ka nɔɔrɔ min ɲɔgɔn tɛ

1. Heburuw 1:1-2 - Ala min tun bɛ kuma waati caman na ani cogo caman na ka tɛmɛn kiraw fɛ faw fɛ , nin don laban ninnu na, a kumana an fɛ a Denkɛ fɛ, a ye min sigi fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ye , a ye diɲɛw da ale de sababu fɛ fana;

2. Esayi 9:6-7 - Katuguni Den bangera an ye, Denkɛ dira an ma. ani gɔfɛrɛnaman bɛna kɛ a kamankun kan. A tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala Setigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka gɔfɛrɛnaman ni hɛrɛ cayali tɛna ban.

Luka 7.27 A sɛbɛnnen bɛ a ko la ko: «A filɛ, ne bɛ ne ka ciden ci i ɲɛ kɔrɔ, o na i ka sira labɛn i ɲɛkɔrɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yesu ye mɔgɔ ye min sɛbɛnna Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, Ala ye min ci ka taa sira labɛn a nali kama.

1: Yesu ye Ala ka kisili labɛn dafali ye.

2: An welelen don ka sira labɛn Matigi ye i ko Yesu y’a kɛ cogo min na.

1: Esayi 40:3-5 – Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: “A’ ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye. ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

2: Malaki 3:1 – “A filɛ, ne na ne ka ciden ci, o na sira labɛn ne ɲɛ. O kɔ, i bɛ Matigi min ɲini, o na barika sɔrɔ ka na a ka Alabatosoba kɔnɔ. layidu ciden, aw b'a fɛ min na, o na na,” Matigi Sebaayabɛɛtigi ko ten.

Luka 7.28 Ne b’a fò aw ye ko: Musow wolola kira si tè yen min ka bon ni Yuhana Batiselikla ye.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yuhana Batiselikɛla ye kiraba ye musow fɛ minnu bangera, nka hali Ala ka masaya la dɔgɔmannin ka bon ni ale ye.

1. Masaya ka sebaaya: Ala ka sebaaya bonya faamuyali

2. Ka tugu Ala ka labɛn kɔ: Ka mɔgɔ fitininw minɛ Ala ka Masaya kɔnɔ

1. Matiyu 11:11 - "Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko muso wolola musow cɛma, mɔgɔ si ma wuli ka tɛmɛ Yuhana Batiselikɛla kan, o bɛɛ n'a ta, mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔgɔ sankolo masaya la, o ka bon ni ale ye."

.

Luka 7.29 Mɔgɔ minnu y’a lamɛn, ani waribɔlaw, olu bɛɛ ye Elohim jo di, k’a sɔrɔ u batisera ni Yuhana ka batiseli ye.

Mɔgɔ minnu ye Yesu ni waribɔlaw lamɛn, olu batisera Yuhana fɛ ani u ye jo di Ala ma.

1. An ka kan ka sɔn Yuhana ka batiseli ma ani ka jo di Ala ma.

2. Yesu ka kumaw fanga ani u bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min na walisa ka jo di Ala ma.

1. Luka 7:29

2. Romkaw 3:25-26 - "Ala ye Yesu jira jurumu saraka ye. Mɔgɔw bɛ tilennenya kɛ Ala ɲɛkɔrɔ ni u dalen b'a la ko Yesu ye a ni saraka, k'a joli bɔn. O kɛra walisa k'a jira ko Ala ye a ka muɲuli kɛ." jurumu minnu kɛra ka kɔn o ɲɛ, olu ma ɲangi.»

Luka 7.30 Nka Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw banna Ala ka laadilikan ma u yɛrɛw kama, k'a masɔrɔ u ma batise a fɛ.

Farisiɛnw ni sariyatigiw ma sɔn ka sɔn Ala ka laadilikan ma, u ma sɔn ka batise ale fɛ.

1. Ka sɔn Ala ka laadilikanw ma ani ka an yɛrɛ majigin a ɲɛ kɔrɔ.

2. Nafa min b’a la ka batise ani a bɛ nɔ min bila an ni Ala cɛsira la.

1. Romɛkaw 10:9-10 - "K'a fɔ ko ni aw ye aw ka dannaya da Matigi Yesu kan ani ni aw dalen bɛ aw dusukun na ko Ala y'a lakunu ka bɔ suw cɛma, aw na kisi. ni da la, jurumu bɛ kɛ kisili kama.»

2. Yakuba 4:6-7 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma." 7 O de kosɔn, aw ka aw kolo Elohim kɔrɔ, aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ.»

Luka 7.31 Matigi ko: «O tuma na fɛ, ne na nin mɔgɔw suma ni mun ye?» ani u bɛ cogo di?

Matigi Yesu ye ɲininkali kɛ nin bɔnsɔn cɛw bɛ cogo min na.

1. Nin bɔnsɔn cɛw: Ka bi jɛkulu suma ni Bibulu sariyakolow ye

2. Ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ kɔnɔ min nafa tɛ Bibulu ka sariyakolow la

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Yakuba 4:4 - Aw jatɔw! Yala i t’a dɔn ko teriya ni diɲɛ ye, o ye Ala juguya ye wa?

Luka 7.32 U bɛ i ko denmisɛnw sigilen bɛ sugu la, u bɛ ɲɔgɔn wele k’a fɔ ko: «An ye fɔlikan fɔ aw ye, aw ma dɔn kɛ. An ye dusukasi kɛ aw ye, aw ma kasi.»

Mɔgɔw bɛ se ka suma ni denmisɛnninw ye sugu la minnu bɛ ɲɔgɔn wele nka u tɛ jaabi ɲininen sɔrɔ.

1: An ka kan ka sɔn ka Ala ka welekan jaabi, k’an dusukunw da mɔgɔw ɲɛ na, a bɛ na ni nisɔndiya ni dusukasi minnu ye.

2: An ka kan k’an janto walisa an kana kɛ mɔgɔ ye min tɛ Ala ka kuma fɔ, bawo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jɔ alako ta fan fɛ.

1: Esayi 55:6 - "A' ye Matigi ɲini ka a sɔrɔ, aw ka a wele k'a surunya;"

2: Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don."(Alimankan na)

Luka 7.33 Yuhana Batiselikla nana, a ma buru dun, a ma diwɛn min. Aw b'a fɔ ko: Jinɛ b'a la.'

Mɔgɔw ye Yuhana Batiselikɛla kɔrɔfɔ ko a ma a sen don sigida laada kelenw na i n’a fɔ u, k’a fɔ ko jinɛ dɔ b’a la.

1. Kɔrɔfɔli jaabi cogo ni nɛɛma ye.

2. Yɛrɛminɛ nafa.

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

2. Filipekaw 4:5 - "Aw ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara."

Luka 7.34 Mɔgɔ Denkɛ nana dumuni kɛ ka minni kɛ. Aw b'a fɔ ko: «A filɛ, ne ye dumunikɛbaa ye, ani dɔlɔminna, fajibɔlaw ni jurumutɔw teri!»

Mɔgɔ Denkɛ nana ka dumuni kɛ ani ka minni kɛ, o bɛɛ n’a ta, a jalakilen don ko a ye dumunikɛla ni diwɛn minbaga ye, waribɔlaw ni jurumukɛlaw terikɛ.

1. Krisita ka sɔnni ani a ka cidenyabaara

2. Yesu ka da mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na

1. Matiyu 11:19 - "Mɔgɔ Denkɛ nana dumuni kɛ ka minni kɛ, u b'a fɔ ko: «A filɛ, dumunikɛla ni dɔlɔminna, waribɔlaw ni jurumukɛlaw teri!» O bɛɛ n'a ta, hakilitigiya bɛ jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ."

2. Yuhana 8:12 - "Yesu y'a fɔ u ye tugun ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

Luka 7.35 Nka hakilitigiya tilennen don a denw bɛɛ fɛ.

Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan ko hakilitigiw bɛna jo sɔrɔ u yɛrɛ denw fɛ.

1. Hakilitigiya lakika bɛna sara

2. Hakilitigiya ka dugawuw

1. Ntalenw 2:6-7 - Sabu Matigi bɛ hakilitigiya di; Dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la. a bɛ hakilitigiya ɲuman mara mɔgɔ tilennenw ye; mɔgɔ minnu bɛ taama tilennenya la, a ye kala ye.

2. Kolosekaw 2:3 - hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ.

Luka 7.36 Farisiɛn dɔ y’a ɲini a fɛ a ka dumuni kɛ n’a ye. A donna Farisiɛn ka so kɔnɔ, a y'i sigi ka dumuni kɛ.

U ye Yesu wele ka na Farisiɛn dɔ ka so walisa ka dumuni kɛ.

1. Jatigila kɔrɔ: Ka Yesu bisimila an ka so kɔnɔ

2. Weeleli fanga: Ka se mɔgɔ wɛrɛw ma

1. Romɛkaw 12:13 - Aw ni Matigi ka mɔgɔw ye minnu mago bɛ u la. Jatigila dege.

2. Heburuw 13:2 - Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, bawo o kɛli fɛ, mɔgɔ dɔw ye jatigila jira mɛlɛkɛw la k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

Luka 7.37 Dugu kɔnɔ muso dɔ ye jurumukɛla dɔ ye, a y'a dɔn ko Yesu sigilen bɛ dumuni na Farisiɛn ka so, a nana ni tulu sumalen kɛsu ye.

Muso dɔ min tun dɔnna ko jurumut don, o y’a ka kanuya n’a ka waleɲumandɔn jira Yesu la, a kɛtɔ ka na ni alabatiri kɛsu ye min falen bɛ tulumafɛn na.

1. Se min bɛ kanuya ni waleɲumandɔn jirali la

2. Yesu ka yafa min tɛ dantigɛli kɛ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Matiyu 6:12 - I ka an ka juruw yafa an ma, i ko an fana ye an ka juruw yafa cogo min na.

Luka 7.38 A jɔlen tora a sen kɔrɔ ka kasi, ka a senw ko ni ɲɛji ye, ka u ko ni a kunsigiw ye, ka a senw susu, ka tulu tulu kɛ u la.

Muso dɔ ye Yesu senw ko k’a susu ni a ɲɛji ni a kunsigi ye, ka tulu kɛ u la.

1. Yesu ka kan ni an ka kanuya ni an ka yɛrɛdi ye

2. An bɛ se k’a jira cogo min na ko an b’an kanu Yesu la

1. Yuhana 13:1-17 - Yesu ye a ka kalandenw senw ko

2. Romkaw 12:1-2 - Ka an yr di Ala ma ka k saraka åumanw ye

Luka 7.39 Farisiɛn min y’a wele, o y’o ye tuma min na, a y’a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Nin cɛ tun ye kira ye, a tun na a dɔn muso min magara a la, o ye jɔn ye ani muso sugu min jurumukɛla.

Farisiɛn min ye Yesu wele sufɛdumuni na, o kabakoyara ka muso jurumutɔ dɔ ye a senw ko ni a ɲɛji ni a kunsigi ye, a dalen tun b’a la ko kira lakika tun bɛna o dɔn.

1. Yesu bɛ nɛɛma ni yafa sebaaya jira an na, a kɛtɔ k’a to muso jugu dɔ k’a senw ko.

2. An ka kan ka sɔn ka sɔn mɔgɔw bɛɛ ma ani ka yafa u ma, u ka waati tɛmɛnenw mana kɛ cogo o cogo.

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Matiyu 7:1 - Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan.

Luka 7.40 Yesu y’a jaabi ko: «Simɔn, ne bɛ ka dɔ fɔ i ye.» A ko: «Karamɔgɔ, a fɔ.»

Yesu ye Simɔn kunbɛn ani a ye kuma dɔ fɔ a ye, o ye Simɔn bila ka a deli a ka taa a fɛ ka kuma.

1. Yesu ye kuma dɔ fɔ an bɛɛ ye - aw kana siran ka lamɛnni kɛ ani ka dɔ fara a kan.

2. I dusukun ni i hakili da Yesu ye - A b kuma f i ye min b se ka i ka namaya yl.

1. 1 Yuhana 3:18, "Denmisɛnw, an kana kanuya kanu ni kuma wala ni kan ye, nka an ka kanuya kɛ ni kɛwalew ni tiɲɛ ye."

2. Yakuba 1:19-20, "O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka mɛn ka dimi, katuguni mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

Luka 7.41 jurutigi dɔ tun bɛ yen, jurutigi fila tun bɛ o la: kelen ka juru tun ye wari kɛmɛ duuru ye, tɔ kelen tun ye wari bi duuru ye.

O jurutigi fila ninnu ka ntalen bɛ sinsin yafa nafa kan.

1: Ala ka yafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan, wa an ka kan ka teliya ka yafa mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ an na.

2: An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ kojugu, i n’a fɔ an bɛɛ ka jurumuw ka kan ka muɲu cogo min na.

1: Matiyu 6:14-15 - «Ni aw ye yafa mɔgɔ wɛrɛw ma ni u ye jurumu kɛ aw la, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma. Nka ni aw ma u ka jurumuw yafa, aw Fa tɛna aw ka jurumuw yafa.”

2: Efesekaw 4:32 - “Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.”

Luka 7.42 U ma foyi sɔrɔ tuma min na, a ye yafa u fila bɛɛ ma k'a jɛya. A fɔ ne ye, u la jumɛn bɛna a kanu kosɛbɛ?

Yesu ye ntalen dɔ fɔ jurutigi fila ko la minnu fila bɛɛ ka juru yafara u ma, k’a ɲininka jɔn bɛna a kanu kosɛbɛ o jaabi la.

1. Krisita ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ

2. Waleɲumandɔn ka kɛɲɛ ni yafa jaabi ye

1. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu ni min ye, hali k’a sɔrɔ an sara an ka jurumuw la, o y’an ɲɛnama ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ.

2. Zaburu 103:11-12 - Sankolow bɛ dugukolo sanfɛ cogo min na, a ka kanuya ka bon a ɲɛsiranbagaw ma. Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ jan.

Luka 7.43 Simɔn y’a jaabi ko: «Ne hakili la, a yafara min ma kosɛbɛ.» A y'a fɔ a ye ko: «I ye kiri tigɛ ka ɲɛ.»

Simɔn y’a jateminɛ ka ɲɛ ko Yesu ye juruba fila la belebeleba yafa.

1. Yesu ka makari - Yesu ka kan ka an ka jurumuw yafa hali ni an man kan ni o ye.

2. Yesu ka kiritigɛ - An ka kan k’an jija cogo min na ka desizɔn ɲumanw ta ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Luka 7.44 A y'i jɛngɛ muso ma k'a fɔ Simɔn ye ko: «I bɛ nin muso in ye wa? Ne donna i ka so kɔnɔ, i ma ji di ne ma ne senw kama, nka a ye ne senw ko ni ɲɛji ye, ka u ko ni a kunsigi ye.

Yesu b’a jira an na ko a nafa ka bon ka jatigila ni hinɛ jira.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni hinɛ ye: Yesu ka jatigila misali".

2. "Hiri fanga: Yesu ye Simɔn dusukun Changé cogo min".

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Yakuba 2:13 - "Katuguni hinɛ tɛ kiri la, makari tɛ min na. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiri kan."

Luka 7.45 I ma ne susu, nka kabini ne donna, a ma ne senw susuli dabila.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka hinɛ ni nɛɛma jirali kan muso jurumutɔ dɔ la, k’a sɔrɔ a ma bisimila ni bonya kelen ye.

1. Ka kan ni makari ye: Yesu b’an kalan ka Bɛɛ bisimila ni kanuya ye

2. Ka sɔn nɛɛma ma: Yafa ni hinɛ sɔrɔcogo

1. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala fana yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2. Ntalenw 31:8-9 - Minw tɛ se ka kuma u yɛrɛ ye, i ka kuma olu ye, dɛsɛbagatɔw bɛɛ ka josariyaw ko la . Aw ka kuma ani ka kiri tigɛ cogo bɛnnen na; ka faantanw ni dɛsɛbaatɔw ka josariyaw lafasa.

Luka 7.46 I ma tulu kɛ ne kun na, nka nin muso ye ne senw mun ni tulu ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ ka wale kan min ye Yesu senw mun ni tulu ye.

1: Yesu b’an kalan ko ɲumanya kɛwalew ni kanuya yɛrɛdɔnbaliya nafa ka bon ka tɛmɛ laadalakow walima laadalakow kan.

2: Yesu b’a jira an na ko an bɛ min kɛ, o tɛ, nka an bɛ o kɛ ni dusukun min ye, o de nafa ka bon.

1: Yuhana 13:34-35, "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. Mɔgɔ bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni." aw bɛ ɲɔgɔn kanu.»

2: 1 Yuhana 4:7-8, "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

Luka 7.47 O de kosɔn ne b’a fɔ i ye ko a ka jurumu caman yafara a ma. Katuguni a tun bɛ kanuya caman kanu.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko ni yafa dira mɔgɔ dɔ ma kosɛbɛ, a bɛna caman kanu; o kɔfɛ, ni yafa dɔɔnin ma kɛ mɔgɔ dɔ la, a tɛna kanuya dɔɔnin.

1. Ni an ka yafa bɛ bonya, an ka kanuya bɛ bonya

2. Kanuya fanga min bɛ yafa fɛ

1. 1 Yuhana 4:19 - An b kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ.

2. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn.

Luka 7.48 A y’a fò a ye ko: «I ka jurumuw yafara i ma.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 7:48 la, o bɛ kuma Yesu ka jurumu yafa ko la.

1: Ala ka makari ni kanuya bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ min bɛ taa a fɛ ka yafa ɲini.

2: Yesu ka yafa kumaw bɛ kɛnɛya ni jigiya lase a ɲinibagaw ma.

1: Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala fana yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2: Romɛkaw 3:22-25 - "Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni siya wɛrɛ cɛ—Matigi kelen de ye bɛɛ Matigi ye, a bɛ duba caman kɛ a welebagaw bɛɛ la, katuguni: “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kɛ ten.” kisili kɛra.” O tuma na fɛ, u dalen tɛ mɔgɔ min na, u bɛ se ka o wele cogo di?Wa u bɛ se ka da mɔgɔ la cogo di, u ma min mɛn? cilen?I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Kibaru duman lasebagaw senw cɛ ka ɲi dɛ!”

Luka 7.49 Mɔgɔ minnu sigilen bɛ dumuni na ni Yesu ye, olu y’a daminɛ k’a fɔ u kɔnɔ ko: «Nin min bɛ jurumuw fana yafa, o ye jɔn ye?»

Dumuni dɔ la, Yesu ka dunanw y’a kɔlɔsi ko se bɛ a ye ka jurumuw yafa ani u y’a daminɛ k’u yɛrɛ ɲininka a ye jɔn ye.

1. Yesu ye diɲɛ Kisibaa ye: A ka yafa bɛ fɛn bɛɛ Changé cogo min na

2. Yafa sebaaya: Yesu ka kanuya bɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni a ka nma nafolo ye.

2. Kolosekaw 1:14 - An ye kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali.

Luka 7.50 A y’a fɔ muso ye ko: «I ka dannaya ye i kisi. taa hɛrɛ la.

Yesu ye muso dɔ tanu a ka dannaya kosɔn, k’a fɔ a ye ko a ka taa hɛrɛ la.

1. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la dannaya fɛ Yesu la

1. Efesekaw 2:8-9, "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Yakuba 3:17-18, "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a dabɔlen don hakili la, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la minnu bɛ hɛrɛ kɛ."

Yesu ka kalan nafamaw bɛ Luka 8 kɔnɔ, wa a bɛ kabako nafama caman lakali, i n’a fɔ dannikɛla ka ntalen, fɔɲɔba dɔ lafiyali, ani kabako minnu bɛ kɛnɛya.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka taama ye dugu ni dugu la, ka waajuli kɛ Ala ka Masaya ko la. A ka kalanden tan ni fila ani muso dɔw tun kɛnɛyara ka bɔ jinɛ juguw ni banaw la (Luka 8:1-3). O kɔfɛ, Yesu ye dannikɛla ka ntalen fɔ walisa ka jaabi suguya wɛrɛw jira Ala ka kuma la. Kisɛ minnu binna dugukolo ɲuman kan, olu bɛ mɔgɔ minnu jira, olu bɛ Ala ka kuma lamɛn, k’a mara, ka sɛnɛfɛn dɔ bɔ (Luka 8:4-15). A y’a sinsin a kan fana ko mɔgɔ si tɛ lanpan mana walasa k’a dogo dɔrɔn; o cogo kelen na, foyi dogolen tɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ min tɛna bɔ kɛnɛ kan walima min tɛna dogo min tɛna dɔn (Luka 8:16-18).

Dakun 2nan: Yesu tun bɛ ka mɔgɔw kalan tuma min na, a ba ni a balimakɛw nana a ye nka u ma se ka se a ma jama kosɔn. Tuma min na a fɔra Yesu ye o ko la, a y’a jaabi k’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ Ala ka kuma lamɛn k’a waleya, olu ye a ka denbaya lakika ye (Luka 8:19-21). Kɔfɛ k’u to baji tigɛ ni kalandenw ye sanfiɲɛba wulila ka siran bila u la u ka ɲɛnamaya la hali ni mɔnikɛla ŋanaw tun bɛ u cɛma. O ni sunɔgɔ hakili sigilen kurun kununna k'a kɔrɔfɔ fiɲɛbɔlanw hakili sigili fɔɲɔba min bɛ fanga jira sigida kan kalandenw tora ka kabakoya a ka sebaaya la k'a ɲininka ko "Nin ye jɔn ye? A bɛ ci fɔ hali fiɲɛw ji la u ka a kan minɛ" (Luka 8:22-25).

Dakun 3nan: A selen kɔ fan wɛrɛ fɛ kɔ mara la, Gerasenes ye jinɛw sɔrɔ cɛ ɲɛnama kaburuw la minnu b’a yɛrɛ wele ko Legion bawo jinɛ caman donna a kɔnɔ. Jinɛw y’a deli ko u kana yamaruya di u ma ka taa Dingɛ kɔnɔ o nɔ na a y’a to ka don sagakulu donsokɛw kɛrɛfɛ minnu o kɔfɛ u bolila ka jigin bajida la ka don baji la ka jigin ka fanga jira hakilimaya fanga kan dibi kisili ye hadamaden segin hakilitigiya seginna so k’a weleweleda min y’a kɛ dugu bɛɛ kɔnɔ (Luka 8:26-39). Sapitiri bɛ kɛnɛyako maana fila kuncɛ minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ muso joli bɔlen san tan ni fila magara da la fini kɛnɛyalen dannaya Yayiru ka batoso ɲɛmɔgɔ min denmuso sa waati sera so sungurunnin salen kaban nka a y'a bolo minɛ ko "Denmisɛn wuli! a wulila siɲɛ kelen a daminɛna ka dumuni kɛ nin ko fila bɛɛ la a ye fanga sinsin bana saya seko kan ka na ni bɛɛ ye ɲɛnamaya yɔrɔ min na jigitigɛ bana saya.

Luka 8.1 O kɔfɛ, a taara dugu ni duguw bɛɛ la, ka Ala ka masaya kibaru duman fɔ ani ka a fɔ.

Yesu ye taama kɛ ka taa Ala ka masaya kibaru duman fɔ ani mɔgɔ tan ni fila tun bɛ a fɛ.

1. Yesu ye Kibaru Duman tabaga ye - Luka 8:1

2. Kalandenw weleli - Luka 8:1

1. Matiyu 9:35 - 36 Yesu taara duguw ni duguw bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya kibaru duman fɔ, ka banaw ni banaw bɛɛ kɛnɛya.

2. Marka 6:34 Yesu jigira ka jamaba ye tuma min na, a hinɛ donna u la, katuguni u tun bɛ i ko saga minnu tɛ sagagɛnna ye. O kama, a y’a daminɛ k’u kalan fɛn caman na.

Luka 8.2 Muso dɔw kɛnɛyara jinɛ juguw ni bana juguw fɛ, Mariyama min tɔgɔ ye ko Magadala, jinɛ wolonwula bɔra o la.

O tɛmɛsira bɛ Mariyama Magadala kofɔ, min kɛnɛyara ka bɔ jinɛ juguw ni banaw la.

1. A bɛ kɛnɛya sebaaya ni Krisita ka kanuya ko la.

2. A bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ani Ala bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na o gɛlɛyaw fɛ.

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2. Yakuba 5:16 - O de kosɔn aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili barika ka bon ani a bɛ nɔ bɔ.

Luka 8.3 Hɛrɔde ka kuntigi Kuza muso Yuhana, Suzana ani mɔgɔ caman wɛrɛw minnu tun bɛ a dɛmɛ u ka nafolo la.

Nin tɛmɛsira bɛ muso caman jira minnu ye dɛmɛ don Yesu ni a ka cidenyabaara la, ka baara kɛ n’u yɛrɛ ka nafolo ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye: Musow ka dɛmɛ fanga".

2. "Musow Masaya kɔnɔ: yɛrɛdi ni wari bilali misali".

1. Ntalenw 31:10-31

2. Luka 16:10-13

Luka 8.4 Mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn lajɛn ka bɔ dugu bɛɛ la ka na Yesu fɛ, a ye ntalen dɔ fɔ.

Jamaba tun ye ɲɔgɔn lajɛn dugu bɛɛ la walisa ka Yesu ka kalan lamɛn.

1. Yesu bɛ mɔgɔw kalan ntalenw fɛ

2. Yesu ka kuma ka sebaaya

1. Matiyu 13:3-9 - Yesu ye dannikɛla ka ntalen ɲɛfɔ.

2. Zaburu 19:7-8 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lakunu; Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye.

Luka 8.5 Dantigɛla dɔ bɔra ka taa a ka kisɛ dan. A sennana, sankolo kɔnɔw y'a dun.

Sɛnɛkɛla dɔ bɔra ka taa a ka kisɛw tila, nka a kisɛ dɔw binna yɔrɔ la, kɔnɔw y’a senna yɔrɔ min na, k’u dun.

1. Dantigɛla ka kantigiya ??Ala ka kantigiya bɛ se ka ye cogo di Sinikɛla ka kɛwalew fɛ

2. Farati min b an bolo la ??An ka kan ka sɔn ka faratiw ta walasa ka an bolo da kibaru duman kisɛw dan.

1. Matiyu 13:3-9 ??Yesu ye dannikɛla ni kisɛ ntalen ɲɛfɔ.

2. Yuhana 4:35-38 ??Yesu b a ka kalandenw jija u ka kibaru duman kisɛ dan.

Luka 8.6 Dɔw binna farakurun dɔ kan. a falenna dɔrɔn, a jara, bawo ji tun tɛ a la.

Kisɛ min binna fara kan, o jara ka da ji dɛsɛ kan.

1: Ala ka labɛn bɛ se an ma tuma bɛɛ; an ka kan k’an janto k’a ɲini walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ.

2: An ka kan k’an janto an bɛ Ala ka kuma jaabi cogo min na n’an b’a fɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Zaburu 1:3 - "A bɛ iko jiri min turulen don jibolisiraw da la, min bɛ den a waati la, a bulu tɛ ja."

2: Esayi 58:11 - "Matigi na aw bilasira tuma bɛɛ, ka aw nege wasa yɔrɔ jenenw na, ka aw kolow barika bonya, aw na kɛ i ko nakɔ jilen, i n'a fɔ jiboli-yɔrɔ, ji tɛ ban min na."(Alimankan na)

Luka 8.7 Dɔw binna ŋaniw cɛma. ŋaniw wulila n'a ye, k'a dawolo.

Nin tɛmɛsira b’an kalan ko n’an y’a to fɛn minnu bɛ an hakili ɲagami, olu ka sinsin an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ se k’an bali ka bonya an ka dannaya la.

1. "Ka dannaya kisɛw dan hali ni fɛn dɔw bɛ mɔgɔ hakili ɲagami".

2. "Ka dannaya bonya hali ni gɛlɛyaw bɛ yen".

1. Kolosekaw 3:2 - "Aw ka aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Luka 8.8 Dɔ wɛrɛw binna dugukolo ɲuman kan, ka den kɛ siɲɛ kɛmɛ. O kumaw fɔlen kɔ, a pɛrɛnna ko: Tulo bɛ min fɛ ka lamɛnni kɛ, o ka mɛnni kɛ.»

Dannikɛla ka ntalen bɛ dusu don lamɛnbagaw kɔnɔ u k’u ka dannaya da Ala kan walisa ka bonya ani ka den.

1. Ni an y’an ka dannaya da Ala kan, a bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma

2. Dannaya min bɛ Ala la, o fanga bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:8 - Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw ye, walisa ni aw bɛ se fɛn bɛɛ la waati bɛɛ, aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.

2. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko : ? 쏝 ka sababu kɛ i ka dannaya fitinin ye. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko ? 쁌 ove ka bɔ yan ka taa yen,??ani a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.??

Luka 8.9 A ka kalandenw y'a ɲininka ko: Nin ntalen bɛ se ka kɛ mun ye?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalandenw kan, u ye ntalen dɔ kɔrɔ ɲininka a ye min fɔ.

1. An ka kan ka sɔn tuma bɛɛ ka ɲininkaliw kɛ walisa ka Ala ka Kuma faamu ka ɲɛ.

2. An ka kan ka gɛrɛ Ala la ni dusukun ni hakili dafalen ye, ka tiɲɛ ni hakilitigiya ɲini.

1. Ntalenw 2:3-5 - ni i ye hakilijagabɔ wele ka i kan kɔrɔta faamuyali kama, ni i b’a ɲini i ko warijɛ, k’a ɲini i ko nafolo dogolenw, o tuma na, i na Matigi siran faamu, ka dɔnniya sɔrɔ Ala ta ye.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma.

Luka 8.10 A ko: «Ala ka masaya gundo dɔnni dira aw ma. walisa u kana yeli kɛ, ka mɛnni kɛ, u kana faamuyali sɔrɔ.

Ala ka Masaya gundo bɛ jira mɔgɔ minnu fɛ, nka u dogolen bɛ to mɔgɔ minnu t’a ɲini.

1. Dannaya fanga: Ala ka Masaya gundo ɲinini

2. Dannabaliya datugulan: Ala ka Masaya gundo jirali

1. Matiyu 13:11-17 - Dantigɛla ntalen

2. Yuhana 6:44-45 - Ka Bɛɛ sama Ala ma

Luka 8.11 Nin ntalen ye nin ye: Kisɛ ye Ala ka kuma ye.

Nin ntalen b’an kalan ko Ala ka Kuma bɛ i ko kisɛ min ka kan ka dan ani ka ladon walasa ka falen ani ka den.

1. "Ala ka kuma bɛ i ko kisɛ".

2. "Ka danaya bonya Ala ka kuma barika la".

1. Matiyu 13:1-9 - Dantigɛla ka ntalen

2. Yakuba 1:18-25 - Ka kɛ Kuma kɛbagaw ye

Luka 8.12 Minw bɛ sira da la, olu de bɛ mɛnni kɛ. O kɔ, jinɛ nana ka o kuma bɔ u dusukunw na, walisa u kana da a la ka kisi.»

Ala ka Kuma tɛ sɔn tuma bɛɛ bɛɛ fɛ, wa jinɛ bɛ teliya k’a ka cikan bɔsi mɔgɔ la minnu t’a sɔrɔ.

1. Ka Ala ka Kuma lamɛn: Sɔn sebaaya

2. Ka ban Ala ka Kuma la: Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1. Matiyu 13:18-23 - Dantigɛla ka ntalen

2. Yakuba 1:21 - Tiɲɛ kuma min bɛ kɛwalew la

Luka 8.13 Olu ye farakurun kan, minnu ye kuma mɛn tuma min na, u bɛ o kuma minɛ ni ɲagali ye. U ju tɛ olu la, minnu bɛ dannaya kɛ waati dɔ kɔnɔ, kɔrɔbɔli waati la, u bɛ bin.

Dantigɛla ka ntalen bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala ka Kuma mɛn, o tɛna o sɔrɔ tiɲɛ na. Dɔw bɛna sɔn o ma, nka u ju jugumanba tɛ u la walasa u ka to kantigiya la ni u kɔrɔbɔra.

1. I ka jirisunba dɔ sɛnɛ: I bɛ se k’i ka kantigiya sabati cogo min na kɔrɔbɔliw ɲɛkɔrɔ

2. Dantigɛla ka ntalen: Ka faamuyali jugu sɔrɔ Ala ka Kuma kan

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw bɛ kɔrɔbɔli sugu caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, 3 katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase aw ma. 4 Timinandiya k'a ka baara ban walisa aw ka kɛ mɔgɔ kɔgɔlenw ye ka dafa, foyi kana dɛsɛ aw la.

2. Kolosekaw 2:6-7 - O tuma na fɛ, i n'a fɔ i ye Krisita Yesu sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ Matigi, ka taa a fɛ ka i ka ɲɛnamaya kɛ a la, 7 a ju bɔra ani a jɔlen bɛ a kɔnɔ, a barika barika ka .

Luka 8.14 Min binna ŋaniw cɛma, olu ye olu de ye, ni u y’a mɛn tuma min na, u bɛ taa, ka u datugu ni haminankow ni nafolo ni diyanyekow ye, nka u tɛ den dafalen sɔrɔ.

Dantigɛla ka ntalen b’a jira ko mɔgɔ dɔw minnu bɛ Ala ka kuma mɛn, olu hakili bɛ bɔ nɔgɔya la diɲɛ haminankow ni diyanyekow fɛ, o cogo la, u tɛ se ka den kɛ.

1: Kana a to nin diɲɛ haminankow k’i ka dannaya dabila.

2: I ka ban diɲɛ fɛnw na minnu bɛ i hakili ɲagami ani ka i sinsin Ala kan.

1: Matiyu 6:24-34 - Yesu b’an jija an kana a to an dusukunw ka girinya diɲɛ haminankow fɛ.

2: Yakuba 4:7-10 - I ka jinɛ kɛlɛ ani ka i gɛrɛ Ala la.

Luka 8.15 Nka dugukolo ɲuman kan, minnu bɛ kuma mɛn, ni dusukun ɲuman ni dusukun ɲuman ye, ka a mara, ka den kɛ ni muɲuli ye.

Mg minnu b Ala ka kuma lamn, ka a mara u dusukunw na, ka muɲuli ni timinandiya jira, olu na den ɲuman de la.

1. Muɲuli fanga min bɛ Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka Dusukun ɲuman ni Tiɲɛtigi Sɛnɛ

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma , aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. Zaburu 51:10 - Ala, i ka dusukun saniyalen da ne la, ka hakili sabatilen kura don ne kɔnɔ.

Luka 8.16 Mɔgɔ si ye fitinɛ mana, ka a datugu ni minɛn ye, wala ka a bila dilan kɔrɔ. Nka a b'a da fitinɛ kan, walisa donbagaw ka yeelen ye.»

Mɔgɔ si tɛ yeelen dogo k'a sɔrɔ u y'a mana; o nɔ na, a bɛ bila yɔrɔ yelen dɔ la mɔgɔ wɛrɛw ka se k’a ye.

1: I ka yeelen bɔ walasa diɲɛ ka ye ani ka kɛ jigiya yeelen ye mɔgɔ wɛrɛw bolo.

2: An welelen don ka kɛ yeelenbɔlanw ye ani ka Kibaru Duman tiɲɛ fɔ diɲɛ ye.

1: Matiyu 5:16 - Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

2: Yuhana 1:4-5 - Ɲɛnamaya tun bɛ ale de kɔnɔ, ɲɛnamaya tun ye mɔgɔw ka yeelen ye. Yeelen bɛ yeelen bɔ dibi la, dibi ma se sɔrɔ a kan.

Luka 8.17 Katuguni foyi tɛ gundo la, min tɛna jira. Fɛn dogolen si tɛ yen, min tɛna dɔn ka bɔ kɛnɛ kan.»

Foyi tɛ dogo, foyi tɛna to gundo ye; gundo bɛɛ bɛna bɔ kɛnɛ kan.

1: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ni tilennenya ye, bawo Ala bɛ fɛn bɛɛ ye, foyi tɛ dogo a la.

2: Ala ye kuntigi ye wa gundo si ma dogo a la, an ka kan k’a ɲini ka kanminɛli kɛ ani ka wale kɛ ka kɛɲɛ n’a sago ye.

1: Job 34:21-22 - Katuguni a ɲɛ bɛ hadamaden ka siraw kan, a bɛ a ka taamaw bɛɛ ye. Dibi tɛ yen, saya sumaya fana tɛ yen, tilenbaliya kɛbagaw bɛ se ka u dogo yɔrɔ min na.

2: Ntalenw 5:21 - Katuguni hadamaden ka siraw bɛ Matigi ɲɛ kɔrɔ, a bɛ miiri a ka taamaw bɛɛ la.

Luka 8.18 Aw ka lamɛnni kɛ cogo min na, aw k'aw janto o la, katuguni fɛn bɛ min bolo, o na di o ma. Min tɛ fɛn sɔrɔ, a bɛ iko a bɛ fɛn min na, o na bɔsi a bolo.»

Yesu b’an kalan an ka mɛnni kɛ walisa an ka se ka dugawuw sɔrɔ Ala fɛ ani an kana bɔnɛ an bolo kaban.

1. Ka dannaya tulo da: Ka Ala ka Kuma lamɛn dege

2. Duba don dusukun lamɛnbaga ma: Ala ka Kuma nafolomafɛnw dabɔli

1. Yakuba 1:19-21 - A faamu ko Ala ka Kuma dafalen don, wa a ka kan ka waleya an ka namaya la.

2. Zaburu 119:105 - I ka miiri Ala ka Kuma la su ni tile walasa k’a faamu kosɛbɛ.

Luka 8.19 O tuma la, a ba ni a balimaw nana Yesu ma, u ma se ka na a kɛlɛ degun kosɔn.

Yesu ba ni a balimakɛw y’a ɲini ka se a ma, nka u ma se ka o kɛ jamaba kosɔn.

1. Kana a to balilan si ka i bali ka Ala ɲini.

2. A nafa ka bon ka an ni denbaya ani Ala cɛsiraw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

1. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2. Marka 3:31-35 - A balimaw ni a ba nana yen, u jɔlen kɔ kɛnɛma, u ye ci bila ka taa a wele. Jama y'i sigi a lamini na, u y'a fɔ a ye ko: «I ba ni i balimakɛw bɛ i ɲini kɛnɛma.» A y'u jaabi ko: «Ne ba wala ne balimaw ye jɔn ye?» A ye a lamini mɔgɔw filɛ k'a fɔ ko: «Ne ba ni ne balimaw filɛ! Mɔgɔ o mɔgɔ mana Ala sago kɛ, o ye ne balimakɛ ni ne balimamuso ni ne ba ye.

Luka 8.20 Mɔgɔ dɔ y'a fɔ a ye ko: «I ba ni i balimakɛw jɔlen bɛ kɛnɛma, u b'a fɛ ka i ye.»

Mɔgɔw y’a fɔ Yesu ye ko a ba n’a balimakɛw bɛ kɛnɛma k’a fɛ k’a ye.

1. ? 쏤 amily Ties: Yesu ka kanuya a yɛrɛ ye??

2. ? 쏷 he Kanuya fanga: Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ??

1. Matiyu 12:46-50 (Yesu ye jaabi di a ba ni a balimakɛw ma)

2. Marka 3:31-35 (Yesu ye jaabi di a ba n’a balimakɛw ma)

Luka 8.21 A y’a jaabi ko: «Ne ba ni ne balimaw ye Ala ka kuma lamɛn ka a kɛ.»

Ne ba ni ne balimaw ye Ala ka kuma lamn ani ka waleya o la.

1. ‘Ɲɛnamaya caman layidu’, ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma ye

2. ‘Lamɛnni fanga’, k’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka waati ta ka Ala ka Kuma lamɛn kosɛbɛ

1. Yakuba 1:22-25, min bɛ kuma kuma kɛbagaw ye, a tɛ kuma lamɛnbagaw dɔrɔn ye

2. Yuhana 14:15-21, o min b kuma Yesu ka layidu kan, min ye ɲɛnamaya banbali di mɔgɔ minnu ma, minnu b’a ka ci fɔlenw mara

Luka 8.22 Don dɔ la, a donna kurun kɔnɔ ni a ka kalandenw ye. U ye wuli ka taa ɲɛfɛ.

Yesu n’a ka kalandenw donna kurun kɔnɔ ka taa baji fan dɔ fɛ.

1. Yesu ka taama n’a ka kalandenw ye: Jɛɲɔgɔnya fanga

2. Yesu n’a ka kalandenw ka dannaya: Ka a dege ka da Ala la ko gɛlɛnw na

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Luka 8.23 U tun bɛ kurun kɔnɔ tuma min na, a sunɔgɔra. U fa ji la, u tun bɛ farati la.

Kalandenw ye sanfiɲɛba dɔ sɔrɔ k’u to kurun kɔnɔ ni Yesu ye, o waati kɔnɔna na, u tun bɛ se ka bin.

1. An bɛ se ka da Ala la farati ni dannayabaliya waatiw la.

2. Hali ni a bɛ iko kow tɛ se ka kunbɛn, Ala bɛ se ka an kunna, wa a bɛ se k’an lase ko bɛɛ la.

1. Zaburu 46:1-3 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

2. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

Luka 8.24 U gɛrɛla Yesu la k'a kunun k'a fɔ ko: «Karamɔgɔ, karamɔgɔ, an bɛ halaki.» O kɔ, a wulila ka fiɲɛ ni jikuru kɔrɔfɔ.

Kalandenw siranna ko u bɛna halaki fɔɲɔba dɔ fɛ, nka Yesu ye fiɲɛ ni ji hakili sigi.

1. Gɛlɛya waatiw la, an bɛ se ka an jigi da Yesu kan walisa a ka hɛrɛ lase an ma.

2. Ala ye fɛn bɛɛ kuntigi ye, wa a bɛna an lakana hali fɔɲɔba cɛma.

1. Matiyu 6:25-27 - O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min; walima i farikolo ko la, i bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa? Aw ye sanfɛla kɔnɔw lajɛ; u tɛ danni kɛ wala ka suman tigɛ wala ka fɛnw mara bɔgɔdaga kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Yala i nafa tɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ olu kan wa?

2. Zaburu 46:10 - A ko, ? 쏝 e hali bi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye; Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan.??

Luka 8.25 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya bɛ min?» U siranna, u kabakoyara k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye!» Katuguni a bɛ ci fɔ hali fiɲɛw ni ji ma, u bɛ a kan minɛ.»

Dannaya nafa ka bon walisa ka Ala ka ci fɔlenw labato.

1. "Dannaya fanga: Ala ka ci fɔlenw labatoli".

2. "Aw kana siran: Dannaya barika".

1. Heburuw 11:1-6

2. Romɛkaw 10:17

Luka 8.26 U sera Gadarɛkaw ka jamana la, Galile kɛrɛfɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu n’a ka kalandenw selen Gadarɛkaw ka jamana kan, o min bɛ Galile kɛrɛfɛ.

1. Yesu ka taama ka taa fan dɔ fɛ - Yesu ka kabako nafa sɛgɛsɛgɛli Gadarekaw ka jamana na

2. Ka bɔ an ka dususalo yɔrɔw la - Yesu ka cidenyabaara misali Gadarekaw ka jamana na

1. Matiyu 8:28-34 - Yesu ka kabako Gadarew ka jamana na

2. Marka 5:1-20 - Yesu ka kabako ni jinɛw ka cɛ ye Gadarekaw ka jamana kɔnɔ

Luka 8.27 A taara dugukolo kan tuma min na, cɛ dɔ bɔra dugu kɔnɔ, jinɛw tun bɛ min na kabini tuma jan, a tun tɛ fini don, a tun ma sigi so si kɔnɔ, fɔ kaburuw kɔnɔ.

Tɛmɛsira Cɛ dɔ, jinɛw tun bɛ a kɔnɔ, min tun tɛ fini don ani a tun sigilen bɛ kaburuw kɔnɔ, o ye Yesu kunbɛn tuma min na a sera dugukolo kan.

1. Mɔgɔ gɛnnenw ka jigiya: Yesu bɛ mɔgɔ tununnenw kunmabɔ cogo min na.

2. Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: A bɛ se bɛɛ ma cogo min na.

1. Matiyu 12:22-28 - Yesu ye jinɛ dɔ gɛn ka bɔ yen, ka jalaki bin a kan ko a ye jinɛw gɛn ka bɔ Bɛlzebul ka sebaaya la.

2. Marka 5:1-20 - Yesu ye jinɛ caman gɛn ka bɔ cɛ dɔ la ka u bila donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ.

Luka 8.28 A ye Yesu ye tuma min na, a pɛrɛnna ka i biri a ɲɛ kɔrɔ, ka a fɔ ni kanba ye ko: «N ni i cɛ ye mun ye, Yesu, Ala Kɔrɔtalenba Denkɛ? Ne b'i deli ko i kana ne tɔɔrɔ.

Cɛ y’a ɲini Yesu fɛ a kana a tɔɔrɔ iko a y’a dɔn ko Yesu ye Ala Denkɛ ye.

1. Se min b’a to an b’a dɔn ko Yesu ye Ala Denkɛ ye

2. Nafa b’a la ka da Yesu la

1. Matiyu 8:29 - "U pɛrɛnna k'a fɔ ko: An ni i cɛ ye mun ye, Yesu, Ala Denkɛ?"

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw janto foyi la, nka aw ka deliliw ni barika dali ye fɛn bɛɛ la hakili Krisita Yesu barika la."

Luka 8:29 (Katuguni a tun y’a fɔ jinɛ nɔgɔlen ye ko a ka bɔ cɛ la. Katuguni a tun y’a minɛ tuma caman na kungokolon kɔnɔ.)

O tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min tun sirilen bɛ jinɛ fɛ ni cakɛda ye, nka Yesu ye ci fɔ ni jinɛ saniyalen ye ko a ka bɔ a kɔnɔ.

1: An bɛ se ka an ɲɛsin Yesu ma tuma bɛɛ jigitigɛ waatiw la, bawo a bɛna an hɔrɔnya tuma bɛɛ.

2: Hali n’an b’a miiri ko fanga t’an na, Yesu bɛ se ka fanga di an ma walisa ka an ka jɔnya cakɛdaw kari.

1: Rom=kaw 8:1-2 (O de y'a to Krisita Yesu la mògò minnu tè taama farisogo ta fan fè, fo Ni Senu la, jalaki si tè o la sisan ka bɔ jurumu ni saya sariya la.)

2: Zaburu 146:7 (O min bɛ kiri tigɛ mɔgɔ tɔɔrɔlenw kan, o bɛ dumuni di kɔngɔtɔw ma. Matigi bɛ kasodenw bila.)

Luka 8.30 Yesu y'a ɲininka ko: «I tɔgɔ ye di?» A ko: «Jɛkulu, katuguni jinɛ caman donna a kɔnɔ.»

Nin tɛmɛsira b'a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ye cɛ dɔ kunbɛn, jinɛ caman tun bɛ min kɔnɔ, Yesu y'a tɔgɔ ɲininka o la ani cɛ y'a jaabi ni "Legion" ye.

1. Ka se sɔrɔ an kɔnɔna jinɛw kan dannaya fɛ Yesu la

2. Ka an ka danyɔrɔ faamu Krisita la

1. Matiyu 8:28-34 ??Yesu ye jinɛw gɛn ka bɔ cɛ fila cɛma

2. Rom=kaw 8:37-39 ??Sebaaya si t se ka an faran ka b Ala ka kanuya la Krisita Yesu la

Luka 8.31 U ye Yesu deli ko a kana ci bila u ma ko u ka taa ji dunba kɔnɔ.

Jinɛw kulu dɔ y’a ɲini Yesu fɛ a kana u bila ka don dingɛ dunba kɔnɔ.

1. Dannaya jugumanba: Ka a dege ka da Yesu la

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan: Ka ban Sitanɛ ka nkalonw na

1. Matiyu 4:1-11 - Yesu ka kɔrɔbɔli kungokolon kɔnɔ

2. Yakuba 4:7 - Aw ye jinɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ

Luka 8.32 Donsokɛ caman tun bɛ ka balo kulu kan. A ye u tɔɔrɔ.

Donsokɛ sagakuluw tun be sɔn ka don kuluw kɔnɔ Yesu fɛ.

1: An ka kan k’an hakili to a la ko Yesu falen bɛ nɛɛma ni makari la ani ko an bɛ se ka da a la ko a bɛna min ka fisa an ma.

2: Dan tɛ Yesu ka sebaaya la ani a bɛ se ka kɛnɛya ani ka dɛmɛ don cogoyaw la, an tɛ se ka miiri minnu na.

1: Matiyu 8:1-3 - Yesu donna Kapernaum tuma min na, kɛlɛbolo kuntigi dɔ nana a fɛ ka dɛmɛ ɲini a ka baarakɛla ye.

2: Yuhana 8:1-11 - Yesu ye yafa muso min minɛ jatɔya la, a y’a fɔ a ye ko a ka taa jurumu kɛ tun.

Luka 8.33 Jinɛw bɔra cɛ la ka don donsokɛw kɔnɔ.

Jinɛw ye cɛ dɔ to yen ka donsokɛ kulu dɔ sɔrɔ, o kɔfɛ, u bolila ka jigin yɔrɔ jan dɔ la ka sa kɔ in kɔnɔ.

1. Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ jinɛw ka fanga kan

2. Nafa min b’a la ka da Matigi la

1. Matiyu 8:28-34 - Yesu ye fanga ta jinɛw kan

2. Yakuba 1:2-4 - Nisɔndiya sɔrɔli kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw la.

Luka 8.34 U balobagaw ye ko kɛlen ye tuma min na, u bolila ka taa o fɔ dugu kɔnɔ ani dugu kɔnɔ.

Mɔgɔ minnu tun bɛ dumuni di jinɛw ma, olu siranna tuma min na u y’a ye ko Yesu ye jinɛw gɛn ka bɔ yen, ka boli ka taa a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye min kɛra.

1. Yesu Krisita ka sebaaya - Se bɛ Yesu ye cogo min na ka se sɔrɔ fɛn o fɛn kan.

2. Ka jaabi di Yesu ka kabakow ma - An ka kan ka jaabi di cogo min na Yesu ka kabakow ni kabakow la.

1. Matiyu 8:16 - Wula sera tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, u nana Yesu ma, a ye jinɛw gɛn ka bɔ yen ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya.

2. Marka 5:19 - Nka, Yesu ma sɔn a ma, nka a y’a fɔ a ye ko : ? 쏥 o so ka i yɛrɛ ka mɔgɔw ma k'a fɔ u ye Matigi ye ko caman kɛ i ye, ani a ye hinɛ i la cogo min na.??

Luka 8.35 O kɔ, u bɔra ka taa a lajɛ min kɛra. A sera Yesu ma, ka cɛ min sɔrɔ, jinɛw bɔra min na, a sigilen bɛ Yesu sen kɔrɔ, a fini donna, a hakili ɲuman don.

Jinɛw tun bɛ cɛ min na, o kɛnɛyara Yesu fɛ, ka sɔrɔ a sen kɔrɔ, fini donna ani hakili jɛlen.

1. Ala ka sebaaya min b’an kɛnɛya ani k’an lasegin, o bɛ se ka sɔrɔ Yesu de la.

2. Yesu de ye an ka jigiya ni an ka kɛnɛyali sababu ye.

1. Esayi 53:5 - ? 쏝 ut a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn; ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.??

2. Matiyu 11:28 - ? 쏞 ome ne ma, aw bɛɛ minnu sɛgɛnnen don ani minnu bɛ doni da, ne bɛna lafiɲɛ di aw ma.??

Luka 8.36 Minnu y’a ye, olu y’a fɔ u ye cogo min na, jinɛw tun bɛ min kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ cogo min na Yesu ye mɔgɔ dɔ kɛnɛya ka bɔ Sitanɛ bolo.

1. Ala ka sebaaya ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw kɛnɛya

2. Yesu ka sebaaya min ye ka kisi, o ye tiɲɛ ye

1. Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Kɛwalew 10:38 - "Ala ye Yesu Nazarɛtika mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na.

Luka 8.37 Gadarɛkaw ka jamana jama bɛɛ y'a deli ko a ka bɔ u la. U y'u minɛ ni siranba ye .

Gadarɛkaw ye Yesu deli ko a ka bɔ u ka dugu la siran kosɔn. O kɔ, Yesu seginna kurun kɔnɔ ka taa.

1. Ala ka sebaaya ni a ka kɛta bɛ se ka siran lase hali mɔgɔ minnu t’a dɔn.

2. Ni an b’a ye ko an bɛ degun walima ni an sirannen don, Yesu bɛ yen tuma bɛɛ k’an dɛmɛ.

1. Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siran mɔgɔw lamini, ka u kisi.

2. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Luka 8.38 Jinɛw bɔra cɛ min na, o ye a deli ko a ka kɛ a fɛ.

Cɛ min hɔrɔnyara ka bɔ jinɛw bolo, o y’a ɲini a fɛ a ka to Yesu fɛ, nka Yesu y’a fɔ a ye ko a ka taa kibaru duman jɛnsɛn ko min kɛra.

1. Seereya nafa - cɛ y’a ɲini a fɛ a ka to Yesu fɛ, nka Yesu y’a fɔ a ye ko a ka bɔ ka taa kibaru duman jɛnsɛn min kɛra.

2. Yesu ka sebaaya - Seba tun b Yesu bolo ka jinɛw gɛn ka cɛ hɔrɔnya.

1. Marka 16:15-20 - A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ fan bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye.»

2. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na sebaaya sɔrɔ Ni Senu nana aw kan kɔfɛ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ la ani Samari jamanaw bɛɛ la ani fo ka se a dan na dugukolo.

Luka 8.39 I ka segin i ka so, ka Ala ye kobaw kɛ i la cogo min na, i k’o jira. Yesu ye koba minnu kɛ a la, a taara o lakali dugu bɛɛ kɔnɔ.

Cɛ dɔ kɛnɛyara Yesu fɛ, a seginna so ka Yesu ka kɛnɛya sebaaya fɔ dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye.

1. Yesu ka sebaaya bɛ ɲɛnamaya kɛnɛya ani ka fɛn caman sɛmɛntiya cogo min na

2. Seereya fanga: An ka maanaw bɛ se ka nɔ bila diɲɛ na cogo min na

1. Marka 5:19 - ? 쏛 nd a bɛ ci bila u ma kosɛbɛ ko mɔgɔ si kana o dɔn. ani ka yamaruya di ko fɛn dɔ ka di a ma a ka dumuni kɛ.??

2. Romɛkaw 10:14-15 - ? 쏦 o tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele wa? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? Wa u na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci???

Luka 8.40 Yesu seginna tuma min na, jama y'a minɛ ni ɲagali ye, katuguni u bɛɛ tun bɛ a makɔnɔ.

Jama tun bɛ Yesu seginni makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

1: Ka Matigi makɔnɔ, o bɛ nisɔndiya ni wasa lase mɔgɔ ma.

2: Ala bɛ mɛn tuma dɔw la nka a tɛna mɔgɔ jigi tigɛ abada.

1: Zaburu 27:14 - Matigi makɔnɔ; aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.

2: Esayi 40:31 - Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Luka 8.41 Cɛ dɔ nana, a tɔgɔ ko Yayirus, Alabatoso kuntigi tun don.

Cɛ dɔ tɔgɔ ko Yayirus, Alabatoso kuntigi dɔ, y’i bin Yesu sen kɔrɔ k’a deli ko a ka na a ka so.

1. Jayirus ka majigilenya ni a ka dannaya

2. Yesu ka kɛta sebaaya

1. Matiyu 15:22-28 - Kanan muso ka dannaya

2. Marka 5:21-43 - Yesu ye muso kɛnɛya ni joli bɔra a la ani ka Jayirus denmuso lakunun ka bɔ suw cɛma

Luka 8.42 Denmuso kelenpe tun b'a bolo, a si tun bɛ san tan ni fila ɲɔgɔn bɔ. Nka a taatɔ, jama y'a dalajɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma fa dɔ kan, denmuso kelen tun bɛ min fɛ, a si tun bɛ san tan ni fila ɲɔgɔn bɔ, a tun bɛ ka sa. Mɔgɔ minnu tun b’a lamini na, olu y’a dalajɛ a taatɔ.

1. Denbaya nafa: Fa ka kanuya dusukasi waatiw la

2. Hinɛ fanga: Fa ka dusukasi magoɲɛ waatiw la

1. Zaburu 34:18 - ? 쏷 ale Matigi ka surun dusukun tiɲɛnenw na ka mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la.??

2. Matiyu 9:36 - ? 쏻 hen a ye jama ye, a hinɛ donna u la, bawo u tun bɛ tɔɔrɔ ani dɛmɛnbali, i n'a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye.??

Luka 8.43 Joli bana tun bɛ muso min na san tan ni fila, o tun ye a ka balo bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw la, a si ma se ka kɛnɛya.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ kan min tun bɛ jolilabanaw fɛ kabini san 12, wa a tun y’a ka wari bɛɛ kɛ furakɛli la, nka a ma se.

1. Ala de ye furakɛlikɛla laban ye ani an jigi bɛ kɛnɛyali kan, o bɛ ale de la.

2. Ala ka sebaaya ka bon ni an ka cɛsiri jɛlenw bɛɛ ye.

1. Yakuba 5:14-15 ? 쏧 s mɔgɔ o mɔgɔ bananen don aw cɛma wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u kan ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ ni dannaya ye, o na banabagatɔ kɛnɛya; matigi na u lakunun.??

2. Esayi 53:5 "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

Luka 8.44 A nana a kɔ, ka maga a ka fini da la, o yɔrɔnin bɛɛ, a joli bɔnna.

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 8:44 la, o bɛ muso dɔ ka maana fɔ, bana jugu dɔ tun bɛ min na, a kɛnɛyara tuma min na a magara Yesu ka fini da la.

1. Yesu ka kɛnɛyali sebaaya: A ka Ala-ka-marako taamasyɛn

2. Dannaya ni kabakow: An ka dannayakow bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

1. Matiyu 9:20-22 (Muso dɔ, joli bɔnna min tun bɛ san tan ni fila kɔnɔ, o nana a kɔfɛ ka maga a ka fini da la a ka fini, ne na kɛnɛya. Nka Yesu y'a yɛlɛma, a y'a ye tuma min na, a ko: «Ne denmuso, i dusu saalo, i ka dannaya ye i kɛnɛya. Muso kɛnɛyara kabini o waati.)

2. Heburuw 11:1 (Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.)

Luka 8.45 Yesu y’a fɔ ko: Jɔn magara ne la? U bɛɛ y'u sɔsɔ tuma min na, Piɛrɛ ni a taamaɲɔgɔnw y'a fɔ ko: «Karamɔgɔ, jama bɛ i degun ka i digidigi, k'a fɔ ko: Jɔn magara ne la?»

Yesu tun b’a ɲininka jɔn magara a la, hali ni jamaba tun y’a lamini.

1. Maga fanga: Yesu bɛ delili ni kanminɛli wale bɛɛ ye cogo min na

2. Dusukunnataw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya nafa ka bon: Yesu bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini n’a nɔfɛmɔgɔw ye

1. Yuhana 20:27-29 - Yesu? 셲 jirali Toma la ani a ka welekan ko Toma ka maga a la.

2. Matiyu 9:20-22 - Yesu? 셲 muso kɛnɛyali ni joli ko ye ani dannaya fanga min y'a to a sera ka maga a la.

Luka 8.46 Yesu y’a fɔ ko: «Mɔgɔ dɔ magara ne la, katuguni ne y’a ye ko jogoɲumanya bɔra ne la.»

Yesu y’a ye ko mɔgɔ dɔ magara a la ani ko a ka sebaaya bɔra a la.

1. Yesu ka sebaaya??Maga: Ala sɔrɔli dege wa? 셲 Neema ni Hinɛ

2. Yesu ka kabako??Maga: Ala ka kɛnɛya sebaaya sɔrɔli

1. Marka 5:30, "Yesu y'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la ko jogo ɲuman bɔra a la, a y'a yɛlɛma ka a fɔ ko: Jɔn magara ne ka finiw na?"

2. Yakuba 5:14-16, "Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, u ka delili kɛ a ye, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na kɛ." banabaatɔw kisi, Matigi na a lakunu, ni a ye jurumuw kɛ, u na yafa a ma.Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya.The effectual fervent prayer of a Mɔgɔ tilennen bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma.»

Luka 8.47 Muso y’a ye ko a ma dogo, a nana a yɛrɛyɛrɛ, a y’i biri a ɲɛ kɔrɔ, a y’a fɔ a ye jama bɛɛ ɲɛ na, a magara a la kun min na, ani a kɛnɛyara o yɔrɔnin bɛɛ.

Muso ye Yesu ka sebaaya dɔn, a y’i bin a ɲɛ kɔrɔ, k’a fɔ kun min na a magara a la ani a kɛnɛyara cogo min na.

1. Dannaya fanga: Ka Yesu ka sebaaya dɔn

2. Dannaya kɛnɛyali: Yesu ka kabakow sɔrɔli

1. Matiyu 9:20-22 - "A filɛ, muso dɔ min tun bɛ joli bɔn san tan ni fila kɔnɔ, o wulila a kɔfɛ ka maga a ka fini da la, katuguni a y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko : ? 쏧 f Ne bɛ maga dɔrɔn . " a ka fini, ne na kɛnɛya.??Yesu y'i yɛlɛma, k'a ye, a ko : ? 쏷 ake dusukun, denmuso;i ka dannaya ye i kɛnɛya.??O yɔrɔnin bɛɛ muso kɛnɛyara.

2. Marka 5:25-34 - Muso dɔ tun bɛ yen, joli bɔra a la kabini san tan ni fila. A tun ye tɔɔrɔba sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ caman ka ladonni kɔrɔ ani a tun y’a bolofɛnw bɛɛ musaka, o bɛɛ n’a ta, sanni a ka kɛnɛya, a juguyara. A ye Yesu ko mɛn tuma min na, a nana a kɔfɛ jama cɛma ka maga a ka fini na, katuguni a y’a miiri ko ? 쏧 f Ne magara a ka finiw la dɔrɔn, ne bɛ kɛnɛya.??O yɔrɔnin bɛɛ a joli jɔra ani a y'a ye a fari la ko a hɔrɔnyara ka bɔ a ka tɔɔrɔ la.

Luka 8.48 A y'a fɔ a ye ko: «Ne denmuso, i dusu saalo. taa hɛrɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko dannaya nafa ka bon ka na ni hɛrɛ ye.

1: An ka dannaya min bɛ Ala la, o bɛ se ka hɛrɛ ni dususalo lase an ma waati gɛlɛnw na.

2: An bɛ se ka hɛrɛ ni dususalo sɔrɔ Matigi la hali ni ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya.

1: Filipekaw 4:7 - Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.

2: Esayi 26:3 - I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i kan, katuguni a dalen bɛ i la.

Luka 8.49 Ka a to kuma la, mɔgɔ dɔ nana ka bɔ Alabatoso kuntigi ka so k'a fɔ a ye ko: «I denmuso sara. gɛlɛya tɛ Matigi ye.

Yesu tun bɛ ka kuma Alabatoso kuntigi dɔ fɛ tuma min na ciden dɔ sera yen ni kibaruya ye ko a denmuso sara. Ciden y'a fɔ a ye ko a kana Matigi tɔɔrɔ.

1. Yesu b’a janto a la: Hinɛ ni kanuya fanga

2. Taamaʃyɛnw ni kabakow: Yesu bɛ ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Marka 5:35-36 - Ka a to kuma la, dɔw bɔra kuntigi ka so ka fɔ ko : ? 쏽 an denmuso sara. Mun na ka Karamɔgɔ tɔɔrɔ ka taa a fɛ???Nka u ye min fɔ, Yesu y'a fɔ Alabatoso kuntigi ye ko ? 쏡 o kana siran, ka da dɔrɔn.??

Luka 8.50 Nka Yesu y’o mɛn tuma min na, a y’a jaabi ko: «I kana siran, i ka da a la dɔrɔn, a na kɛnɛya.»

O tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ka dannaya kɛ Yesu la ani ka layidu ta ko a bɛna kɛnɛya.

1. I jigi da Yesu kan: I ka da a la ani ka a ka kɛnɛya sɔrɔ

2. I kana siran: I ka dannaya da Yesu kan ani ka a ka dugawu sɔrɔ

1. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen ani ko a ye a ɲinibagaw sarabaga ye.

2. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, Ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Luka 8.51 A donna so kɔnɔ tuma min na, a ma sɔn mɔgɔ si ka don, fo Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana, ani sungurunnin fa ni a ba.

Yesu donna sunguru banabagatɔ dɔ ka so kɔnɔ, a y’a to Piɛrɛ, Yakuba, Yuhana ani sunguru bangebagaw dɔrɔn de ka don.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu ye sunguru banabagatɔ kɛnɛya cogo min na

2. Fa ka dannaya: Fa ka dannaya ye tariku sira Changé cogo min na

1. Matiyu 8:14-15 ??Yesu ye banabagatɔw kɛnɛya

2. Marka 5:22-43 ??Yesu ye Jayirus denmuso lakunun ka b suw cma

Luka 8.52 U bɛɛ kasila ka kasi, nka a ko: «I kana kasi. a ma sa, nka a bɛ sunɔgɔ la.»

Muso min tun bɛ miiri ko a sara, o tun bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de la ani Yesu ye ci fɔ jama ye min tun bɛ dusukasi la ko u kana kasi.

1: Ka kasi Dannaya la - Ka i jigi da Ala kan dusukasi waatiw la

2: Yesu ka sebaaya - Yesu ye ɲɛnamaya lase suw ma cogo min na

1: Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2: Marka 5:35-43 - Yesu ye Jayirus denmuso lakunun ka bɔ suw cɛma.

Luka 8.53 U ye a ŋɛɲɛ kɛ ka a mafiɲɛya, k'a sɔrɔ u y'a dɔn ko muso sara.

Mɔgɔw ye Yesu ŋɛɲɛ kɛ k’a sababu kɛ a y’a fɔ ko a bɛ se ka muso salen lakunu.

1. Yesu: Ɲɛnamaya banbali jigiya

2. Dannaya ka kɛ Yesu la hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu ko, ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la, hali ni a sara, o bɛɛ n'a ta, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tigi tɛna sa abada.??

2. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko : ? 쏝 ka sababu kɛ i ka dannaya fitinin ye. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko ? 쁌 ove ka bɔ yan ka taa yen,??ani a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.??

Luka 8.54 A ye u bɛɛ bɔ kɛnɛma ka a bolo minɛ k'a wele ko: «Npogotiginin, wuli.»

Yesu ye muso dɔ kɛnɛya min tun bɛ bana dɔ la kabini waati jan, a kɛtɔ k’a bolo minɛ k’a fɔ a ye ko a ka wuli.

1. Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ kɛnɛya: Kalan min bɛ kɛ Yesu ka kabako sebaaya kan

2. Ka kabako kɛnɛyali sɔrɔ Yesu tɔgɔ la

1. Matiyu 9:2- 8; Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun ye paralize ye

2. Marka 5:25-34; Yesu ye muso dɔ kɛnɛya, joli bɔra min na

Luka 8.55 A hakili seginna, a wulila o yɔrɔnin bɛɛ, a ye ci fɔ ko a ka dumuni di a ma.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye muso dɔ kɛnɛya a kɛtɔ ka ɲɛnamaya segin a hakili ma, ka tila ka ci fɔ ko dumuni ka di a ma.

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya ani ka balo di a ma

2. A nafa ka bon ka Yesu ka ci fɔlenw labato

1. Matiyu 8:2-3 - "Kunnabanabagatɔ dɔ nana a bato k'a fɔ ko: Matigi, n'i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya. Yesu y'a bolo kɔrɔta k'a maga a la k'a fɔ ko: "Ne." b'a fɛ; i ka saniya. O yɔrɔnin bɛɛ a ka kuna saniyara."

2. Marka 1:40-41 - "Kunatɔ dɔ nana a deli, k'a biri a kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: Ni i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya. Yesu hinɛ donna a la a bolo bɔ ka maga a la k'a fɔ a ye ko: «Ne b'a fɛ, i saniya.»

Luka 8.56 A bangebagaw kabakoyara, nka a y'a fɔ u ye ko u kana ko kɛlen fɔ mɔgɔ si ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 8:56 la, o bɛ kabako kɛnɛyali dɔ fɔ an ye, Yesu ye min kɛ sungurunnin dɔ la, min tun sara kabini waati jan. O kɔfɛ, a y’a ɲini sungurunnin bangebagaw fɛ, u kana ko kɛlen fɔ mɔgɔ si ye.

1. "Dannaya fanga: Npogotiginin ka kɛnɛyali kabakoma".

2. "Ala sago: A ka kabakow gundo".

1. Matiyu 8:1-4, Yesu ye kunatɔ dɔ kɛnɛya

2. Kɛwalew 5:12-16, Piɛrɛ ye senkelen dɔ kɛnɛya Alabatosoba da la

Luka 9 la, kalanden tan ni fila cili, mɔgɔ ba duuru baloli, Piɛrɛ ka Krisita ka jurumu fɔli, ani Yesu ka fɛn caman tigɛli sen bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye fanga ni fanga di a ka kalanden tan ni fila ma walisa u ka jinɛw gɛn ani ka banaw furakɛ. A y'u ci ka taa Ala ka masaya weleweleda ani ka banabagatɔw kɛnɛya. A ye ci fɔ u ye ko u kana foyi ta u ka taama na, nka u k’u jigi da jatigila kan ka bɔ mɔgɔ minnu fɛ minnu bɛna u ka cikan sɔrɔ (Luka 9:1-6). O waati kɔnɔna na, Hɛrɔde Antipasi ye ko kɛlenw bɛɛ mɛn, a hakili ɲagamina bawo dɔw tun b’a fɔ ko Yuhana kununna ka bɔ suw cɛma (Luka 9:7-9).

Dakun 2nan: A seginnen kɔ ka bɔ u ka cidenyabaara taama na, Yesu y’a ka kalandenw ta kɛrɛfɛ u kelen na Bɛtisayida kɛrɛfɛ nka jama y’a dɔn ko u tugura a kɔ a ye mɔgɔw bisimila kuma fɔra Masaya ko la Ala ye mɔgɔ minnu kɛnɛya, olu mago tun bɛ kɛnɛya la iko tile donli don tan ni fila kan, a y’a jira ko jama gɛnni bɛ se ka dumuni sigiyɔrɔ sɔrɔ duguw kɛrɛfɛ hali ni gɛlɛya bɛ o la "I bɛ fɛn dɔ di u ma dumuni kɛ." U ye buru duuru dɔrɔn de sɔsɔ jɛgɛ fila fo ni taara dumuni san mɔgɔw bɛɛ. Nka jama kuluw labɛnni bi duuru tun ye kalandenw bila ka buruw tila jɛgɛw dilen kɔ barika dali kabako caya bɛɛ ye wasa segi tan ni fila tolenw dalajɛlenw jirali Ala ka labɛn hinɛ mago bɛ jamaba la (Luka 9:10-17).

Dakun 3nan: Kɔfɛ, a ka kalandenw ɲininka ko jama b'a fɔ ko ale ye jɔn ye u ye miiri dɔw lakali Yuhana Batiselikɛla dɔw Eliya hali dɔw wɛrɛw kelen kira kɔrɔw bɛ segin ɲɛnamaya la o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ ko "Nka aw dun? Aw b'a fɔ ko ne ye jɔn ye? Piɛrɛ ye jaabi di ko "Ala ka Masiya" k'a jira ko Yesu ka danyɔrɔ lakika cidenyabaara (Luka 9:18-20). Ka tugu o kɔ Yesu y'a daminɛ ka kalan ka kan ka tɔɔrɔ fɛn caman banna maakɔrɔw sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya ka kan ka faga tile sabanan kunun ɲɛnamaya fana kumana musaka tugu a kɔ ka ban a yɛrɛ la ka i ka gengenjiri ta don o don ka bɔnɛ i ka ɲɛnamaya la ka tɔnɔ sɔrɔ o lasɔmini maloyabagaw la a Denkɛ Mɔgɔ bɛna maloya tuma min na bɛ na nɔɔrɔ Fa mɛlɛkɛ senumaw (Luka 9:21-27). Sapitiri bɛ kuncɛ lakali fɛn caman tigɛli yɔrɔ min na Yesu taara ni Piɛrɛ ye Yuhana Yakuba ka wuli kulu kan delili yecogo ye fini Changé ka kɛ fini jɛman ye Musa Eli y'a yɛrɛ jira nɔɔrɔ nɔɔrɔ kumana bɔli min ko la ka na ni dafalenya ye Jerusalɛm ye seereya kɛ kan sankolo la k'a sinsin "Nin ne Denkɛ min sugandira; a lamɛn! O ko kɛlen kɔ gundo la fɔra mɔgɔ si ye waati min yelen laban tilayɔrɔba sapitiri bɛ kuma jinɛ gɛnni ma ɲɛ sɔrɔ cɛnin jinɛ minɛlen kɔfɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka kɛ ni kɔrɔfɔli ye hakili saniyalen kɛnɛya cɛden seginni a fa seginni fanga jirali alako fanga kan fana o fana bɛ kalan surun kɛ bonya la ka denmisɛnnin fitininw bisimila tɔgɔ fɔli A ka janfa nege tugu yɔrɔ o yɔrɔ latilenni timinandiya fililen Yakuba Zan tun b’a fɛ ka tasuma wele ka jigin Samarikaw ka dugu ma a bisimila taama Jerusalɛm bɛ sinsin ɲinini juguw kan musakaw kalandenw ka kɛli gɛlɛyaw jigiya kɔrɔw ye min kɔrɔ ye ka tugu baara kɛ Masaya Ala ye.

Luka 9.1 O kɔ, a ye a ka kalanden tan ni fila wele ka fanga ni fanga di u ma jinɛw bɛɛ kan, ka banaw furakɛ.

Yesu ye a ka kalanden tan ni fila wele ka fanga ni kuntigiya di u ma jinɛw kan ani ka banaw kɛnɛya.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu ye fanga ni fanga di a ka kalandenw ma cogo min na walisa u ka kɛnɛya

2. Yesu ka kanuya min bɛ a ka kalandenw na: Yesu y’a ka kanuyaba jira a ka kalandenw na cogo min na a kɛtɔ ka fanga di u ma

1. Matiyu 10:1 - A ye a ka kalanden tan ni fila wele tuma min na, a ye fanga di u ma jinɛ nɔgɔlenw kama, ka u gɛn ka bɔ yen, ka bana sifa bɛɛ ni bana sifa bɛɛ kɛnɛya.

2. Marka 6:7 - A ye o tan ni fila wele a ma, ka u ci fila ni fila. A ye fanga di u ma jinɛ nɔgɔlenw kan.

Luka 9.2 A ye u ci ka taa Ala ka masaya waajuli la, ka banabagatɔw kɛnɛya.

Yesu y’a ka kalandenw ci ka taa Ala ka masaya cikan waajuli kɛ ani ka banabagatɔw kɛnɛya.

1. Waajuli fanga: Yesu ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na a ka Kibaru Duman fɛ

2. Kɛnɛya ni dannaya ye: Yesu ka kabakow faamuyali

1. Matiyu 10:6-8 - "Aw ka taa Israɛl ka so saga tununnenw fɛ. Aw ka taa weleweleda ko: Sankolo masaya surunyara.' Banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn.»

2. Yakuba 5:13-16 - "Mɔgɔ dɔ bɛ tɔɔrɔ aw cɛma wa? A ka delili kɛ. Mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? A ka tanuli dɔnkili da. Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? A ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, ka u deli." a la, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.»

Luka 9.3 A y’a fɔ u ye ko: «Aw kana foyi ta aw ka taama na, wala berew, wala bɔgɔdaga, wala buru ni wari. u kelen kelen bɛɛ tɛ ni fini fila ye.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ye ko u kana foyi ta u ka taama na.

1. Ka da Ala la cogoyaw la minnu tɛ an dɔn

2. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo nɔgɔman na

1. Matiyu 10:9-10 “Aw kana sanu ni warijɛ walima nɛgɛso don aw ka waribɔlanw kɔnɔ, aw kana finimugu fila ni sanbara ni berew di aw ma, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka dumuni ye.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 8:2-3 «Matigi i ka Ala ye i bila sira min fɛ san binaani kɔnɔ kungokolon kɔnɔ, i na i hakili to o bɛɛ la, walisa k’i majigin, k’i kɔrɔbɔ, k’a dɔn i dusukun na, ni i b’a fɛ a ka ci fɔlenw mara, walima ayi. A ye i majigin, ka kɔngɔ bila i la, ka i balo ni manɛ ye, i tun tɛ min dɔn, i bɛnbaw tun tɛ o dɔn. walisa a k’a jira i la ko mɔgɔ tɛ balo nbuuru dɔrɔn de la, nka kuma o kuma bɛ bɔ Matigi da la, mɔgɔ bɛ balo.”

Luka 9.4 Aw donna so o so kɔnɔ, aw ka to yen ka bɔ yen.

Nin tɛmɛsira min bɔra Luka fɛ, o bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u bisimila yɔrɔ min na, ani u ka taa ni taa waati sera.

1. Jatigila sebaaya: Mɔgɔ wɛrɛw bisimilali bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ kanminɛli la: Ala ka ci fɔlenw labatoli bɛ na ni sara ye cogo min na

1. Romɛkaw 12:13 - “Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la, ka jatigila ɲini.”

2. Heburuw 13:2 - “Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y’a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma a dɔn.”

Luka 9.5 Ni aw b= o dugu la, ni aw t= aw jaabi, aw ka buguri b= aw senw na ka k= u seereya ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka seereya kɛ mɔgɔ minnu ma sɔn Yesu ka cikan ma.

1. Seereya fanga: I bɛ se ka baara kɛ ni i ka seereya ye cogo min na walasa ka Ala ka kuma jɛnsɛn

2. Ka ban ka u makun: An ka dannaya barika ka bon banli ɲɛkɔrɔ

1. Kɛwalew 5:29-32 - Piɛrɛ ni ciden tɔw ka desizɔn ka Ala kan minɛ mɔgɔw nɔ na.

2. Jeremi 5:1 - Ala ka welekan ka kantigiya ɲini Jerusalɛm.

Luka 9.6 U taara duguw cɛma ka Kibaru Duman waajuli kɛ ka kɛnɛya kɛ yɔrɔ bɛɛ.

Yesu y’a ka kalandenw ci ka taa kibaru duman fɔ ani ka banabagatɔw kɛnɛya.

1. Yesu ka cidenyabaara fanga: Yesu y’a ka kalandenw ci cogo min na walisa u ka waajuli kɛ ani ka kɛnɛya

2. Ala ka kanuya walew la: Yesu ka waajuli ni kɛnɛya cidenyabaara misali

1. Kɛwalew 10:38 - "Ala ye Yesu Nazarɛti mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na, a taara koɲuman kɛ ka Sitanɛ degunbagaw bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ."

2. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. U tɛ lanpan mana k'a bila sigilan kɔrɔ, fɔ lanpan kan, ani o." bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ma.Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la.»

Luka 9.7 Jamanakuntigi Hɛrɔde ye a ka ko kɛlenw bɛɛ mɛn.

A fɔra ko Yuhana Batiselikɛla kununna ka bɔ suw cɛma, o ye Hɛrɔde hakili ɲagami.

1: Yesu ka sebaaya ka bon ni saya ye, foyi tɛ se ka kɛ a bolo.

2: An tɛ se ka hakili ɲagami Ala ka sebaaya fɛ, nka an ka kan ka an jigi da a ka kantigiya kan.

1: Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni a sara. Mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛnama don ka da ne la, o tɛna sa abada.”

2: Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Luka 9.8 Dɔw fana y'a jira ko Eliya y'a jira. Dɔ wɛrɛw fana ko kira kɔrɔw dɔ kununna.

Jama tun ye Eli ka kabako ko mɛn ani kira kɔrɔ dɔ lakununni.

1. Kabakow bɛ se ka kɛ dannaya fɛ

2. Jigiya fanga min bɛ waati gɛlɛnw na

1. Matiyu 17:1-9 - Yesu ka fɛn caman tigɛli

2. Yuhana 11:17-44 - Yesu ye Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma

Luka 9.9 Hɛrɔde y’a fɔ ko: «Ne ye Yuhana kunkolo tigɛ, nka nin ye jɔn ye, ne bɛ o ko suguw mɛn min ko la? A tun b'a fɛ k'a ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Hɛrɔde ka Yesu ko mɛn ani a tun b’a fɛ ka a kunbɛn.

1. Yesu tɔgɔladon fanga: Kibaru Duman bɛ jɛnsɛn cogo min na

2. Hɛrɔde ka ɲininikɛcogo: Ala bɛ baara kɛ ni an negew ye cogo min na

1. Marka 6:14-16 - Hɛrɔde ye min kɛ Yesu la, o ni Hɛrɔde ye Yesu ka kabakow mɛn ani a tun b’a fɛ ka a kunbɛn.

2. Ntalenw 16:3 - I ka baara bila Matigi bolo, i ka laɲiniw na sabati.

Luka 9.10 Cidenw seginna tuma min na, u ka ko kɛlenw bɛɛ fɔ a ye. A y'u minɛ ka taa a dan na ka taa kungokolon yɔrɔ dɔ la, dugu min tɔgɔ ye ko Bɛtisayida.

Cidenw ye u ka ko kɛlenw bɛɛ fɔ Yesu ye, o kɔ, Yesu taara n’u ye kungokolon yɔrɔ dɔ la, Bɛtisayida dugu gɛrɛfɛ.

1. Kanminɛli fanga: Ka Yesu kan minɛ walew fɛ

2. Yesu: Kuntigiya min bɛ hinɛ mɔgɔw la, o misali dɔ

1. Luka 6:40, "Kalanden tɛ tɛmɛ a karamɔgɔ kan, nka ni a dege kosɛbɛ, o bɛɛ na kɛ i ko a karamɔgɔ."

2. Matiyu 9:35-36, "Yesu taara duguw ni duguw bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka batosow kɔnɔ, ka masaya kibaru duman fɔ, ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya. A ye jama ye tuma min na, a hinɛ donna u la. sabu u tun bɛ tɔɔrɔ ani u tun tɛ se ka foyi kɛ, i n'a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye."

Luka 9.11 Jama y’o dɔn tuma min na, u tugura a nɔfɛ, a y’u minɛ ka kuma Ala ka masaya ko la u fɛ, ka kɛnɛyalikɛlaw kɛnɛya.

Yesu ye jamaba sɔrɔ min tugura a kɔ ani a kumana u fɛ Ala ka Masaya ko la ani ka mɔgɔ minnu mako tun bɛ kɛnɛya la, a ye olu kɛnɛya.

1. Yesu ka kanuya min bɛ mɔgɔw bisimila: Yesu ye jama bisimila cogo min na ani k’u kɛnɛya

2. Masaya fanga: Yesu ye Ala ka Masaya jira cogo min na

1. Kolosekaw 1:13-14 - Katuguni a ye an kisi dibi ka mara ma, ka an don a kanulen Denc ka masaya la, an kunmabli b'an bolo, jurumu yafa.

2. Romɛkaw 12:12 - Aw ka nisɔndiya jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka kantigiya kɛ delili la.

Luka 9.12 Tile daminɛna ka ban tuma min na, o mɔgɔ tan ni fila nana k’a fɔ a ye ko: «I ka jama bila ka taa dugu lamini duguw la ani u ka siyɔrɔ la ka balo sɔrɔ, k’a masɔrɔ an bɛ yen.» yan kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ la.

Kalandenw y’a ɲini Yesu fɛ, jama minnu tugura a kɔ ka taa kungokolon kɔnɔ, walisa u ka se ka dumuni ni sigiyɔrɔ sɔrɔ.

1. Yesu ye hinɛ jama la hali ni ko gɛlɛn dɔ tun b’a la.

2. An ka kan k’an hakili to mɔgɔ wɛrɛw magow la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya waatiw la.

1. Matiyu 14:13-21 – Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo.

2. Kɛwalew 6:1-7 – Egilisi fɔlɔ ye diacrew sigi walasa ka muso cɛ salenw magow ɲɛ.

Luka 9.13 Nka Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ka dumuni di u ma.» U y'a fɔ ko: «An tɛ ni buru duuru ni jɛgɛ fila tɛ. fo an ka taa sogo san nin mɔgɔw bɛɛ ye .

Yesu ka kalandenw jɔrɔla bawo mɔgɔ caman tun bɛ yen ka balo ni dumuni dɔɔnin ye, nka Yesu y’a fɔ u ye ko u ka fɛn di mɔgɔw ma.

1. Ala bɛ se ka baara kɛ ni an bolofɛnw ye walisa k’a sago dafa.

2. Hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ, i jigi da Ala kan ko a bɛna i dɛmɛ.

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== dafa ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Matiyu 14:16-21 - Yesu ye buru duuru ni jɛgɛ fila ta, ka dugawu kɛ u la ka u kari, ka mɔgɔ 5000 balo.

Luka 9.14 U tun bɛ mɔgɔ waa duuru ɲɔgɔn bɔ. A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «A' ye u sigi mɔgɔ bi duuru ɲɔgɔn na.»

Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila ye, ani a y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka mɔgɔw labɛn ka kɛ kulu bi duuru ye.

1. Yesu ka misali ye bolomafara ni jatigila ko la.

2. Kalandenw ka Matigi ka ci fɔlenw labato, o nafa ka bon.

1. Matiyu 14:13-21 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

2. Yuhana 6:1-15 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo kokura

Luka 9.15 U y’o kɛ ka u bɛɛ sigi.

Kalandenw tugura Yesu ka ci fɔlen kɔ ka bɛɛ sigi.

1: Ala b’a fɛ an ka a ka ci fɔlenw labato walisa ka sigikafɔ ni hɛrɛ mara an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: N’an bɛ Yesu kan minɛ, an b’a jira ko an dalen bɛ a la ani k’an jigi da a kan.

1: Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ye tiɲɛ ye. “I fa ni i ba bonya”—o ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu ye—“walasa a ka ɲɛ i bolo, i ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan.”

2: Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.

Luka 9.16 O kɔ, a ye nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ta, ka sankolo filɛ, ka duba u ye, ka u kari ka u di kalandenw ma, u ka u bila jama ɲɛ kɔrɔ.

Yesu ye buru duuru ni jɛgɛ fila ta, ka duba u ye, ka tila k’u tila jama cɛ.

1. Ala ka Labɛn - Yesu ka kabako min ye jama balo ni buru ni jɛgɛ damadɔ dɔrɔn ye.

2. Yesu ka hinɛ - Yesu ka ladonni ni hinɛ mɔgɔw la, k’u magow ɲɛ farikolo ni hakili ta fan fɛ.

1. Yuhana 6:5-13 - Yesu bɛ ka mɔgɔ ba duuru balo.

2. Matiyu 15:32-39 - Yesu bɛ ka mɔgɔ ba naani balo.

Luka 9.17 U ye dumuni kɛ, u bɛɛ fa, ka segi tan ni fila to u bolo.

Yesu ye jamaba dɔ balo ni nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ye, u bɛɛ fa. Tolenw tun ye segi 12 ye.

1. Ala bɛ se ka ko kɛ min tɛ se ka kɛ - Luka 9:17

2. bolomafara fanga - Luka 9:17

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolo ye Krisita Yesu la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:8 - Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw ye, walisa ni aw bɛ se fɛn bɛɛ la waati bɛɛ, aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.

Luka 9.18 A kelenpe tun b delili la, a ka kalandenw tun b a f.

Tɛmɛsira Yesu y'a ka kalandenw ɲininka ko: "Mɔgɔw b'a fɔ ko ne ye jɔn ye?"

1. I b’a fɔ ko Yesu ye jɔn ye?

2. Ka Yesu dɔn don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 16:13-20

2. Yuhana 1:1-18

Luka 9.19 U y’a jaabi ko: «Yuhana Batiselikɛla. nka dɔw b'a fɔ ko: «Eliya.» Dɔ wɛrɛw b'a fɔ ko kira kɔrɔw dɔ kununna.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma dɔw kan ko Yuhana Batiselikɛla, dɔw ko Eli, ani dɔw ko kira kɔrɔ dɔ kununna.

1. Jurumu yafa: Nimisali ni danaya fanga

2. Ka tugu Ala sago kɔ: Kira kɔrɔw ka ciyɛn

1. Luka 15:7 - "O cogo kelen na, ne b'a fɔ aw ye ko jurumukɛla kelen min bɛ nimisa, o na nisɔndiya ka tɛmɛ mɔgɔ tilennen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan, minnu mago tɛ nimisali la."

2. Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

Luka 9.20 A y’a fɔ u ye ko: Aw b’a fɔ ko ne ye jɔn ye? Piɛrɛ y'a jaabi ko: «Ala ka Krisita.»

Nin tɛmɛsira bɛ waati lakali, tuma min na Yesu ye kalandenw ɲininka u hakili la ko ale ye jɔn ye, ani Piɛrɛ y’a jaabi ko Yesu ye Ala ka Krisita ye.

1. Seereya sebaaya: Ka f ko Yesu ye Ala ka Krisita ye, o kr ye min ye

2. Yesu ka danyɔrɔ: Ka dege k’a dɔn ko ale ye Ala ka Krisita ye

1. Rom=kaw 10:9-10 - Ni i b a f ni i da ye ko Yesu ye Matigi ye ani ni i dalen b i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi.

10 Katuguni mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.

2. Kolosekaw 1:13-20 - A ye an kisi dibi mara ma, ka an bila a Denc kanulen ka masaya la, an kunmabli b= min na, jurumu yafa. 17 A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ale de la. 18 Ale de ye farikolo kunkolo ye, egilisi. Ale de ye a daminɛ ye, a ye den fɔlɔ ye ka bɔ suw cɛma, walisa a ka kɛ mɔgɔba ye fɛn bɛɛ la.

Luka 9.21 A ye ci bila u ma ko u kana o ko fɔ mɔgɔ si ye.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ye ko u k’a ka saya ni a ka lakununni nata to gundo la.

1. Gundo fanga - Ala bɛ se k’a ɲini an fɛ cogo min na an ka dɔnniya dɔw dogo diɲɛ la kunba dɔ kama.

2. Ka dannaya mara - Dannaya bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka gundo mara Ala ye, hali ni an t’a faamu mun na.

1. Matiyu 16:20-21 - O k, a ye kalandenw wajibiya kosɛbɛ ko u kana a fɔ mɔgɔ si ye ko ale de ye Krisita ye.

2. Yuhana 20:19 - o don wulada fɛ, dɔgɔkun don fɔlɔ, da minnu tun bɛ datugu kalandenw tun bɛ siran Yahutuw ɲɛ, Yesu nana jɔ u cɛma k'a fɔ u ye ko: "Hɛrɛ ka kɛ ni o ye i."

Luka 9.22 A ko: «Mɔgɔ Denkɛ ka kan ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ, ka ban cɛkɔrɔbaw ni sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw fɛ, ka faga ka kunun tile sabanan.»

Yesu ka kan ka tɔɔrɔba ni banba muɲu sani a ka sa ani a ka kunun.

1: Kurucɛ: Yesu ka tɔɔrɔ ni a ka ban

2: Lakununni fanga

1: Filipekaw 3:10-11 - "Walisa ne ka ale dɔn, ani a lakununni sebaaya, ani a ka tɔɔrɔw jɛɲɔgɔnya, ka kɛɲɛ ni a ka saya ye ."

2: Esayi 53:7-8 - "A degunna, a tɔɔrɔla, nka a ma a da yɛlɛ, a bɛ na ni a ye i ko sagaden fagali la, i ko saga bobo bɛ a tigɛbagaw ɲɛ kɔrɔ, a tɛ da wuli ten." a da. A bɔra kaso la ani kiritigɛ la, jɔn na a bɔnsɔn fɔ?

Luka 9.23 A y’a fɔ u bɛɛ ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.»

Nin tɛmɛsira b’a ɲini an kelen-kelen bɛɛ fɛ an ka ban an yɛrɛ la ani ka an ka gengenjiriw ta don o don walisa ka tugu Yesu kɔ.

1: "I labɛn ka i ka kuruwa ta".

2: "I ka ban i yɛrɛ la ka tugu Yesu kɔ".

1: Marka 8:34 - A ye jama wele ka na a fɛ n’a ka kalandenw ye, k’a fɔ ko: “Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.

2: Galasikaw 2:20 - Ne gengenna jiri la ni Krisita ye, ne tɛ ɲɛnamaya kɛ tun, nka Krisita bɛ balo ne kɔnɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya min kɛ sisan farikolo la, ne bɛ o kɛ ni dannaya ye Ala Denkɛ la, ale min ye ne kanu ani a y’a yɛrɛ di ne kosɔn.

Luka 9.24 Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a ni bɔnɛ ne kosɔn, o na a kisi.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka sɔn k’u ni saraka a kosɔn, bawo o de ye sira kelenpe ye min bɛ se k’a kisi tiɲɛ na.

1. "Saraka fanga: An ka ɲɛnamaya bilali bɛ se ka na ni ɲɛnamaya lakika ye cogo min".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ye: Yɛrɛsaraka ɲɛnamaya kɛcogo".

1. Yuhana 15:13 - "Kanuya ka bon ni nin ye: ka i ni di i teriw kosɔn."

.

Luka 9.25 Nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ la, walima ni a filila?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ nafa nafa kan ka tɛmɛ diɲɛ tɔnɔ kan.

1. "Diɲɛ nafa ye mun ye n'an bɔnɛna an yɛrɛ la?"

2. "Yɛrɛ nafa ka tɛmɛn nafolo sɔrɔli kan".

1. Matiyu 16:26 - "Ni mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, nafa jumɛn bɛ o la?"

2. Ntalenw 22:1 - "Tɔgɔ ɲuman ka kan ka sugandi ka tɛmɛ nafoloba kan, ka nɛɛma kanu ka tɛmɛ warijɛ ni sanu kan."

Luka 9.26 Mɔgɔ o mɔgɔ mana maloya ne ni ne ka kumaw la, Mɔgɔ Denkɛ na maloya o la, ni a nana a yɛrɛ nɔɔrɔ la, ani a Fa ta la, ani mɛlɛkɛ senumaw la.

Nin tɛmɛsira b’an kalan ko an man kan ka maloya Yesu ni a ka kumaw la, i ko Yesu na maloya an na cogo min na ni a seginna a nɔɔrɔ la.

1. Ka jɔ kosɛbɛ Yesu la: An kana maloya a ka kumaw la

2. Kalandenya musaka: Yesu ye min makɔnɔ an fɛ

1. Matiyu 10:32-33 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ kɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.”

2. Romkaw 1:16 - “Ne maloya kibaru duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya de b kisili lase dannabaaw b ma: fɔlɔ Yahutuw ma, o kɔ siya wɛrɛw ma.”

Luka 9.27 Nka ne b’a fò aw ye tiɲɛ na, dɔw jɔlen bɛ yan, minnu tɛna saya nɛnɛ fo u ka Ala ka masaya ye.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u dɔw tɛna sa fo n’u ye Ala ka Masaya ye.

1. Sankolo jigiya ɲɛnama: Yesu ye ɲɛnamaya banbali layidu faamu

2. Ala ka Masaya dɔnni: Yala i labɛnnen don k’a ye wa?

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:50-58 - Ka ɲɛfɔli kɛ ko an farikolo sataw ka kan ka yɛlɛma ka kɛ farikolo sabalilenw ye walasa ka don Ala ka Masaya la

2. 1 Yuhana 3:2-3 - An bɛna kɛ cogo min na ni an ye Ala ka Masaya ye, o ɲɛfɔ

Luka 9.28 O kumaw fɔlen kɔ tile seegin ɲɔgɔn, a ye Piɛrɛ ni Yuhana ni Yakuba ta ka wuli kulu dɔ kan ka delili kɛ.

Kalandenw wulila kulu dɔ kan ka delili kɛ ni Yesu ye tile 8 ɲɔgɔn a ye kuma nafama dɔw fɔlen kɔfɛ.

1. Delili ni waati kɛli ni Yesu ye, o nafa ka bon

2. Yesu ka kumaw nafa ka bon ani u bɛ bɛn an ka ɲɛnamaya ma

1. Kolosekaw 4:2 - "Aw ka aw yɛrɛ di delili ma, ka aw ɲɛmajɔ ani ka barika da Ala ye."

2. Yuhana 15:7 - "Ni aw tora ne la, ni ne ka kuma tora aw la, aw b'a fɛ fɛn o fɛn na, aw k'o deli, o na kɛ aw ye."

Luka 9.29 A ye delili kɛ tuma min na, a ɲɛda cogoya yɛlɛmana, a ka finiw tun bɛ fin, u tun bɛ manamana.

Yesu yecogo yɛlɛmana ani a ka finiw yeelenna cogo kabakoman na k’a to delili la.

1: Yesu ka delili ɲɛnamaya barika tun ka bon fo a y’a yecogo ni a ka finiw yɛlɛma.

2: Yesu tun b’a yɛrɛ di delili ma, o tun bɛ ye a yecogo ni a ka finidoncogo caman yeli la.

1: Matiyu 17:2 - "A cogoya jiginna u ɲɛ kɔrɔ, a ɲɛda yeelenna i ko tile, a ka finiw finman don i ko yeelen."

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:52 - "dɔɔni dɔɔni, ɲɛ fiyɛli la, burufiyɛ laban na. K'a masɔrɔ burufiyɛkan na, mɔgɔ salenw na kunun minnu tɛ tiɲɛ, an na yɛlɛma.

Luka 9.30 Cɛ fila tun bɛ kuma Yesu fɛ, olu tun ye Musa ni Eli ye.

Tɛmɛsira Yesu tun bɛ ka kuma Musa ni Eli fɛ.

1. Baro fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ Luka 9:30 la

2. Yesu ni Musa ni Eli ka ɲɔgɔnye: An bɛ se ka min kalan u ka jɛɲɔgɔnya la

1. Heburuw 11:24-26 - Dannaya de kosɔn, Musa kɔrɔla tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ. A y'a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, ka tɛmɛn ka jurumu diyabɔli diyabɔ waati dɔ kɔnɔ. A ye Krisita mafiɲɛyali jate nafoloba ye ka tɛmɛ Misira nafolo kan.

2. Matiyu 17:3 - Musa ni Eli y'i jira u la ka kuma a fɛ.

Luka 9.31 A y'i jira nɔɔrɔ la, ka kuma a ka saya ko la, a ka kan ka min kɛ Jerusalɛm.

Yesu y’a yɛrɛ jira nɔɔrɔ la ka kuma a ka saya ko la, a tun bɛna o dafa Jerusalɛm.

1. Yesu ka kanminɛli Ala ka ko latigɛlen na: An ka ɲɛnamaya kɛcogo misali dɔ

2. Yesu ka saraka nɔɔrɔ: A ka saya an ka kisili kosɔn

1. Filɛ. 2:5-11 - "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya, ka o minɛ." baarakɛla cogo la, a bangera hadamadenw cogo la.Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ di a ma o bɛ tɔgɔ bɛɛ sanfɛ."

2. Heb. 12:1-2 - "O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni seerew sankaba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min nɔrɔlen bɛ an na kosɛbɛ, ka boli ni muɲuli ye boli min bilalen bɛ an ɲɛ. ka Yesu filɛ, an ka dannaya sigibaga ani a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya kosɔn, a ma maloya maloya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.»

Luka 9.32 Nka Piɛrɛ ni a fɛ mɔgɔw tun bɛ sunɔgɔ la.

Sunɔgɔ ye Piɛrɛ n’a taamaɲɔgɔnw minɛ, nka u kununna tuma min na, u ye Yesu nɔɔrɔ ye ani cɛ fila minnu tun bɛ a fɛ.

1. Krisita ka nɔɔrɔ fanga: Ka fanga sɔrɔ ka muɲu

2. Ka kunun ka taa Ala ɲɛkɔrɔ: Ka a ka bonya n’a ka hinɛ dɔn

1. Efesekaw 5:14 - "E sunɔgɔtɔ, i ka kunun ka bɔ suw cɛma, Krisita na yeelen bɔ i kan."

2. Esayi 40:31 - «Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; U na taama, u tɛna sɛgɛn.”

Luka 9.33 U taatɔ a fɛ tuma min na, Piɛrɛ y’a fɔ Yesu ye ko: «Karamɔgɔ, a ka ɲi an ma ka kɛ yan. kelen ye i ta ye, kelen ye Musa ta ye, kelen ye Eli ta ye.

Piɛrɛ b’a fɔ ko u ka fanibugu saba jɔ walisa ka bonya da Yesu, Musa ani Eli kan, k’a sɔrɔ u ma a ka hakilina in kɔrɔ faamu.

1. An bɛ min fɔ, ani o bɛ nɔ bila an ka dannaya taama na cogo min na, an k’i hakili to o la.

2. Kana siran ka faratiw ta dannaya la ani ka i jigi da Ala ka bilasirali kan.

1. Talenw 15:28 - Mɔgɔ tilennen dusukun bɛ jaabi kalan, nka mɔgɔ jugu da bɛ ko juguw bɔn.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.

Luka 9.34 Ka a to o kuma la, sankaba nana ka u datugu.

Kalandenw fara siranya la tuma min na sankaba dɔ nana u datugu.

1. Matigi siranya ye hakilitigiya daminɛ ye.

2. Ala ka kɛli bɛ se ka mɔgɔ dusu saalo ani ka mɔgɔ degun.

1. Zaburu 111:10: "Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye, a kɛbagaw bɛɛ bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ. A ka tanuli bɛ to badaa!"

2. Esayi 6:5: "Bɔnɛ bɛ ne la! Ne tununna, katuguni ne ye mɔgɔ ye min da nɔgɔlen don, ne sigilen bɛ dawolo nɔgɔlenw cɛma, katuguni ne ɲɛw ye Masakɛ ye, min ye Matigi ye." jatigiw !

Luka 9.35 Kumakan dɔ bɔra sankaba la ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Yesu Krisita ka alaɲɛsiran kan ani ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka a lamɛn.

1. An ka kan ka Matigi lamɛn tuma bɛɛ, katuguni ale de ye Ala Denkɛ kanulen ye.

2. Ka Matigi kan minɛ, o tɛ sugandili ye, nka nɛɛma don - an ka kan ka sɔn k’a lamɛn.

1. Matiyu 17:5 - Ka a to kuma la, sankaba jɛman dɔ ye u datugu, a filɛ, kumakan dɔ bɔra sankaba la ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ, aw ka a lamɛn.»

2. Yuhana 3:34 - Ala ye min ci, o b Ala ka kumaw f, katuguni a b Ni di ni danma ye.

Luka 9.36 O kumakan tɛmɛna tuma min na, Yesu kelenpe sɔrɔla. U y'a to a gɛrɛfɛ, u ye ko minnu ye, u ma o fɔ mɔgɔ si ye o donw na.

Yesu sɔrɔla a kelen na kumakan dɔ mɛnni kɔfɛ ani a ka kalandenw y’u makun o ko la.

1. Nafa min b’a la ka makun, hakili ta fan fɛ ko kɛlenw ɲɛkɔrɔ

2. Yesu ye misali min kɛ majigilenya ni kanminɛli ko la

1. Matiyu 17:5 - "Ka a to kuma la, a filɛ, sankaba jɛman dɔ ye u datugu, o yɔrɔnin bɛɛ, kumakan dɔ bɔra sankaba la, k'a fɔ ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, ne ka di ne ye kosɛbɛ. Aw k'a lamɛn." !”

2. Yakuba 3:17 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dususuma, a bɛ sɔn ka den, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Luka 9.37 O dugusagw, u jiginna ka b kulu kan tuma min na, mg caman ye Yesu kunbɛn.

O dugusagwɛ, jamaba ye Yesu kunbɛn.

1: Yesu ka kalansiraw ni a ka cidenyabaara fanga ka bon fo mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ janw na, u bɛ sama ka na a fɛ.

2: An man kan ka siran ka Yesu ka kalansiraw ni a ka cidenyabaara kibaruya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Kɛwalew 2:46-47 “Don o don, u tun bɛ taa Alabatosoba la ɲɔgɔn fɛ, ka nbuuru kari u ka so, u tun bɛ u ka dumuni sɔrɔ ni nisɔndiya ni dusudiya ye, ka Ala tanu, ka jama bɛɛ diyabɔ. Mɔgɔ minnu tun bɛ kisi, Matigi tun bɛ dɔ fara u hakɛ kan don o don.”

2: Filipekaw 1:15-18 “Tiɲɛ don, dɔw bɛ Krisita waaju k’a sababu kɛ keleya ni ɲɔgɔn sɔsɔli ye, dɔw bɛ waajuli kɛ ni diyagoya ye. O labanw b'o kɛ kanuya de kosɔn, k'a dɔn ko ne bilala yan kibaru duman lafasali kama. Fɔlɔw bɛ Krisita weleweleda yɛrɛɲini kosɔn, u tɛ kɛ ni kɔnɔnajɛya ye, k’a miiri ko u bɛ se ka gɛlɛya lawuli ne ye k’a sɔrɔ ne bɛ cakɛda la. Nka, o nafa ka bon mun na? Fɛn min nafa ka bon, o ye ko cogo bɛɛ la, a kɛra nkalon ye wo, a kɛra tiɲɛ ye wo, Krisita bɛ waajuli kɛ. O de kosɔn ne bɛ ɲagali. Ɔwɔ, ne na to ka ɲagali.”

Luka 9.38 Jamaden dɔ pɛrɛnna k'a fɔ ko: «Karamɔgɔ, ne b'i deli, i ka ne denkɛ filɛ, katuguni a ye ne den kelenpe de ye.»

Denkɛ kelenpe tun bɛ cɛ dɔ fɛ, a y’a ɲini Yesu fɛ a k’a filɛ.

1. Bonya min b’an bolo ka dɛmɛ ɲini Yesu fɛ

2. Dannaya ni delili fanga

1. Marka 10:46-52 - Yesu ye Bartime fiyentɔ kɛnɛya

2. Yakuba 5:13-16 - Delili ni jurumu fɔli fanga

Luka 9.39 Ni dɔ y'a minɛ ka pɛrɛn yɔrɔnin kelen. O bɛ a ɲɛjibɔ fo a bɛ foyi bɔ kokura, ka a sɔgɔsɔgɔ ka gɛlɛn ka bɔ a la.

Ni dɔ bɛ na cɛ dɔ kan k’a kule ni tɔɔrɔ ye, ka foyi kɛ a da la ka dimiba lase a ma sanni a ka bɔ a la.

1. "Jugu fanga: Ka jɔ ka ɲɛ hakili ta fan fɛ binkanniw kama".

2. "Dannaya barika: Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ni Ala ka dɛmɛ ye".

1. 1 Piɛrɛ 5:8-9 - "A' ye aw hakili sigi, aw k'aw ɲɛmajɔ. Aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, ka mɔgɔ dɔ dun bɛ ka sɔrɔ aw ka balimaya fɛ diɲɛ fan bɛɛ la."

2. Yakuba 4:7-8 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutw, aw ka aw bolow saniya, ka aw saniya." dusukunw, aw hakili fila.»

Luka 9.40 Ne ye i ka kalandenw deli ko u ka a gɛn ka bɔ yen. U ma se.

Yesu y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka hakili jugu dɔ gɛn, nka u ma se k’o kɛ.

1. Dannaya fanga: Ka a dege ka da Ala la ko gɛlɛnw na

2. Ka se sɔrɔ siran kan: Ka i jigi da Ala kan walisa ka fanga ni jagɛlɛya sɔrɔ

1. Matiyu 17:20 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannabaliya kosɔn, tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: Aw ka bɔ yan ka taa yan. A na bɔ yen; Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.»

2. Marka 9:23 - Yesu y'a fɔ a ye ko: Ni i bɛ se ka dannaya kɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ dannabaaw bolo.

Luka 9.41 Yesu y'a jaabi ko: «Aw bɔnsɔn dannabaliw ni mɔgɔ juguw, ne na to aw fɛ fo waati jumɛn? I ka na ni i denkɛ ye yan.

Yesu ye jama kɔrɔfɔ u ka dannayabaliya kosɔn ani a y’a ɲini u fɛ u ka na n’u denkɛ ye a fɛ.

1: An ka kan ka dannaya kɛ Ala la ani ka da a la ko a bɛna an lase an ka kɛlɛw ma.

2: An ka kan ka muɲuli ni muɲuli kɛ ani ka na n’an ka gɛlɛyaw ye Ala ma.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Yakuba 1:3-4 - "Aw b'a dɔn ko ni aw ka dannaya kɔrɔbɔra, aw ka muɲuli bɛ se ka bonya ."

Luka 9.42 A tun bɛ na tuma min na, jinɛ y'a fili duguma ka a tigɛ. Yesu ye jinɛ saniyalen kɔrɔfɔ, ka den kɛnɛya, k'a don a fa bolo.

Yesu ye denmisɛn dɔ kunbɛn, jinɛ tun bɛ min kɔnɔ, a y’a kɛnɛya, k’a di a fa ma.

1. Yesu b’a ka kuntigiya jira kabakow sababu fɛ

2. Dannaya fanga min bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

1. Matiyu 8:28-34, Yesu bɛ jinɛw gɛn

2. Marka 5:1-20, Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya, jinɛw tun bɛ min kɔnɔ

Luka 9.43 U bɛɛ kabakoyara Ala ka sebaaya barika la. Yesu ka ko kɛlenw bɛɛ la u bɛɛ kabakoyara, Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye.

Yesu ye Ala ka sebaaya min jira, o ye kalandenw kabakoya.

1. An ka siran Ala ka sebaaya ɲɛ

2. An ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ walisa ka Ala ka sebaaya waleɲumandɔn

1. Zaburu 33:6 - Sankolow dabɔra Matigi ka kuma de fɛ; U ka kɛlɛbolo bɛɛ fana bɛ a da ninakili fɛ.

2. Matiyu 19:26 - Nka Yesu y’u filɛ k’a fɔ u ye ko: “Mɔgɔ fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

Luka 9.44 Nin kumaw ka jigin aw tulo la, katuguni Mɔgɔ Denkɛ na don mɔgɔw bolo.

Mɔgɔ Denkɛ na don mɔgɔw bolo.

1: Yesu Krisita an Kisibaa ye a yr di ni diyagoya ye walisa a ka di mgw bolo an ka kisili kosn.

2: Matigi an ka Ala tun b'a fɛ ka tɔɔrɔ hadamadenw bolo walisa k'an kisi an ka jurumuw ma.

1: Yuhana 3.16 Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Rom=kaw 5.8 Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Luka 9.45 Nka u ma o kuma faamu, a dogolen don u la, u ma o faamu, u siranna ka a ɲininka o kuma la.

Kalandenw ma Yesu ka kumaw faamu ani u siranna kojugu ka ɲɛfɔli ɲini a fɛ.

1: An ka kan k’a ɲini ka Yesu ka kalanw faamu, hali ni an ma u faamu fɔlɔ.

2: An ka kan ka jagɛlɛya sɔrɔ ka ɲɛfɔli ɲini an tɛ fɛn minnu faamu.

1: Esayi 55:8-9 - «Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2: Yakuba 1:5 - «Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.”

Luka 9:46 O kɔ, sɔsɔli kɛra u cɛma ko u la jumɛn ka kan ka bonya.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kalandenw ye sɔsɔli kɛ cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ, ko jɔn bɛna kɛ mɔgɔba ye Ala ka masaya kɔnɔ.

1. Kuncɛbaya bɛ se ka an ka weleli bila farati la cogo min na: Kalandenw ka kuncɛbaya sɛgɛsɛgɛli Luka 9:46 kɔnɔ

2. An bɛ se ka to majigilenya la cogo min na: Ka an yɛrɛ nafa bila Luka 9:46 la

1. Luka 22:24-27 - Yesu b’a ka kalandenw kalan u ka majigin ani ka baara kɛ ɲɔgɔn ye.

2. Matiyu 23:11-12 - Yesu ye Farisiɛnw kɔrɔfɔ ko u bɛ bonya ɲini ani ka majigilenya tanu.

Luka 9.47 Yesu ye u dusukunw miirili faamu, a ye den dɔ ta k'a sigi a kɛrɛfɛ.

Yesu ye kalandenw ka danfara miiriyaw jaabi a kɛtɔ ka misali kɛ denmisɛnnin bisimilali la.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la ko bɛɛ ka kan ka bisimila.

2: An ka kan ka tugu Yesu ka misali kɔ, n’o ye ka kanuya ni jatigila lase mɔgɔw bɛɛ ma, u bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1: Marka 10:13-14 «U tun bɛ na ni denmisɛnw ye a ma walisa a ka maga u la, kalandenw y’u kɔrɔfɔ. Nka Yesu y'o ye tuma min na, a dimina, a y'a fɔ u ye ko: «A to denmisɛnw ka na ne fɛ. aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o mɔgɔw ta ye.”

2: Efesekaw 5:1-2 “O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita y’an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, ka kɛ saraka kasa duman ye ani saraka ye Ala ye.”

Luka 9.48 A y’a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ o den bɛ den minɛ ne tɔgɔ la, o bɛ ne minɛ.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ den bisimila a tɔgɔ la, o na kɛ a bisimilali ye, ani min b’a bisimila, o fana bɛ Yesu cibaga bisimila. A b’a fɔ u ye ka t’a fɛ ko u cɛma min ka dɔgɔ, o de bɛna kɛ mɔgɔba ye.

1. "Bisimila fanga".

2. "Majigilenya nafa".

1. Matiyu 18:3-4 - «A ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni aw ma yɛlɛma ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la. Mɔgɔ o mɔgɔ mana a yɛrɛ majigin i ko nin denmisɛnnin, o de ka bon sankolo masaya la.”

2. Yakuba 4:10 - “Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.”

Luka 9.49 Yuhana y’a jaabi ko: «Karamɔgɔ, an ye mɔgɔ dɔ ye min bɛ jinɛw gɛn i tɔgɔ la. An y'a bali, katuguni a tɛ tugu an kɔ.»

Yuhana ni a ka kalandenw ye mg bali ka jinɛw gɛn Yesu tɔgɔ la iko a ma tugu u kɔ.

1. Kelenya nafa ka bon Krisita farikolo la.

2. Yesu ka kuntigiya min bɛ jinɛ juguw datugu.

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-20 - Farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman b'a la cogo min na, farikolo yɔrɔ kelenw bɛɛ ka ca cogo min na, olu bɛɛ ye farikolo kelen ye.

2. Marka 3:14-15 - A ye mɔgɔ tan ni fila sigi, walisa u ka kɛ a fɛ, ka u ci ka taa waajuli kɛ, ka se ka banaw kɛnɛya, ka jinɛw gɛn.

Luka 9.50 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I kana a bali, katuguni min tɛ an kɛlɛ, o bɛ an fan fɛ.»

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u kana mɔgɔ bali ka fara u kan i n’a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ tɛ u kɛlɛ, o bɛ u fan fɛ.

1. An jɛlen barika ka bon: Ka dege ka kelenya minɛ fɛn caman na.

2. Ka taa ɲɛ ni Dannaya ye: Ka se sɔrɔ kɛlɛw kan ani ka ko ɲumanw minɛ.

1. Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa o cogo la.

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se i ma, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

Luka 9.51 A y'a minɛ waati sera tuma min na, a y'i jija ka taa Jerusalɛm.

Yesu y’a ɲɛda da Jerusalɛm kan walisa k’a ka cidenyabaara ni a ka siniɲɛsigi dafa.

1: Yesu tun cɛsirilen don k’a ka cidenyabaara n’a ka siniɲɛsigi dafa, hali ni musaka mana kɛ min o min ye.

2: Yesu ka cɛsiri ka tugu Ala sago kɔ, o b’a jira an na ko an fana ka kan ka sɔn ka o ɲɔgɔn kɛ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Luka 9.52 U ye cidenw ci a ɲɛ kɔrɔ, u taara Samarikaw ka dugu dɔ la, ka u labɛn a ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yesu ye cidenw ci ka kɔn a ɲɛ walisa k’u labɛn a nali kama Samarikaw ka dugu dɔ la.

1. Labɛnni ni labɛnni nafa.

2. Majigilenya nafa ka bon kibaru duman jɛnsɛnni na.

1. Matiyu 28:19-20 – “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

2. Filipekaw 2:1-4 – “O la sa, ni dusu donna Krisita la, ni dususalo dɔ bɛ Krisita la, ni dususalo dɔ bɛ yen ka bɔ kanuya la, ni ne sen donna Ni Senu la, ni kanuya ni hinɛ dɔ bɛ yen, ne ka nisɔndiya dafa ni hakili kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ bɛnkan dafalen na ani ka kɛ hakili kelen ye. Aw kana foyi kɛ ka bɔ ɲɔgɔndan walima yɛrɛbonya la, nka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

Luka 9.53 U ma a bisimila, katuguni a ɲɛda tun bɛ i ko a bɛna taa Jerusalɛm.

Yesu n’a ka kalandenw tun bɛ taa Jerusalɛm, nka u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ, olu ma u bisimila sabu a tun bɛ iko Yesu tun bɛ taa yen.

1. Yesu ye banli muɲu walisa ka Ala sago dafa

2. An ka kan ka sɔn ka baara kɛ Ala ye ni saraka ye, hali ni o ka gɛlɛn

1. Yuhana 15:13 - "Kanuya ka bon ni nin ye: ka i ni di i teriw kosɔn."

2. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

Luka 9.54 A ka kalandenw Yakuba ni Yuhana y’o ye tuma min na, u ko: «Matigi, i b’a fɛ an ka tasuma jigin ka bɔ sankolo la ka u jeni, i ko Eli y’a kɛ cogo min na wa?»

Yakuba ni Yuhana ye Yesu ɲininka n’u bɛ se ka tasuma wele ka bɔ sankolo la walisa ka Samarikaw faga, i n’a fɔ Eli y’a kɛ cogo min na.

1. Kana kɛ timinandiyabaga ye: Farati min bɛ timinandiya kojugu la

2. Ka Banni jaabi ni kanuya ye

1. Matiyu 5:43-48 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: 'I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka aw tɔɔrɔbagaw deli..."

2. Yakuba 1:19-20 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

Luka 9.55 Nka Yesu y’a kɔ tigɛli kɛ k’u kɔrɔfɔ k’a fɔ ko: «Aw t’a dɔn ni hakili sugu min bɛ aw la.»

Yesu ye jama kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ hakili sugu min tun b’u la, u ma o faamu.

1. Kɔrɔfɔli fanga: Yesu ka welekan kalanni ka nimisa

2. Ala Ni faamuyali: Ka tugu Matigi kɔ, o kɔrɔ ye min ye

1. Efesekaw 4:30-32 - "Aw kana Ala Ni Senu dusu kasi, aw taamashyɛn tun bɛ min fɛ kunmabɔli don kama juguya.Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Heburuw 12:14-15 - "Aw ka aw jija ka sigi hɛrɛ la ni bɛɛ ye, ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, ni senuya tɛ mɔgɔ si tɛna Matigi ye. Aw k'aw janto mɔgɔ si kana dɛsɛ Ala ka nɛɛma la, ani ko dusukasi kana kɛ." ju bɛ bonya ka gɛlɛya lase mɔgɔ caman ma."

Luka 9.56 Mɔgɔ Denkɛ ma na ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya tiɲɛ, nka a nana u kisi. U taara dugu wɛrɛ la.

Mɔgɔ Denkɛ nana mɔgɔ niw kisi, a ma na u halaki.

1: An ka kan k’a ɲini ka kisili lase mɔgɔ wɛrɛw ma sanni ka halaki.

2: Yesu b’a fɛ an ka sinsin mɔgɔw ka ɲɛnamaya kisili kan, an kana u halaki.

1: Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Matiyu 5:44-45 - Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka aw deli minnu bɛ aw tɔɔrɔ, ka aw tɔɔrɔ. Walisa aw ka kɛ aw sankolola Fa denw ye.

Luka 9.57 U taatɔ sira kan tuma min na, cɛ dɔ y’a fɔ a ye ko: «Matigi, i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, ne na tugu i kɔ.»

Yesu ka kalandenw ye cɛ dɔ kunbɛn min kɔrɔtɔlen don ka tugu Yesu kɔ yɔrɔ o yɔrɔ.

1. Nafa min b’an yɛrɛ di Krisita ka cidenyabaara ma.

2. Dusukun min b’a fɛ ka baarabaw kɛ, o ka sebaaya.

1. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

2. Romɛkaw 12:1 - "Balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye.

Luka 9.58 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Donw bɛ ntoriw la, kɔnɔw bɛ u kɔnɔ. Nka mɔgɔ Denkɛ tɛ se k'a kunkolo da yɔrɔ min na.

Yesu y’a kalan ko ka kɛ kalanden lakika ye, o b’a ɲini ka sɔn ka bololafɛnw bila ani ka sɔn ka a yɛrɛ balo.

1: Kalanden lakika b’a ɲini an fɛ an k’an ka diɲɛ nafolo bila, ka an jigi da Ala kan walisa k’an magow ɲɛ.

2: Yesu ye misali min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, nafolomafɛnw tɛ min na, o b’an kalan an ka an jigi da Ala ka labɛn kan.

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an kalan ko an kana hami an mago jɔnjɔnw na, nka an ka an jigi da Ala ka labɛnw kan.

2: Filipekaw 4:19 - Ala bɛna an magow bɛɛ di an ma ka kɛɲɛ n’a ka nafolo ye nɔɔrɔ la.

Luka 9.59 A y’a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ko: «I ka tugu ne kɔ.» Nka a ko: «Matigi, a to ne ka taa ne fa su don fɔlɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka jaabi jira cɛ dɔ la min y’a ɲini a fɛ a ka tugu a kɔ a fa suturalen kɔfɛ.

1: An ka kan k’an hakili to an ka layidu talenw na tuma bɛɛ an gɛrɛfɛmɔgɔw ye, hali n’u bɛ bɛn an ka layidu talenw ma Ala ma.

2: Ala b’an wele tuma bɛɛ ka tugu a kɔ, an ka layidu talenw ni an ka ko kɛlenw mana kɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 8:21-22 - "A ka kalanden dɔ wɛrɛ y'a fɔ a ye ko: Matigi, a to ne ka taa ne fa su don fɔlɔ. Nka Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka tugu ne kɔ, suw ka u suw su."

2: Filipekaw 3:13-14 - "Balimaw, ne t'a jate ko ne y'a minɛ Ala ka weleli kɔrɔtalen sara Krisita Yesu la.»

Luka 9.60 Yesu y'a fò a ye ko: «A to suw k'u ka suw su don.

Yesu bɛ dusu don cɛ dɔ kɔnɔ a ka taa Ala ka masaya waajuli kɛ sanni a ka a janto suw sudon na.

1. Ka Ala ka cidenyabaara bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ hadamadenw ka kow kan minnu ka kan ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kanminɛli jugu ye

1. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

2. Marka 16:15-16 - A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ fan bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye.» Min dara a la ka batise, o na kisi. Nka min ma da a la, o na jalaki.»

Luka 9.61 Dɔ wɛrɛ fana ko: Matigi, ne na tugu i kɔ. nka n ka fɔlɔ ka taa u fo , olu minnu bɛ so ne ka so .

Yesu b’an kalan ko a nafa ka bon k’an ka cɛsiri a fɛ ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ an ka denbaya ni dugukolo kan nafolo kan.

1: An ka cɛsiri Yesu la, o ka kan ka kɛ an ɲɛnako fɔlɔ ye

2: An ka kan ka Yesu sugandi ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan

1: Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2: Heburuw 12:1-2 - O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni o seerew sankaba ye, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali ani jurumu min bɛ mɔgɔ minɛ nɔgɔya la, an ka o bɛɛ fili. Ani, an ka boli ni timinandiya ye boli min latigɛra an ye, k’an ɲɛ jɔ Yesu la, min ye tutigɛbaga ye ani dannaya dafalen.

Luka 9.62 Yesu y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ si y'a bolo da sɛnɛfɛn kan ka a kɔ filɛ, o man kan ka kɛ Ala ka masaya ye.»

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a kɔ filɛ ka sɛnɛ kɛ, o tigi tɛ bɛn Ala ka masaya ma.

1: An ka kan k’an jija ka to an ɲɛmajɔlen na Matigi kan ani an kana an hakili ɲagami diɲɛ kɔnɔ.

2: An ka kan ka to an ka dannaya la, an kana kɔrɔbɔ ka kɔsegin.

1: Filipekaw 3:13-14 “Balimaw, ne t’a jate ko ne ye o minɛ fɔlɔ. Nka ne bɛ fɛn kelen de kɛ: Ne bɛ ɲinɛ fɛn kɔ min kɔ, ka gɛlɛya ka taa min bɛ ɲɛfɛ, ne bɛ n jija ka taa kuntilenna la walasa ka sara sɔrɔ, Ala ye ne wele sankolo min kosɔn Krisita Yesu la.”

2: Heburuw 12:1-2 “O de kosɔn, ikomi seerew sankaba in lamininen bɛ an na, an ka fɛn bɛɛ fili, jurumu min bɛ mɔgɔ minɛ nɔgɔya la. Ani, an ka boli ni timinandiya ye boli min latigɛra an ye, k’an ɲɛ jɔlen to Yesu kan, o min ye tutigɛbaga ni dannaya dafabaga ye.”

Luka 10 bɛ kalanden biwolonwula ni fila cili lakali, Samarika ɲuman ntalen, ani Yesu ka taa bɔ Marte ni Mariyama ka so.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye kalanden biwolonwula ni fila wɛrɛw sigi ani k’u bila fila-fila ka taa dugu o dugu la, a tun bɛna taa yɔrɔ minnu na. A ye cikan di u ma u ka kan ka taama cogo min na, k’a sinsin a kan ko u bɛ i n’a fɔ sagadenw waraw cɛma. U tun man kan ka wari walima fini wɛrɛ ta, nka u tun ka kan k’u jigi da mɔgɔw bisimilabagaw ka jatigila kan (Luka 10:1-12). Tuma min na u seginna ni ɲagali ye sabu hali jinɛw y’u kolo a tɔgɔ la, Yesu y’u hakili jigin ko u kana nisɔndiya u ka sebaaya la hakiliw kan, nka ko u tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ sankolo la (Luka 10:17-20).

Dakun 2nan: O fɛnw falen-falen kɔfɛ, Yesu ye Ala tanu a ka kow jirali la "denmisɛn fitininw" na - minnu majiginlen don fo ka se ka Ala ka jirali sɔrɔ - sanni ka kɛ hakilitigiw ni kalandenw ye. A y’a ka jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen fana sinsin ni Ala ye iko Denkɛ Fa mɔgɔ kelen min bɛ Fa dɔn kosɛbɛ a kɔfɛ kelen dɔrɔn de bɛ se ka Fa jira mɔgɔ wɛrɛw la (Luka 10:21-24). O kɔ, sariyatigi dɔ y’a kɔrɔbɔ a kɛtɔ k’a ɲininka a ka kan ka min kɛ walasa ka ɲɛnamaya banbali ciyɛn sɔrɔ. O jaabi la, Yesu y'a ɲɛsin kɔfɛ sariya ma min ko kanu Ala bɛɛ dusukun ni fanga hakili sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛnna nin kɔrɔfɔ in kan maana faralen kan Samarika ɲuman jira sigiɲɔgɔnya lakika tɛ dan ye sigida diinɛ dancɛw la nka a bɛ hinɛ jirali la mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ min na, a siya walima a jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye (Luka 10:25-37).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu ka taa bɔ Marite ni Mariyama ka so lakali ye. K’a sɔrɔ Marte bolo degunnen tun bɛ labɛn bɛɛ la dunanw ladonni kama, a balimamuso Mariyama sigilen tun bɛ Yesu sen kɔrɔ k’a ka kalanw lamɛn. Tuma min na Marte ye ŋunan baara bɛɛ kɛli la a yɛrɛ ye Matigi ɲininka a fɔ balimamuso dɛmɛ A y'a jaabi ko "Marte Marte i bɛ hami dimi fɛn caman na fɛn damadɔw mago bɛ tiɲɛ na kelen dɔrɔn de Mariyama ye min sugandi min ka fisa ni o ye a tɛna bɔsi a bolo. Nin ko in b’a jira ko a nafa ka bon ka hakilimaya balo jɛɲɔgɔnya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ bolo degunnen kan ka baara kɛ hali fɛn ɲumanw na i n’a fɔ jatigila ni an b’an hakili bɔ kuma sɔrɔli lamɛnni na tiɲɛ na.

Luka 10.1 O kow kɔfɛ, Matigi ye mɔgɔ biwolonwula wɛrɛw fana sigi, ka u fila ni fila ci a ɲɛ kɔrɔ dugu bɛɛ la, a tun bɛna taa yɔrɔ minnu na.

Matigi ye mɔgɔ biwolonwula wɛrɛ sigi ka taa dugu ni yɔrɔ bɛɛ la, a yɛrɛ tun bɛna na yɔrɔ minnu na.

1. Ala bɛ baara nafamaw kalifa an ma, wa an ka kan ka to kantigiya ni kanminɛli la walisa k’u kɛ.

2. Matigi bɛ an fɛ an ka cɛsiriw bɛɛ la, wa a bɛna bilasirali ni fanga di an ma walasa k’a sago dafa.

1. Matiyu 28:18-20 - "Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa tɔgɔ la ani Denkɛ ni Ni Senu ta fan fɛ, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Ntalenw 3:5-6 - “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Luka 10.2 O de y'a to a y'a fɔ u ye ko: Suman tigɛ ka ca tiɲɛ na, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ.

Yesu bɛ ka dusu don a ka kalandenw kɔnɔ u ka Ala deli walisa ka baarakɛla caman ci ka na dɛmɛ don suman tigɛ la.

1. Delili sebaaya ani Ala ka bolomafara - ka sinsin delili nafa kan ani Ala ka kantigiya ka di ni an ye delili ke.

2. Suman tigɛ bonya ani baarakɛlaw mago - ka sinsin baarakɛlaw magoba kan ani suman tigɛ nafa kan.

1. Matiyu 9:35-38 - Yesu ye kalandenw ci ka taa waajuli kɛ ani ka kɛnɛya.

2. Yakuba 5:13-18 - Delili sebaaya ani Ala ka kantigiya.

Luka 10.3 Aw ka taa aw ka siraw fɛ, ne b’aw ci ka taa i ko sagadenw, waraba cɛma.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu y’a ka kalandenw ci ka kɛ sagadenw ye waraw cɛma.

1. Weelekan ka ɲɛsin dannaya ma min tɛ siran: Ka Ala ka sebaaya minɛ ko gɛlɛnw na

2. Sagaw ka jagɛlɛya: Ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

Luka 10.4 Aw kana waribɔlan ni bɔrɔ ni sanbara ta, aw kana mɔgɔ si fo sira kan.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don Yesu nɔfɛmɔgɔw kɔnɔ u ka taama nɔgɔya la ani ka majigin u ka jɛɲɔgɔnyaw la ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: I ka ɲɛnamaya kɛ ni majigilenya ye - Cikan min bɛ ci kerecɛnw ma, u kana fɛnw ta minnu bɛ nafolo walima kuncɛbaya jira ani ka mɔgɔw fo ni bonya ni majigilenya ye.

2: Taama nɔgɔya la - Hakililajigin don Yesu nɔfɛmɔgɔw ma, u kana fɛn caman ta ka tɛmɛ fɛn kan min ka kan u ka taama na, ani ka u jigi da Ala ka labɛn kan.

1: Matiyu 10:8-10 - Aw ye o sɔrɔ fu, aw ka o di fu. Aw kana sanu, wala warijɛ, wala nɛgɛfugulan don aw ka waribɔlanw kɔnɔ, wala aw kana bɔrɔ fila don aw ka taama kama, wala fini fila, wala sanbara ni berew, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka dumuni ye.

2: Filipekaw 4:19 - Nka ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo nɔɔrɔ ye Krisita Yesu barika la.

Luka 10.5 Aw mana don so o so kɔnɔ, aw k’a fɔ fɔlɔ ko: Hɛrɛ ka kɛ nin so ye.

Yesu b'a ka kalandenw bilasira u ka don so o so kɔnɔ, u ka don o so kɔnɔ, ka o fo ni nin kumasen ye ko "Hɛrɛ ka kɛ nin so in ye."

1. "Hɛrɛ ye Ala ka nilifɛn ye".

2. "Ka mɔgɔ wɛrɛw fo ni hɛrɛ ye".

1. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ aw di aw ma i ko diɲɛ bɛ a di cogo min na. Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ, aw kana siran."

2. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

Luka 10.6 Ni hɛrɛ denkɛ bɛ yen, aw ka hɛrɛ na sigi a kan.

Hɛrɛ denkɛ ye dugawu ni hɛrɛ sɔrɔyɔrɔ ye a minɛbagaw bolo. 1. Hɛrɛ Denkɛ ka sebaaya 2. Hɛrɛ Denkɛ ka Dubaw sɔrɔ. 1. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. 2. Filipekaw 4:7 - Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Luka 10.7 Aw ka to o so kelen kɔnɔ, ka u ka fɛn dilenw dun ka min, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka sara ye. Aw kana taa so ni so.

Tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka to so kelen kɔnɔ ani ka fɛn o fɛn di u ma, ka o dun ani ka min, bawo baarakɛlaw ka kan n’u ka sara ye.

1. Ka baara gɛlɛn nafa faamuya ani a sara.

2. Ka majigilenya ni waleɲumandɔn dege baarakɛyɔrɔ la.

1. Matiyu 20:1-16 - Baarakɛlaw ka maana rezɛn nakɔ kɔnɔ.

2. Efesekaw 4:28 - Baara kɛ ni tilennenya ye ani ka sara sɔrɔ.

Luka 10.8 Aw mana don dugu o dugu kɔnɔ, ni u bɛ aw minɛ, aw ka fɛn minnu bila aw ɲɛ na, aw ka olu dun.

Tɛmɛsira b’an jija an ka sɔn jatigila ma ni nɛɛma ye ani ka dumuni dilenw dun.

1: Ka sɔn jatigila ma ni nɛɛma ni waleɲumandɔn ye.

2: Ka waleɲumandɔn jira an ka kɛwalew fɛ.

1: Romɛkaw 12:13 - Ka tila-tila ka kɛɲɛ ni mɔgɔ senumaw mago ye; min bɛ di jatigila ma.

2: Heburuw 13:2 - Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y'a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u ma a dɔn.

Luka 10.9 I ka banabaatɔw kɛnɛya, k’a fɔ u ye ko: «Ala ka masaya surunyara aw la.»

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw bila ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka Ala ka Masaya nali weleweleda.

1. Samarika ɲuman: Ka hinɛ jira ani ka Ala ka Masaya weleweleda

2. Kibaru duman weleweleda: Ala ka Masaya nali

1. Esayi 61:1-2 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan; katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya laseli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon dayɛlɛli fɔ sirilenw ye.

2. Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, aw kana siran.

Luka 10.10 Nka aw donna dugu o dugu kɔnɔ, ni u ma aw minɛ, aw ka taa o dugu nbɛdaw la k’a fɔ ko:

Tɛmɛsira min bɛ Luka 10:10 la, o bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka Kibaru Duman weleweleda hali ni jama banna ka sɔn o ma.

1: An man kan ka an fari faga abada an ka cidenyabaara la ka Kibaru Duman cikan jɛnsɛn an ka kɛwalew ni an ka kumaw fɛ.

2: Matigi b’a fɔ an ye ko an ka Kibaru Duman kibaru duman lase mɔgɔw bɛɛ ma, jaabi mana kɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 28:19-20 - «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2: Marka 16:15 - “Taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛnw bɛɛ ye.”

Luka 10.11 Hali aw ka dugu buguri min sirilen bɛ an na, an bɛ o bɛɛ ko ka bɔ aw la.

Ala ka Masaya ka surun mɔgɔw bɛɛ la, u sigiyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1: Ala ka kanuya min bɛ an na, o tɛ dantigɛli ye, wa a bɛ yen tuma bɛɛ.

2: An welelen don ka Ala ka Masaya ɲini an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni fanga ni kɔrɔta, ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛ yen.» danfɛnw, na se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la."

2: Zaburu 34:8 - "E, i ka nɛnɛ k'a ye ko Matigi ka ɲi! Mɔgɔ min bɛ a dogo a la, o ye dubaden ye!"

Luka 10.12 Nka ne b’a fɔ aw ye ko o don na Sodɔmu muɲu ka tɛmɛ o dugu kan.

Mɔgɔ minnu tɛ a kan minɛ, Ala bɛna kiri tigɛ olu kan ka tɛmɛ a kan minɛbagaw kan.

1: Ala ye kiritigɛla tilennen ye, a tɛna mɔgɔ juguw bila ka ɲangi.

2: I ka Ala kan minɛ ka sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ tilennen ye a ɲɛ kɔrɔ.

1: Romɛkaw 2:6-8 - Ala "na ɲɛnamaya banbali di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ n'a ka kɛwalew ye: mɔgɔ minnu bɛ nɔɔrɔ ni bonya ni sayabaliya ɲini ni muɲuli ye koɲuman kɛli la, nka mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ ɲini ani minnu bɛ sa aw kana tiɲɛ kan minɛ, nka aw ka tilenbaliya kan minɛ—dimi ni diminya.

2: Esayi 1:16-17 - Aw ka aw ko, ka aw saniya; Aw ka kɛwale juguw bɔ ne ɲɛ kɔrɔ. Aw ye kojugu kɛli dabila, Aw ka ko ɲuman kɛli dege; Tilennenya ɲini, Degunbaga kɔrɔfɔ; Faantanw lafasa, A' ye muso cɛ salen deli.

Luka 10.13 Bɔnɛ bɛ i la, Korazin! Bɔnɛ bɛ i la, Bɛtisaida! Katuguni sebaaya baara minnu kɛra aw kɔnɔ, ni olu tun kɛra Tiri ni Sidɔn, u tun na nimisa kabini waati jan, u sigilen bɛ bɔrɔ ni buguri la.

Yesu ye bɔnɛw fɔ Galile dugu fila kan, bawo u banna ka nimisa hali k’a sɔrɔ u y’a ka sebaaya kɛwalew ye.

1. Ka Ala ka kabakow dɔn ani ka jaabi di nimisali la

2. Ni an ma sɔn ka sɔn Ala ka sebaaya ma, o bɛ na ni kɔlɔlɔw ye

1. Esayi 45:22 - «Aw ka segin ne ma, aw ka kisi, aw dugukolo danw bɛɛ. katuguni ne ye Ala ye, dɔ wɛrɛ tɛ yen.”

2. Romkaw 10:9-10 - “Ni i b’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. I bɛ dannaya kɛ i dusukun na, i bɛ jo sɔrɔ, i bɛ sɔn i da la ka kisi.”

Luka 10.14 Nka o na muɲu Tiri ni Sidɔn ta fan fɛ kiritigɛ waati la, ka tɛmɛ aw kan.

Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ ban u la, olu ɲangili bɛna juguya ka tɛmɛ Tiri ni Sidɔn kan.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu seerew ye: Banni kɔlɔlɔw".

2. "Ala ka dimi: Mun na ka ban Kibaru Duman ma, o ka jugu ni dɔnbaliya ye".

1. Matiyu 11:20-24 - Yesu ye Korazin, Bɛtsaida ani Kapernaum duguw lasɔmi, u ka dannabaliya kosɔn.

2. Romɛkaw 11:22 - Ala ka makari bɛ lase mɔgɔ ma minnu t’a dɔn, nka a ka diminya bɛ mara mɔgɔ minnu banna a la.

Luka 10.15 E, Kapernaum, min kɔrɔtara ka taa sankolo la, i na jigin ka taa jahanama la.

Yesu ye Kapɛrnaum lasɔmi ko ni a ma nimisa, a bɛna fili jahanama kɔnɔ.

1. Yesu ka lasɔmini: Nimisa walima ka ɲangili banbali sɔrɔ

2. Ni an banna ka nimisa, o kɔlɔlɔw: Kapernaum ye lasɔmini ye

1. Matiyu 11:20-24 - Yesu ye Korazin ni Bɛtsayida duguw kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u ma nimisa hali ni a ye kabakow kɛ.

2. Esayi 5:14 - Minnu banna a ka kuma la, Ala na olu ɲangi.

Luka 10.16 Min b aw lamn, o b ne lamn. Min bɛ aw mafiɲɛya, o bɛ ne mafiɲɛya. Min bɛ ne mafiɲɛya, o bɛ ne cibaa mafiɲɛya.»

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ka kalandenw ka kan ka bonya, wa bonyabaliya fɛn o fɛn bɛ kɛ u la, o ni Yesu ni Ala bonyabaliya ye kelen ye.

1. Yesu ka kalandenw ka kan ka ye iko Ala sago jirabagaw, wa u ka kan ka minɛ ni bonya ye.

2. Yesu ka kalandenw bonyabaliya bɛ bɛn Yesu ni Ala bonyabaliya ma, wa o man kan ka kɛ.

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2. Matiyu 7:12 - O de kosɔn aw b’a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye.

Luka 10.17 O mɔgɔ biwolonwula seginna ni ɲagali ye, k'a fɔ ko: «Matigi, jinɛw yɛrɛ kolora an kɔrɔ i tɔgɔ barika la.»

Kalandenw fa ɲagali la tuma min na u y’a ye ko kuntigiya b’u bolo jinɛw kan Yesu tɔgɔ barika la.

1. Yesu tɔgɔ ka sebaaya - Dannabaaw ka fanga sɛgɛsɛgɛ

2. Nisɔndiya baara la - Ka kalan sɔrɔ kalanden ka jaabi la

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu ka ciba ani fanga min dira dannabaaw ma

2. Efesekaw 6:10-18 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw donli Alako kɛlɛ kama

Luka 10.18 A y’a fɔ u ye ko: «Ne ye Sitanɛ ye i ko sanpɛrɛn bɛ ka bin ka bɔ sankolo la.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka yelifɛn ɲɛfɔ, n’o ye ko Sitanɛ gɛnna ka bɔ sankolo la i ko sanpɛrɛn.

1. Sitanɛ ka tiɲɛni ni a ka sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ni an banna Ala ka kuntigiya la, o kɔlɔlɔw

1. Esayi 14:12-15 - Sitanɛ ka bin

2. Efesekaw 6:11-12 - Ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don

Luka 10.19 A filɛ, ne bɛ se di aw ma ka sa ni wuluw sennatan ani juguw ka sebaaya bɛɛ kan.

Yesu ye se di an ma ka se sɔrɔ jugu ka sebaaya bɛɛ kan ani ka layidu ta ko foyi tɛna kojugu kɛ an na.

1. Yesu ka sebaaya: Jugu tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ cogo min na

2. Ka se sɔrɔ siran kan ni Yesu ka sebaaya ye

1. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Zaburu 91:3-4 - Tiɲɛ na, a na i kisi kɔnɔntɔn ka jaan ma, ani banajugu mankanba ma . A na i datugu ni a kunsigiw ye, i na i jigi da a kamanw kɔrɔ.

Luka 10.20 Nka aw kana ɲagali o la, ko niw bɛ kolo aw kɔrɔ. Nka aw ka ɲagali, katuguni aw tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ sankolo la.»

I ka nisɔndiya ka kisili sɔrɔ ani ka i tɔgɔ sɛbɛn sankolo la, i kana ɲagali ka kuntigiya kɛ jinɛw kun na.

1. Nisɔndiya kisili la: An tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ sankolo la

2. Kuntigiya fanga: Ka ɲagali hakiliw la minnu bɛ an kɔrɔ

1. Romɛkaw 10:13 - Sabu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Luka 10.21 O waati la, Yesu ɲagalila hakili la, a ko: «Ne Fa, sankolo ni dugukolo Matigi, ne bɛ barika da i ye, ko i ye nin kow dogo hakilitigiw ni hakilitigiw la, ka u jira denmisɛnw la. Fa; Katuguni a kɛra ko ɲuman ye i ɲɛ na ten.»

Yesu nisɔndiyalen don Fa ka desizɔn na ka Ala ka tiɲɛ jira mɔgɔ majiginlenw ni denmisɛnninw na.

1. Aw ka nisɔndiya Fa sago la: Ala ka Ala ka jirali seli

2. Majigilenya Matigi ɲɛ kɔrɔ: Dannaya min bɛ i ko denmisɛnninw ka dugawu

1. Matiyu 11:25-26 «O waati la Yesu ko: «Ne Fa, sankolo ni dugukolo Matigi, ne bɛ i tanu, katuguni i ye o kow dogo hakilitigiw ni kalandenw la, ka u jira denmisɛnninw na.» Ɔwɔ, Fa, katuguni o de diyara i ye ka kɛ.»

2. Yakuba 4:6-10 "Nka a bɛ nɛɛma caman di an ma. O de kosɔn Sɛbɛnniw b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na." a na aw kɔrɔta bonya la.Aw ka haminankow ni haminankow bɛɛ di Ala ma, katuguni a b'a janto aw la.Aw ka aw yɛrɛ minɛ ani ka aw kɔrɔsi.I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n'a fɔ waraba mankanba bɛ mɔgɔ ɲini min bɛna a dun.Aw k'a kɛlɛ, aw jɔlen dannaya la sabati, katuguni aw b'a dɔn ko aw balimaw ni aw balimamuso minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ la, olu bɛ o tɔɔrɔ sugu kelen de la. a yɛrɛ na aw lasegin a cogo kɔrɔ la, ka aw barika bonya, ka aw sabati ani ka aw sabati.»

Luka 10.22 Fɛn bɛɛ dira ne Fa ma, mɔgɔ si t'a dɔn Denkɛ ye mɔgɔ min ye, ni Fa tɛ. Fa ye mɔgɔ min ye, ni Denkɛ tɛ, ani Denkɛ b'a fɛ k'a jira min na.

Yesu b a jira ko ale kelenpe de b Fa dn ani ko Fa kelenpe de b a dn, ani ko a bna Fa jira a b mg minnu sugandi.

1. Yesu ka jiracogo - ka Yesu ka Fa jirali nafa faamu a ye minnu sugandi.

2. Fa ni Denkɛ ka gundo - ka jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen sɛgɛsɛgɛ Fa ni Denkɛ cɛ ani a nɔfɛkow an ma.

1. Matiyu 11:25-27 - O waati la Yesu y'a jaabi ko: «Ne Fa, sankolo ni dugukolo Matigi, ne b'i barika da i ye, katuguni i ye nin kow dogo hakilitigiw ni hakilitigiw la, ka u jira denmisɛnw na.

2. Yuhana 16:25-27 - Ne ye nin kow f aw ye ntalenw la, nka waati b na, ne tna kuma aw f tun ye ntalenw la tun, nka ne na ne Fa ko f aw ye k'a jɛya.

Luka 10.23 A y’a ɲɛsin a ka kalandenw ma k’a fɔ a dan na ko: «Aw bɛ fɛn minnu ye, olu ye dubadenw ye.

Kalandenw bɛ dugawu sɔrɔ ka fɛn minnu ye, u ye olu ye.

1: Ala ye dugawuba di an ma a ka danfɛnw kabakomanw yecogo la.

2: An ɲɛw fɛ, an bɛ se ka Ala ka kanuya ni a ka labɛn nisɔndiya sɔrɔ.

1: Esayi 6:1-3 - Masakɛ Uziya sara san min na, ne ye Matigi sigilen ye masasigilan kan, a kɔrɔtalen don. A ka fani tɛrɛn ye Alabatosoba fa.

2: Matiyu 5:8 - Dusukun saniyalenw ye dubadenw ye, katuguni u na Ala ye.

Luka 10.24 Ne b’a fɔ aw ye ko kira caman ni masakɛ caman tun b’a fɛ ka aw ye minnu ye, nka u ma u ye. Aw bɛ fɛn minnu mɛn, aw ma olu mɛn.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin nɛɛma kan ka se ka Kibaru Duman fɛnw ye ani k’u mɛn, kiraw ni masakɛ caman tun b’a fɛ ka minnu sɔrɔ.

1. "Kibaru Duman mɛnni nɛɛma".

2. "Nafa min bɛ kiraw ni masakɛw nege tun bɛ min na, o ye".

1. Esayi 29:18-19, "O don na, tulogwerenw na kitabu kumaw mɛn, fiyentɔw ɲɛw na yeli kɛ dibi la, dibi la. Mɔgɔ dususumaninw fana na dɔ fara u ka nisɔndiya kan Matigi, ani mɔgɔw cɛma faantanw na ɲagali Israɛl ka Senuma la.»

2. Matiyu 13:16-17, "Nka aw ɲɛw ye dubadenw ye, k'a masɔrɔ u bɛ yeli kɛ, aw tulow fana bɛ ka mɛnni kɛ. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko kira caman ni mɔgɔ tilennen caman tun b'a fɛ ka aw ye minnu ye." , aw ma u ye, aw bɛ minnu mɛn, aw ma olu mɛn.»

Luka 10.25 Sariya karamɔgɔ dɔ wulila ka a kɔrɔbɔ k'a fɔ ko: «Karamɔgɔ, ne na mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?»

Avoka sariyatigi dɔ ye Yesu ɲininka a ka kan ka min kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Ka Ala ka laɲini dafa: Ɲɛnamaya banbali sɔrɔcogo.

2. Avoka ka ɲininkali: An ka kan ka mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?

1. Matiyu 19:16-30 - Nafolotigi kamalennin

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Luka 10.26 A y’a fɔ a ye ko: «Mun sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ?» i bɛ kalan kɛ cogo di?

Yesu b mɔgɔw kalan ko walisa ka Ala sago dɔn, an ka kan ka a ka kuma kalan ani k’a faamu.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka Kuma dɔn ani k’a faamu

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma kanminɛli ye

1. Zaburu 119:11 - "Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la."

2. Esayi 8:20 - "Ka ɲɛsin sariya ni seereya ma, ni u ma kuma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye, o ye yeelen tɛ u kɔnɔ."

Luka 10.27 A y'a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bèè ye, ni i ni bèè ye, ni i barika bèè ni i hakili bèè ye. I mɔgɔɲɔgɔn i ko i yɛrɛ.»

Yesu b’an kalan ka Ala kanu ni an dusukun bɛɛ ye, ni an ni bɛɛ ye, ni an fanga bɛɛ ye ani an hakili bɛɛ ye, ani ka an mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko an yɛrɛw.

1. “Ala kanu ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu” .

2. “Ci fɔlen min ka bon ni sariya tɔw bɛɛ ye” .

1. Matiyu 22:37-40 - “Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i n’a fɔ o ko: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’”

2. 1 Yuhana 4:20-21 - «Ni mɔgɔ dɔ ko: ‘Ne bɛ Ala kanu,’ ka a balima koniya, o ye nkalontigɛla ye. katuguni min t'a balima kanu, a ma min ye, a bɛ se k'o kanu cogo di? An ye nin ci fɔ ale fɛ: ko mɔgɔ min bɛ Ala kanu, o ka kan k’a balima fana kanu.”

Luka 10.28 A y'a fɔ a ye ko: «I ye jaabi ɲuman fɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ walisa ka kisi ani ka ɲɛnamaya.

1. Ala ka ci fɔlenw ye ɲɛnamaya di - Luka 10:28

2. Ka Ala kan minɛ ani ka ɲɛnamaya - Luka 10:28

1. Dutɛrɔnɔmɛ 30:19-20 - "Ne bɛ sankolo ni dugukolo wele ka seereya kɛ aw kama bi, ko ne ye ɲɛnamaya ni saya, dugawu ni danga bila aw ɲɛ. O de kosɔn aw ka ɲɛnamaya sugandi, walisa aw ni aw bɔnsɔnw ka ɲɛnamaya."(Alimankan na)

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya fɛ. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

Luka 10.29 Nka Yesu tun b’a fɛ ka jo di a yɛrɛ ma, a y’a fɔ Yesu ye ko: «Ne mɔgɔɲɔgɔn ye jɔn ye?»

Cɛ dɔ ye Yesu ɲininka a mɔgɔɲɔgɔn ye jɔn ye.

1. "I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Ala ka ci fɔlen ani an ka jɛkulu".

2. "Hinɛ dusukun: Ne sigiɲɔgɔn ye jɔn ye?"

1. Matiyu 22:39 - "A filanan bɛ i ko o: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ."

2. Romɛkaw 13:8-10 - "Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo ka ɲɔgɔn kanu, katuguni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kanu, o ye sariya dafa. O de kosɔn: I kana jatɔya kɛ, i kana mɔgɔ faga, i kana sonyali kɛ." , i kana seere nkalontigɛlen ta, i kana a nege don i la, ni ci fɔlen wɛrɛ bɛ yen, a faamuyara waati kunkurunnin kɔnɔ nin kuma in na, o kɔrɔ ye ko i bɛ i sigiɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ, kanuya tɛ baara kɛ a sigiɲɔgɔn na, o de kosɔn kanuya bɛ sariya dafali.»

Luka 10.30 Yesu y'a jaabi ko: «Cɛ dɔ jiginna ka bɔ Jerusalɛm ka taa Jeriko, ka bin sonw cɛma, u y'a ka finiw bɔ a la ka a jogin ka taa, ka a to a tilancɛ la.

Cɛ dɔ bɔra Jerusalɛm ka taa Jeriko, binkannikɛlaw binna a kan, ka a tila ka sa.

1: An ka kan ka hinɛ magojirabagaw la, i n’a fɔ Samarika ɲuman y’a kɛ cogo min na.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Samarika ɲuman ka maana kɔnɔ walisa ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

1: Matiyu 22:37-40 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.' Nin ye ci fɔlɔ ye min ka bon. Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

2: Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o bɛ mun nafa? Dannaya bɛ se k'a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, don o don dumuni dɛsɛlen don, ani kelen." aw dɔw b'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, nka aw tɛ fɛn minnu di u ma farikolo ta fan fɛ, nafa jumɛn b'a la? a sara."

Luka 10.31 Sarakalasebaa d jiginna o sira la.

Sarakalasebaa tɛmɛna fan dɔ fɛ tuma min na a ye cɛ dɔ ye min mago tun bɛ a la.

1. Hinɛ fanga: Ka dege ka magojirabagaw kanu ani k’u dɛmɛ

2. Ka seereya kɛ Ala ka kanuya ko la: An bɛ se ka yɛlɛma don mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la cogo min na

1. Yakuba 2:16 "Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: 'Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka balo kosɛbɛ, nka a ma foyi kɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, o nafa ka bon?"

2. Matiyu 25:35-40 "Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye min di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne wele ka don, ne mago tun bɛ finiw na ani i ye ne don finiw la. Ne tun bananen don ani i ye ne ladon, ne tun bɛ kaso la ani i nana bɔ ne ye."

Luka 10.32 O cogo kelen na, Levite dɔ sera o yɔrɔ la, a nana a filɛ ka tɛmɛ fan dɔ fɛ.

Samarika ɲuman ntalen: Yesu bɛ kalan dɔ lase mɔgɔw ma minnu bɛ magojirabagaw dɛmɛ, u bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1. "Dusukun min bɛ hinɛ: Ka kɛ mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye bɛɛ fɛ".

2. "Kanuya ka ɲɛsin bɛɛ ma: Ka ɲumanya jira bɛɛ la".

1. Galasikaw 6:9-10 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannaya du kɔnɔmɔgɔw.»

2. Yakuba 1:27 - "Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma."

Luka 10.33 Samarika dɔ tun bɛ taama na, a sera yɔrɔ min na.

Samarika ɲuman hinɛ tun bɛ dɛsɛbagatɔ la.

1. Hinɛ fanga

2. Majigilenya fanga

1. Matiyu 9:36 - A ye jama ye tuma min na, a hinɛ donna u la, bawo u tun bɛ tɔɔrɔ ani u tun tɛ se ka foyi kɛ, i n’a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye.

2. Yakuba 2:14-17 - Nafa jumɛn b’a la, ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwale si t’a la? O dannaya sugu tɛ se k’u kisi. A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya ani ka balo ɲuman sɔrɔ », nka foyi tɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la? O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni a ma fara wale kan, o ye salen ye.

Luka 10.34 A taara a fɛ ka a joginda siri, ka tulu ni diwɛn bɔn, ka a sigi a yɛrɛ ka bagan kan, ka taa n'a ye jatigila dɔ la, k'a ladon.

Samarika dɔ bɛ cɛ dɔ dɛmɛ, binkannikɛlaw ye min jogin, a kɛtɔ k’a jogindaw siri, ka tulu ni diwɛn bɔn u kan, ka na n’a ye jatigila dɔ la walisa k’a ladon.

1. Samarika ɲuman: Hinɛ misali dɔ

2. Jatigilatigi ka bolomafara: Ka dunan ladon

1. Esayi 58:10 - "ni aw ye aw yɛrɛw kɛ kɔngɔtɔw kosɔn, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw mago ɲɛ, aw ka yeelen na wuli dibi la, aw ka su na kɛ i n'a fɔ tilelafana.

2. 1 Yuhana 3:17 - "Ni nafolomafɛnw bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni a ye balimakɛ walima balimamuso dɔ ye min mago bɛ a la, nka a tɛ hinɛ u la, Ala ka kanuya bɛ se ka kɛ o tigi la cogo di?"

Luka 10.35 O dugusagw, a taara tuma min na, a ye wari fila bɔ ka u di jatigila ma k'a fɔ a ye ko: «I janto a la. I mana fɛn o fɛn kɛ ka fara o kan, ni ne seginna, ne na o sara i ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ye warijɛ fila kalifa jatigikɛ dɔ ma, k’a fɔ a ye ko a bɛna musaka wɛrɛw sara.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye;

2. Ka tugu Yesu ka misali kɔ min ye dannaya ye.

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7-8 - “Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu. Ala bɛ se ka dugawu caman kɛ aw ye, walisa aw mago bɛ fɛn o fɛn na tuma bɛɛ, aw na caya baara ɲuman bɛɛ la.”

2. Ntalenw 11:25 - «Mɔgɔ bolomafara na ɲɛ; mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o na lafiya.”

Luka 10.36 E hakili la, nin mɔgɔ saba la, jumɛn tun ye a sigiɲɔgɔn ye, min binna sonw cɛma?

Samarika ɲuman ntalen b’a ɲininka jɔn ye mɔgɔ dɔ sigiɲɔgɔn ye min mago bɛ a la.

1. An ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ ani ka magojirabagaw dɛmɛ.

2. Ka i sigiɲɔgɔn kanu, o kɔrɔ ka bon ka tɛmɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ kan.

1. Matiyu 22:37-40 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun b ye ani ni i ni b ye ani ni i hakili b ye.

2. Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

Luka 10.37 A ko: «Min ye makari a la.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «Taa i fana ka o ɲɔgɔn kɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la.

1. "Ka ɲɛnamaya ni hinɛ ye: Kanuya ni ɲumanya min tɛ dantigɛli kɛ".

2. "Hinɛ fanga: Hinɛ bɛ se ka ɲɛnamaya caman sɛmɛntiya cogo min na".

1. Mise 6:8 - «Mɔgɔ, a ye ko ɲuman fɔ i ye. Matigi bɛ mun ɲini aw fɛ ni tilennenya kɛli ni ɲumanya kanu, ka taama ni aw ka Ala ye ni majigilenya ye?”»

2. Matiyu 5:7 - “Mɔgɔ makarilaw ye dubadenw ye, katuguni u na makari sɔrɔ.”

Luka 10.38 U taatɔ, a donna dugu dɔ la, muso dɔ tɔgɔ ko Marte y'a minɛ a ka so.

Marte ye Yesu bisimila a ka so.

1. Kalan min bɛ sɔrɔ jatigila ko la: Ka mɔgɔ wɛrɛw bisimila an ka so kɔnɔ.

2. Ka kalan sɔrɔ Marte ka misali la, an bɛ se ka jatigila minɛ cogo min na.

1. Romɛkaw 12:13 - “Aw ka tila ni Matigi ka mɔgɔw ye minnu mago bɛ dɛsɛ la. Jatigila dege.”

2. 1 Piɛrɛ 4:9 - “Aw ka ɲɔgɔn bisimila k’a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu.”

Luka 10.39 Balimamuso dɔ tun bɛ a fɛ, a tɔgɔ ko Mariyama, o fana sigilen tun bɛ Yesu sen kɔrɔ ka a ka kuma lamɛn.

Mariyama tun ye Marte balimamuso dɔ ye min tun cɛsirilen don ka Yesu ka kalansiraw lamɛn.

1) Ka Yesu ka kalansiraw lamɛn, o de ka bon kosɛbɛ

2) Mariyama ka misali min ye ka Yesu ka kalansiraw lamɛn, o bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ

1) Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

2) Ntalenw 4:20-22 - Ne denkɛ, i janto ne ka kumaw la; i tulo kɔrɔta ne ka kumaw la. U kana boli i ɲɛ kɔrɔ; aw k'u mara aw dusukun kɔnɔ. Katuguni olu ye ɲɛnamaya ye u sɔrɔbagaw bolo, u farisogo bɛɛ kɛnɛyali.

Luka 10.40 Nka Marte ye baara caman kɛ, a nana a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Matigi, i t'a fɛ ka ne balimamuso to ne kelen na wa?» O de kosɔn a fɔ a ye ko a ka ne dɛmɛ.

Marte ye ŋunan Yesu la ko a balimamuso y’a to a ka baara bɛɛ kɛ a kelen na, wa a y’a ɲini a fɛ a k’a fɔ a balimamuso ye ko a k’a dɛmɛ.

1. A nafa ka bon ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ

2. Nafa min b’a la ka fɛn caman ta.

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:14-26 - A bɛ a ɲɛfɔ Krisita farikolo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ nafa ka bon cogo min na

2. Waajulikɛla 4:9-10 - A bɛ a ɲɛfɔ ko a nafa ka bon ka kɛ ni jɛɲɔgɔnw ye ɲɛnamaya kɔnɔ ani cogo min na fɛn caman bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan.

Luka 10.41 Yesu y’a jaabi ko: «Marte, Marte, i y’i janto ko caman na.

Marte tun jɔrɔlen don kojugu, wa Yesu b’a kalan a ka fɛn fɔlɔw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

1: Ka Ala sago bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ an yɛrɛ sago kan

2: Hakili ni dusukun hakilisigi

1: Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2: Matiyu 6:25-34 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, walima aw farikolo ko la, aw bɛna min don ka tɛmɛ finiw kan?A' ye sankolo kɔnɔw lajɛ, u tɛ danni kɛ, wa u tɛ suman tigɛ walima ka fɛnw mara bɔgɔdaga kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo.Aw nafa tɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ u kan wa?Aw dɔ bɛ se ka dɔ fara a kan ni hami ye lɛrɛ ka taa i ka ɲɛnamaya la wa?"

Luka 10.42 Nka fn kelen de ka kan, Mariyama ye o niyɔrɔ ɲuman sugandi, min tɛna bɔsi a la.

Mariyama ye fɛn kelen de sugandi min mago bɛ a la, o tɛna bɔsi a bolo.

1. Fɛn min ka kan ka kɛ: Ka fɛn min ka fisa, o sugandi

2. Mariyama ka misali: Ka tugu fɛn nafamaba kɔ

1. Ntalenw 4:23, "Ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, i k'i dusukun kɔlɔsi, katuguni i ka ko kɛlen bɛɛ bɛ bɔ a la."

2. Matiyu 6:33, "Nka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana."

Luka 11 kɔnɔ, Matigi ka delili, Yesu ka kalan delili ko la, a ka sɔsɔliw ni Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw cɛ, ani lasɔminiw dannabaliya ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka kalanden dɔ ye k’a ɲini a fɛ a k’u kalan delili kɛcogo la. O jaabi la, Yesu ye delili misali dɔ di min bɛ wele ko Matigi ka delili (Luka 11:1-4). O kɔfɛ, a y’u kalan delili timinandiya ko la, ntalen dɔ sababu fɛ, min bɛ kuma u terikɛ dɔ kan, min bɛ na su tilancɛ la ka buru ɲini. Teri tɛ dɛmɛ sɔrɔ teriya kosɔn, nka a ka jagɛlɛya ni a ka timinandiya de kosɔn (Luka 11:5-8). Yesu y’a sinsin a kan ko u ka kan ka deliliw deli, ka a ɲini, ka u ka deliliw gosi sabu Ala bɛ i ko fa ɲuman min bɛ nilifɛn ɲumanw di a delibagaw ma (Luka 11:9-13).

Dakun 2nan: Nin kalan in kɔfɛ delili ko la, Yesu ye jinɛ dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la min y’a to a sera ka kuma. Jamaba dɔw y’a jalaki ko a ye jinɛw gɛn Bɛlzebul (Sitanɛ) fɛ, nka a ye o sɔsɔ k’a fɔ ko ni Sitanɛ farala a yɛrɛ kan o tuma na a ka masaya tɛ se ka jɔ. A y’a Jira fana ko n’a ye jinɛw gɛn Bɛlzebul fɛ o tuma na, u nɔfɛmɔgɔw b’u gɛn jɔn fɛ? O cogo la u bɛna kɛ kiritigɛlaw yɛrɛ ye k’a jira ko bɛnbaliya u ka hakilinata y’a jira ka t’a fɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ a fɛ a kama, o tɛ lajɛ n’a ye, a bɛ jɛnsɛn k’a jira ko a tɛ se ka kɛ ni sugandi ye ni masaya nana Ala hakilimaya kɛlɛ jugu ɲuman cɛ (Luka 11:14-23).

Dakun 3nan: O kɔ, Yesu kumana hakili nɔgɔlen dɔ kan min bɛ mɔgɔ bila ka tɛmɛ yɔrɔ jalenw fɛ ka lafiɲɛ ɲini a tɛ a sɔrɔ a b’a fɔ ko ‘Ne bɛ segin so bɔra.’ Ni a sera a sɔrɔ so kolen saniyalen bila cogo la o kɔfɛ a bɛ taa hakili wolonwula wɛrɛw ta minnu ka jugu ka tɛmɛ a yɛrɛ kan u bɛ taa sigi yen cogo laban mɔgɔ jugu ka tɛmɛ fɔlɔ lasɔmini farati farati lankolon diinɛko tɛ nimisali lakika jiginni ye min bɛ taa ni hali juguya jamana hakilimaya jɔnya ye ka kɔn o ɲɛ (Luka 11:24- 26). A tun bɛ nin kow fɔ tuma min na muso jama ye wele kɛ ko "Duba kɔnɔbara ye sinw bange i ye minnu ye i sin!" Nka a y'a jaabi ko "Dubatigiw sanni minnu bɛ kuma mɛn Ala ka kan minɛ a kan" k'a sinsin nafa kan kanminɛli dannaya kan farikolo ɲɛnamaya jɛɲɔgɔnyaw kan laban na sapitiri bɛ kuncɛ seriyali bɔnɛw fɔlen Farisiɛnw dɔnnikɛlaw sariya filankafoya sariyako neglect justice kanuya Ala yeelen lanpan farikolo ɲɛ kɛnɛman farikolo bɛɛ yeelen dafalen nka ni farikolo kɛnɛman tɛ dibi dafalen lasɔmini k'a janto yeelen an kɔnɔ kana dibi jira min b'a jira ko nafa kɔnɔna saniya ka tɛmɛ kɛnɛma yecogo kan diinɛ seliw.

Luka 11.1 A tora ka delili la yɔrɔ dɔ la, a ka kalanden dɔ y’a fɔ a ye ko: «Matigi, an kalan ka delili kɛ, i ko Yuhana fana y’a ka kalandenw kalan cogo min na.»

Kalandenw y’a ɲini Yesu fɛ a k’u kalan delili la.

1. Ka delili dege ni Yesu ye: Jɛɲɔgɔnya ɲuman ni Ala cɛ cogo min

2. Delili fanga: Ala ka kabakow ni a ka dugawuw sɔrɔcogo

1. Yuhana 15:7 - “Ni aw tora ne la, ni ne ka kuma tora aw la, aw b’a fɛ fɛn o fɛn na, aw k’o deli, o na kɛ aw ye.”

.

Luka 11.2 A y'a fɔ u ye ko: Ni aw bɛ delili kɛ tuma min na, aw k'a fɔ ko: An Fa min bɛ sankolo la, i tɔgɔ ka saniya. I ka masaya ka na. I sago ka kɛ i ko sankolo la, dugukolo kan cogo min na.

Yesu y’a ka kalandenw kalan delili kɛcogo la, k’u bila ka Ala wele ko “An Fa min bɛ sankolo la” ani ka delili kɛ walisa a sago ka kɛ dugukolo kan i n’a fɔ a bɛ kɛ cogo min na Sankolo la.

1. Ka Ala sago deli: Yesu ka kalanw kɔrɔ ani u nafa

2. Ala ka Masaya ɲinini: Sankolo lase dugukolo kan delili fɛ

1. Matiyu 6:9-13 - Yesu ka kalan Matigi ka delili kan

2. 1 Yuhana 5:14-15 - Ka delili kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye

Luka 11:3 An ka don o don dumuni di an ma don o don.

Nin tɛmɛsira ye Yesu ka delili ye ka ɲɛsin Ala ma walisa a ka don o don balo di a ma.

1. "Ka an ka don o don dumuni ɲini, o kɔrɔ ye mun ye?"

2. "Ala ka delili kantigiya fanga".

1. Matiyu 6:11 – “An ka don o don dumuni di an ma bi.”

2. Zaburu 145:15-16 – “Bɛɛ ɲɛ bɛ i filɛ, i bɛ u ka dumuni di u ma a waati la. I b'i bolo da wuli; i bɛ fɛn ɲɛnama bɛɛ nege wasa.”

Luka 11.4 I ka an ka jurumuw yafa an ma. Katuguni juru bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, an fana bɛ yafa an ma.» Aw kana an bila kɔrɔbɔli la. Nka an kisi kojugu ma.»

Tɛmɛsira b’an jija an ka yafa ɲini Ala fɛ, an kana bila kɔrɔbɔli la, ani ka kisi kojugu ma.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka nimisa ani ka yafa

2. Ala ka lakanani ka bɔ kɔrɔbɔli la

1. Matiyu 6:12-15 - I ka an ka juruw yafa an ma, i ko an b an ka juruw yafa cogo min na

2. Yakuba 1:13-15 - Mɔgɔ si kana a fɔ ni a kɔrɔbɔra ko: «Ala bɛ ne kɔrɔbɔ», katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ.

Luka 11.5 A y’a fɔ u ye ko: «Aw la jumɛn bɛ teri sɔrɔ, ka taa a fɛ su tilancɛ, k’a fɔ a ye ko: «Ne teri, i ka nbuuru saba juru don ne la.

Yesu b’an jija an ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ ni magoba bɛ an na.

1: An man kan ka siran ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ ni magoba bɛ an na.

2: An ka kan ka sɔn ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na i ko Ala y’an dɛmɛ cogo min na.

1: Luka 6:38 - Aw ka nili kɛ, o na di aw ma; sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, ka yɛrɛyɛrɛ ɲɔgɔn na, ka boli, mɔgɔw na o di aw disi la.

2: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.

Luka 11.6 Katuguni ne terikɛ dɔ nana ne fɛ a ka taama senfɛ, foyi tɛ ne bolo ka bila a ɲɛ kɔrɔ wa?

Teri dɔ bɛ na bɔ u ye ani kumalasela tɛ foyi di u ma.

1. Jatigila nafa ka bon: Luka 14:12-14

2. Dannaya fanga: Matiyu 17:20

1. Ntalenw 25:21: Ni kɔngɔ b’i jugu la, i ka dumuni di a ma a ka dumuni kɛ; Ni minnɔgɔ b'a la, aw ka ji di a ma a ka min.

2. Romɛkaw 12:13: Aw ni Matigi ka mɔgɔw ye minnu mago bɛ u la. Jatigila dege.

Luka 11.7 A na a jaabi ka bɔ a kɔnɔ ko: «Aw kana ne tɔɔrɔ, da datugulen don sisan, ne denw bɛ ne fɛ dilan kan. Ne tɛ se ka wuli ka di i ma.

Cɛ dɔ bɛ ban ka wuli ka da wuli walasa ka mɔgɔ jɔlen dɔ di kɛnɛma, u bɛ min ɲini, bawo a denw bɛ dilan kan n’a ye.

1. Denbaya fanga: Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka denbayaw lakanani ni wari bilali nafa kan.

2. Nafa min bɛ bolomafara la: Ka baro kɛ ɲumanya jirali mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛkow kan.

1. Efesekaw 6:4 - «Faw, aw kana aw denw dimi. o nɔ na, aw ka u lamɔ Matigi ka kalan ni a ka kalan la.”

2. Matiyu 25:35-36 - “Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye, i ye ne wele ka don.”

Luka 11.8 Ne b'a fɔ aw ye ko hali ni a tɛna wuli ka a di a ma, k'a masɔrɔ a teri don, a ka gɛlɛya kosɔn, a na wuli ka a mago bɛ fɛn o fɛn na.

Timinandiya ni cɛsiri nafa bɛ sinsin tuma min na Yesu b’a ɲɛfɔ cogo min na ko hali ni delili dɔ banna, ni mɔgɔ timinandiyalen don, u mago bɛ fɛn min na, o bɛna di u ma.

1. "Timinandiya fanga: Ka se ka ban sɔsɔli kɔfɛ".

2. "Ala ka ladiliw ni timinandiya ye".

1. Yakuba 5:16 - "Aw ka aw ka hakɛw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili ni timinandiya nafa ka bon kosɛbɛ."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw janto foyi la, nka aw ka deliliw ni barika dali ye fɛn bɛɛ la hakili Krisita Yesu barika la."

Luka 11.9 Ne b’a fɔ aw ye ko: Aw ka delili kɛ, o na di aw ma. Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka da gosi, a na da wuli aw ye.»

Ala bɛna an ka deliliw jaabi ni an ye delili kɛ, ka ɲinini kɛ, ka gosi.

1. Ala bɛna an magow ɲɛ n’an bɛ delili kɛ ni dannaya ye.

2. Ala na da wuli ni an b’a ɲini ni timinandiya ye.

1. Yakuba 1:5-8 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

2. Matiyu 7:7-8 - Aw ka delili kɛ, o na di aw ma; Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka da gosi, a na dayɛlɛ aw ye. Min b'a ɲini, o bɛ sɔrɔ. Min bɛ a gosi, o na da wuli o ye.»

Luka 11.10 Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ, o bɛ o sɔrɔ. Min b'a ɲini, o bɛ sɔrɔ. Min bɛ a gosi, o na da wuli o ye.»

Mɔgɔ minnu bɛ delili kɛ, ka fɛn ɲini, ka gosi, Ala bɛ olu sara.

1: Delili fanga - Ala bɛna an ka deliliw jaabi tuma bɛɛ ani a bɛna da wuli an magow kama.

2: Dannaya dugawu - Dannaya ka kɛ Ala la ko a bɛna an mago ɲɛ tuma bɛɛ.

1: Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.

2: 1 Yuhana 5:14-15 - Daŋaniya min bɛ an ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye, ko ni an ye fɛn dɔ deli ka kɛɲɛ ni a sago ye, a bɛ an lamɛn. Wa ni an b'a dɔn ko an bɛ fɛn o fɛn ɲini, a bɛ an lamɛn, an b'a dɔn ko an ye delili minnu ɲini a fɛ, an b'olu sɔrɔ.

Luka 11.11 Ni denkɛ dɔ ye dumuni ɲini aw la, a bɛ kabakurun di a ma wa? Ni a ye jɛgɛ deli, a bɛna sa di a ma jɛgɛ nɔ na wa?

Yesu ye ɲininkali kɛ jama la ni kumakan ye, jɛɲɔgɔnya min bɛ bangebagaw ni u denw cɛ, ani ni fa bɛna kabakurun walima sa di a denkɛ ma buru walima jɛgɛ nɔ na.

1. Fa ka kanuya - Fa ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ a den na, o sɛgɛsɛgɛli.

2. Ɲininkali min bɛ kɛ ni kumasenw ye, o fanga - Yesu ka baara kɛli ni ɲininkaliw ye minnu bɛ kɛ ni kumasenw ye, o fanga sɛgɛsɛgɛ walasa k’a lamɛnbagaw gɛlɛya ani ka dusu don u kɔnɔ.

1. Matiyu 7:9-11 - "Aw la jumɛn na ni a denkɛ ye buru deli, ka kabakurun di a ma?"

2. Esayi 28:23-29 - "A na kɛ i n'a fɔ fiɲɛ lafiyalen min bɛ bɔ worodugu fɛ, fiɲɛ duman min bɛ bɔ kungokolon na. A na mɔgɔ sɛgɛnnenw lafiya, ka u lakunu i n'a fɔ jibolisira jamana jalen ni sɛgɛnnen kɔnɔ."(Alimankan na)

Luka 11:12 Ni a ye kɔnɔ dɔ deli, yala a bɛna wulu di a ma wa?

Tɛmɛsira bɛ ɲininkali kɛ mun na Ala bɛna fɛn duman dɔ di a ma, ka kɛɲɛ ni fɛn duman dɔ ɲinini ye.

1: An ka kan ni min ye, Ala t o di an ma, an mago b min na, a b o di an ma.

2: I mago bɛ fɛn min na, i ka Ala deli, a bɛna min di i ma, o min ka fisa.

1: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Luka 11.13 Ni aw juguw ye nilifɛn ɲumanw dicogo dɔn aw denw ye.

Ala b’a fɛ kosɛbɛ ka Ni Senu di a delibaaw ma.

1. Ni Senu ka nilifɛn - Ala ka kanuya ka bon cogo min na ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan

2. Ka Ni Senu deli dege - Ka bonya danaya ni jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye

1. Yakuba 4:2-3 - I t’a fɛ bawo i tɛ delili kɛ.

2. 1 Yuhana 5:14-15 - Aw ka delili kɛ, aw na sɔrɔ, walisa aw ka nisɔndiya ka dafa.

Luka 11.14 A tun bɛ jinɛ gɛn ka bɔ yen, a tun ye bobo ye. Sitanɛ bɔra tuma min na, bobow kumana. Mɔgɔw kabakoyara.

Yesu ye jinɛ dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la, o de y’a to o cɛ ye kuma se sɔrɔ kokura. Jama kabakoyara o kabako la.

1. Ala ka sebaaya ka segin a cogo kɔrɔ la: Yesu ye kabako kɛ ka bobo kɛnɛya

2. Ala ka kantigiya cogoya danmadɔw la

1. Matiyu 9:6-7 - Nka walisa aw k’a dɔn ko se bɛ Mɔgɔ Denkɛ ye ka jurumuw yafa dugukolo kan, (o kɔ, a y’a fɔ farigantɔ ye ko: «Wuli ka i ka dilan ta ka taa i ta fɛ.» so. A wulila ka taa a ka so.

2. Zaburu 103:1-5 - Ne ni, i ka Matigi tanu. Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ. Min bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya. Ale de bɛ i ka ɲɛnamaya kunmabɔ halakili la. Ale de bɛ i kunsigi ni kanuya ni makari ye. Min bɛ i da wasa ni fɛn ɲumanw ye. o la i ka kamalennya ka kuraya i ko wulu ta.

Luka 11.15 Nka u dɔw y’a fɔ ko: «A bɛ jinɛw gɛn jinɛw kuntigi Bɛlzebub barika la.»

Mɔgɔ dɔw ye Yesu jalaki ko a ye baara kɛ ni jinɛw kuntigi Bɛlzebul ye walisa ka jinɛw gɛn.

1. Yesu ka jalakiw: Jalaki nkalonmaw bɛ se ka jaabi cogo min na

2. Yesu ka sebaaya: Yesu bɛ se sɔrɔ kɛlɛw kan cogo min na

1. Matiyu 12:28-29, "Nka ni ne bɛ jinɛw gɛn ka bɔ Ala Ni barika la, tiɲɛ na, Ala ka masaya sera aw ma. Walima cogo di mɔgɔ bɛ se ka don cɛ barikama ka so kɔnɔ ka a ka nafolo tiɲɛ, fo ni a ye a siri fɔlɔ." cɛ barikama?»O kɔ, a na a ka so cɛ.»

2. Romɛkaw 8:31-32, “An na mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a don an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni a ye cogo di?”

Luka 11.16 Mɔgɔ wɛrɛw ye taamashyɛn ɲini a fɛ ka bɔ sankolo la.

Mɔgɔ dɔw ye taamashyɛn dɔ deli Yesu fɛ ka bɔ sankolo la walisa k’a kɔrɔbɔ.

1. Farati min bɛ Ala kɔrɔbɔli la

2. Dannaya nafa ka bon Yesu la

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Matiyu 4:7 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko kura ko: I kana Matigi i ka Ala kɔrɔbɔ.»

Luka 11.17 Nka Yesu y'u ka miiriliw dòn, a y'a fò u ye ko: «Masaya o masaya ni a yèrè tila, o bè tila. So min tilalen don so dɔ cɛ, o bɛ bin.

Masaya o masaya tilalen don a yɛrɛ kama, o na halaki.

1: Kelenya bɛ sigidamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o nafa ka bon walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ.

2: Jɛɲɔgɔnya bɛ na ni fanga ni sabatili ye.

1: Matiyu 12:25 - Yesu y’a fɔ ko: “Masaya o masaya min farala ɲɔgɔn kan, o na tiɲɛ, dugu wala du bɛɛ min farala ɲɔgɔn kan, o tɛna jɔ.”

2: Efesekaw 4:3 - Aw ye aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

Luka 11.18 Ni Sitanɛ fana farala a yɛrɛ kama, a ka masaya na jɔ cogo di? katuguni aw b'a fɔ ko ne bɛ jinɛw gɛn ka bɔ Bɛlzebub barika la.»

Sitanɛ ka masaya tɛna jɔ ni a farala a yɛrɛ kama, o bɛɛ n’a ta, Yesu juguw ye nkalon tigɛ k’a jalaki ko a ye jinɛw gɛn ka bɔ Bɛlzebul sababu la.

1. Juguya nafantan laban - Ala ka sebaaya bɛna se sɔrɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kan tuma bɛɛ.

2. Tiɲɛ nafa - Se bɛ Yesu ye ka se sɔrɔ nkalon ni nkalon jalakiw kan.

1. Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya ye sanfɛyɔrɔw la.

2. 1 Yuhana 4:4 - Aw ye Ala ta ye, denmisɛnw, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye.

Luka 11.19 Ni ne ye jinɛw gɛn Bɛlzebub barika la, aw denw b'u gɛn jɔn fɛ? o de kosɔn u na kɛ aw ka kiritigɛlaw ye.»

Yesu ye Farisiɛnw degun u ka sɔn a ka kuntigiya ma iko Ala Denkɛ, a kɛtɔ k’a ɲininka u bɛ a ka kabakow fanga ɲɛfɔ cogo min na ni a tɛ bɔ Sankolo la.

1: Yesu ka kuma minnu bɛ Luka 11:19 la, olu bɛ kɛ hakilijigin ye ko an ka kan ka sɔn ka sɔn a ka kuntigiya ma ani ka tugu a kɔ iko Ala Denkɛ.

2: An ka kan ka an majigin ani ka Yesu ka kabakow sebaaya dn, ani ka a sugandi ka sn a ka kuntigiya ma iko Ala Denc.

1: Matiyu 28:18-20 - «Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

Luka 11.20 Nka ni ne ye jinɛw gɛn ni Ala bolokɔni ye, siga t'a la ko Ala ka masaya sera aw ma.

Ala ka Masaya sera tuma min na Yesu ye jinɛw gɛn ni Ala bolokɔnincinin ye.

1. Ala bɛ an fɛ, a nana Sankolo Masaya lase an ma

2. Yesu ye Masiya ye ani a b kisili lase Ala ka sebaaya barika la

1. Esayi 9:6-7 - Katuguni Den bangera an ye, Denkɛ dira an ma. ani gɔfɛrɛnaman bɛna kɛ a kamankun kan. A tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala Setigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Romɛkaw 14:17 - Sabu Ala ka masaya tɛ dumuni ni minni ye, nka tilennenya ni hɛrɛ ni nisɔndiya Ni Senu fɛ.

Luka 11.21 Ni cɛ barikama min bɛ ni marifa ye, o bɛ a ka masaso kɔlɔsi, a ka nafolo bɛ hɛrɛ la.

Cɛ barikama min kofɔlen bɛ nin tɛmɛsira kɔnɔ, o ye taamasyɛn ye min b’a jira cogo min na fanga bɛ mɔgɔ minnu na ani minnu lakananen don, olu bɛ se k’u ka fɛnw lakana ni nɔgɔya ye.

1. Ala ka sebaaya min b’an lakana

2. Dannaya barika ka bon waati gɛlɛnw na

1. Zaburu 91:1-2 - Min sigilen bɛ Kɔrɔtalenba ka gundo la, o na to Sebaayabɛɛtigi sumaya kɔrɔ. Ne na a fɔ Matigi ko la ko: Ale de ye ne dogoyɔrɔ ni ne ka kɛlɛbolo ye. ne na ne jigi da ale de kan.»

2. Romɛkaw 8:31-32 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a don an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma cogo di?

Luka 11.22 Nka ni min barika ka bon ni ale ye, ni o nana a kan, ka se sɔrɔ a kan, a dalen tun bɛ a ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ la, ka a ka nafolo tila.

Mɔgɔ barikamaw bɛ se ka barikantanw ka dannaya bɔsi u la.

1: Fanga min bɛ Ala la, o kelenpe de ye lakanani lakika ye.

2: An ka kan k’an janto an kana an jigi da fanga wɛrɛ kan min tɛ Ala ta ye.

1: Zaburu 18:2 - Matigi ye ne farakurun ni ne ka kɛlɛbolo ye ani ne kisibaa ye, ne ka Ala, ne ka farakurun, ne bɛ dogo min na, ne ka kala, ne ka kisili buru, ne ka kɛlɛbolo.

2: Efesekaw 6:10-13 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Sabu an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan sisan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.

Luka 11.23 Min tɛ ne fɛ, o bɛ ne kɛlɛ.

Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Ala fan fɛ, o bɛ a kɛlɛ, wa a bɛna jɛnsɛn sanni u ka lajɛ.

1: An ka kan k’a sugandi ka kɛ Ala fan fɛ walisa an ka dalajɛ a fɛ.

2: An ka kan ka kɛ kelen ye an ka dannaya la Ala la walisa an kana jɛnsɛn.

1: Matiyu 12:30 - "Mɔgɔ min tɛ ne fɛ, o bɛ ne kɛlɛ, min tɛ ne lajɛ, o bɛ jɛnsɛn."

2: Yakuba 4:4 - "Aw jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw, aw m'a dɔn ko diɲɛ teriya ye Ala juguya ye wa? Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o ye Ala jugu ye."

Luka 11.24 Ni hakili nɔgɔlen bɔra mɔgɔ la, a bɛ taama yɔrɔ jalenw cɛma ka lafiɲɛ ɲini. A ma foyi sɔrɔ, a ko: «Ne bɔra ne ka so, ne bɛ segin ne ka so.»

Ni nɔgɔlen, ni a gɛnna ka bɔ hadamaden na, a bɛ sigiyɔrɔ kura ɲini nka a tɛ se ka lafiɲɛ sɔrɔ, o cogo la, a bɛ segin a bɔra mɔgɔ min na.

1. Ala ka sebaaya bɛ se ka se sɔrɔ hakili nɔgɔlen kan

2. Majigilenya ni delili bɛ se ka dɛmɛ don ka hakili nɔgɔlen kɛlɛ

1. Yakuba 4:7-8 Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2. Efesekaw 6.12 An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya ye yɔrɔ janw na.

Luka 11.25 A sera tuma min na, a y'a ye ko a kolen don.

Tɛmɛsira bɛ kuma so dɔ kan min lankolon don ani min labɛnna ka ɲɛ.

1. “Labɛn musaka” – A min bɛ ɲɛnamaya kɛcogo labɛnnen, labɛnni nafa kan, Matigi seginna tuma min na.

2. “Labɛn cɛɲi” – A bɛ sigicogo ni kololi cɛɲi n’a fanga kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 6:33 – “Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na fara aw kan.”

2. Ntalenw 16:9 – “Mɔgɔ dusukun bɛ a ka sira labɛn, nka Matigi b’a senw ɲɛminɛ.”

Luka 11.26 O kɔ, a taara ni jinɛ wolonwula wɛrɛw ye minnu ka jugu ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. U donna ka sigi yen.

Yesu b’a lasɔmi ko ni jinɛ nɔgɔlen dɔ sɔnna ka segin mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛna na ni jinɛ nɔgɔlen wolonwula wɛrɛw ye, o bɛna kɛ sababu ye ka a ka ko juguya kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan.

1. Farati minnu b’a to i y’a to jugu ka segin i ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. A nafa ka bon ka i dusukun ni i hakili tanga jurumu ma.

1. Efesekaw 6:10-18 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walasa ka aw tanga hakili ta fan fɛ juguya fanga ma.

2. 1 Piɛrɛ 5:8-10 - Aw ka aw ɲɛmajɔ ani ka aw hakili sigi, ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli.

Luka 11.27 A tora o kumaw la tuma min na, jamakulu muso d ye a kan kɔrɔta k'a fɔ a ye ko: «I ye den min bange, ani i ye den min sin, o ye dubaden ye.»

Muso dɔ ye Yesu tanu ko a wolola ka bɔ kɔnɔbara duba la ani a lamɔna ni duba ye.

1. An bɛ se ka dugawu sɔrɔ cogo min na Yesu fɛ

2. Tandoli ni dugawu fanga

1. Luka 1:42 - "A kumana ni kanba ye k'a fɔ ko: «I ye dubaden ye musow cɛma, i kɔnɔbara den ye dubaden ye."

2. Zaburu 103:1-5 - "Ne ni, i ka Matigi tanu, ani min bɛ ne kɔnɔ, i ka a tɔgɔ senuma duba. Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ ; min bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya, min bɛ i ka ɲɛnamaya kunmabɔ halakili la;

Luka 11.28 Nka Yesu y’a fɔ ko: «Mɔgɔ minnu bɛ Ala ka kuma lamɛn ka a mara, olu ye dubadenw ye.»

Yesu y’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ Ala ka Kuma lamɛn ka a kan minɛ, olu bɛ duba sɔrɔ.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ kanminɛli la

2. Ala ka kuma lamɛn sebaaya

1. Yakuba 1:22-25 Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

2. Zaburu 119.11 Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.

Luka 11.29 Jama ye ɲɔgɔn lajɛn tuma min na, a y'a daminɛ k'a fɔ ko: «Nin ye bɔnsɔn jugu ye. taamashyɛn si tɛna kɛ o la, ni kira Yuhana ka taamashyɛn tɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka laadilikan kan jama ma, k’a sababu kɛ u ye taamashyɛnw ɲini a fɛ dannaya nɔ na.

1. "Dannaya taamasyɛn: Ka da Ala dege".

2. "Jonasi ka taamasyɛn: Kanminɛli kalan".

1. Esayi 7:9 - "Ni aw ma da a la, aw tɛna sabati."

2. Yakuba 2:17-18 - "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara. Nka mɔgɔ dɔ na a fɔ ko: Dannaya bɛ aw la, kɛwalew bɛ ne fɛ.' I ka dannaya jira ne la ni i ka kɛwalew tɛ, ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

Luka 11.30 Katuguni Jonasi kɛra taamasyɛn ye Niniwekaw bolo cogo min na, Mɔgɔ Denkɛ na kɛ nin bɔnsɔnw fana ye ten.

Yesu ye taamasyɛn ye nin bɔnsɔn in bolo, i n’a fɔ Jonasi kɛra taamasyɛn ye Ninivikaw bolo cogo min na.

1. Yesu ye Layidu Kɔrɔ kirayakumaw tiimɛni ye

2. Jigiya bɛ Yesu la ka ɲɛsin bɔnsɔn kura ma

1. Jonasi 1:1-3, “Matigi ka kuma sera Amitayi denkɛ Jonasi ma, ko: ‘Wuli ka taa Ninivɛ duguba la, ka a wele, katuguni u ka kojugu sera ka kɔrɔ ne.' Nka Jonasi wulila ka boli ka taa Tarsis ka bɔ Matigi ɲɛ kɔrɔ. A jiginna Jope ka kurun dɔ sɔrɔ min tun bɛ taa Tarsis.”

2. Matiyu 16:4, “Mɔgɔ jugu ni jatɔya bɛ taamashyɛn ɲini, nka taamashyɛn si tɛna di u ma ni Jonasi ka taamasyɛn tɛ.”

Luka 11.31 Saheli masamuso na wuli kiri don na ni bi mɔgɔw ye, ka u jalaki, katuguni a nana ka bɔ dugukolo dan na ka Solomani ka hakilitigiya lamɛn. Mɔgɔ min ka bon ni Solomani ye, o bɛ yan.»

Ala ka hakilitigiya ka bon ni hakilitigiya bɛɛ ye min bɛ sɔrɔ dugukolo kan.

1: Ala ka hakilitigiya ɲini ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan

2: Saheli masamuso b’a jira an na ko Ala ka hakilitigiya ɲinini nafa ka bon

1: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

2: Ntalenw 2:1-5 - Ne denkɛ, ni i b'a fɛ ka ne ka kumaw minɛ, ka ne ka ci fɔlenw dogo i la. O cogo la, i ka i tulo kɔrɔta hakilitigiya la, ka i dusu don hakilitigiya la. Ɔwɔ, ni i bɛ pɛrɛn dɔnniya nɔfɛ, ka i kan kɔrɔta faamuyali kama. Ni i b'a ɲini i ko warijɛ, ka a ɲini i ko nafolo dogolenw. O tuma na fɛ, i na Matigi ɲɛsiran faamu, ka Ala dɔnniya sɔrɔ.

Luka 11.32 Ninivi mɔgɔw na wuli kiri don na ni nin bɔnsɔn ye, ka u jalaki, katuguni u nimisara Yuhana ka waajuli la. Mɔgɔ min ka bon ni Jonasi ye, o bɛ yan.»

Ala ka kiri min bɛna kɛ nin bɔnsɔn in na, o bɛna bɔ ni a bɛ tali kɛ Ninivikaw ka nimisali la ka kɛɲɛ ni Jonasi ka waajuli jaabi ye.

1: An ka kan ka an majigin ani ka nimisa an ka jurumuw la walisa ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko Ala ka kiritigɛ min bɛna kɛ nin bɔnsɔn in kan, n’an y’o suma ni Ninivikaw ka nimisali ye Zonasi ka waajuli jaabi la.

1: Joɛl 2:12-13 Matigi ko: "Hali sisan yɛrɛ, aw ka segin ne ma ni aw dusukun bɛɛ ye, ni sunɔgɔ ye, ni kasi ni dusukasi ye, aw ka aw dusukunw tigɛ, aw kana aw ka finiw tigɛ. Aw ka segin Matigi aw ka Ala ma, katuguni a ye nɛɛma ni makarikɛla ye, a tɛ dimi joona, a ka kanuya sabatilen ka ca.

2: Esayi 55:6-7 Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ. aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.

Luka 11.33 Ni mɔgɔ si ye fitinɛ mana, a tɛ a bila gundo la, wala bugu jukɔrɔ, fɔ fitinɛ da la, walisa mɔgɔ minnu bɛ don, olu ka yeelen ye.

Yesu bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka dɔnniya ni tiɲɛ yeelen tila ɲɔgɔn na, walisa mɔgɔ minnu bɛ don, olu ka nafa sɔrɔ o la.

1. "Sira yeelen: Dɔnniya ni tiɲɛ yeelen tila".

2. "Busi ni kandili: Mɔgɔ wɛrɛw yeelen fanga".

1. Matiyu 5:14-16 “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

2. Ntalenw 4:18 “Nka mɔgɔ tilennenw ka sira bɛ i ko sɔgɔmada yeelen, min bɛ yeelen ka taa a fɛ fo tile dafalen.”

Luka 11.34 Farikolo yeelen ye ɲɛ ye. Nka ni i ɲɛ ka jugu, i farikolo fana bɛ fa dibi la.»

Yesu b mɔgɔw kalan ko ni ɲɛ ka ɲi, farikolo bɛɛ na fa yeelen na, nka ni ɲɛ ka jugu, farikolo bɛɛ na fa dibi la.

1. Ka yeli kɛ ni Dannaya ɲɛw ye

2. Ka taama Ala ka Kuma yeelen na

1. Efesekaw 5:8 - Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la.

2. Matiyu 6:22-23 - Ɲɛ ye farikolo lanpan ye. O la, ni i ɲɛ ka kɛnɛ, i farikolo bɛɛ bɛna fa yeelen na, nka ni i ɲɛ ka jugu, i farikolo bɛɛ bɛna fa dibi la.

Luka 11.35 O de kosɔn, i k’i janto yeelen min bɛ i kɔnɔ, o kana kɛ dibi ye.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw lasɔmi u k’a lajɛ ko yeelen min bɛ u kɔnɔ, o kana dibi bila u nɔ na.

1. Diɲɛ yeelen: Dannaya fanga

2. Ka se sɔrɔ jurumu dibi kan Yesu ka yeelen fɛ

1. Matiyu 5:14-16 – “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

2. Filipekaw 2:15-16 – “Walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni jalakibaliw ye, Ala denw, nɔgɔ tɛ minnu na, bɔnsɔn nɔgɔlenw ni mɔgɔ tigɛlenw cɛma, aw bɛ yeelen bɔ olu cɛma i ko yeelenw diɲɛ kɔnɔ, ka ɲɛnamaya kuma minɛ kosɛbɛ .”

Luka 11.36 Ni i farikolo bɛɛ falen bɛ yeelen na, ni dibi tɛ i la, i farikolo bɛɛ na fa yeelen la, i ko ni fitinɛ yeelen bɛ yeelen bɔ i la cogo min na.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko ni an farikolo bɛɛ falen bɛ yeelen na, a bɛna yeelen bɔ i n’a fɔ kandili bɛ yeelen bɔ cogo min na.

1. "Diɲɛ yeelen: Krisita ka yeelen minɛcogo n'a tila-tila".

2. "Yelen farikolo: Krisita ka ɲɛnamaya kɛcogo".

1. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka aw Fa bonya." min bɛ sankolo la.»

2. Yuhana 8:12 - "Yesu y'a fɔ u ye ko kura ko: Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

Luka 11.37 A kumatɔ tuma min na, Farisiɛn dɔ y'a deli ko a ka dumuni kɛ n'a ye.

Farisiɛn y’a ɲini Yesu fɛ a ka dumuni kɛ n’a ye, Yesu sɔnna o ma.

1. Ka sɔn weleli ma: Yesu ka majigilenya misali

2. Jatigila sebaaya: Ka Yesu bisimila an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 11:29 - “Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.”

2. Efesekaw 5:1-2 - “O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita y’an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, ka kɛ saraka kasa duman ye ani saraka ye Ala ye.”

Luka 11.38 Farisiɛn ye o ye tuma min na, a kabakoyara ko a ma ko fɔlɔ sani a ka dumuni kɛ.

Farisiɛn dɔ kabakoyara tuma min na Yesu ma ko sani a ka dumuni kɛ.

1. "Ko kɔrɔ: Kalan min bɛ bɔ Yesu la".

2. "Yesu ka kɛwalew nafa: Hakilijagabɔ min bɔra Luka 11:38 la".

1. Yuhana 13:12-17 - Yesu ye a ka kalandenw senw ko ka k kanuya ni majigin jirali ye.

2. Marka 7:1-5 - Yesu ka Farisiɛnw kɔrɔfɔ u ka sinsin ko la laadalakow kan sanni u ka sinsin kɔnɔna saniya nafa kan.

Luka 11.39 Matigi y'a fɔ a ye ko: «Aw farisiɛnw bɛ jifilen ni daga kɛnɛma saniya. Nka aw kɔnɔna falen bɛ wuluwulu ni juguya la.

Matigi ye Farisiɛnw kɔrɔfɔ ko filankafoya tun bɛ u la.

1: An ka kan ka an yɛrɛ kɔnɔna lajɛ ani k’a lajɛ ko an dusukun saniyalen don ani ko juguya tɛ a la.

2: An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an ka limaniya la ani k’an ka waajuli kɛcogo waleya.

1: Matiyu 15:8-10 «Nin mɔgɔw bɛ ne bonya ni u dawolo ye, nka u dusukunw yɔrɔ ka jan ne la. U bɛ ne bato fu; u ka kalanw ye hadamadenw ka sariyaw dɔrɔn de ye.”

2: Yakuba 1:26-27 “Ni mɔgɔ dɔ b’a yɛrɛ jate diinɛ ye, k’a sɔrɔ a ma a nɛnkun minɛ kosɛbɛ, o b’a yɛrɛ lafili, a ka diinɛ nafa tɛ foyi la. An Fa Ala bɛ sɔn diinɛ min ma ko a saniyalen don ani jalaki tɛ min na, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔ kɔnɔ, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma nɔgɔ.”

Luka 11.40 Aw hakilintanw, min ye kɛnɛmafɛnw dilan, yala o ma kɛ kɔnɔnafɛnw fana ye wa?

Yesu ye Farisiɛnw kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ u m’a faamu ko Ala ye hadamadenw ka kɛnɛmafɛnw ni u kɔnɔnafɛnw bɛɛ da.

1. Ala ka danfɛnw fanga - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na Ala ka sebaaya ni a ka kanuya bɛ ye an kɛnɛmafɛnw ni an kɔnɔnafɛnw dabɔli la.

2. Kɔnɔna bonya mako - Kɔnɔna yiriwali wajibiyalen faamuyali farikolo bonya kɛrɛfɛ.

1. Jenɛse 1:27 - O cogo la, Ala ye hadamadenw da a yɛrɛ ja la, a ye u da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da.

2. Zaburu 139:13-14 - Katuguni i ye ne kɔnɔna da; i ye n siri ɲɔgɔn na n ba kɔnɔ . Ne bɛ aw tanu katuguni ne dabɔra siran ni kabako la; aw ka kɛwalew ye kabako ye , ne b' o dɔn kosɛbɛ .

Luka 11.41 Nka aw ka fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka saraka di aw ma. Fɛn bɛɛ saniyalen don aw bolo.»

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka kanuya di ani k’a dɔn ko Ala bɛna yafa u ma.

1. Ka baara kɛ ni fɛn minnu ye an bolo walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ: Baarakɛɲɔgɔnya gɛlɛya

2. Ka bɔ nɔgɔlen na ka taa saniya la: Yafa fanga

1. Matiyu 6:1-4 - «Aw k’aw janto aw kana aw ka saraka di mɔgɔw ɲɛ na, walisa aw ka ye, n’o tɛ, aw tɛna sara sɔrɔ aw sankolola Fa fɛ. O de kosɔn, ni i bɛ i ka saraka di, i kana buru fiyɛ i ɲɛ kɔrɔ i ko filankafow b'a kɛ cogo min na Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la, walisa u ka nɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw fɛ. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ka sara bɛ u bolo. Nka ni i bɛ saraka di, i kininbolo kana i kininbolo bɛ min kɛ, i kana o dɔn, walisa i ka saraka kɛ gundo la, i Fa min bɛ a yɛrɛ ye gundo la, o na i sara kɛnɛ kan.”

2. Yakuba 2:15-17 - «Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛlen don, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa. O bɛɛ n'a ta, aw tɛ fɛnw di u ma minnu mago bɛ farikolo la. nafa jumɛn bɛ o la? Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don, k'a to a kelen na. Ɔwɔ, mɔgɔ dɔ bɛ se k’a fɔ ko: Dannaya bɛ i la, kɛwalew bɛ ne la.»

Luka 11.42 Nka aw farisiw, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw bɛ manje ni rue ni bin suguya bɛɛ taasibila, ka kiri ni Ala kanuya tɛmɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Farisiɛnw ka dɛsɛ kan ka alako ta fan fɛ kow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ sariya sɛbɛnni kan.

1: An ka kan k’an ka hakilimaya ɲɛnamaya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, k’a ɲini ka baara kɛ Ala ye n’an dusukun bɛɛ ye, an kana kɛ an ka kɛwalew dɔrɔn ye.

2: An man kan ka ɲinɛ ka kanuya jira an mɔgɔɲɔgɔnw na, bawo an ka kanuya de fɛ, an b’an ka kanuya jira Ala la.

1: Matiyu 22:37-40 - Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.» O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i n’a fɔ a: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

2: Dutɛrɔnɔmɛ 10:12-13 - Sisan, Israɛl, Matigi aw ka Ala bɛ mun ɲini aw fɛ, ni aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ ni Matigi aw ka Ala ye i dusukun bɛɛ ani i ni bɛɛ, ani ka Matigi ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow mara, ne bɛ minnu ci i ma bi, i ka nafa kama?

Luka 11.43 Bɔnɛ bɛ aw ye Farisiɛnw! Alabatosow kɔnɔ sigiyɔrɔw ni foli suguw la, aw bɛ olu kanu.»

Farisiɛnw bɛ kɔrɔfɔ u ka kanuya kosɔn ka kɛ bonya jɔyɔrɔw la, ani u ka dɔnniya ɲini foroba yɔrɔw la.

1: Matigi ka cikan min bɛ Farisiɛnw ma, o ye ka bonya ɲini o nɔ na ni majigilenya ye.

2: An man kan ka dusu don an kɔnɔ ni dɔnniya ye, nka o nɔ na, an ka kan k’a ɲini ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni majigilenya ye.

1: Matiyu 23:12 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin, min bɛ a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta."

2: Filipekaw 2:3 - "Foyi kana kɛ kɛlɛ wala kuncɛbaya fu la, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka u jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni u yɛrɛ ye ni yɛrɛmajigin ye."

Luka 11.44 Aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw bɛ i ko kaburu minnu tɛ ye.

Yesu ye sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw kɔrɔfɔ u ka filankafoya kosɔn.

1: An ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an ka dannaya la, an man kan ka tɛmɛ lamaga-lamagaliw fɛ dɔrɔn.

2: An ka kan k’an janto an kana kɛ mɔgɔ wasalenw ye abada an ka dannaya la, wa an kana tɛmɛ lamaga-lamagaliw fɛ dɔrɔn.

1: Matiyu 23:27-28 - «Aw, aw filankafow, sariya karamɔgɔw, bɔnɛ bɛ aw ye! Aw bɛ i ko kaburu finmanw, minnu ɲɛ ka ɲi kɛnɛma, nka u kɔnɔna falen bɛ mɔgɔ salenw kolow ni fɛn nɔgɔlenw bɛɛ la. O cogo kelen na, i bɛ i yɛrɛ jira mɔgɔw la kɛnɛma i ko mɔgɔ tilennenw, nka i kɔnɔna na, i falen bɛ filankafoya ni juguya la.”

2: Esayi 29:13 - «Nin mɔgɔw bɛ gɛrɛ ne la ni u da ye, ka ne bonya ni u dawolo ye, nka u dusukunw yɔrɔ ka jan ne la. U ka ne batoli sinsinnen bɛ hadamadenw ka sariyaw dɔrɔn de kan, u kalanna minnu na.”

Luka 11.45 Sariya karamɔgɔ dɔ y’a jaabi ko: «Karamɔgɔ, i bɛ an fana tɔgɔ tiɲɛ.»

Avoka dɔ ye Yesu kɔrɔfɔ sabu a ye sariyatigiw ni sariya karamɔgɔw jalaki filankafoya la.

1. Filankafoya jurumu: Ka nkalon bɔ kɛnɛ kan ani ka tiɲɛ kanu

2. Ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na: An bɛ min waajuli kɛ, an k’o waleya

1. Romɛkaw 12:9 - "Kanuya ka kɛ tiɲɛtigi ye. Aw ka kojugu kɔniya, aw ka to koɲuman na."

2. Yakuba 4:17 - "O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

Luka 11.46 A ko: «Bɔnɛ bɛ aw fana ye, aw sariya karamɔgɔw! Katuguni aw bɛ doni gɛlɛnw don mɔgɔw la, aw tɛ maga doniw la ni aw bolokɔnincinin kelen ye.

Yesu ka waati sariyatigiw tun bɛ mɔgɔw degun ni doni girinmanw ye ani u tun tɛ sɔn k’u dɛmɛ.

1. An man kan ka ɲinɛ an ka wajibi kɔ ka mɔgɔw dɛmɛ minnu bɛ ka gɛlɛyaw la.

2. Mɔgɔ minnu tɛ sɔn ka magojirabagaw dɛmɛ, olu ka filankafoya.

1. Yakuba 2:14-17 - Ni sanu bololanɛgɛ ni fini ɲumanw donna aw ka jama la, ni faantan dɔ donna aw ka jamalajɛ la, fini nɔgɔlen donna, ka aw janto fini ɲumanw donbaga la k'a fɔ , “Aw ka sigi yan yɔrɔ ɲuman na,” k’a sɔrɔ aw b’a fɔ faantan ye ko: “Aw ka jɔ yen,” walima ko: “Aw ka sigi ne sen kɔrɔ,” yala aw ma danfara don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ kiritigɛlaw ye ni miiri juguw ye wa?

2. Matiyu 25:31-46 - "Ni Mɔgɔ Denkɛ nana a nɔɔrɔ la, ni mɛlɛkɛw bɛɛ n'a ye, o tuma na, a na sigi a ka masasigilan nɔɔrɔma kan. Siyaw bɛɛ na lajɛ a ɲɛ kɔrɔ, a na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan." kelen ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sagagɛnna bɛ sagaw ni bakɔrɔnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na.

Luka 11:47 Bɔnɛ bɛ aw ye! Aw bɛ kiraw ka kaburuw jɔ, aw bɛnbaw y'u faga.

O tɛmɛsira bɛ mɔgɔ minnu jalaki, minnu bɛ kabakomayɔrɔw jɔ kiraw ye, u bɛnbaw ye minnu faga.

1. An ka kan k’an hakili to kiraw la ani ka kalan sɔrɔ u ka kalanw na sanni an k’u bonya ni kabakomayɔrɔw dɔrɔn ye.

2. An ka kan k’an janto an kana segin an bɛnbaw ka filiw kan, ka tilenbaliya cɛsiri o nɔ na.

1. Matiyu 5:7 - "Manɛkɛlaw ye dubadenw ye, katuguni makari bɛna kɛ u la."

2. Yakuba 2:13 - "Katuguni hinɛ tɛ kiri la, makari tɛ min na. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiri kan."

Luka 11.48 Tiɲɛ na, aw bɛ seereya kɛ ko aw bɛ sɔn aw bɛnbaw ka kɛwalew ma, katuguni u ye u faga, aw bɛ u kaburuw jɔ.

Yesu bɛ ka Farisiɛnw jalaki sabu u bɛ bonya da u bɛnbaw ka kɛwalew kan, olu minnu ye kiraw faga, k’a sɔrɔ u ma kiraw ka lasɔminiw jate.

1. Ka bonya da mɔgɔ tilennenw kan, ka bonya da mɔgɔ juguw kan

2. Ka an hakili to an ka tariku la ani ka kalan sɔrɔ a la

1. Matiyu 23:29-31 - "Aw sariya karamɔgɔw ni farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! katuguni aw bɛ kiraw ka kaburuw jɔ, ka mɔgɔ tilennenw ka kaburuw masiri, k'a fɔ ko: Ni an tun bɛ an bɛnbaw ka waati la." , an tun t'a fɛ ka kɛ kiraw joli la, o de kosɔn aw ye aw yɛrɛ seerew ye, ko aw ye kiraw fagabagaw denw ye.»

2. Talenw 27:1 - "I kana i yɛrɛ bonya sini ko la, k'a masɔrɔ i t'a dɔn don bɛ se ka min kɛ."

Luka 11.49 O de kosɔn Ala ka hakilitigiya fana y’a fɔ ko: «Ne na kiraw ni cidenw ci u ma, u na dɔw faga ka u tɔɔrɔ.

Ala ye kiraw ni cidenw ci jama ma, u dɔw tɔɔrɔla ani u yɛrɛ fagara.

1. Dannaya barika ka bon tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Ala ka hakilitigiya ni a ka kanuya fanga

1. Heburuw 11:32-39 – Dannaya cɛfarin minnu tɔɔrɔla, nka u tora kantigiya la.

2. Romɛkaw 5:8 – Ala ka kanuya min bɛ a Denkɛ Yesu ci ka tɔɔrɔ an kosɔn.

Luka 11.50 Walisa kiraw bɛɛ joli min bɔnna kabini diɲɛ sigili, o ka ɲini bi mɔgɔw fɛ.

Nin bɔnsɔn bɛ jate kiraw joli bɛɛ la min bɔnna kabini waati daminɛ.

1: Mɔgɔw bɛɛ jalakilen don Ala ɲɛkɔrɔ, fariyakow ni tilenbaliya minnu kɛra a ka kiraw la kabini waati daminɛ.

2: An bɛɛ ka kan ka tilenbaliya minnu kɛ an ka mɔgɔw fɛ ani minnu nana an ɲɛfɛ.

1: Esayi 58:1 - "I ka pɛrɛn ni kanba ye, i kana hinɛ, i kan kɔrɔta i ko burufiyɛkan, ka ne ka mɔgɔw ka jurumuw jira, ka Yakuba ka somɔgɔw ka jurumuw jira."

2: Mise 6:8 - "Mɔgɔ, a ye ko ɲuman jira i la, Matigi bɛ mun ɲini i fɛ, ni i ka tilennenya kɛ, ka makari kanu, ka taama ni i ka Ala ye ni majigilenya ye?"

Luka 11.51 K’a ta Abɛl joli la ka taa a bila Zakari joli la, o min halakira sarakabɔlan ni Alabatosoba cɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma bɔnsɔn dɔ ka jurumuw kɔlɔlɔw kan, o min bɛna ɲini u fɛ.

1. Ala ka tilennenya ni makari: Jurumu kɔlɔlɔ faamuyali

2. Kanminɛbaliya sɔngɔ: Kalan ka bɔ waati tɛmɛnenw na

1. Heburuw 9:22 - "Fɛn bɛɛ bɛ saniya sariya fɛ ni joli ye, ni joli ma bɔn, yafa tɛ yen."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la."

Luka 11.52 Bɔnɛ bɛ aw ye, sariya karamɔgɔw! Aw ye dɔnniya konnɛgɛ bɔsi aw la, aw ma don aw yɛrɛw la, aw ma donbagaw bali.

Avoka tun ye dɔnniya konnɛgɛ bɔsi u la, wa u tun bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bali k’o sɔrɔ.

1: An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw bali ka dɔnniya sɔrɔ, nka an ka kan k’u dɛmɛ u ka taama na.

2: An ka kan k’an hakili to a la ka to majigilenya la ni dɔnniya bɛ an bolo, an kana o to an yɛrɛ ma.

1: Yakuba 3:17-18 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ. o kɔfɛ, hɛrɛ kanubaga, jateminɛbaga, kolobaga, min falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ani mɔgɔ kɔnɔnajɛlen. Hɛrɛtigi minnu bɛ danni kɛ hɛrɛ la, olu bɛ tilennenya suman tigɛ.

2: Ntalenw 11:9 - Ala ɲɛsiranbali tun bɛna a mɔgɔɲɔgɔn halaki ni a da ye, nka mɔgɔ tilennenw bɛ kisi dɔnniya barika la.

Luka 11.53 A y'a fɔ u ye tuma min na, sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw y'a daminɛ ka a dusu lamin kosɛbɛ.

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ye Yesu dimi kosɛbɛ ka kuma fɛn caman kan.

1. Kuma fanga: An ka kumaw bɛ nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Yesu ni Sɛbɛnnikɛlaw ni Farisiɛnw cɛ: An bɛ se ka mun kalan u ka kɛlɛ la?

1. Matiyu 12:36-37 – “Nka ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔw bɛna kuma gansan minnu fɔ, u na o jate kiritigɛ don na. I na jo sɔrɔ i ka kumaw de kosɔn, i na jalaki i ka kumaw barika la.”

2. Zaburu 19:14 – “Ne da kumaw ni ne dusukun hakilijakabɔ ka diya i ɲɛ na, Matigi, ne fanga ni ne kunmabɔbaga.”

Luka 11.54 U ye a makɔnɔ, ka fɛn dɔ minɛ a da la, walisa u ka a jalaki.

Diinan ɲɛmɔgɔw tun b’a ɲini ka Yesu minɛ u kɛtɔ ka fɛn dɔ minɛ ka bɔ a da la walisa k’a jalaki.

1. Farati min bɛ mɔgɔ lafili kuncɛbaya fɛ

2. Majigilenya fanga min bɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

1. Yakuba 1:19-20 "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

2. Ntalenw 16:18 "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin."

Luka 12 bɛ Yesu ka kalansiraw jira filankafoya, hami, nafolo, kɔlɔsili ani farali ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye a ka kalandenw lasɔmi Farisiɛnw ka filankafoya ko la, ka dusu don u kɔnɔ u kana siran mɔgɔw ɲɛ minnu bɛ se ka farikolo faga, nka u tɛ se ka dɔ fara o kan. O nɔ na, u ka kan ka siran Ala ɲɛ min ka kuntigiya bɛ farikolo ni ni bɛɛ kan (Luka 12:1-7). A y’a sinsin a kan fana ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn a ma ka kɔn mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ, o tigi bɛna sɔn Ala ka mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ. Nka, mɔgɔ minnu bɛ ban a la, olu bɛna ban (Luka 12:8-12). Cɛ dɔ ka delili jaabi la ko Yesu k’a fɔ a balimakɛ ye ko a ka denbaya ciyɛn tila n’a ye, Yesu ye lasɔmini kɛ namara sugu bɛɛ la, ka ntalen dɔ fɔ naloman nafolotigi dɔ kan min ye nafolo mara a yɛrɛ ye, nka a tun tɛ nafolotigi ye Ala fan fɛ (Luka 12 :13-21) ye.

Dakun 2nan: Ka tugu nin kalan na min tun bɛ namara ko la, Yesu y’a ɲɛsin a ka kalandenw ma, k’u jija u kana hami ɲɛnamaya magoɲɛfɛnw na, bawo Ala b’u magow dɔn. Sanni u ka hami nafolomafɛnw na u ka kan ka Ala ka masaya ɲini o fɛnw fana bɛna di u ma (Luka 12:22-31). A y'u hakili sigi ko a ka di Fa ka diya ye ka masaya di o cogo la mago bɛ siran sagakulu fitinin sanni ka nafolo feere ka saraka di waribɔlanw ma i kana sɛgɛn nafolo dɛsɛbali sankolo yɔrɔ min na son tɛ na gɛrɛ ntumu bɛ yɔrɔ min na i ka nafolo bɛ yen i dusukun fana sinsin fɔlɔfɔlɔ hakili ta fan fɛ nafa banbaliw kan waatilama nafolomafɛnw (Luka 12:32-34).

Dakun 3nan: Luka 12 tilayɔrɔba laban bɛ sinsin kɔlɔsili labɛnni kan Denkɛ Mɔgɔ nali kama min ni a bɛ tali kɛ nali la min ma labɛn son su fɛ walima matigi segin kɔɲɔ dumuni baarakɛlaw mago bɛ tuma bɛɛ labɛnnen makɔnɔni na matigi seginni makɔnɔni duba bɛ mɔgɔ minnu ye, matigi bɛ minnu sɔrɔ a kɔrɔtɔlen don n’a nana (Luka 12:35 -40). Piɛrɛ y'a ɲininka ni ntalen kɔrɔ ye kalandenw dɔrɔn ye walima bɛɛ ye ntalen wɛrɛ jaabi ɲɛmɔgɔ hakilitigi kantigi min matigi bɛ charge a ka baarakɛlaw bila ka dumuni di u ma waati bɛnnen na contrasted baarakɛla jugu ko dusukun 'Ne makɛ bɛ waati jan ta ka na' a bɛ daminɛ ka cɛw bugɔ jɔnmuso jɔnw bɛ dumuni kɛ minfɛn na ni o ye baarakɛla makɛ bɛ na don tuma min na a tɛ makɔnɔ a la lɛrɛ dɔnbali tigɛlenw ka yɔrɔ di kantigibaliya jirali nɔ juguw kantigiyabaliya labɛnbaliya Matigi seginni ye sinsin kɛ ka t'a fɛ tilali A ka cikan tun bɛna na ni hali denbayaw kɔnɔ ka sinsin musaka cɛsiri ka tugu a kɔ laban na a kuncɛra taamaʃyɛnw waatiw mɔgɔw seko kɔrɔfɔ waati taamaʃyɛnw nka dɛsɛ kɔrɔfɔli sisan waati lasɔmini i janto taamasiyɛnw dɔn mago kɔrɔtɔlen nimisali labɛnni Masaya Ala.

Luka 12.1 O waati la, jama jatebaliya la, u ye ɲɔgɔn sennatan tuma min na, a y’a daminɛ k’a fɔ a ka kalandenw ye fɔlɔ ko: «Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi Farisiɛnw ka fununfɛn na, o min bɛ yen.» filankafoya.

Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko u k’u janto Farisiɛnw ka filankafoya la.

1. "Fara min bɛ filankafoya la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na".

1. Matiyu 23:27-28 - "Bɔnɛ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow! katuguni aw bɛ i ko kaburu finmanw, minnu ɲɛda cɛ ka ɲi, nka u kɔnɔna falen bɛ mɔgɔ salenw kolo la, ani nɔgɔlenya bɛɛ la".

2. Romɛkaw 12:9 - "Kanuya kana kɛ fɛn yebali ye. Aw ka kojugu kɔniya, aw ka nɔrɔ ko ɲuman na."

Luka 12.2 Katuguni foyi datugulen tɛ, min tɛna jira. dogolen tɛ, o tɛna dɔn.

Ala na gundo bɛɛ jira, foyi tɛna to dogo la.

1. An ka kɛ tiɲɛtigiw ni mɔgɔ sɛbɛw ye an ka kɛwalew bɛɛ la, katuguni an bɛ min dogo, Ala bɛna o jira.

2. An ka kɛwalew bɛɛ bɛna bɔ kɛnɛ kan Ala ɲɛ kɔrɔ, o la, an ka ko tilennen kɛ a ɲɛ kɔrɔ.

1. Waajulikɛla 12:14 - Sabu Ala na kɛwalew bɛɛ bila kiritigɛ la, hali fɛn dogolenw bɛɛ, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2. Talenw 28:13 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o ka jurumuw dogo, o tɛ ɲɛ sɔrɔ, nka min bɛ sɔn a ma ka ban u la, o bɛ makari sɔrɔ.

Luka 12.3 O de kosɔn aw ye fɛn o fɛn fɔ dibi la, o na mɛn yeelen na. Aw ye min fɔ aw tulo la bugudaw kɔnɔ, o na fɔ sow sanfɛ.

Mɔgɔw ka kan k’u janto u ka kuma fɔlenw na bawo a bɛna mɛn, wa a bɛ se ka segin a kan.

1: I ka ɲɛnamaya fɔ, i kana saya fɔ - Se bɛ kumaw ye ka mɔgɔw jɔ walima ka u ci. Daɲɛw sugandi minnu bɛ ɲɛnamaya lase mɔgɔ wɛrɛw ma ani ka mɔgɔ wɛrɛw sabati.

2: Aw ye aw janto aw ka kuma fɔlenw na - Aw ye aw hakili to kuma minnu bɛ bɔ aw da la, bawo u bɛna mɛn ani ka segin u kan.

1: Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun.

2: Yakuba 3:5-10 - O cogo kelen na, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso kobaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ. A bɛ tasuma don jahanama na. K'a masɔrɔ baganw ni kɔnɔw ni saw ni kɔgɔji kɔnɔ fɛnw bɛɛ ladonna, hadamadenw y'u ladon. o ye juguya ye min tɛ se ka mara, min falen bɛ baga fagalen na. An bɛ Ala, Fa Ala, o de tanu o de la. O de y'a to an bɛ mɔgɔw danga, minnu dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la. Duba ni danga bɛ bɔ o da kelen de la. Ne balimaw, nin kow man kan ka kɛ ten.

Luka 12.4 Ne b’a fɔ aw ye ne teriw ko: Aw kana siran mɔgɔ fari fagabagaw ɲɛ, o kɔfɛ, u tɛ se ka min kɛ tugun.

Yesu b’a teriw jija u kana siran mɔgɔw ɲɛ, mɔgɔ minnu bɛ se ka kojugu kɛ farikolo farikolo dɔrɔn de la, bawo se tɛ u la ka tɛmɛ o kan.

1. Dannaya min tɛ siran, o fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ hadamaden siranya kan cogo min na

2. Ka an ka saya siran bila: Ka fanga sɔrɔ Yesu ka kumaw la

1. Zaburu 56:3-4 "Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan. Ne bɛ ne jigi da Ala kan, ne bɛ min ka kuma tanu, ne bɛ ne jigi da Ala kan; ne tɛna siran. Farikolo bɛ se ka mun kɛ ne la?"

2. Matiyu 10:28 "Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ."

Luka 12.5 Nka aw na siran mɔgɔ min ɲɛ, ne na aw lasɔmi ka kɔn o ɲɛ: Aw ka siran mɔgɔ fagalen kɔ, se bɛ a ye ka a fili jahanama kɔnɔ. ɔwɔ, ne b'a fɔ aw ye ko aw ka siran a ɲɛ.»

Aw ka siran Ala ɲɛ, katuguni se bɛ a ye ka a fili jahanama kɔnɔ.

1. Matigi siranya ye Hakilitigiya Daminɛ ye

2. Aw ye aw janto Matigi ka lasɔmini na: Aw ka siran a ɲɛ

1. Ntalenw 9:10 - Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye, senuma dɔnni ye faamuyali ye.

2. Heburuw 10:31 - Ka bin Ala ɲɛnama bolo, o ye siranfɛn ye.

Luka 12.6 Yala kɔnɔnin duuru tɛ feere warijɛ fila la, ka ɲinɛ u kelen kɔ Ala ɲɛ kɔrɔ wa?

Ala b’a hakili to hali danfɛn fitininw na, k’u janto u la.

1: Ala b’a janto an na, hali ni an b’a miiri ko an ɲinɛna an kɔ.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala ka ladonni kan, hali n’an ka gɛlɛya hakɛ mana kɛ cogo o cogo.

1: Matiyu 10:29-31 - “Yala wulu fila tɛ feere warijɛ kelen na wa? O bɛɛ n'a ta, u si tɛna bin duguma aw Fa ka ladonni kɔfɛ. Hali aw kunsigiw bɛɛ jatera. O la, aw kana siran; i nafa ka bon ni kɔnɔnin caman ye.”

2: Zaburu 147:3-4 - “A bɛ dusukun tiɲɛnenw kɛnɛya, ka u joginda siri. A bɛ dolow hakɛ latigɛ ka u kelen-kelen bɛɛ wele u tɔgɔ la.”

Luka 12.7 Nka hali aw kunsigiw bɛɛ jatera. Aw kana siran .

Ala b’a janto an na, hali ni fɛn fitinin fitininw ye.

1. An nafa ka bon Ala bolo - Luka 12:7

2. Ala bɛ fɛn bɛɛ ye ani a b’a janto fɛn bɛɛ la - Luka 12:7

1. Matiyu 10:30-31 - Hali wuluwuluw tɛ ye Ala fɛ.

2. Esayi 43:1-4 - Ala b’an kanu, a tɛna ɲinɛ an kɔ abada.

Luka 12.8 Ne b’a fɔ aw ye fana ko: Mɔgɔ o mɔgɔ mana sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, Mɔgɔ Denkɛ fana na sɔn o ma Ala ka mɛlɛkɛw ɲɛ kɔrɔ.

Mɔgɔ Denkɛ na sɔn a ma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ.

1. Se min bɛ ka Krisita Jira foroba la

2. Jɛkabaara lakika sara

1. Matiyu 10:32-33 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ na, ne fana na sɔn o ma ne Fa sankolola ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ." " " .

2. Romkaw 10:9-10 - "Ni aw b'a fɔ aw da ye ko Matigi Yesu don, ka da a la aw dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, aw na kisi da kɔnɔ jurumu bɛ kɛ kisili kama.»

Luka 12.9 Nka mɔgɔ min bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, o na ban Ala ka mɛlɛkɛw ɲɛ kɔrɔ.

Vɛrise b’a sinsin a kan ko ka ban Yesu la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, o bɛna kɛ sababu ye ka ban Ala ka mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ.

1. "Nafa min b'a la ka dannaya kɛ Yesu la".

2. "Ka ban Yesu la, o kɔlɔlɔw".

1. Matiyu 10:32-33 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne jɔ mɔgɔw ɲɛ na, ne na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne Fa min bɛ ne kɔnɔ." sankolo."

2. 1 Yuhana 4:15 - "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, Ala bɛ sigi ale kɔnɔ, ale fana sigilen bɛ Ala la."

Luka 12.10 Mɔgɔ o mɔgɔ mana kuma dɔ fɔ Mɔgɔ Denkɛ kama, o na yafa a ma, nka min bɛ Ni Senu tɔgɔ tiɲɛ, o tɛna yafa o ma.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko ka kuma Mɔgɔ Denkɛ kama, o bɛna yafa, nka ka Ni Senu tɔgɔ tiɲɛ, o tɛna yafa.

1. Yafa fanga - Luka 12:10 lajɛ

2. Ka Ni Senu tɔgɔ tiɲɛ - A dɔncogo ani a yɛrɛ tangacogo

1. Matiyu 12:31-32 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko jurumu ni Ala tɔgɔ tiɲɛni bɛɛ na yafa mɔgɔw ma .

2. Marka 3:29 - "Nka mɔgɔ min bɛ Ni Senu tɔgɔ tiɲɛ, yafa tɛ o la abada, nka a bɛ jalaki banbali la."

Luka 12.11 Ni u nana ni aw ye Alabatosow la, ani kiritigɛlaw ni fangatigiw fɛ, aw kana miiri aw bɛna min jaabi wala aw bɛna min fɔ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko an kana hami an ka kan ka min fɔ ni u taara ni u ye kiritigɛlaw ni kuntigi wɛrɛw ɲɛkɔrɔ.

1. I jigi da Matigi kan, i kana i jigi da i yɛrɛ kan: I bɛ se ka i jigi da dannaya kan cogo min na ni i bɛ ko gɛlɛnw kunbɛn

2. Ka ɲɛnamaya kɛ k’a sɔrɔ siran tɛ: Krisita ka misali ladege cogo min na ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye

1. Esayi 41:10 - "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni i kininbolo ye." ne ka tilennenya ko la.»

2. Efesekaw 6:16 - "Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, aw ka dannaya kunsigi ta, aw na se ka mɔgɔ juguw ka tasumamuguw bɛɛ faga ni o ye."

Luka 12.12 Ni Senu na aw kalan o waati kelen na, aw ka kan ka min fɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Ni Senu nafa kan, a kɛtɔ k’an bilasira kuma ɲumanw na.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka kuma Ni Senu ka sebaaya fɛ

1. Yuhana 14:26 - “Nka, Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la.”

2. Kɛwalew 2:4 - «U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ i ko Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.”

Luka 12.13 Jamaden dɔ y’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, a fɔ ne balima ye ko a ka ciyɛn tila ne cɛ.»

Jama cɛma dɔ y’a ɲini Yesu fɛ a k’a sen don sɔsɔli dɔ la ale n’a balimakɛ cɛ denbaya ka ciyɛn ko la.

1. Nafa min b’a la ka hakilina ɲuman sɔrɔ nafolomafɛnw ko la.

2. Yafa ni bɛnkan fanga min bɛ denbaya kɔnɔ.

1. Matiyu 6:19-21 - Yesu b’an kalan ko an kana hami dugukolo kan nafolo la.

2. Kolosekaw 3:12-15 - Pol ka cikan ka yafa ɲɔgɔn ma i ko Ala ye yafa an ma cogo min na.

Luka 12.14 A y’a fɔ a ye ko: «Cɛ, jɔn ye ne kɛ kiritigɛla ye walima aw tilabaga ye?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ban ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ kan. A b’a hakili jigin o cɛ la ko o desizɔn suguw tɛ a ka yɔrɔ ye.

1: An man kan ka teliya ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, i n’a fɔ Yesu y’an hakili jigin cogo min na Luka 12:14 la.

2: An man kan ka da an yɛrɛ ka kiritigɛlaw la kojugu, i n’a fɔ Yesu y’a lasɔmi cogo min na Luka 12:14 la.

1: Yakuba 4:11-12 «Balimaw, aw kana ɲɔgɔn juguya. Mɔgɔ min bɛ kuma a balima dɔ kan wala ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la ani ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni i bɛ kiri tigɛ sariya kan, i tɛ sariya kɛbaga ye, nka i ye kiritigɛla ye.”

2: Matiyu 7:1-5 “Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. I bɛ kiri min fɔ, i na kiri tigɛ ni o ye, i na sumani kɛ ni o sumanikɛlan ye i ye. Mun na i b'i balimakɛ ɲɛkisɛ ye, k'a sɔrɔ i ma jiribolo min bɛ i yɛrɛ ɲɛ na? Walima i bɛ se k’a fɔ i balima ye cogo di ko: ‘A to ne ka ntumu bɔ i ɲɛ na,’ k’a sɔrɔ jirisunba bɛ i yɛrɛ ɲɛ na? E filankafo, fɔlɔ ka jiribolo bɔ i yɛrɛ ɲɛ na, o kɔ, i na yeli kɛ ka jɛya ka nɔgɔ bɔ i balima ɲɛ na.”

Luka 12.15 A y'a fɔ u ye ko: «A' ye aw janto aw yɛrɛw la ka aw yɛrɛ kɔlɔsi namara la.

Nin tɛmɛsira b’a kalan ko ɲɛnamaya lakika tɛ bɔ fɛn caman sɔrɔli la, nka o nɔ na, a bɛ bɔ i jigi da Ala kan.

1. Ka Ala kanu ka tɛmɛ bololafɛnw kan

2. Ka wasa dugawu dɔn

1. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ fɛn min dun, sonw bɛ don yɔrɔ min na, ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛ ye sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ yɔrɔ min na ani yɔrɔ min na." sonw tɛ don ka sonyali kɛ."

2. Waajulikɛla 5:10 - "Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛna wasa ni wari ye, nafolo kanubaga tɛna wasa ni a ka sɔrɔ ye, o fana ye fu ye."

Luka 12.16 A ye ntalen dɔ fɔ u ye ko: «Nafolotigi dɔ ka dugukolo ye den caman bɔ.

Nafolotigi ka ntalen bɛ sinsin a kan ko a ka kan ka baara kɛ ni dugawuw ye minnu bɛ sɔrɔ nafolomafɛnw na ni kunkanbaaraba ye.

1: An ka kan ka baara kɛ n’an ka dugawuw ye minnu bɛ sɔrɔ nafolomafɛnw na, k’an jigi da an yɛrɛ kan kojugu.

2: An ka kan ka baara kɛ ni an ka dugaw ye minnu bɛ sɔrɔ nafolomafɛnw na walasa ka nɔɔrɔ da Ala kan, wa an man kan ka kɛ kuncɛbaw ye an yɛrɛ ka ko kɛlenw na.

1: Ntalenw 21:20, "Nafolo sɔngɔ gɛlɛn ni tulu bɛ hakilitigi ka so kɔnɔ, nka hakilintan bɛ o tiɲɛ."

2: Waajulikɛla 5:10, "Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛna wasa ni warijɛ ye, ani min bɛ fɛn caman kanu ni falenfɛn ye, o fana tɛna wasa ni nafolo ye."

Luka 12.17 A y'a miiri a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ne na mun kɛ, katuguni yɔrɔ si tɛ ne bolo ka ne ka denw di?

Cɛ dɔ tun b’a yɛrɛ ɲininka a bɛna mun kɛ n’a ka jiriden caman ye, k’a masɔrɔ a marayɔrɔ tun t’a bolo.

1. Duba min bɛ sɔrɔ fɛn caman na: I bɛ se ka nafa caman sɔrɔ i ka dugawuw la cogo min na

2. Wasa sɔrɔli ko bɛɛ la: Nisɔndiya sɔrɔli gɛlɛyaw cɛma

1. Filipekaw 4:11-13 - A t ko ne b kuma magojira ko la, katuguni ne ye a dege cogo o cogo la, ne ka kan ka wasa.

12 Ne bɛ mɔgɔ dɔgɔya cogo dɔn, ka caya cogo dɔn. Ko o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

2. Talenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw ka nafolo ye ani ni aw ka sɛnɛfɛnw bɛɛ fɔlɔ ye; 10 o tuma na fɛ, aw ka bɔgɔdagaw na fa caman na, aw ka dagaw na fa diwɛn na.

Luka 12.18 A ko: «Ne na nin kɛ. Ne na ne ka denw ni ne ka nafolo bɛɛ di yen.»

Cɛ dɔ b’a latigɛ k’a ka bɔgɔdaga minnu bɛ yen, k’olu ci, ka belebelebaw jɔ walasa k’a bolofɛnw bɛɛ mara.

1. An ka kan ka bolomafara di: An ka baara kɛ ni Yesu ka kalan ye Luka 12:18 kɔnɔ walasa ka a sɛgɛsɛgɛ cogo min na an bɛ se k’an ka fɛn caman tila mɔgɔ wɛrɛw cɛ.

2. Wasa: Ka Yesu ka kumaw sɛgɛsɛgɛ Luka 12:18 kɔnɔ walisa ka miiri a nafa ka bon ka an ka nafolomafɛnw danyɔrɔ faamu.

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-7 - Ka miiri ni nisɔndiya ye.

2. Ntalenw 11:24 - Ka jateminɛ kɛ bolomafara dugaw kan.

Luka 12.19 Ne na a fɔ ne ni ye ko: Ni, nafolo caman maralen bɛ i bolo san caman kɔnɔ. I ka i lafiya, ka dumuni kɛ, ka minni kɛ, ka nisɔndiya.

Yesu bɛ lasɔmi farati min b’a la k’an ɲɛmajɔ kojugu nafolomafɛnw na, wa o nɔ na, a bɛ laadilikan di an ma ko an k’an sinsin alako baloli kan.

1. Farati min bɛ nafolomafɛnw ɲinini na: Gɛlɛyaw minnu bɛ sɔrɔ ka i sinsin Alako magow kan

2. Wasa nafa: Ka wasa Alako ta fan fɛ caya la

1. Matiyu 6:19-21, “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na ani yɔrɔ min na.” sonw tɛ don ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

2. Waajulikɛla 5:10-12, "Warijɛ kanubaa tɛna wasa ni warijɛ ye, fɛn caman kanubaga tɛna wasa tigiw fo n' u ye u ɲɛw ye wa ?

Luka 12.20 Nka Ala y’a fɔ a ye ko: «Naloman, i ni na ɲini i fɛ bi su in na.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma nafolomafɛnw dalajɛli nalomanya kan bawo u tɛna se ka taa n’u ye an fɛ n’an sara.

1. Nafa min bɛ fɛnw dalajɛli la

2. Ɲɛnamaya banbali

1. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan...ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ."

2. Waajulikɛla 5:13-14 - "Ne ye kojuguba dɔ ye tile kɔrɔ: nafolo maralen bɛ u tigi ye a ka tɔɔrɔ."

Luka 12.21 Mɔgɔ min bɛ nafolo mara a yɛrɛ ye, k’a sɔrɔ a tɛ nafolotigi ye Ala fan fɛ, o fana bɛ kɛ ten.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka kɛ nafolotigi ye Ala fan fɛ sanni ka dugukolo nafolo mara.

1. Ala ɲɛsiran ka bon ni nafolo ye - Ka Luka 12:21 lajɛ ani a hakili jigin ko an ka kan ka an ni Ala cɛsira bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ nafolomafɛnw kan.

2. I ka nafolo sankolo la - Ka hakilina sɛgɛsɛgɛ ko an ka nafolo lakika bɛ an ni Ala cɛsira la, a tɛ dugukolo kan fɛnw na.

1. Yakuba 4:13-15 - “Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko: ‘Bi wala sini an na don o dugu in na, ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ’— o bɛɛ n’a ta, aw t’a dɔn sini min bɛ kɛ bɛna na ni o ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, aw ka kan k’a fɔ ko: ‘Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.’”

2. Waajulikɛla 5:10 - “Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛ wasa abada; min bɛ nafolo kanu , o tigi tɛ wasa u ka sɔrɔ la abada . Nin fana kɔrɔ tɛ.”

Luka 12.22 A y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw ɲɛnasisi aw ka ɲɛnamaya la, aw na min dun. Aw ka kan ka min don farikolo la fana.»

Aw kana hami aw magow la iko Ala bɛna aw di cogo min na.

1: I jigi da Matigi kan, a bɛna i magow bɛɛ di i ma.

2: Dannaya ka kɛ Ala la, a bɛna i magow ɲɛ.

1: Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu la.

2: Matiyu 6:25-34 - O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya ko la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, walima aw farikolo ko la, aw bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa?

Luka 12.23 Ɲɛnamaya ka bon ni sogo ye, farikolo ka ca ni fini ye.

Ɲɛnamaya nafa ka bon ka tɛmɛ farikolo balo ni fini kan.

1: Ala b’an ka ɲɛnamaya jate fɛnba ye ka tɛmɛ an farikolo magow kan.

2: An ka kan ka alako ta fan fɛ bonya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ nafolomafɛnw magow kan.

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an kalan ko an kana hami an farikolo magow la, o nɔ na, an ka Ala ka masaya ɲini fɔlɔ.

2: Filipekaw 4:11-13 - Pol b’an jija an ka wasa sɔrɔ cogo o cogo la, bawo Ala bɛna an magow ɲɛ.

Luka 12.24 Aw ye wuluw jateminɛ, katuguni u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ. Minnu tɛ ni fɛn marayɔrɔ ye, wala ni bɔgɔdaga tɛ olu la. Ala bɛ u balo, aw ka fisa ni kɔnɔw ye cogo di?

Ala bɛ hali danfɛn nɔgɔmanw ladon, o la sa, a bɛna an ladon cogo di ka tɛmɛ o kan?

1: Ala b’a janto danfɛn bɛɛ la ani a bɛna an mago ɲɛ

2: Hali danfɛn fitininw ka kan ni Ala ka ɲɛmajɔ ye

1: Matiyu 6:26 - Sanfɛ kɔnɔw lajɛ; u tɛ danni kɛ wala ka suman tigɛ wala ka fɛnw mara bɔgɔdaga kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo.

2: Zaburu 147:9 - A b'u ka dumuni di baganw ma, ani wuluden minnu bɛ kule.

Luka 12.25 Aw la jumɛn bɛ se ka mɛtɛrɛ kelen fara a janya kan ni hakilijagabɔ ye?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma hadamadenw ka sebaaya ni u ka cɛsiri dancɛw kan.

1. Wasa sɔrɔli Matigi la: Ka i jigi da Ala ka fanga kan, i kana i jigi da i yɛrɛ ta kan

2. Ka i jigi da Matigi kan: Ka nisɔndiya sɔrɔ Ala la, ka nisɔndiya sɔrɔ fɛnw na

1. Matiyu 6:25-34, "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, walima aw farikolo la, aw bɛna min don ka tɛmɛ finiw kan wa?"

2. Esayi 40:28-31, "Aw t'a dɔn wa? Aw ma mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛna sɛgɛn wala a tɛna sɛgɛn, a ka faamuyali si tɛ se ka kɛ. " faamuyali la."

Luka 12.26 Ni aw ma se ka ko fitinin kɛ, mun na aw bɛ miiri tɔw la?

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an sinsin fɛnw kan minnu nafa ka bon, ani an kana hami fɛnw na minnu tɛ an bolo.

1. An ka taa ka Ala bila: Ka i jigi da Matigi kan ani a ka ladonni sebaaya la

2. Kana fɛn misɛnninw sumaya: Fɛn min nafa ka bon, i ka o bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la

1. Matiyu 6:25-34 - Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan hami kan

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka fɛn bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye.

Luka 12.27 Aw ye liliw jateminɛ u falen cogo la. O bɛɛ n'a ta, ne b'a fɔ aw ye ko Solomani a ka nɔɔrɔ bɛɛ la, a ma fini don i ko ninnu dɔ la kelen.

Yesu b’a lamɛnbagaw jija u k’a kɔlɔsi liliw bɛ falen cogo min na, ani ko Solomani, a ka dugukolo kan nɔɔrɔ bɛɛ la, a tun tɛ se ka fini don cogo cɛɲi na i n’a fɔ olu.

1. Ala ka danfɛnw cɛɲi: Ka fɛnɲɛnɛmaw bonya

2. Ka i jigi da Ala ka labɛn kan: Wasa ni waleɲumandɔn don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Zaburuw 104:24-25 - Matigi, i ka kɛwalew ka ca dɛ! I ye u bɛɛ da hakilitigiya de la. dugukolo falen bɛ aw ka danfɛnw na.

2. Romɛkaw 11:33-36 - Oh, Ala ka nafolo ni hakilitigiya ni a ka dɔnniya juguya! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, wa a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! Jɔn de ye Matigi hakili dɔn, wala jɔn kɛra a ladilikɛla ye? Walima jɔn de ye nilifɛn dɔ di a ma walisa a ka sara? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale de barika la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina.

Luka 12.28 Bin min bɛ foro la bi, ni a bɛ fili foro la sini, ni Ala bɛ o fini don o cogo la. Aw dannaya dɔgɔmanninw, a na aw fini don ka tɛmɛ o kan cogo di?

Ala b’a janto hali fɛn fitininw na, o la, dannaya bɛ mɔgɔ minnu na a la, a bɛna a janto olu la kosɛbɛ.

1. Dannabaaw bɛ fini don kanuya la: Ala bɛ a janto dannabaaw la k’a sɔrɔ a ma dantigɛli kɛ

2. Ka dannaya dɔɔnin sɔrɔ, o tɛ dalilu ye: Ala ka hinɛ banbali bɛ bɛɛ la

1. Matiyu 6:30-31 - "Mun y'a to, ni Ala ye foro binkɛnɛ don o cogo la, bi, sini, a bɛ fili foro la, yala a tɛna aw fini don ka tɛmɛ o kan, aw dannaya dɔgɔmanninw wa?

2. Romɛkaw 8:31-32 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a don an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma cogo di?

Luka 12.29 Aw kana dumuni min dun, aw kana min ɲini, aw kana sigasiga.

Mɔgɔw man kan ka hami u bɛna min dun walima u bɛna min min, o nɔ na, u ka kan ka u jigi da Ala kan ko a bɛna u di.

1. An ka taa ka Ala bila: Ka an jigi da Ala kan an magow kama

2. Siga t’a la tugun: Ka da Ala la dannayabaliya waatiw la

1. Matiyu 6:25-34 - Aw kana hami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min; walima i farikolo ko la, i bɛna min don.

2. Zaburu 37:3-5 - I jigi da Matigi kan ka ko ɲuman kɛ; sigi dugukolo kan ani ka baganmarayɔrɔ lakananen diyabɔ. I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma. I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan ani a bɛna o kɛ.

Luka 12.30 Duniɲa siyaw bɛ nin kow bɛɛ ɲini.

Diɲɛ jamanaw bɛ nafolomafɛnw ɲini, nka an Fa b’a dɔn ko an mago bɛ fɛn wɛrɛw la ka tɛmɛ o kan.

1. Aw kana aw jija diɲɛ nafolo ɲini - Luka 12:30

2. Ala ka labɛn ɲini - Luka 12:30

1. Ntalenw 23:4-5 - Kana i sɛgɛn ka nafolo sɔrɔ; hakilitigiya ka sɔrɔ ka yɛrɛminɛ jira. Aw ye ɲɛmajɔ kɛ nafolo la, u tɛ yen tugun, bawo siga t’a la, u bɛna wuluw falen ka pan ka taa san fɛ i n’a fɔ wulu.

2. Matiyu 6:24-25 - “Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I bɛna kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima i bɛna i yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari fila bɛɛ ye. O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min. walima i farikolo ko la, i bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa?

Luka 12.31 Nka aw ka Ala ka masaya ɲini. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

Aw ye Ala ɲini fɔlɔ, aw magow bɛɛ bɛna ɲɛ.

1. Masaya min falen bɛ fɛn caman na: Ka da Ala la ko a bɛna fɛnw di

2. Ka tugu Masaya kɔ: Wasa sira

1. Filipekaw 4:19 “Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ n’a ka nafolo ye Krisita Yesu nɔɔrɔ la.”

2. Matiyu 6:33 “Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.”

Luka 12.32 Sagakulu fitinin, aw kana siran. katuguni a diyara aw Fa ye ka masaya di aw ma.»

Yesu b’a ka kalandenw jija u ka dannaya kɛ Ala la, ikomi a ka di a ye kosɛbɛ ka masaya di u ma.

1. "Aw kana siran: Ala ka nisɔndiya ɲuman ka Masaya di an ma".

2. "Ka da Ala kan: A b'a fɛ ka Masaya di an ma".

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 118:6 - "Matigi bɛ ne fan fɛ, ne tɛna siran. Mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?"

Luka 12.33 Aw ka fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka o feere ka saraka di. Aw ka bɔrɔw di aw yɛrɛw ma minnu tɛ kɔrɔ, nafolo min tɛ ban sankolo la, son si tɛ gɛrɛ yɔrɔ min na, ntumu tɛ se ka tiɲɛ yɔrɔ min na.

Aw ka aw bolofɛnw feere ka bolomafara di faantanw ma, bawo aw ka sara maralen bɛ Sankolo la, a tɛna dɔgɔya yɔrɔ min na, a tɛna sonya yɔrɔ min na.

1. Ala ka saraba min bɛ kɛ ni bolomafara ye: i ka sababu minɛ ka nafolo banbali sɔrɔ

2. Kanuya nafa: ka wari bila Ala ka Masaya banbali la

1. Matiyu 6:19–21 - “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ min na sonw tɛ don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2. Ntalenw 19:17 - “Mɔgɔ min bɛ bolomafara di faantanw ma, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwale sara a ye.”

Luka 12.34 I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an dusukun don fɛn na min nafa ka bon kosɛbɛ.

1: An dusukunw bilali - An ka kan k’an janto k’an dusukun bila fɛnw na minnu bɛna mɛn ani k’an gɛrɛ Ala la.

2: Ka ɲɛnamaya ni ŋaniya ye - An ka kan ka kɛ ni kuntilenna ye an ka waati ni an ka jateminɛ kɛcogo la, k’a dɔn ko an dusukunw bɛna tugu o kɔ.

1: Matiyu 6:19-21 - An ka kan ka an sinsin an ka nafolo marali kan sankolo la, an dusukun bɛna wasa lakika sɔrɔ yɔrɔ min na.

2: Kolosekaw 3:1-2 - An ka kan ka an hakili ni an dusukun bila sankolola fɛnw kan, an man kan ka an bila diɲɛ fɛnw kan.

Luka 12.35 Aw ka aw cɛsirilanw siri, aw ka yeelenw ka jeni.

I labɛn Matigi seginni kama.

1: An ka kan ka to ka labɛn tuma bɛɛ Krisita seginni kama, ka an ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’o ye.

2: An ka kan ka ɲɛnamaya don o don ni Krisita seginni makɔnɔni ye, ani ka labɛn ka a minɛ ni a nana.

1: Matiyu 24:44 - "O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na aw ma miiri o la."

2: 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - "Aw yɛrɛw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko sonyali su fɛ. K'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko: «Hɛrɛ ni lafiya bɛ yen», o tuma na, halakili barikama na na.» u kan i n'a fɔ jiginni dimi bɛ muso kɔnɔma sɔrɔ cogo min na, u tɛna kisi. Nka aw tɛ dibi la, balimaw, o don bɛna aw kabakoya i n'a fɔ son."

Luka 12.36 Aw yɛrɛw bɛ i ko mɔgɔw minnu bɛ u makɛ makɔnɔ, ni a seginna ka bɔ kɔɲɔ na . walisa ni a nana ka a da gosi, u ka da wuli a ye o yɔrɔnin bɛɛ.»

Dannabaaw ka kan ka kɛ i n’a fɔ baarakɛlaw minnu bɛ u Matigi makɔnɔ, minnu kɔrɔtɔlen don ka da wuli a ye ni a seginna.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi seginni makɔnɔni na

2. Ka an dusukunw ni an hakiliw labɛn Matigi ka don kama

1. Matiyu 25:13, “O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na don min na, aw tɛ o dɔn.”

2. 1 Tesalonikekaw 5:2-4, “Aw yɛrɛw b’a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛ na i ko son su fɛ. U na a fɔ tuma min na ko: Hɛrɛ ni lafiya. o tuma na, halakili barikama bɛ na u kan, i n'a fɔ kɔnɔmaya bɛ muso kɔnɔma minɛ cogo min na. U tɛna kisi.» Balimaw, aw kɔni tɛ dibi la, walisa o don ka aw sɔrɔ i ko son.”

Luka 12.37 Matigi nana tuma min na, a na u kɔlɔsi, ne b'a fɔ aw ye tiɲɛ na, a na u cɛsiri ka u sigi dumuni na, ka bɔ ka baara kɛ u ye, o ye dubadenw ye.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka labɛn ani ka kanminɛli kɛ n’a seginna, bawo a bɛna u sara ni dumuniba ye.

1. I labɛn: I labɛnnen don Yesu seginni kama

2. Ala ka dugawu layidu: A bɛ sara ni seli ye

1. Matiyu 24:42-44 - "O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw t'a dɔn aw Matigi bɛ na don min natɔ, a tun na to kɛnɛ kan, a tun tɛna a to a ka so ka don.

2. Esayi 25:6 - Kɛlɛcɛw Matigi na seli kɛ siyaw bɛɛ ye nin kulu in kan, dumuni nafama seli, diwɛn kɔrɔlen seli, dumuni nafama min falen bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ la, diwɛn kɔrɔlen min saniyalen don kosɛbɛ.

Luka 12.38 Ni a nana kɔlɔsili filanan na, walima ni a nana kɔlɔsili sabanan na, ka u sɔrɔ ten, o baarakɛlaw ye dubadenw ye.

Tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu ka dugawu kan, minnu sɔrɔla u labɛnnen don hali ni matigi sera waati o waati.

1: I labɛn waati o waati: Ka i labɛn Matigi seginni kama

2: Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ye: A bɛ min makɔnɔ an fɛ, k’o kɛ

1: 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - Katuguni aw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko son su fɛ. K’a sɔrɔ mɔgɔw b’a fɔ ko: “Hɛrɛ ni lafiya,” halakili bɛna barika sɔrɔ u kan, i n’a fɔ jiginni dimi bɛ muso kɔnɔma la cogo min na, wa u tɛna kisi.

2: Matiyu 24:36-44 - “Nka o don ni o waati ko la, mɔgɔ si t’a dɔn, hali sankolo mɛlɛkɛw, hali Denkɛ, fo Fa kelenpe. Katuguni Nuhun ka donw tun bɛ cogo min na, Mɔgɔ Denkɛ nali fana na kɛ ten. O donw la sani sanjiba ka na, u tun bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ, ka furu kɛ ani ka furu kɛ, fo Nuhu donna kurun kɔnɔ don min na, u tun tɛ o dɔn fo sanjiba nana u bɛɛ labɔ, o cogo kelen na na kɛ Mɔgɔ Denkɛ.

Luka 12.39 Aw k'a dɔn ko ni sotigi tun y'a dɔn son bɛna na waati min na, a tun na kɔlɔsili kɛ, ka a to a ka so ka tiɲɛ.

Yesu b’a ka kalandenw kalan u ka to u ɲɛ na ani u ka to u labɛnnen na, ikomi u t’a dɔn abada waati min na son bɛ se ka na u ka so.

1. I labɛn: Labɛnni nafa ka bon

2. So min bɛ kɔlɔsili kɛ: Ka to i ɲɛ na ani ka to i yɛrɛ la

1. Matiyu 24:42-43 "O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw t'a dɔn aw Matigi na na waati min tun tɛna sɔn a ka so ka tiɲɛ."

2. 1 Piɛrɛ 5:8 "Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun."

Luka 12.40 Aw fana ka aw labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na aw tɛ miiri.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka labɛn Mɔgɔ Denkɛ seginni kama, i n’a fɔ a bɛna kɛ cogo min na tuma min na mɔgɔ ma miiri o la kosɛbɛ.

1: Segin min ma deli ka kɛ: I labɛnnen don Hadamaden Denkɛ kama

2: Nafa min b’a la ka labɛn: Luka 12:40 ka kumaw lamɛn

1: Matiyu 24:44 - "O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na aw ma miiri o la."

2: 1 Tesalonikekaw 5:2-4 - "Aw yɛrɛw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko sonyali su fɛ. K'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko: «Hɛrɛ ni lafiya bɛ yen», o tuma na, halakili barikama na na.» u kan i n'a fɔ jiginni dimi bɛ muso kɔnɔma sɔrɔ cogo min na, u tɛna kisi. Nka aw tɛ dibi la, balimaw, o don bɛna aw kabakoya i n'a fɔ son."

Luka 12.41 Piɛrɛ y'a fɔ a ye ko: «Matigi, i bɛ nin ntalen fɔ an ye wala bɛɛ ye wa?

Yesu b’a ka kalandenw kalan ntalenw sababu fɛ walisa ka faamuyali sɔrɔ Ala ka Masaya ko la.

1. An bɛ mun de kalan Yesu fɛ ntalenw kɔnɔ?

2. An bɛ se ka Yesu ka ntalenw waleya cogo di an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ?

1. Matiyu 13:1-52 - Yesu ye Sankolo Masaya ntalenw ɲɛfɔ.

2. Marka 4:1-34 - Yesu ye dannikɛla ni fitinɛ ntalenw kalan.

Luka 12.42 Matigi ko: «O tuma na fɛ, o kuntigi kantigi ni hakilitigi, jɔn don, a makɛ bɛna min kɛ a ka so kuntigi ye, ka u ka dumuni niyɔrɔ di u ma a waati la?»

Yesu y’a ɲininka jɔn ye kuntigi kantigi ni hakilitigi ye min bɛna fanga di du kɔnɔ ka dumuni di a waati la.

1. Kuntigiya kantigiya fanga

2. Hakilitigiya desizɔn ta nafa

1. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma walima kɛwalew la, aw ka fɛn bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

2. Ntalenw 16:3 - I bɛ fɛn o fɛn kɛ, i ka o bila Matigi bolo, a na i ka laɲiniw sigi sen kan.

Luka 12.43 Baaraden min makɛ nana, a na o kɛ ten, o ye dubaden ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ mɔgɔ labɛnnen ye ani ka kɛ kantigi ye baara la.

1. "I labɛn: Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye baara la".

2. "Labɛnni dugawu".

1. Matiyu 25:21 - A makɛ y’a fɔ a ye ko: ‘I ka ɲi, baarakɛla ɲuman ni kantigi. Aw ye kantigiya kɛ dɔɔnin dɔɔnin; Ne na aw sigi fɛn caman kan.

'. '.

2. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

Luka 12.44 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko a na a kɛ a bolofɛnw bɛɛ kuntigi ye.

Yesu y’a fɔ jama ye ko baarakɛla kantigi bɛna sara ni kuntigiya ye a makɛ bolo.

1. Baara kɛli Ala ye ni kantigiya ye, o bɛ sara ni dugawubaw ye.

2. An ka kan k’an seko bɛɛ kɛ an ka ko kɛtaw bɛɛ la, ka an jigi da Matigi ka layidu kan min ye sara ye.

1. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ sara ye. O." o ye Matigi Krisita ye aw bɛ baara kɛ min ye.»

2. Galasikaw 6:9 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na ni an ma an fari faga."

Luka 12.45 Nka ni o baaraden y’a fɔ a dusukun na ko: «Ne makɛ bɛ a nali bila kɔfɛ.» U na daminɛ ka jɔndenw ni npogotigininw bugɔ, ka dumuni kɛ ka minni kɛ, ka dɔlɔ min.

Baaraden min t’a matigi ka kuntigiya n’a ka sebaaya dɔn, o de bɛna o kɔlɔlɔw muɲu.

1. An ka kan ka kɛ kantigi ye ani ka Ala ka ci fɔlenw kan minɛ, bawo a ye sebaayabɛɛtigi ye, wa a tɛna kanminɛbaliya muɲu.

2. Hali ni waati latɛmɛnen don, an ka kan ka to an ka dannaya la ani ka an jigi da Ala ka labɛn kan.

1. Efesekaw 6:5-8 - Baaradenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelen na, i ko Krisita.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 8:10-11 - Ni i ye dumuni kɛ ka fa, i na Matigi i ka Ala tanu a ye jamana ɲuman min di i ma. I k'i janto i kana ɲinɛ Matigi i ka Ala kɔ, i kana a ka ci fɔlenw ni a ka kiritigɛlaw ni a ka sariyaw labato, ne bɛ minnu ci i ma bi.

Luka 12.46 O baaraden matigi na na don min na a t'a makɔnɔ, ani waati min na a tɛ a dɔn, a na a tigɛtigɛ ka a niyɔrɔ di a ma dannabaliw fɛ.

Matigi na na k’a sɔrɔ a ma miiri min na, ka kiri tigɛ mɔgɔ juguw kan, k’u bila dannabaliw bolo.

1: I labɛn Matigi nali kama ani ka kantigiya ɲɛnamaya kɛ.

2: Matigi na kiri tigɛ mɔgɔ juguw kan ka dannabaaw sara.

1: Matiyu 25:31-46 - Yesu b kuma Kiri laban ko la, tuma min na mg tilennenw na sara ani mg juguw na ɲangi.

2: Jirali 20:11-15 - Kiri laban na kɛ ani mɔgɔ juguw bɛna fili tasuma kɔ la.

Luka 12.47 Baaraden min y'a matigi sago dòn, a ma a yèrè labɛn, wa a ma a sago kè, o na bugɔ ni bugɔli caman ye.

Mɔgɔ minnu bɛ Matigi sago dɔn, nka u tɛ tugu o kɔ, olu bɛna ɲangi kosɛbɛ.

1. An ka kan ka tugu Ala sago kɔ walima ka kɔlɔlɔw ɲɛnabɔ

2. Ka Ala ka ci fɔlenw labato, o bɛ na ni dugawu ye ani ka kanminɛbaliya bɛ na ni ɲangili ye

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:17 - "A ye Matigi i ka Ala ka ci fɔlenw ni a ka seereya ni a ka sariya minnu fɔ i ye, i ka olu mara ni timinandiya ye."

2. Romɛkaw 13:1-2 - "Mɔgɔ bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, ani minnu bɛ yen, olu sigira Ala fɛ. O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuntigiw kɛlɛ, o bɛ Ala ye min sigi, Minnu bɛ kɛlɛ kɛ, olu bɛna kiri sɔrɔ.»

Luka 12.48 Nka min ma o dn, ka kow k minnu ka kan ni bugɔli ye, o na bugɔ ni bugɔli damadɔ ye. Katuguni fɛn caman dira mɔgɔ o mɔgɔ ma, caman na ɲini a fɛ.

Waleya bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye, wa, nɛɛma ni kunkanbaaraba bɛ minnu bolo, olu bɛna minɛ cogo la min ka bon kosɛbɛ.

1. Ni nɛɛmaba bɛ na ni kunkanbaaraba ye

2. Bɛɛ bɛ fɛn min dan, o bɛ o tigɛ

1. Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen

2. Yakuba 3:1 - An bɛɛ bɛna kiri tigɛ ka kɛɲɛ ni an ka kumaw ni an ka kɛwalew ye

Luka 12.49 Ne nana tasuma lase dugukolo ma. Ni a manana kaban, ne bɛna mun kɛ?

Yesu bɛ ka a ka kalandenw lasɔmi ko faraliba bɛ na mɔgɔ minnu sɔnna a ma ani minnu bɛ ban a la.

1. Tilali tasuma: Yesu bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na ani ka an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Krisita ka tasuma: Ala ka weleli jaabi cogo

1. Matiyu 10:34-35 - “Aw kana miiri ko ne nana hɛrɛ lase dugukolo ma. Ne ma na hɛrɛ lase, nka npan de don. Katuguni ne nana cɛ dɔ sigi a fa kama, ka denmuso bila a ba kɛlɛ, ka denmuso bila a bamuso kama.”

2. Kɛwalew 2:2-3 - «Mankan dɔ bɔra sankolo la yɔrɔnin kelen, i n’a fɔ fiɲɛba dɔ, u sigilen bɛ so bɛɛ fa. O kɔ, kanw tilalen don u la, i n’a fɔ tasuma, kelen sigilen bɛ u kelen-kelen bɛɛ kan.”

Luka 12.50 Nka batiseli b= ne bolo ka batise ni o ye. Ne bɛ gɛlɛya cogo di fo a ka dafa!

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka batiseli nata kan ani a b’a fɛ kosɛbɛ k’o dafa cogo min na.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni kɔnɔnafili ye: Yesu n'a ka batiseli nata".

2. "A nafa ka bon ka tugu an ka layidu talenw kɔ i n'a fɔ Yesu y'a jira cogo min na".

1. Matiyu 3:13-17 - Yesu ka batiseli Jurdn baji la

2. Filipekaw 2:8 - Yesu ka cɛsiri ka Fa sago kan minɛ ni majigilenya ye

Luka 12.51 Aw b’a miiri ko ne nana hɛrɛ di dugukolo kan wa? Ne b'a fɔ aw ye ko Ayi; nka a bɛ kɛ tilali ye:

Yesu b mɔgɔw kalan ko a ma na hɛrɛ lase dugukolo ma, nka a nana farali de la.

1. Yesu nɔfɛta musaka - ka kɛ Krisita ka kalanden lakika ye musakaw sɛgɛsɛgɛ ani o bɛ se ka na ni farali ye cogo min na.

2. Tilali wajibiyalen - ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na farali bɛ se ka kɛ tilennenya ɲinini yɔrɔ wajibiyalen ye.

1. Matiyu 10:34-36 - ka baro kɛ farali bɛ se ka kɛ denbaya kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ bɔ Yesu nɔfɛ.

2. Romɛkaw 16:17-18 - ka lasɔmi mɔgɔw ma minnu bɛ farali don egilisi kɔnɔ ani ka mɔgɔw senna tiɲɛ.

Luka 12.52 Kabini sisan, mɔgɔ duuru bɛna tila so kelen kɔnɔ, saba bɛna kɛ fila ye, fila na kɛ saba ye.

Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko denbayaw bɛna tila a ka kalanw kosɔn.

1: Kelenya nafa ka bon denbaya kɔnɔ.

2: Yesu ka kalansiraw fanga ani u bɛ se ka faranfasi lase mɔgɔ ma cogo min na.

1: Yuhana 17:21-23 «Walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye, i ko e, ne Fa, i bɛ ne la cogo min na, ne fana bɛ i kɔnɔ, walisa u fana ka kɛ kelen ye an kɔnɔ. I ye nɔɔrɔ min di ne ma, ne ye o di u ma, walisa u ka kɛ kelen ye, i ko anw ye kelen ye cogo min na, ne bɛ u kɔnɔ, e fana bɛ ne la, walisa u ka dafa kelen ye, walisa diɲɛ ka a dɔn ko e i ye ne ci ka u kanu i ko i ye ne kanu cogo min na.»

2: Efesekaw 4:3 "Aw ka aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilen na."

Luka 12.53 Fa na tila denkɛ ni denkɛ ni a fa cɛ. ba bɛ denmuso kɛlɛ, denmuso bɛ ba kɛlɛ. sogomuso bɛ a denmuso kɛlɛ, sogomuso bɛ a bamuso kɛlɛ.

Denbayaw tilalen don ɲɔgɔn kama k’a sababu kɛ bɛnbaliya ye.

1. Kanuya kɛcogo bɛnbaliya fɛ - Hɛrɛ sɔrɔli denbaya ka bɛnbaliya cɛma

2. Bɛnkan cɛɲi - Denbayaw farali ɲɔgɔn kan kokura tilali kɔfɛ

1. Matiyu 5:21-26 - Yesu b’a ɲɛfɔ jɛɲɔgɔnyaw bɛ bɛn cogo min na yafa ni ɲɔgɔn kanu fɛ

2. Galasikaw 5:22-26 - Ni Senu denw ani a bɛ dɛmɛ don cogo min na jɛɲɔgɔnyaw bɛnbaliya la

Luka 12.54 A y’a fɔ jama ye fana ko: «Ni aw ye sankaba wuli ka bɔ tilebin fɛ, aw b’a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ la ko: Sanji bɛ na. wa a bɛ ten.

Yesu kumana jama fɛ, k’a fɔ u ye ko ni u ye sankaba dɔ ye ka bɔ tilebin fɛ, u b’a dɔn ko sanji bɛna na.

1. Ala ka labɛn taamasyɛnw dɔnni - Ala ka layiduw dɔn cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ala ka kɛta sankaba - Ala ka kɛta bɛ an fɛ tuma bɛɛ cogo min na, o faamuyali.

1. Zaburu 65:9-13 - I bɛ taa bɔ dugukolo la ka ji kɛ a la, i b’a nafa kosɛbɛ; Ala ka baji falen bɛ ji la . aw bɛ suman di jama ma , katugu aw y' a labɛn ten .

10 Aw bɛ ji caman kɛ a kɔw la, k'a kɔw sigi, k'a nɔgɔya ni sanji ye, ka dugawu kɛ a falenni na.

11 I bɛ san masafugulan don i ka nafolotigiya la. i ka wotoro siraw bɛ fa ni caman ye.

12 Kungokolon kɔnɔ baganmarayɔrɔw bɛ fa, kuluw bɛ u siri ɲagali la.

13 forow bɛ fini don sagaw la , kɔw bɛ u yɛrɛ masiri ni suman ye , u bɛ pɛrɛn ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ɲagali la .

2. Matiyu 6:25-34 - «O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min. walima i farikolo ko la, i bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa? 26 Sanfɛ kɔnɔw filɛ. u tɛ danni kɛ wala ka suman tigɛ wala ka fɛnw mara bɔgɔdaga kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Yala i nafa tɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ olu kan wa? 27 Yala aw dɔ bɛ se ka lɛrɛ kelen fara aw ka ɲɛnamaya kan ni hami ye wa?

28 «Mun na aw bɛ hami finiw ko la? A filɛ foro falenw bɛ falen cogo min na. U tɛ baara kɛ wala ka firifiri. 29 O bɛɛ n'a ta, ne b'a fɔ aw ye ko hali Solomani ka fini don i n'a fɔ ninnu dɔ. 30 Ni Elohim bɛ foro binkɛnɛ don o cogo la, bin min bɛ yan bi, ni sini bɛ fili tasuma la, yala a tɛna aw don kosɛbɛ ka tɛmɛn o kan, aw dannabaliya wa? 31 O la sa, aw kana aw hakili ɲagami k'a fɔ ko: `An na mun dun?' walima ‘An bɛna mun min?’ walima ‘An bɛna mun don?’. 32 Katuguni kafiriw bɛ boli o kow bɛɛ nɔfɛ, aw sankolola Fa y'a dɔn ko aw mago bɛ u la. 33 Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana. 34 O de kosɔn, aw kana aw hakili ɲagami sini ko la, katuguni sini na hami a yɛrɛ la. Don kelen-kelen bɛɛ bɛ ni gɛlɛya bɛrɛ ye a yɛrɛ la.

Luka 12.55 Ni aw ye saheli fiɲɛ ye, aw b'a fɔ ko: Funteni na kɛ. A bɛ kɛ.»

Tɛmɛsira bɛ kuma waati cogoyaw dɔnni tiɲɛni kan.

1. Ala ka hakilitigiya bɛ jira diɲɛ danbe la an lamini na.

2. An bɛ se ka an jigi da Matigi ka labɛn kan hali ni a bɛ iko ko fɔlen tɛ dannayako ye.

1. Zaburu 19:1 - "Sankolo bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ, sankolo bɛ a bolo baara fɔ."

2. Waajulikɛla 11:5 - "Aw tɛ fiɲɛ sira dɔn cogo min na, walima farikolo bɛ dilan cogo min na ba kɔnɔ, aw tɛ se ka Ala ka baara faamu, fɛn bɛɛ Dabaga."

Luka 12.56 Aw filankafow, aw bɛ se ka sankolo ni dugukolo cogoya dɔn. Nka aw tɛ nin waati dɔn cogo di?

Nin tɛmɛsira ye lasɔmini ye walisa k’a dɔn an bɛ waati min na.

1. Ala b’an wele ka an hakili to bi kow la ani ka an ka waati taamashyɛnw ye.

2. Aw ka kɛ hakilitigiw ye ani ka taamasiyɛnw ni waatiw faamu an bɛ minnu kɔnɔ.

1. Romɛkaw 12:2 - “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

2. Efesekaw 5:15-17 - “Aw ka taama cogo min na, aw kana o lajɛ koɲuman, aw kana kɛ i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka baara kɛ ni waati ye cogo ɲuman na, katuguni donw ka jugu. O de kosɔn aw kana kɛ hakilintanw ye, nka Matigi sago ye min ye, aw k’o faamu.”

Luka 12.57 Ɔwɔ, mun na aw tɛ tilennenya jateminɛ aw yɛrɛw fɛ?

Yesu bɛ mɔgɔw laadi ko u kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, nka o nɔ na, u ka baara kɛ ni u yɛrɛ hakilijagabɔ ye walisa k’a dɔn min ka ɲi.

1. An k’an kɔnɔna lajɛ walisa ka ko ɲuman dɔn ani k’an yɛrɛ tanga kiri tigɛli ma mɔgɔ wɛrɛw kan.

2. An bɛ se ka baara kɛ ni an yɛrɛ jateminɛni ni dannaya ye walasa ka desizɔnw ta minnu bɛ bɛn jogoɲumanya siratigɛ la.

1. Matiyu 7:1-5 - «Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. I bɛ kiri min fɔ, i na kiri tigɛ ni o ye, i na sumani kɛ ni o sumanikɛlan ye.”

2. Ntalenw 14:12 - “Sira bɛ mɔgɔ ɲɛ na, nka a laban ye saya sira ye.”

Luka 12.58 Ni i ni i jugu taara kiritigɛlaw fɛ, i n'a fɔ i bɛ sira kan cogo min na, i ka i jija walisa i ka kisi a ma. walisa a kana i wele kiritigɛla fɛ, kiritigɛla kana i don sɔrɔdasi kuntigi bolo, ka i bila kaso la.»

Yesu b’an jija an k’an janto an juguw la tuma min na, ani k’an seko bɛɛ kɛ walisa an ka kisi u ma sanni an ka se kiritigɛlaw fɛ.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ni timinandiya ye

2. Ni i bɛ ka kuma i juguw fɛ, i ka to i ɲɛ na

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. Ntalenw 22:3 - Hakilitigi bɛ farati ye, a b’a yɛrɛ dogo, nka mɔgɔ nɔgɔmanw bɛ taa ɲɛ ka tɔɔrɔ o kosɔn.

Luka 12.59 Ne b'a fɔ i ye ko i kana bɔ yen fo i ka wari laban sara.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ mɔgɔ ka wariko ɲɛnabɔbaga ye ani ka juruw sara a bɛɛ lajɛlen na.

1: Ala b’an hakili jigin an ka kunkanbaaraw la k’an ka juruw bɛɛ sara.

2: I jija ka kɛ Ala ka nafolo marabaga ɲuman ye ani ka juruw sara.

1: Ntalenw 22:7 "Nafolotigi bɛ faantanw mara, jurudonna ye jurudonna ka jɔn ye."

2: Matiyu 6:24 "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I na kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima i na i yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari fila bɛɛ ye."

Luka 13 bɛ Yesu ka kalansiraw jira nimisali ko la, Ala ka Masaya ko la, ani kɛnɛyali ko la lafiɲɛ don na, ani a ka kasi Jerusalɛm ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni mɔgɔw ye Galilekaw kofɔ Yesu ye, Pilate tun ye minnu joli ɲagami u ka sarakaw la. O jaabi la, Yesu y’a jira ko mɔgɔ minnu ye o bɔnɛ suguw sɔrɔ, olu tun tɛ jurumutɔ juguw ye ka tɛmɛ tɔw kan. A y’a sinsin a kan ko fo n’u ma nimisa, olu fana bɛna halaki (Luka 13:1-5). O kɔ, a ye ntalen dɔ lakali torosun dɔ ko la. Dutigi tun b’a fɛ k’a tigɛ bawo a tun tɛ den nka nakɔtigi ye san kelen wɛrɛ ɲini walasa k’a balo ani k’a ladon sani a ka o desizɔn ta (Luka 13:6-9). Nin ntalen bɛ Ala ka muɲuli n’a ka nimisali nege jira.

Dakun 2nan: Lafiɲɛ don dɔ la, Alabatoso kɔnɔ, Yesu ye muso dɔ kɛnɛya, hakili dɔ tun ye a sennatan ye kabini san tan ni segin. Alabatoso kuntigi dimina sabu Yesu ye kɛnɛya lafiɲɛ don na nka Yesu y'a kɔrɔfɔ ko "Aw filankafow! Yala aw kelen-kelen bɛɛ tɛ aw ka misi walima aw ka fali siri lafiɲɛ don na ka taa ji di a ma wa? O tuma na fɛ, nin man kan ka kɛ." muso, Ibrahima denmuso, Sitanɛ ye min siri san tan ni segin kɔnɔ, ka hɔrɔnya lafiɲɛ don na, ka bɔ fɛn min sirilen don a la?» A kɛlɛɲɔgɔnw bɛɛ maloyara nka a tun bɛ ka kabako ko minnu kɛ, olu bɛɛ nisɔndiyara (Luka 13:10-17).

Dakun 3nan: O ko kɛlen kɔfɛ, Yesu ye ntalen fila fɔ masaya ko la Ala ye fɔlɔ ka mutaridi kisɛ suma min kisɛ fitininw hali bi ni a falen don ka dafa, a bɛ kɛ kɔnɔw ye minnu ka bon kosɛbɛ, kɔnɔw bɛ a bolow denw kɛ funteni filanan ɲagaminen ye mugu hakɛ caman na fo ka mugu kuuru funfun Nin ntalenw bɛ bonya fangama jira min bɛ nɔ bila yɔrɔ bɛɛ Masaya hali ni daminɛ misɛnninw bɛ iko a nafa tɛ (Luka 13:18-21). Ka taa a fɛ ka taa Jerusalɛm fan fɛ, mɔgɔ dɔ y'a ɲininka ko "Matigi, yala mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de bɛna kisi wa?" A y'a jaabi ko cɛsiri ka don da fitinin fɛ caman n b'a fɔ i ye ko i bɛna a ɲini ka don tɛna se siɲɛ kelen master house wulila ka da datugu kɛnɛma jɔ ka da gosi k'a fɔ ko 'Matigi an da wuli' jaabi 'Ne t'a dɔn i bɔra yɔrɔ min na.' Minnu tora kɛnɛma, olu bɛ se ka Ibrahima Isaka Yakuba kiraw ye masaya Ala yɛrɛ fililen b'a jira ko kɔrɔtɔko mago bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri sanni ka i jigi da diinɛ ciyɛn dɔrɔn kan walima jɛkulu close chapter laments over Jerusalem wishes gather children together hen gathers chicks under wings but they were unwilling predicts house left desolate declares I tɛna ne ye tugun fo i k'a fɔ ko 'Mɔgɔ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.'" ka dusukasi jugu jira jaabibaliya A ka weleli nege labanna ka a dɔn Masiya.

Luka 13:1 O waati la, dɔw tun bɛ Galilekaw ko fɔ a ye, Pilate tun ye olu joli ɲagami u ka sarakaw la.

Yesu b’a lamɛnbagaw lasɔmi, ni u ma nimisa u ka jurumuw la, o bɛ na ni o ye. Filanan 1. Nimisali de ye sira kelenpe de ye min b se ka kisi Ala ka diminya ma. 2. An ka kan ka waati o waati ta ka k sababu ye ka an ka jurumuw bila ka taa Ala ma. Filanan 1. Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw k'a wele k'a sɔrɔ a surunyara. Mɔgɔ juguw ka u ka siraw bila, tilenbaliw ka u ka miiriliw bila. U ka u kɔdon Matigi fɛ, a na makari u la, ani an ka Ala la, katuguni a na yafa u ma. 2. Kɛwalew 2:38 - Piɛrɛ y'a jaabi ko: "Aw kelen-kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, aw ka jurumuw yafali kama. Aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ."

Luka 13.2 Yesu y’u jaabi ko: «Aw b’a miiri ko nin Galilekaw tun ye jurumutw ye ka tɛmɛ Galilekaw bɛɛ kan, katuguni u ye o tɔɔrɔ suguw sɔrɔ wa?

Yesu ye ɲininkali kɛ o miirili la ko Galilekaw tun ye jurumutw ye ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan, k’a sababu kɛ u ye tɔɔrɔ minnu muɲu.

1: An man kan k’a miiri abada ko tɔɔrɔ ye Ala ka kiritigɛ walima a ka diyagoya taamasyɛn ye.

2: Ala ka kanuya ni a ka makari bɛ muɲu hali tɔɔrɔw cɛma.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

Luka 13.3 Ne b’a f aw ye ko Ayi, nka ni aw ma nimisa, aw b na halaki o cogo kelen na.

Yesu b’an lasɔmi ko ni an ma nimisa, an bɛna halaki.

1. Nimisali: Ɲɛnamaya banbali sira

2. Farati min bɛ nimisabaliya la

1. Ezekiɛl 18:30-32 - «O de kosɔn, ne na kiri tigɛ aw kan, aw Israɛl ka so, aw bɛɛ kelen-kelen ka kɛwalew ye, Matigi Ala ko ten. Aw ka nimisa aw ka jurumuw bɛɛ la. O cogo la tilenbaliya tɛna kɛ aw halakili ye.» Aw ye aw ka jurumuw bɛɛ bɔ aw la. Aw ka dusukun kura ni hakili kura di aw ma, katuguni aw na sa, Israɛl ka so?»

2. Yuhana 3:16 - “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

Luka 13.4 Siloam sankanso binna minnu kan ka u faga, olu tan ni segin minnu kan, aw b’a miiri ko u tun ye jurumutw ye ka tɛmɛ Jerusalɛm sigibagaw bɛɛ kan wa?

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ jama la mɔgɔ tan ni segin ka saya ko la minnu fagara Siloam sankanso dɔ binna u kan, k’a ɲininka ni o ye jurumutw ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan minnu sigilen bɛ Jerusalɛm.

1. Ala ka Kanuya ni a ka makari hali ni Hadamadenw ka tɔɔrɔw bɛ yen

2. Dannaya ni timinandiya fanga

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. 1 Piɛrɛ 5:7- Aw ka hami bɛɛ bila a kan bawo a b’a janto aw la.

Luka 13.5 Ne b’a f aw ye ko Ayi, nka ni aw ma nimisa, aw b na halaki o cogo kelen na.

Yesu b’a lasɔmi ko bɛɛ ka kan ka nimisa walima ko u ka kan ka kɔlɔlɔ kelenw sɔrɔ.

1: Aw ka nimisa ani ka kisi ɲangili banbali ma.

2: Ala ka kanuya bɛ jira a ka makari ni a ka nɛɛma la, mɔgɔ minnu bɛ segin a ma.

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Esayi 1:18 - “Na sisan, an ka ko ɲɛnabɔ,” Matigi ko ten. “Hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.

Luka 13.6 A ye nin ntalen fana fɔ. Cɛ dɔ tun ye torosun dɔ turu a ka rezɛn nakɔ kɔnɔ. A nana den ɲini o la, nka a ma foyi sɔrɔ.

Nin ntalen b’an kalan den si tɛ den nɔ min na. 1: Mɔgɔ bɛɛ ka kan k’a jija ka den kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, bawo n’an ma o kɛ, an bɛna o nɔw tɔɔrɔ. 2: Ala b’a fɛ an ka den kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, wa a bɛna wale kɛ n’an ma o kɛ. 1: Matiyu 3:10 - "Sisan fana, sɔgɔli bɛ da jiriw ju la, o de kosɔn jiri o jiri tɛ den ɲuman bɔ, o bɛ tigɛ ka fili tasuma la." 2: Yakuba 3:17-18 - "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Luka 13.7 A y'a fɔ a ka rezɛn nakɔ dilabaga ye ko: «A filɛ, nin san saba in na, ne bɛ na den ɲini torosun in na, nka ne ma foyi sɔrɔ. mun na a bɛ dugukolo degun?

Yesu ye ntalen dɔ fɔ torosun dɔ kan min ma den kabini san saba, ani a y’a ɲininka mun na a ka kan ka taa a fɛ ka yɔrɔ ta duguma.

1. "Muɲuli fanga: Jiri makɔnɔni an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "Dannaya den: Ala ka welekan ka waleya".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 5:7-8 - "A' ye muɲu balimaw ni balimamusow, fo Matigi nali. A filɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo makɔnɔ cogo min na a ka sɛnɛfɛn nafamaw sɔrɔ, ka muɲu ka tilegan ni samiyɛ sanji makɔnɔ. Aw fana, aw ka muɲu ka jɔ, katuguni Matigi nali surunyara.»

Luka 13.8 Yesu y’a jaabi ko: «Matigi, a kana ɲinan fana, fo ne ka a lamini ka nɔgɔ bɔ a la.

Nin ntalen bɛ kuma a kan ko a ka kan ka ni ka kɛnɛya sabati alako ta fan fɛ.

1: "Aw ka cɛsiri kɛ: A ka kan ka wari bila an ka hakilimaya kɛnɛya la".

2: "Muɲuli ni timinandiya: Timinandiya ɲuman an ka hakilimaya kɛnɛya sabatili la".

1: 2 Piɛrɛ 3:18 - Nka aw ka bonya nɛɛma ni an Matigi ni an Kisibaa Yesu Krisita dɔnniya la.

2: Yakuba 1:4 - Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ.

Luka 13.9 Ni a ye den kɛ, a ɲɛ, ni o ma den, o kɔfɛ, i na a tigɛ.

Ala b’a fɛ an ka den kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ; ni o tɛ, an ka kan ka tigɛ.

1: Ka ɲɛnamaya den sɔrɔ - Ka ɲɛnamaya kɛ min ka di Ala ye ani min bɛ den ɲumanw bɔ

2: Ka tigɛ walasa ka den caman sɔrɔ - Ka sɔn ka tigɛ ka bɔ fɛn na min tɛ den ɲuman lase

1: Kolosekaw 1:10 Walisa aw ka taama ka bɛn Matigi ma fo ka diya mɔgɔw bɛɛ ye, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la

2: Yuhana 15:2 Bolo o bolo min bɛ ne kɔnɔ, min tɛ den, a bɛ o bolo bɔ, bolo min bɛ den, a bɛ o saniya, walisa u ka den caman bɔ.

Luka 13.10 A tun bɛ mɔgɔw kalan Alabatoso dɔ la lafiɲɛ don na.

Yesu tun bɛ ka mɔgɔw kalan Alabatoso dɔ kɔnɔ lafiɲɛ don na.

1. Lafiɲɛ don fanga: Yesu ka kalan lafiɲɛ don na, o bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka waati ta Ala ye: Ka waati ta lafiɲɛ don kama, o bɛ se ka nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

1. Esayi 58:13-14 - "Ni i ye i sen bɔ lafiɲɛ don na, ka i ka ne diyanye don ne ka don senuma na, ka lafiɲɛ don wele ko Matigi bonya ni don senuma, ni i ye o bonya, o tɛ ka taa i yɛrɛ ka siraw fɛ, walima ka i yɛrɛ diyanyeko ɲini, walima ka kuma gansanw fɔ, o tuma na, i na nisɔndiya Matigi la, ne na i bila dugukolo sanfɛyɔrɔw la.»

2. Kolosekaw 2:16-17 - "O de kosɔn, mɔgɔ si kana kiri tigɛ aw kan dumuni ni minni ko la, wala seli walima kalo kura walima lafiɲɛ don ko la. Ninnu ye ko nataw dulonnen ye, nka." o fɛn ye Krisita ta ye."

Luka 13.11 Muso dɔ tun bɛ yen, barikantan hakili tun bɛ a la san tan ni segin kɔnɔ, a birilen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, a tun tɛ se ka a yɛrɛ kɔrɔta.

Muso in tun bɛ ka tɔɔrɔ ni barikantanya hakili ye kabini san 18, wa a tun tɛ se k’a farikolo kɔrɔta.

1. "Kɛnɛya: Dannaya ka sɔrɔ".

2. "Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya".

1. Yakuba 5:14-15 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bananen don wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la.

2. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; o bɛɛ n'a ta, an tun b'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a jogin na an ka tilenbaliya kosɔn; an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, wa an kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

Luka 13.12 Yesu y’a ye tuma min na, a y’a wele k’a fɔ a ye ko: «Muso, i labilalen don i ka barikantanya la.»

Yesu ye muso dɔ kɛnɛya a ka barikantanya la.

1: Yesu ye furakɛla hinɛbaga ye min falen bɛ nɛɛma ni makari la.

2: An bɛ se ka hɔrɔnya ni kɛnɛya sɔrɔ Yesu sababu fɛ.

1: Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ ale de kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.”

2: Matiyu 8:17 - “Min fɔra kira Esayi sababu fɛ, o kɛra ka dafa: “A ye an ka banaw ta ka an ka banaw ta.”

Luka 13.13 A y’a bolow da a kan, o yɔrɔnin bɛɛ la, a tilennen don ka Ala tanu.

Yesu ye muso dɔ kɛnɛya min tun ye fiyentɔ ye ani a ye nɔɔrɔ da Ala kan o jaabi la.

1. Yesu ka magali fanga: Yesu ka kɛnɛya kabakow b’a ka Alaya jira cogo min na

2. Ka ɲagali Matigi la: An bɛ jaabi min di a ka kabakow la, o bɛ an ka dannaya jira cogo min na

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Matiyu 8:2-3 - "A filɛ, kunatɔ dɔ nana a fɛ ka a biri a ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ ko: «Matigi, n'i b'a fɛ, i bɛ se ka ne saniya." Yesu y’a bolo kɔrɔta k’a maga a la k’a fɔ ko: “Ne b’a fɛ, i ka saniya.” O yɔrɔnin bɛɛ, a ka kuna saniyara.»

Luka 13.14 Alabatoso kuntigi y’a jaabi ni dimi ye, k’a masɔrɔ Yesu ye kɛnɛya lafiɲɛ don na, k’a fɔ jama ye ko: «Tile wɔɔrɔ bɛ yen, mɔgɔw ka kan ka baara kɛ, o de kosɔn, u nana kɛnɛya a tɛ kɛ lafiɲɛ don na.

Yesu ye kɛnɛya lafiɲɛ don na ani a dimina.

1. Neema fanga: Yesu bɛ kɛnɛya lafiɲɛ don na.

2. Ala ka kuntigiya: A ye don minnu sigi sen kan, ka baara kɛ.

1. Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a mara saniya.

2. Matiyu 12:8 - Katuguni Mɔgɔ Denkɛ ye lafiɲɛ don Matigi ye.

Luka 13.15 Matigi y’a jaabi ko: «E filankafo, aw kelen-kelen bɛɛ t’a ka misi wala a ka fali bɔ bɔgɔdaga la lafiɲɛ don na ka taa n’a ye ji la wa?»

Yesu ye cɛ dɔ kɔrɔfɔ ko a ma sɔn muso dɔ ka kɛnɛya lafiɲɛ don na.

1. Lafiɲɛ don tɛ dalilu ye ka ban hinɛ la

2. Yesu ka kanuya ni a ka nɛɛma fanga

1. Matiyu 12:7, "Ni aw tun y'a dɔn nin kɔrɔ ye min ye ko: 'Manɛ b'a fɛ, saraka tɛ, aw tun tɛna jalakibaliw jalaki."

2. Yakuba 2:13, "Katuguni hinɛ tɛ mɔgɔ la, makari tɛ min na. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan."

Luka 13.16 Sitanɛ ye Ibrahima denmuso min siri nin san tan ni segin kɔnɔ, yala o muso man kan ka bɔ o jɔnya la lafiɲɛ don na wa?

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu bɛ ka ɲininkali kɛ mun na nin muso in, iko Ibrahima denmuso, a man kan ka hɔrɔnya ka bɔ Sitanɛ ka jɔnya la lafiɲɛ don na.

1. Lafiɲɛ don tɛ Lafiɲɛ dɔrɔn kama, nka a bɛ kɛ Kuraya de kama

2. Ala ka hinɛ jɔnya la

1. Ekisode 20:8-11 - Aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a mara saniya.

2. Rom=kaw 6:6-7 - An yr kr gengenna ni ale ye walisa jurumu farikolo ka bn, walisa an kana k jurumu ka jnya ye tun.

Luka 13.17 A ye o kumaw fɔ tuma min na, a juguw bɛɛ maloyara.

Yesu kumana a juguw fɛ ani jama nisɔndiyara a ka nɔɔrɔ kow kosɔn.

1. Ala ka kuma sebaaya - Yesu kumana cogo min na ni fanga ye walisa ka bonya lase Ala ma.

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan - Yesu ye a juguw kunbɛn cogo min na ni jagɛlɛya ni dannaya ye.

1. Zaburu 19:7-9 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lakunu; Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye; Matigi ka ci fɔlenw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya. Matigi ka ci fɔlen saniyalen don , a bɛ ɲɛw yeelen ;

2. Efesekaw 6:10-13 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Sabu an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan sisan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la. O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta, walisa aw ka se ka don jugu muɲu, ka o bɛɛ kɛ, ka jɔ.

Luka 13.18 A y'a fɔ ko: «Ala ka masaya bɛ cogo di? Ne bɛ se ka bɔ a la cogo jumɛn na?

Ala ka masaya bɛ suma ni hakɛ dɔnbali ye.

1: Ala ka masaya ye gundo ni kabako ye; a bɛ tɛmɛ an ka faamuyali kan, nka o t’a jira ko an tɛ se k’a ɲini k’a faamu.

2: Ala ka masaya ye fɛn ye an ka kan k’an jija ka faamuyali sɔrɔ, hali ni o ye gundo ye.

1: Esayi 55:8-9 “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2: Zaburu 145:3 “Matigi ka bon, a ka kan ka tanu kosɛbɛ. A ka bonya tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.”

Luka 13.19 A bɛ i ko mutaridi kisɛ, cɛ ye min ta ka a fili a ka nakɔ kɔnɔ. A falenna ka kɛ jiriba ye. Sanfɛ kɔnɔw y'u sigi a bolow la.

Yesu ye ntalen dɔ fɔ cɛ dɔ kan min ye mutaridi kisɛ dan a ka nakɔ kɔnɔ, o bɛ falen ka kɛ jiriba ye, ka dogoyɔrɔ di kɔnɔw ma.

1. "Mutaridi kisɛ fanga: Dannaya ni muɲuli kalan".

2. "Mutaridi kisɛ: Weelekan ka Ala ka kanuya tila ɲɔgɔn na".

1. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

2. Marka 4:30-32 - "A ko: «An bɛ se ka Ala ka masaya suma ni mun ye, wala an na ntalen jumɛn kɛ a la? A bɛ i ko mutaridi kisɛ, ni a danna dugukolo la.» , ye kisɛw bɛɛ la dɔgɔmannin ye dugukolo kan, o bɛɛ n’a ta, n’a danna, a bɛ bonya ka bonya ka tɛmɛ nakɔ jiriw bɛɛ kan, ka bolo belebelebaw bɔ, walisa sankolo kɔnɔw ka se ka denw kɛ a sumaya la.”

Luka 13.20 A ko tugun ko: Ne na Ala ka masaya suma ni mun ye?

Ala ka masaya bɛ suma ni mutaridi kisɛ ye.

1: "Mutaridi kisɛ - Ala ka masaya ntalen".

2: "Ala ka Masaya: Dannaya mutaridi kisɛ".

1: Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

2: Marka 4:30-32 - "A ko: «An bɛ se ka Ala ka masaya suma ni mun ye, wala an bɛna ntalen jumɛn kɛ a la? A bɛ i ko mutaridi kisɛ, ni a danna dugukolo la.» , ye kisɛw bɛɛ la dɔgɔmannin ye dugukolo kan, o bɛɛ n’a ta, n’a danna, a bɛ bonya ka bonya ka tɛmɛ nakɔ jiriw bɛɛ kan, ka bolo belebelebaw bɔ, walisa sankolo kɔnɔw ka se ka denw kɛ a sumaya la.”

Luka 13.21 A bɛ i ko funu, muso ye min ta ka a dogo dumuni sumanikɛlan saba kɔnɔ, fo a bɛɛ ka funu.

Funun ntalen b’an kalan ko Ala ka Masaya bɛ bonya ani ka jɛnsɛn kɛwale misɛnninw fɛ minnu tɛ ye.

1. Sebaaya min bɛ kɛwale fitininw na: Ala ka Masaya bɛ jɛnsɛn cogo min na

2. Funumugu fitinin, nka a barika ka bon: Ala ka Masaya nɔfɛkow faamuyali

1. Matiyu 13:33 - "A ye ntalen wɛrɛ fɔ u ye ko: “Sankolo masaya bɛ i ko funteni, muso ye min ta ka a ɲagami mugu kilo biwɔɔrɔ ɲɔgɔn na fo a ka baara kɛ mugu bɛɛ la.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 5:6-7 - “Aw ka yɛrɛbonya man ɲi. Yala aw t’a dɔn ko funteni dɔɔni bɛ mugu kuru bɛɛ funu wa? Aw bɛ funteni kɔrɔ bɔ aw la, walisa aw ka kɛ fɛn fununbali kura ye—i n’a fɔ aw bɛ cogo min na tiɲɛ na. Katuguni an ka Tɛmɛnkan seli sagaden Krisita sarakara.”

Luka 13.22 A taara duguw ni dugumisɛnw cɛma ka mɔgɔw kalan, ka taa Jerusalɛm fan fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a bɛ taama dugubaw ni dugubaw kɔnɔ, ka mɔgɔw kalan ani ka taama ka taa Jerusalɛm fan fɛ.

1. Nisɔndiya min bɛ Yesu nɔfɛ: Ka dege ka sɔn Yesu ka welekan ma ka tugu a kɔ

2. Karamɔgɔya fanga: Ka a dege ka Yesu ka hakilitigiya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 28:19-20 - “O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

2. Filipekaw 3:12-14 - “A ma kɛ ko ne ye nin bɛɛ sɔrɔ kaban, walima ko ne dafalen don kaban, nka ne bɛ ne jija ka ne minɛ Krisita Yesu ye ne minɛ min kosɔn. Balimaw, ne t’a jate fɔlɔ ko ne y’a minɛ. Nka ne bɛ fɛn kelen de kɛ: Ne ɲinɛna fɛn kɔ min kɔ, ka n jija ka taa fɛn nata la, ne bɛ n jija ka taa kuntilenna la, walisa ka sara sɔrɔ, Ala ye ne wele ka taa sankolo la Krisita Yesu la.”

Luka 13.23 Mɔgɔ dɔ y’a fɔ a ye ko: «Matigi, mɔgɔ minnu kisilen don wa? A y'a fɔ u ye ko:

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye mɔgɔw kalan ko kisili sɔrɔli ka gɛlɛn, nka minnu b’u cɛsiri o kama, olu bɛna sara sɔrɔ.

1. "Kisili gɛlɛya: Ka cɛsiri ka sara sɔrɔ".

2. "Tilennenya sira surun: Baara kɛli sara banbali kama".

1. Filipekaw 3:12-14 - A t ko ne ye nin sr kaban wala ne dafalen don kaban, nka ne b ne jija ka o k ne ta ye, katuguni Krisita Yesu ye ne k a ta ye. Balimaw, ne t’a jate ko ne y’a kɛ ne yɛrɛ ta ye. Nka ne bɛ fɛn kelen de kɛ: ka ɲinɛ fɛn kɔ min bɛ kɔfɛ ani ka n jija ka taa ɲɛfɛ ka taa ɲɛ, ne bɛ taa ɲɛ ka taa kuntilenna la walasa ka Ala ka sankolo weleli sara sɔrɔ Krisita Yesu la.

2. Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

Luka 13.24 A' ye aw jija ka don da gɛrɛgɛrɛ la, katuguni ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ caman bɛna a ɲini ka don, nka u tɛna se.

Tɛmɛsira bɛ kuma cɛsiri kan ka don da fitinin kɔnɔ i n’a fɔ mɔgɔ caman bɛna a ɲini cogo min na nka u tɛna se.

1: Yesu b’an jija an k’an jija tilennenya kama, hali ni a ka gɛlɛn, walisa an ka don da gɛlɛn kɔnɔ .

2: An ka kan ka jija ka don Ala ka masaya la da fitinin fɛ, hali ni gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an ɲɛ.

1: Matiyu 7:13-14 - “A' ye don da fitinin fɛ. K'a masɔrɔ halakili da ka bon, sira ka nɔgɔn, mɔgɔ minnu bɛ don a fɛ, olu ka ca. K’a masɔrɔ ɲɛnamaya donda ka surun, sira ka gɛlɛn, mɔgɔ minnu b’a sɔrɔ, olu ka dɔgɔ.”

2: Josue 24:15 - «Ni ni juguya don aw ɲɛ na ka baara kɛ Matigi ye, aw bɛna baara kɛ mɔgɔ min ye, aw ka o sugandi bi, ni aw bɛnbaw ye baara kɛ ala minnu ye baji kɔ fɛ, walima Amɔrikaw ka ala minnu tun bɛ baara kɛ olu la i sigilen bɛ dugukolo kan. Nka ne ni ne ka so, an na baara kɛ Matigi ye.”

Luka 13.25 Ni sotigi wulila ka da datugu, aw y'a daminɛ ka jɔ kɛnɛma ka da gosi k'a fɔ ko: Matigi, Matigi, i ka da wuli an ye. A na a jaabi k'a fɔ aw ye ko: «Aw bɔra yɔrɔ min na, ne tɛ aw dɔn.»

Sotigi na wuli ka da tugu, kɛnɛmamɔgɔw bɛna da gosi k’a ɲini u ka don, nka sotigi bɛna a fɔ ko ale t’u dɔn.

1. Nafa min b’a la ka kɛ mɔgɔ labɛnnen ye ni waati sera

2. Mako bɛ jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye

1. Matiyu 25:1-13 - Npogotigi tan ka ntalen

2. Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la

Luka 13.26 O tuma na, aw na a daminɛ k’a fɔ ko: «An ye dumuni kɛ ka minni kɛ i ɲɛ kɔrɔ, i ye mɔgɔw kalan an ka nbɛdaw la.»

Mɔgɔw bɛna sɔn a ma ko Yesu ye u kalan u ka nbɛdaw la ani ko u ye dumuni kɛ ka minni kɛ a ɲɛ kɔrɔ.

1. Yesu bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali an ka kɔrɔbɔli ni jurumu waatiw la.

2. Yesu b’an kalan an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ, ni an bɛ a ka kalanw ɲini.

1. Esayi 55:1-3 - "Aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, aw minnu tɛ wari sɔrɔ, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ, ni musaka tɛ. Mun na aw bɛ musaka kɛ." wari bɛ buru tɛ min na, ani aw ka baara kɛ fɛn na min tɛ wasa? Aw ka ne lamɛn, ka ne lamɛn, ka fɛn ɲuman dun, aw ni na nisɔndiya fɛn nafamaba la.»

2. Yuhana 14:15-18 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara. Ne na ne Fa deli, a na lafasalikɛla wɛrɛ di aw ma a ka aw dɛmɛ ka to aw fɛ badaa— tiɲɛ Ni. Diɲɛ tɛ se." aw ka sɔn a ma, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn.Nka aw b'a dɔn, katuguni a bɛ balo aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.Ne tɛna aw to yatɔw ye, ne na na aw fɛ.Sɔn, diɲɛ tɛna ye ne tun, nka aw na ne ye. Katuguni ne ɲɛnama don, aw fana na ɲɛnamaya.»

Luka 13.27 Nka a na a fɔ ko: «Ne b’a fɔ aw ye ko aw bɔra yɔrɔ min na, ne tɛ aw dɔn. Aw ka tilenbaliya kɛbagaw bɛɛ, aw ka bɔ ne la.»

Mɔgɔ caman bɛ ban Ala fɛ u ka jurumu siraw ni u ka kɛwale juguw kosɔn.

1. An ka kan ka jurumu bila walisa Ala ka sɔn an ma.

2. An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye ni an b’a fɛ ka sɔn an ma a ka masaya kɔnɔ.

1. Romɛkaw 3:23 - Katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la.

2. Filipekaw 2:12-13 - O de kosɔn, ne kanulen, i n'a fɔ i ye min kan minɛ tuma bɛɛ, o la sisan, i n'a fɔ ne ka kɛta dɔrɔn tɛ, nka kosɛbɛ ne tɛ yen, i yɛrɛ ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, bawo Ala ye Ala ye Min bɛ baara kɛ aw kɔnɔ, ka baara kɛ a diyanyeko ɲuman kama.

Luka 13.28 Ni aw ye Ibrahima ni Isaka ni Yakuba ni kiraw bɛɛ ye Ala ka masaya la, ka aw gɛn ka bɔ kɛnɛma.

Yesu ye lasɔmini kɛ ko mɔgɔ minnu ma nimisa o ka jurumuw la, olu bɛna bɔ Ala ka masaya la, ani u bɛna Ibrahima ni Isaka, Yakuba ani kiraw seereya masaya la, k’a sɔrɔ o yɛrɛw gɛnnen don.

1. Nimisali nafa ka bon: I kana to Ala ka Masaya la

2. Nimisabaliya kɔlɔlɔw: kasi ni ɲinw sɔgɔsɔgɔ

1. Matiyu 5:3, “Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye”

2. 2 Kɔrɛntekaw 7:10, “Katuguni Ala ka dusukasi bɛ nimisali lase mɔgɔ ma min bɛ taa ni kisili ye, nimisa tɛ. Nka diɲɛ dusukasi bɛ saya de lase.”

Luka 13.29 U na bɔ kɔrɔn fɛ, tilebin fɛ, worodugu fɛ, saheli fɛ, ka sigi Ala ka masaya la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw lajɛlenba dɔ kan ka bɔ fan bɛɛ la, minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan Ala ka Masaya la.

1. "Masaya ka bɛɛ lajɛlen: Weelekan don bɛɛ ye".

2. "Masaya ka kelenya fanga: Ka mɔgɔ si to kɔfɛ".

1. Zaburu 122:3-4 - "Matigi an ka Ala ka so kosɔn, ne na i ka ɲɛtaa ɲini. Hɛrɛ ka kɛ i kogow kɔnɔ, lakana ka kɛ i ka sankansow kɔnɔ!”

2. Esayi 2:2-3 - «Don labanw na, Matigi ka so kulu na sabati i ko kuluw bɛɛ la belebeleba, ka kɔrɔta kuluw sanfɛ. siyaw bɛɛ na woyo ka taa a fɛ, siya caman na na k’a fɔ ko: “Aw ka na, an ka wuli Matigi ka kulu la, Yakuba ka Ala ka so, walisa a k’an kalan a ka siraw ni o siraw la an bɛ se ka taama a ka siraw kan.”

Luka 13.30 A filɛ, labanw na kɛ fɔlɔ, fɔlɔw fana na kɛ kɔfɛ.

A laban bɛna kɛ fɔlɔ ye, fɔlɔ bɛna kɛ laban ye.

1: Ala ka makari ye bɛɛ ta ye wa diɲɛ sigicogo tɛ an yɛrɛ dabɔ ye.

2: An ka kan k’an jigi da Matigi kan, k’a ɲini ka tugu a sago kɔ, an sago tɛ.

1: Matiyu 20:16 - O la, labanw na kɛ fɔlɔ ye, fɔlɔw na kɛ laban ye.

2: Yakuba 2:5 - Aw ka lamɛnni kɛ, ne balimaw kanulenw: Yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ ɲɛ na, ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka masaya ciyɛn ta, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa?

Luka 13.31 O don kelen na, Farisiɛn dɔw nana k'a fɔ a ye ko: «I ka bɔ yan, katuguni Hɛrɔde na i faga.»

Farisiɛn dɔw ye Yesu lasɔmi ko a ka bɔ o yɔrɔ la, iko Hɛrɔde tun b’a fɛ k’a faga.

1. Farati min bɛ fanga tilenbali la - Faama tilenbali jaabi cogo.

2. Ka i labɛn ka ɲɛsin ko juguba ma - Ka taa ko gɛlɛnw na.

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ.

2. Matiyu 10:17-22 - Aw ka kɛ hakilitigiw ye i ko saw, ka kɛ mɔgɔ juguw ye i ko tuganinw.

Luka 13.32 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa k’a fɔ ntori ye ko: «A filɛ, ne bɛ jinɛw gɛn, ne bɛ furakɛli kɛ bi ni sini, a tile sabanan na, ne na dafa.»

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Yesu fanga ka bon ani ko a dafalen don, iko a bɛ se ka jinɛw gɛn ka furaw kɛ.

1: Yesu ka sebaaya ni a ka dafalenya - Luka 13:32

2: Yesu ka kabako kabakomaw - Luka 13:32

1: Matiyu 8:16 - Wula sera tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, u nana Yesu ma, a ye jinɛw gɛn ka bɔ yen ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya.

2: Marka 5:1-20 - Yesu jigira kurun kɔnɔ tuma min na, cɛ dɔ nana ka bɔ kaburuw la ka na a kunbɛn. Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka cɛ kɛnɛya ni hakili saniyalen ye, ani dugu mɔgɔw kabakoyara Yesu ka sebaaya la.

Luka 13.33 O bɛɛ n'a ta, ne ka kan ka taama bi ni sini ani o dugujɛ, katuguni a tɛ se ka kɛ ko kira dɔ halaki ka bɔ Jerusalɛm.

Yesu b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon k’a ka cidenyabaara dafa Jerusalɛm hali ni farati b’a la.

1. Yesu b’an kalan an ka to an ka cidenyabaara la hali ni farati bɛ o la.

2. Yesu bɛ jagɛlɛya ni yɛrɛdi jira an na k’a ka cidenyabaara dafa.

1. Matiyu 10:16-19 - Yesu ye ci bila kalandenw ma u ka bɔ ka taa kibaru duman jɛnsɛn.

2. Matiyu 16:25 - Yesu b’a ka kalandenw laadi u ka ban u yɛrɛw la ka u ka gengenjiri ta.

Luka 13.34 Jerusalɛm, Jerusalɛm, i ye kiraw faga ka kabakurunw ci i ma. Siɲɛ caman ne tun b'a fɛ ka i denw lajɛ ɲɔgɔn fɛ, i n'a fɔ kɔnɔsogonin b'a denw lajɛ a kamanw kɔrɔ cogo min na, nka aw ma sɔn!

Yesu y’a ka dusukasi jira Jerusalɛm ka ban ale n’a ka cikan na.

1. "Dusukasi min bɛ banbaliya la".

2. "Ala ka weleli Jerusalɛm".

1. Jeremi 17:13 - "Matigi, Israɛl jigi, mɔgɔ minnu bɛɛ bɛna i bila, olu na maloya, minnu bɛ bɔ ne la, olu na sɛbɛn dugukolo kan, katuguni u ye Matigi bila, ji ɲɛnama jibɔyɔrɔ." " " .

2. Esayi 53:3 - "Mɔgɔw b'a mafiɲɛya, a bɛ ban a la, a ye dusukasibaga ye, a bɛ dusukasi dɔn.

Luka 13.35 A filɛ, aw ka so tora aw bolo yɔrɔ lakolon ye, tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko aw tɛna ne ye fo waati min na aw k’a fɔ ko: «Mɔgɔ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.»

Yesu y’a fɔ mɔgɔw kulu dɔ ye ko u ka so bɛna to yɔrɔ lakolon ye, wa u tɛna a ye tugun fo n’u sɔnna a ma ko ale de ye Masiya ye.

1. A nafa ka bon ka Yesu dɔn iko Masiya.

2. Layidu min b’a jira ko a bɛna segin a cogo kɔrɔ la ani ka yafa a ma, ka kɛɲɛ ni Yesu sɔnni ye iko Matigi.

1. Esayi 40:1-3 - Aw ka dusu saalo, ka ne ka mɔgɔw dusu saalo, aw ka Ala ko ten.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y'a fò a ye ko: Ne ye sira ni tiɲè ni namaya ye.

Luka 14 kɔnɔ, Yesu ka kalansiraw bɛ majigin ko la, kalandenya musakaw kan, ani dumuniba ni sankanso jɔbaga ntalenw kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye min kɛnɛya lafiɲɛ don na Farisiɛn dɔ ka so, k’u ka sariya kɔrɔfɔlenw sɔsɔ lafiɲɛ don labatoli ko la (Luka 14:1-6). Dunanw bɛ bonya yɔrɔw sugandi cogo min na dumuni na, a y’a kɔlɔsi cogo min na, a ye ntalen dɔ fɔ u ye k’u laadi ko u ka yɔrɔw ta minnu ka dɔgɔ seliw la walasa u ka wele ka taa sanfɛ sanni u k’a ɲini u fɛ u k’u sigiyɔrɔw bila dunan danbetigiw ye. O kalan bɛ majigin sinsin ani ka diɲɛ nafaw kɔsegin - "Mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kɔrɔta, olu bɛɛ na majigin, minnu bɛ u yɛrɛ majigin, olu na kɔrɔta" (Luka 14:7-11).

Dakun 2nan: Ka t’a fɛ a ka kalan na nin dumuni kɛtuma na, Yesu y’a jatigi laadi ko a kana a teriw, balimakɛw walima a sigiɲɔgɔn nafolotigiw wele minnu bɛ se ka jaabi di, nka o nɔ na, a ka fiyentɔw wele ko faantan senkelen fiyentɔw minnu tɛ se ka sara o cogo la ka sara lakununni sabati tilennenya la. O kɔfɛ, a y’a fɔ Ntalenba ye Banquet belebele ye yɔrɔ min na mɔgɔ caman welelen ye daliluw kɛ u kana taa o la master house yamaruyara baarakɛlaw ka bɔ siraw kan jamana siraw wajibiya ka mɔgɔw wajibiya ka na ne ka so kɔnɔ o bɛna fa min b’a jira ko Ala ka wele masaya min bɛ bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu marginalised society rejection by self-satisfied complacent (Luka 14 :12-24) ye.

Dakun 3nan: Jamaba tun bɛ tugu Yesu kɔ ani a y'i ɲɛsin u ma k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka fa ba muso denw balimakɛw kɔniya ɔwɔ hali a yɛrɛ ka ɲɛnamaya n'o tɛ a tɛ se ka kɛ kalanden ye min tɛ gengenjiri ta tugu a kɔ, o tɛ se ka kɛ a ka kalanden ye. O kan barikama in bɛ kɛ walasa ka kalandenw ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen sinsin min wajibiyalen don ka tɛmɛ denbaya kantigiya tɔw bɛɛ kan minnu bɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ. A y’o jira ka t’a fɛ ni ntalen fila ye – kelen bɛ kuma so jɔbaga sankanso kan masakɛ wɛrɛ bɛ taa kɛlɛ la u fila bɛɛ bɛ sinsin nafa jate musaka kan sani a ka o cɛsiri sugu ta ka se ka baara dafalen kɛ ka bɛnbaliya sinsin ka sinsin hakilijagabɔ kan yɛrɛdanni mago bɛ ka tugu a kɔ (Luka 14:25-33). Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu ka ntalen kɔgɔ ye a lakanani jogo la nka ni kɔgɔ bɔnɛna a la cogo si tɛ kɔgɔ kɛ tugun o la ɲuman si tɛ dugukolo ni nɔgɔ fili kɛnɛma lasɔmini kalandenw bɛ jogo danfaralen mara nɔ bila diɲɛ na n’o tɛ u tun bɛna kɛ nafa tɛ minnu na nafa tɛ minnu na (Luka 14:34-35).

Luka 14.1 A donna Farisiɛn kuntigi dɔ ka so kɔnɔ ka dumuni kɛ lafiɲɛ don na, u ye a kɔlɔsi.

Yesu taara Farisiɛn kuntigi dɔ ka so ka dumuni kɛ lafiɲɛ don na, Farisiɛnw y'a kɔlɔsi.

1. Yesu ka ɲɛtaa: Yesu ye a ka waati sariyaw sɔsɔ cogo min na

2. Lafiɲɛ don: Cogoya min bɛ an bolo ka miiri Yesu ka kɛli la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 5:17-20 - "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw halaki jot walima tittle kelen tɛna bɔ sariya la cogo si la, fo u bɛɛ ka dafa.»

2. Kolosekaw 2:16-17 - "Mɔgɔ si kana aw jalaki dumuniko ni minfɛnko la, wala seli donw ko la, wala kalo kura ko la, wala lafiɲɛ donw ko la ; nka farikolo ye Krisita ta ye."

Luka 14.2 Cɛ dɔ tun bɛ a ɲɛfɛ, jisuma tun bɛ min na.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun bɛ ni jikuru ye.

1. Yesu ka kɛnɛya sebaaya jirala hinɛ walew fɛ.

2. Dannaya nafa ka bon farikolo tɔɔrɔ waatiw la.

1. Matiyu 9:35 “Yesu taara duguw ni duguw bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka Masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana bɛɛ ni tɔɔrɔ bɛɛ kɛnɛya.”

2. Luka 18:42 «Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘I ka yeli kɛ. aw ka dannaya ye aw kɛnɛya.’”

Luka 14.3 Yesu ye sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw jaabi ko: «A dagalen bɛ ka kɛnɛya lafiɲɛ don na wa?

Yesu ye sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ɲininka ni a bɛnnen don ka kɛnɛya lafiɲɛ don na.

1. Kɛnɛya sebaaya: Yesu ka kabakow bɛ ɲɛnamaya di cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ

2. Lafiɲɛ don labatoli: Ci min ye ka lafiɲɛ ani ka ɲagali, o sɛgɛsɛgɛ

1. Marka 3:1-6 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min bolo jalen don

2. Esayi 58:13-14 - Ka lafiɲɛ don mara i n’a fɔ bato wale

Luka 14.4 U y’u makun. A y'a minɛ k'a kɛnɛya, k'a bila ka taa.

Yesu ye hinɛ ni makari jira a kɛtɔ ka cɛ dɔ minɛ min bolo jalen don, k’a kɛnɛya, k’a hɔrɔnya.

1. Ala ka hinɛ ni a ka makari: Yesu ye cɛ ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka Hɔrɔnya sɔrɔ Yesu ka kɛnɛyali sebaaya fɛ

1. Yakuba 5:15 – “Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.”

2. Esayi 53:4-5 – “Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasi muɲu, ka an ka dusukasi ta. O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.”

Luka 14.5 A y’u jaabi ko: «Aw la jumɛn na fali walima misi binna dingɛ kɔnɔ, n’a tɛna a sama ka bɔ yen o yɔrɔnin bɛɛ lafiɲɛ don na?»

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 14:5 kɔnɔ, o bɛ Yesu ka kalan jira, min tun bɛ hinɛ nafa kan ka tɛmɛ lafiɲɛ don labatoli kan.

1. Ala ka hinɛ ka bon ni sariyaw ye: Hinɛ Laada kan

2. Yesu ka kanuya ni hinɛ cikan: An ka kow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la cogo bɛnnen na

1. Matiyu 12:1-14; Yesu ka kalan min b’a fɔ ko kanuya ni makari ka kan ka tɛmɛ sariya kan.

2. Zaburu 145:8-9; Ala ka kanuya ni a ka hinɛ bɛ to fo abada.

Luka 14.6 U ma se ka o kow jaabi tugun.

Mɔgɔ minnu tun bɛ jama cɛma, olu ma se ka Yesu ka kumaw jaabi.

1. An man kan ka siran ka kuntigiya sɔsɔ ani ka ɲininkaliw kɛ.

2. An ka kan ka majigin ani an kana siran ka sɔn a ma k’a sɔrɔ jaabiw t’an bolo.

1. Ntalenw 29:20 – “Yala i bɛ mɔgɔ ye min bɛ kɔrɔtɔ a ka kumaw la wa? Jigiya ka bon hakilintan na ka tɛmɛ ale kan.”

2. Yakuba 1:19 – “Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.”

Luka 14.7 A ye ntalen dɔ lase mɔgɔ welelenw ma, tuma min na a ye so kunbabaw sugandi cogo min na. a y'a fɔ u ye ko:

Yesu ye ntalen min kɛ dumuni na, o bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ u ka majigin ani u ka waleɲumandɔn jira mɔgɔ wɛrɛw la.

1: "Majigilenya fanga".

2: "Mɔgɔ wɛrɛw waleɲumandɔn dugawu".

1: Filipekaw 2:3-5 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya fu la. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafaw filɛ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la.

2: Yakuba 4:10 - "Aw ka aw yɛrɛ majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

Luka 14.8 Ni cɛ dɔ y'i wele kɔɲɔ la, i kana i sigi so sanfɛla la. walisa mɔgɔ min bonyalen don ka tɛmɛ i kan, o kana wele a fɛ.

Mɔgɔ man kan ka bonyaba sigiyɔrɔ ta n’a welelen don kɔɲɔ walima jamalajɛ wɛrɛ la, bawo mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ yen min nafa ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ kan.

1) Kuncɛbaya ye jurumu ye: kana a to o ka i bila ka fɛn caman ta ka tɛmɛ i ka kan ni min ye.

2) Aw ka mɔgɔ wɛrɛw bonya ka kɔn aw yɛrɛ ɲɛ, ka duguma sigilan ta.

1) Filipekaw 2:3-4: "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la."

2) Ntalenw 25:27: “Ka mɔni caman dun, o man ɲi, ka nɔɔrɔ ɲini fana.”

Luka 14.9 Min ye i ni ale wele, ka na a fɔ i ye ko: I ka yɔrɔ di nin cɛ ma. I bɛ maloya daminɛ ka so duguma minɛ.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko a nafa ka bon ka majigilenya ani ka jɔyɔrɔba ta jamalajɛ la.

1. Majigilenya ka kan ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la: Ka dege ka yɔrɔ dɔgɔmannin ta

2. Kuncɛbaya ka paradox: Mun na majigilenya ye nilifɛnba ye

1. Filipekaw 2:3-8 "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw nafaw dɔrɔn na, nka aw ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw filɛ.

2. Yakuba 4:6-10 "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na. O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ, walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na."

Luka 14.10 Nka ni i welelen don tuma min na, taa i sigi duguma so kɔnɔ. Ni min ye i wele, o nana, a k'a fɔ i ye ko: «Ne teri, wuli ka taa san fɛ.»

Mɔgɔ minnu welelen don, Yesu bɛ dusu don u kɔnɔ u ka majigin, ani u ka sɔn ka sɔn weleli ma ka taa sigiyɔrɔ sanfɛla la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ.

1. "Krista ka welekan ka ɲɛsin majigin ma: Weelekan ka taa sigiyɔrɔ sanfɛla la".

2. "Majigilenya dugawu: Majigilenya sara sɔrɔli".

1. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

. ."

Luka 14.11 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin. Min b'a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ majigin, olu bɛna kɔrɔta k’a sɔrɔ minnu bɛ u yɛrɛ kɔrɔta, olu na majigin.

1. Majigilenya fanga: Cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na

2. Kuncɛbaya: Jɛɲɔgɔnyaw tiɲɛbaga nɔgɔlen

1. Yakuba 4:6 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.»

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ni majigilenya ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Bɛɛ man kan k’a janto a yɛrɛ nafa dɔrɔn na, nka a ka kan k’a janto mɔgɔ wɛrɛw nafa fana na.

Luka 14.12 A y’a fɔ a welebaga fana ye ko: «Ni i bɛ sufɛdumuni walima sufɛdumuni kɛ, i kana i teriw wele, wala i balimaw, wala i somɔgɔw, wala i sigiɲɔgɔn nafolotigiw. walisa u fana kana i wele ko kura, ka i sara.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko an ka bolomafara di magojirabagaw ma sanni ka kɛ mɔgɔ ye minnu ye dugawu sɔrɔ kaban.

1: "Jɛkulu ka bolomafara".

2: "Nisɔndiya min bɛ dili la".

1: 1 Yuhana 3:17-18 “Nka diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ka a balima ye dɛsɛbagatɔ la, k’a sɔrɔ a y’a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kanu kuma wala kuma la, nka an ka kɛwalew ni tiɲɛ de la.”

2: Yakuba 2:14-17 “Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew tɛ a la? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ a ma fɛn minnu di u ma farikolo ta fan fɛ, o nafa ye mun ye? Dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara.”

Luka 14.13 Ni i ye dumuni kɛ tuma min na, i ka faantanw ni senkelenw ni senkelenw ni fiyentɔw wele.

Yesu ye ci fɔ ko u ka faantanw, fiyentɔw, senkelenw ani fiyentɔw wele ka na seli dɔ la.

1. Ka mɔgɔ dɛsɛlenw wele: Ka miiri kokura Yesu ka yelifɛn na jɛɲɔgɔnya ko la

2. Ka an janto mɔgɔ minnu ka dɔgɔ: Yesu ka weleli min kɛra ka taa jatigila la

1. Esayi 58:7-10 - I ka buru tila kɔngɔtɔw ye, ka faantan minnu tɛ so sɔrɔ, olu lase i ka so kɔnɔ.

2. Yakuba 1:27 - Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔ la.

Luka 14.14 I na dugawu sɔrɔ. U tɛ se ka i sara.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu bɛ dannaya ni tilennenya ɲɛnamaya kɛ, olu ka sara kan, i n’a fɔ u bɛna dugawu sɔrɔ cogo min na mɔgɔ tilennenw kununni waati.

1. Tilennenya sara: Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni kanminɛli ye

2. Lakununni dugawu: Ɲɛnamaya banbali ni Ala ye

1. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na ani yɔrɔ min na." sonw tɛ don ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Luka 14.15 Dumuni na, a ye o kumaw mɛn tuma min na, a y’a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ min bɛna dumuni kɛ Ala ka masaya la, o ye dubaden ye.»

Yesu bɛ kuma nisɔndiya min bɛ dumuni kɛli la Ala ka masaya la, a bɛ kuma a ka sufɛdumuni dunan dɔ ye.

1. Dumuni nisɔndiya min bɛ Ala ka Masaya la

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka don Ala ka Masaya la

1. Romɛkaw 14:17 - Sabu Ala ka masaya tɛ dumuni ni minfɛn ye. Nka tilennenya ni hɛrɛ ni ɲagali Ni Senu la.

2. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

Luka 14.16 A y’a fɔ a ye ko: «Cɛ dɔ ye dumuniba kɛ ka mɔgɔ caman wele.

Cɛ dɔ ye mɔgɔ caman wele sufɛdumuniba dɔ la.

1. Kibaru Duman weleli: Ala ka kisili dilen ni bolomafara ye

2. Jɛɲɔgɔnya nisɔndiyakow: Weelekan ka ɲɛsin kerecɛn jɛkulu ma

1. Romɛkaw 10:13-14 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi. Nka, u bɛ se ka a wele cogo di walisa a ka u kisi fo ni u dalen bɛ a la? Ani u bɛ se ka da a la cogo di ni u ma deli ka a ko mɛn? U bɛ se ka a ko mɛn cogo di fo ni mɔgɔ dɔ ma o fɔ u ye?”

2. Heburuw 10:24-25 - “An ka miiri fɛɛrɛw la walisa ka ɲɔgɔn dusu don kanuya walew ni kɛwale ɲumanw na. An kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila kɔfɛ i ko mɔgɔ dɔw b’a kɛ cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan, a seginni don surunyara.”

Luka 14.17 A ye a ka baaraden ci sufɛdumuni kɛtuma na ka a fɔ mɔgɔ minnu welelen ye ko: «Aw ka na. sabu fɛn bɛɛ labɛnnen don sisan.»

Matigi tun ye dumuni dɔ labɛn ani sisan a tun bɛ ka dunanw bɛɛ wele u ka na dumuni kɛ.

1: Yesu b’an wele ka na kisili seli la.

2: Matigi ka weleli ka na nɛɛma seli la.

1: Jirali 19:9 - “A y’a fɔ ne ye ko: ‘Mɔgɔ minnu welelen don Sagaden ka furusiri la, olu ye dubadenw ye.”

2: Esayi 25:6 - «Kɛlɛbolow Matigi na seli kɛ mɔgɔw bɛɛ ye nin kulu in kan, diwɛn na, diwɛn na, diwɛn na, diwɛn na, diwɛn na, diwɛn na, diwɛn na, diwɛn na. ” .

Luka 14.18 U bɛɛ y’a daminɛ ka yafa ɲini. Fɔlɔ y'a fɔ a ye ko: «Ne ye dugukolo dɔ san, ne ka kan ka taa a lajɛ.

Mɔgɔ minnu welelen don seli dɔ la, dalilu tun bɛ olu bɛɛ la walisa u kana na. Fɔlɔ ko ale ye dugukolo yɔrɔ dɔ san, a b’a fɛ ka taa a lajɛ.

1: An ka kan ka sɔn ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ka tɛmɛ an yɛrɛ sago ni an magow kan.

2: An ka kan ka sɔn k’an ka gengenjiri ta ka tugu Yesu kɔ, hali ni o bɛ se ka kɛ ko a man di an ye walima ni o bɛ se ka kɛ ko a man nɔgɔn.

1: Matiyu 16:24 - Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.»

2: Filipekaw 2:3-4 - [Aw kana] foyi kɛ kɛlɛ wala kuncɛbaya fu fɛ; Nka ni yɛrɛmajigin ye, u kelen-kelen bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kana i ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka kow la, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ fana ka i ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kow fana na.

Luka 14.19 Dɔ wɛrɛ ko: «Ne ye misiden duuru san, ne bɛ taa u kɔrɔbɔ.»

Nin ntalen bɛ kuma mɔgɔ dɔ kan min ye layidu caman ta, wa a bɛ bɔyɔrɔ ɲini sisan.

1: An ka kan k’an janto an kana an yɛrɛ bila ka tɛmɛ an seko kan.

2: An ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye tuma bɛɛ an yɛrɛw ni mɔgɔ wɛrɛw ye an sekow ko la.

1: Waajulikɛla 5:4-5 - Ni i ye layidu ta Ala ye, i kana mɛn ka o layidu ta; Katuguni hakilintanw tɛ diya a ye. I kana layidu ta, o ka fisa ni i ka layidu ta ka i kana sara.

2: Yakuba 4:13-17 - Aw minnu b'a fɔ ko: Bi walima sini, an na taa o dugu sugu la, ka san kelen kɛ yen, ka sanni kɛ ka feere, ka tɔnɔ sɔrɔ, k'a sɔrɔ aw t'a dɔn bɛna kɛ o dugujɛ. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Hali lafiɲɛ don, min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ, ka tila ka tunun. O de kosɔn aw ka kan k'a fɔ ko: Ni Matigi b'a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin kɛ. Sisan, aw bɛ ɲagali aw ka yɛrɛbonya la. O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Luka 14.20 Dɔ wɛrɛ ko: «Ne ye muso furu, o de kosɔn ne tɛ se ka na.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a ka gɛlɛn ka Ala ka Masaya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ dugukolo kan kunkanbaaraw kan.

1: Ka sɔn Ala ka welekan ma walisa ka fara a ka Masaya kan

2: Ka Ala ka Masaya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ Dugukolo kan kunkanbaaraw kan

1: Matiyu 6:33 - “Aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.”

2: Kolosekaw 3:1-2 - «Kabini aw kununna ni Krisita ye, aw ka aw dusukunw bila sankolo fɛnw na, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw kana aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw na.”

Luka 14.21 O baaraden nana o kow jira a makɛ la. Sotigi diminnen y'a fɔ a ka baarakɛla ye ko: «I ka teliya ka taa dugu nbɛdaw ni siraw la, ka na ni faantanw ni fiyentɔw ni jɔlenw ni fiyentɔw ye yan.»

Sotigi b’a fɔ a ka baaraden ye ko a ka bɔ ka na ni faantanw, fiyentɔw, jɔlenw ani fiyentɔw ye.

1. A nafa ka bon ka baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ dankan na an ka sigidaw la.

2. Se min bɛ kɛnɛma mɔgɔ bisimila.

1. Yakuba 1:27 - Diinɛ min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Esayi 58:6-7 - «Ne bɛ sunɔgɔ min sugandi, yala o tɛ nin ye: ka juguya sirilanw bɔ, ka jɔrɔnankow bila ka hɔrɔnya, ka jɔrɔnankow bɛɛ kari wa? Yala o tɛ k’i ka buru tila kɔngɔtɔw ye, ka faantanw lase i ka so kɔnɔ, minnu tɛ so sɔrɔ; ni i ye mɔgɔ farilankolon ye , ka a datugu , k' i kana i yɛrɛ dogo i yɛrɛ farisogo la ?

Luka 14.22 Baaraden ko: «Matigi, i y’a fɔ cogo min na, o kɛra, o bɛɛ n’a ta, yɔrɔ bɛ yen.»

Baarakɛla dɔ bɛ baara kɛ walasa k’a makɛ ka cikanw dafa, wa a b’a ye ko yɔrɔ bɛ yen hali bi ka dɔ fara a kan.

1. Kanminɛli fanga: Ala ka ci fɔlenw dafa

2. Yɔrɔ bɛ yen tuma bɛɛ ka fɛn caman wɛrɛw sɔrɔ: Dannaya seko dan tɛ min na

1. Efesekaw 2:10: "Anw ye a ka baara ye, an dana Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ."

2. 1 Tesalonikekaw 5:16-18: “Aw ka ɲagali tuma bɛɛ, ka delili kɛ tuma bɛɛ, ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la, katuguni Ala sago ye aw ye Krisita Yesu la.”

Luka 14.23 Matigi y’a fɔ baaraden ye ko: «Taa sirabaw ni kogow la, ka u wajibiya ka don, walisa ne ka so ka fa.»

Matigi b’a ka baarakɛlaw wele u ka bɔ ka mɔgɔw wele ka don Ala ka Masaya la walisa a ka so ka fa.

1. I ka jagɛlɛya kɛ ani ka mɔgɔ wɛrɛw wele u ka fara Ala ka Masaya kan

2. I kana i ka sababu tiɲɛ ka Kibaru Duman fɔ

1. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Esayi 55:6 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ.

Luka 14.24 Ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ minnu welelen don, olu si tɛna ne ka surɔfana dun.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu welelen don sufɛdumuni na, olu si tɛna a nɛnɛ cogo min na.

1. Laɲini nafa: Ka ban Ala ka weleli nɔfɛkow faamuyali.

2. Dannabaliya musaka: Ka ban ka sɔn Matigi ka weleli ma, o kɔlɔlɔw dɔnni.

1. Matiyu 22:2-14 - ntalen min bɛ furusiri seli kan.

2. Romɛkaw 11:17-24 - Ala ka makari ni a ka diminya.

Luka 14.25 Jama caman taara a fɛ.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka u ni ale cɛsira bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ u ka dugukolo kan fɛnw dusu saalo ni u lakanani kan.

1. Ka Yesu bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la: Jɛɲɔgɔnya min ka kan ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la

2. Ɲɛnamaya caman: Hɔrɔnya min bɛ ɲɛnamaya la Yesu ye

1. Matiyu 6:33 — “Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O fɛnw bɛɛ na fara aw kan.”

. ka se sɔrɔ Krisita kan.”

Luka 14.26 Ni mɔgɔ dɔ nana ne fɛ, ni a ma a fa ni a ba ni a muso ni a denw ni a balimakɛw ni a balimamusow kɔniya, ɔwɔ, ani a yɛrɛ ka ɲɛnamaya fana, o tɛ se ka kɛ ne ka kalanden ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 14:26 la, o bɛ mɔgɔw kalan ko kalandenya bɛ cɛsiri hakɛ dɔ de wajibiya min ka bon ni an ka kanuya dabɔlen ye an ka denbaya ni an yɛrɛ ma.

1. "Laɲini laban: Kalandenw ka kɛ denbaya sanfɛ".

2. "Ala kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan: Kalandenya fɔlɔ".

1. Matiyu 16:24-26 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ o, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni na ne kosɔn, o na o sɔrɔ, ni mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, nafa jumɛn bɛ o la?”

2. Marka 8:34-37 - "A ye jama wele a yɛrɛ ma, a ni a ka kalandenw fana, a y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu Ne. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min bɔnɛna a ni na ne kosɔn ani kibaru duman kosɔn, o na a kisi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ maloya ne ni ne ka kumaw la nin jatɔya ni jurumutɔ mɔgɔw la, Mɔgɔ Denkɛ fana na maloya o la ni a nana a Fa nɔɔrɔ la ni mɛlɛkɛ senumaw ye. ” .

Luka 14.27 Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ a ka gengenjiri ta ka na ne nɔfɛ, o tɛ se ka kɛ ne ka kalanden ye.

Yesu b mɔgɔw kalan ko walisa mɔgɔ ka kɛ a ka kalanden ye, a ka kan k’u ka gengenjiri ta ka tugu a kɔ.

1. I ka gengenjiri ta ka tugu Yesu kɔ - A ka kalandenya nafa kan.

2. An ka gengenjiri ta - A ka taama ni Krisita kunkanbaaraw kan.

1. Marka 8:34-37 - Yesu ye a nɔfɛmɔgɔw bila ka u ka gengenjiri ta ka tugu a kɔ.

2. Galasikaw 5:24 - An welelen don ka farisogo gengen jiri la ani ka namaya Ni la.

Luka 14.28 Aw la jumɛn b'a fɛ ka sankanso jɔ, n'a ma sigi fɔlɔ ka a musaka jate, ni bɛrɛ b'a bolo ka sankanso jɔ wa?

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɔn ka labɛn kɛ ani ka cɛsiri o cɛsiri musaka jate.

1. “So jɔli musaka: Ka i labɛn ka ɲɛsin layidu ma” .

2. “Labɛnw kɛli: Musaka min bɛna kɛ ka kɔn o ɲɛ, o jatebɔ” .

1. Matiyu 6:19-21 - «Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛw ye sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2. Ntalenw 13:4 - “Sɛgɛntigi ni nege bɛ a la, a tɛ foyi sɔrɔ, k’a sɔrɔ timinandiyalen ni bɛ balo kosɛbɛ.”

Luka 14.29 N'a sɔrɔ a ye a jusigilan sigi tuma min na, a tɛ se k'a ban, a filɛbagaw bɛɛ tɛna a tulo geren.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko i kana fɛn dɔ daminɛ ni se tɛ k’a ban, bawo filɛlikɛlaw bɛ se ka o tigi tulo geren.

1. Farati min bɛ i la ka fɛn caman ta ka tɛmɛ i seko kan

2. I bɛ min daminɛ, o nafa ka bon ka ban

1. Efesekaw 6:13 - "O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa ni kojugu don sera, aw ka se ka jɔ aw jɔyɔrɔ la, aw kɛlen kɔ ka fɛn bɛɛ kɛ, ka jɔ."

2. Ntalenw 16:3 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bila Matigi bolo, a na aw ka laɲiniw sabati."

Luka 14:30 A ko: «Nin cɛ ye so jɔli daminɛ, a ma se ka so jɔ.»

Yesu bɛ ntalen dɔ kalan cɛ dɔ kan min ye baara dɔ daminɛ, nka a tɛ se k’a ban.

1. I bɛ min daminɛ, o nafa ka bon ka ban

2. Ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Filipekaw 3:14 - "Ne b'a ɲini ka se boli laban na, ka sankolo sara sɔrɔ, Ala bɛ an wele Krisita Yesu barika la."

2. Kolosekaw 3:23 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i ko aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye."

Luka 14.31 Masakɛ jumɛn bɛ taa masakɛ wɛrɛ kɛlɛ, a tɛ sigi fɔlɔ ka lajɛ kɛ ni a bɛ se ka mɔgɔ ba tan kunbɛn ni mɔgɔ ba mugan bɛ na a kɛlɛ wa?

Masakɛ ka kan k’a ka nafolo jateminɛ sani a ka taa kɛlɛ kɛ ni masakɛ wɛrɛ ye min ka nafolo ka ca ni fila ye.

1. An mago bɛ nafolo minnu na, Ala bɛna olu di an ma walisa ka se sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya kan.

2. An ka kan ka dege ka an jigi da Ala kan ani ka kɛ hakilitigiw ye an ka latigɛw la.

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

Luka 14:32 Ni tɔ kelen tora yɔrɔ jan na, a bɛ ciden ci ka hɛrɛ cogoya ɲini.

Denkɛ tununnen ntalen bɛ sinsin a kan ko a ka kan ka mɔgɔ tununnenw ɲini ani ka bɛnkan di u ma.

1. Yafa fanga: Ne bɛ se ka nɛɛma lase mɔgɔ tununnenw ma cogo min na

2. Bɛnkan: Ka sɔn mɔgɔ tiɲɛnen ma ani k’a minɛ

1. Matiyu 18:12-14 - Ni mɔgɔ tununnen dɔ seginna ka na, i bɛ mun kɛ?

2. Romkaw 5:8 - Ala ka kanuya fanga min b an ni a bn

Luka 14.33 O cogo kelen na, mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ aw la, ni a tɛ a bolofɛnw bɛɛ to yen, o tɛ se ka kɛ ne ka kalanden ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka bololafɛnw bɛɛ bila walisa ka kɛ Yesu ka kalanden ye.

1. Kalandenya lakika: Musaka jate musaka - Luka 14:33

2. Ka fɛn bɛɛ bila walisa ka tugu Yesu kɔ - Luka 14:33

1. Matiyu 19:21 - Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ni i b’a fɛ ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, i ka taa i bolofɛnw feere ka di faantanw ma, i na nafolo sɔrɔ sankolo la. Aw ka na tugu ne kɔ.”

2. Marka 10:21 - Yesu y'a filɛ, a y'a kanu, k'a fɔ a ye ko: «Fɛn kelen dɛsɛlen bɛ i la: i ka taa i bolofɛnw bɛɛ feere ka di faantanw ma, i na nafolo sɔrɔ sankolo la. Aw ka na tugu ne kɔ.”

Luka 14.34 Kɔgɔ ka ɲi, nka ni kɔgɔ ma diya, a bɛ mɔ ni mun ye?

Kɔgɔ ye ntalen nafama ye Yesu ka kalan na, min b’a jira ko Krisita ka kalandenw ka kan ka kɛ jogoɲumanya ni hakili ta fan fɛ dumuni duman sɔrɔyɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ.

1: Dugukolo kɔgɔ: Ka kɛ Krisita ka kalanden ye ani ka nɔ bila diɲɛ kɔnɔ

2: Kɔgɔ duman: Cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni Ala ka dumuni duman ye

1: Matiyu 5:13-14 - «Aw ye dugukolo kɔgɔ ye, nka ni kɔgɔ ma diya, a kɔgɔ na segin cogo di? A man ɲi foyi ma tun fo ka fili kɛnɛma ka sennatan mɔgɔw sen kɔrɔ.”

2: Kolosekaw 4:6 - “Aw ka kuma ka di tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k’o dɔn.”

Luka 14.35 A man kan dugukolo ma, hali bɔgɔbɔgɔ fana. Nka mɔgɔw b'a fili kɛnɛma. Tulo bɛ min fɛ ka lamɛnni kɛ, o ka mɛnni kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka an janto Ala ka kuma la ani k’a welekan lamɛn.

1. "Weelekan min bɛ kɛ ka lamɛnni kɛ: Ala ka kuma ɲɛmajɔli nafa faamuyali".

2. "Ka mɔgɔ minnu man kan, olu gɛn ka bɔ yen: Ala ka kuma jatebaliya musaka".

1. Yakuba 1:19-20 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Luka 15 bɛ Yesu ka ntalen saba jira minnu bɛ Ala ka nisɔndiya jira jurumukɛlaw ka nimisa ko la: Saga tununnen, warijɛ tununnen ani Denkɛ tununnen.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni takasibɔlaw ni jurumutw lajɛlen ye ka Yesu lamɛn, o ye ŋunuŋunukan bila Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw cɛma k’a fɔ ko “Nin cɛ bɛ jurumutw bisimila, a bɛ dumuni kɛ n’u ye.” O jaabi la, Yesu ye Saga tununnen ntalen fɔ yɔrɔ min na sagagɛnnaw bɛ saga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn to kɛnɛ kan walasa ka saga tununnen kelen ɲini. A y’o sɔrɔ tuma min na, a b’a da a kamankun kan ni nisɔndiya ye ka taa so. O kɔ, a b'a teriw sigiɲɔgɔnw wele ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko 'Aw ka nisɔndiya ne ye ne ka saga tununnen sɔrɔ.' O kɔfɛ, Yesu b’a ɲɛfɔ ko ɲagali bɛ sankolo la jurumukɛla kelen kan min nimisara ka tɛmɛ mɔgɔ tilennen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan minnu mago tɛ nimisa (Luka 15:1-7).

Dakun 2nan: O ntalen kɔfɛ, Yesu ye ntalen wɛrɛ fɔ muso dɔ kan, warijɛ tan tun b’a bolo, nka a tununna. A bɛ lanpan mana, k’a ka so ko kosɛbɛ fo k’a sɔrɔ. A sɔrɔlen, a b’a teriw sigiɲɔgɔnw wele ɲɔgɔn fɛ k’a fɔ ko ‘Aw ka nisɔndiya ne ye ne ka warijɛ tununnen sɔrɔ.’ Yesu y’a sinsin a kan tugun ko ɲagali bɛ kɛ mɛlɛkɛ Ala ɲɛkɔrɔ jurumukɛla kelen kosɔn min nimisara (Luka 15:8-10).

Dakun 3nan: A laban na, a ye Denkɛ Tiɲɛnen ntalen fɔ. Nin maana in kɔnɔ, denkɛ fitinin dɔ b’a ka ciyɛn niyɔrɔ ɲini a fa fɛ, o kɔfɛ, a bɛ bɛɛ tiɲɛ kungo kɔnɔ jamana yɔrɔjan na. Kɔngɔ juguba wulila tuma min na a y'a daminɛ ka mago don o cogo la a y'a yɛrɛ minɛ jamanaden ko jamana y'a ci forow balo donsokɛw nege don a fa kɔnɔbara podo donsokɛw tun bɛ dumuni kɛ mɔgɔ si ma foyi di a ma tuma min na hakili nana a fɔ ko 'Ne fa ka baarakɛlaw joli bɛ dumuni to u bolo yan am kɔngɔ bɛ saya la !' A y’a latigɛ ka segin so ka jurumuw fɔ sanni fa ka ɲininkali kɛ a minɛ i n’a fɔ baarakɛla sara. Nka k'a to yɔrɔ jan hali bi fa y'a ye ka fa hinɛ bolila ka bolow fili k'a susu denkɛ ko 'Fa ye jurumu kɛ sankolo la i man kan tugun ka wele i denkɛ.' Nka fa ye yamaruya di baarakɛlaw ma ka na ni fini ɲuman ye ka bololanɛgɛ don bolokɔni sanbaraw kan ka na ni misiden fasalen fagalen ye an ka seli kɛ seli kɛ nin denkɛ in ye ne ta tun sara ɲɛnama ye tugun a tununna o la u y'a daminɛ ka seli kɛ kɔrɔkɛ balimakɛ dimina ka ban ka don o la fa bɔra ka delili kɛ a ye a jaabi 'A filɛ nin san ninnu bɛɛ la ne ye jɔnya ye i kosɔn i ma i ka cikanw labato abada hali o bɛɛ n'a ta i ma deli ka hali bakɔrɔn denmisɛnnin di n ma o la ka se ka seli kɛ ni n teriw ye nka ni nin denkɛ in i ta seginna min y'i ka nafolo dun jatɔw bɛ misiden fasalen faga a kosɔn!' Fa ko 'Ne denkɛ i bɛ ne fɛ tuma bɛɛ ne bolofɛn bɛɛ ye i ta ye nka an tun ka kan ka seli kɛ ka nisɔndiya bawo balimakɛ i ta sara ɲɛnama tununna a tununna' (Luka 15:11-32). Nin ntalen in b’a sinsin nɛɛma kanuya cogoya kan Fa ka ɲɛsin jurumutɔ nimisalenw ma fana a bɛ yɛrɛtilennenya gɛlɛya hinɛbaliya ma mɔgɔ minnu tununna.

Luka 15.1 O tuma la, fajibɔlaw ni jurumutw bɛɛ gɛrɛla a la walisa k’a lamɛn.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu lamininen don ni waribɔlaw ni jurumutw ye minnu nana a lamɛn.

1: Yesu b’a jira an na ko bɛɛ bɛ bisimila a ɲɛkɔrɔ, wa ko mɔgɔ si man kan ka bɔ yen.

2: Yesu ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ b’a ɲini, a bɛ se ka o sɔrɔ.

1: Matiyu 11:28 - "Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya."

2: Marka 2:17 - "Yesu y'o mɛn tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: Kɛnɛyasow mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la, banabaatɔw kɔ.

Luka 15.2 Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ye ŋunuŋunu ko: «Nin cɛ bɛ jurumutɔw minɛ ka dumuni kɛ u fɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw ka kɔrɔfɔli ni u ka sɔnbaliya jira ka ɲɛsin Yesu ma, k’a sababu kɛ u ni jurumutw ye ɲɔgɔn sɔrɔ.

1. Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ ani ka sɔn jurumukɛlaw ma

2. Farati min bɛ mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛli la

1. Romɛkaw 14:13 - "O de kosɔn an kana kiri tigɛ ɲɔgɔn kan tun, nka an k'a latigɛ ko an tɛna kuncɛbaya walima balimakɛ balima bila abada."

2. Matiyu 7:1-2 - "Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw bɛ kiri tigɛ aw kan ni o ye, aw bɛna o suman ni aw ye."

Luka 15.3 A ye nin ntalen fɔ u ye.

Saga tununnen ntalen: Yesu ye ntalen dɔ fɔ sagagɛnna dɔ kan min bɔnɛna a ka saga dɔ la kelen na, ka 99 tɔ to yen ka saga tununnen ɲini fo k’a sɔrɔ.

1. Sagagɛnnaw dusukun: Yesu b’a janto mɔgɔ tununnenw na cogo min na

2. Saga tununnen: Ala ka tugu mɔgɔ tɔɔrɔlenw kɔ

1. Ezekiɛl 34:11-16 - Ala ka layidu ta ko a bɛna a ka sagaw kisi

2. Zaburu 23:1-4 - Matigi ye ne ka sagagɛnna ye

Luka 15.4 Aw la, ni saga kɛmɛ b’a bolo, ni saga kɛmɛ b’a bolo, ni o la kelen tununna, o tɛna o bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn to kungokolon kɔnɔ, ka tugu fɛn tununnen kɔ, fo a ka o sɔrɔ?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka mɔgɔ tununnenw nɔfɛtaama kan, k’a sinsin a ka hinɛ kan jurumutɔw la.

1. "Ala ka kanuya min tɛ ban: Mɔgɔ tununnenw nɔfɛta".

2. "Sagagɛnna ni saga tununnen: Hinɛ ntalen".

1. Ezekiɛl 34:11-16 ??Ala ka layidu iko sagagɛnnaw lakika

2. Jeremi 29:11-14 ??Ala ka labɛn min kɛra mɔgɔ tununnenw ni mɔgɔ sɔrɔlenw ko la

Luka 15.5 A ye o sɔrɔ tuma min na, a y'a da a kamankunw kan ni nisɔndiya ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma nisɔndiya kan min bɛ sɔrɔ ka fɛn dɔ sɔrɔ min tununna.

1. Nisɔndiya sɔrɔli Matigi la: Nisɔndiya Matigi la, o bɛ na ni wasa lakika ye cogo min na.

2. Sagagɛnna? 셲 Kanuya: Kunmabli nisɔndiya sɔrɔ cogo di Ala barika la? 셲 kanuya.

1. Esayi 40:11 ? 쏦 e na a ka sagaw ladon i ko sagagɛnna; a na sagadenw lajɛ a bolo la. a bɛna u ta a disi la, ka minnu bɛ denmisɛnw fɛ, a bɛna olu ɲɛminɛ nɔgɔya la.??

2. Zaburu 30:5 ? 쏤 walima a ka dimi bɛ kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn de kɔnɔ, wa a ka nɛɛma bɛ kɛ a si bɛɛ kɔnɔ. kasi bɛ se ka to su fɛ, nka nisɔndiya bɛ na ni sɔgɔma ye.??

Luka 15.6 A sera so tuma min na, a ye a teriw ni a sigiɲɔgɔnw wele k’a fɔ u ye ko: «Aw ka ɲagali ne fɛ. katuguni ne ye ne ka saga tununnen sɔrɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min y’a ka saga tununnen sɔrɔ ani ka seli kɛ n’a teriw n’a sigiɲɔgɔnw ye.

1. Ala ye Sagagɛnna ye min bɛ mɔgɔ tununnenw ɲini, ka nisɔndiya ni u sɔrɔla.

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ tununnenw sɔrɔ, o ye fɛn ye min ka kan ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Zaburu 23:1-4 ??? 쏷 ale Matigi ye ne ka sagagɛnna ye; Ne tɛna dɛsɛ. A bɛ ne bila ka n da baganmarayɔrɔw la minnu falen bɛ binkɛnɛ na. A bɛ ne bila ji lafiyalenw kɛrɛ fɛ. A bɛ ne ni lasegin a cogo kɔrɔ la. A bɛ ne bila tilennenya siraw la a tɔgɔ kosɔn.??

2. Ezekiɛl 34:11-16 ??? 쏤 walima Matigi Ala ko nin cogo la: A filɛ, ne yɛrɛ na ne ka sagaw ɲini ka u ɲini. I n'a fɔ sagagɛnna bɛ a ka sagaw ɲini cogo min na ni a bɛ a ka saga jɛnsɛnnenw cɛma, ne na ne ka sagaw ɲini ten, ka u kisi ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la, u jɛnsɛnna yɔrɔ minnu na sankaba ni dibiba don na. Ne na u bɔ siyaw cɛma ka u lajɛ jamanaw la, ka u lase u yɛrɛw ka jamana na. Ne na u balo Israɛl kuluw la, kɔw da la, ani jamana sigiyɔrɔw bɛɛ la. Ne na u balo ni baganmarayɔrɔ ɲuman ye, u ka baganmarayɔrɔ na kɛ Israɛl kuluw kan. U na da baganmarayɔrɔ ɲuman na yen, u na balo baganmarayɔrɔ nafamaw la Israɛl kuluw kan. Ne yɛrɛ na kɛ ne ka sagaw ka sagagɛnna ye, ne yɛrɛ bɛna u da, Matigi Ala ko ten.??

Luka 15.7 Ne b’a fo aw ye ko o cogo kelen na, ɲagali na kɛ sankolo la jurumukɛla kelen kosɔn min nimisara, ka tɛmɛ mɔgɔ tilennen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan, minnu mago tɛ nimisali la.

Nisɔndiya Sankolo la jurumukɛla nimisalen dɔ kosɔn.

1: Ala bɛ ɲagali ni an nimisara ka an ɲɛsin a ma.

2: Yesu??kanuya min ka di an ma, o ka bon ni dankari ye ani a b nisndiya ni an ye an ka jurumuw s?

1: 2 Tilew Kibaru 7:14 - ? 쐇 f ne ka mɔgɔw, minnu bɛ wele ne tɔgɔ la, olu bɛna u yɛrɛ majigin ka delili kɛ ka ne ɲɛda ɲini ka bɔ u ka sira juguw la, o tuma na ne na mɛnni kɛ ka bɔ sankolo la, ka yafa u ka jurumu ma ka u ka jamana kɛnɛya.??

2: Romɛkaw 2:4 - ? 쏰 r yala i b'a jira ko i bɛ a ka ɲumanya, a ka muɲuli ani a ka muɲuli nafolo mafiɲɛya, k'a sɔrɔ i t'a dɔn ko Ala wa? 셲 ɲumanya laɲini ye ka aw bila nimisali la???

Luka 15:8 Muso jumɛn bɛ ni warijɛ tan ye, ni warijɛ kelen tununna a la, a tɛ fitinɛ mana ka so ko ka a ɲini ni timinandiya ye fo a ka sɔrɔ?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ kan min bɛ warijɛ tununnen dɔ ɲini ni timinandiya ye.

1. Mɔgɔ tununnenw ka timinandiya: Mɔgɔ tununnenw ɲinini bɛ se ka kɛ sababu ye ka dannaya kura sɔrɔ cogo min na

2. Warijɛ ntalen: An ka kan ka muɲu cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Ntalenw 24:10 Ni i sɛgɛnnen don gɛlɛya don na, i fanga ka dɔgɔ.

2. Matiyu 6:33 Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

Luka 15.9 A ye o sɔrɔ tuma min na, a y'a teriw ni a sigiɲɔgɔnw wele k'a fɔ ko: «A' ye ɲagali ne fɛ. katuguni ne tun tununna yɔrɔ min na, ne ye o sɔrɔ.

Muso min tun bɔnɛna fɛn nafama dɔ la a bolo, o bɛ nisɔndiya n’a y’o sɔrɔ tugun, k’a teriw n’a sigiɲɔgɔnw wele u ka seli kɛ n’a ye.

1. Segin-ka-bɔnye nisɔndiya: Fɛn tununnenw seginni seli

2. Ala? 셲 Kanuya fɛn fitininw na: Nisɔndiya sɔrɔli fɛn gansanw na

1. Zaburu 126:3: ? 쏷 ale Matigi ye kobaw kɛ an ye, an fa ɲagali la.??

2. Luka 15:7: ? 쏧 a fɔ aw ye ko o cogo kelen na, nisɔndiya bɛna caya sankolo la jurumukɛla kelen kan min bɛ nimisa ka tɛmɛ mɔgɔ tilennen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan minnu mago tɛ nimisa.??

Luka 15.10 O cogo kelen na, ne b'a f aw ye ko: Nisndiya b Ala ka m=k=w k= jurumut kelen b= nimisa.

Ala ka kɛli bɛ nisɔndiya lase mɔgɔ ma ni jurumukɛla nimisara.

1. Nimisali nisɔndiya

2. Ka Ala ka Kanuya sɔrɔ kokura Nimisali fɛ

1. Esayi 1:18 - Aw ka na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko: hali ni aw ka jurumuw kɛra bilen ye, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.

2. Jeremi 31:34 - U tɛna u mɔgɔɲɔgɔn kalan tun, ani mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ tɛna a balimakɛ kalan tun ko: «Aw ka Matigi dɔn Matigi: katuguni ne na u ka tilenbaliya yafa, ne na ne hakili to u ka jurumuw la tun.

Luka 15.11 A ko: «Denkɛ fila tun bɛ cɛ dɔ fɛ.

Nin ntalen min bɛ Yesu kan, o bɛ fa dɔ n’a denkɛ fila ka maana fɔ, minnu dɔ tununna ka taa so sira ɲini.

1: Yesu b’an wele ka na so, ka jɛɲɔgɔnya don an ni Ala cɛ kokura.

2: An ka kan k’a dɔn ko an mago bɛ Ala la, ka jɛɲɔgɔnya ɲini n’a ye.

1: Luka 15:20 - A wulila ka na a fa fɛ. Nka a tun bɛ yɔrɔ jan tuma min na, a fa y'a ye, a hinɛ donna a la, a bolila ka bin a kɔ kan ka a susu.

2: Ezekiɛl 16:63 - Walisa i hakili ka to i hakili la, ka maloya, i kana i da wuli tugun i ka maloya kosɔn, ni ne dusu sumana i ɲɛ na i ka ko kɛlenw bɛɛ kosɔn, Matigi Ala ko ten.

Luka 15.12 U dɔgɔkɛ y’a fɔ a fa ye ko: «Ne Fa, nafolo min bɛ ne bolo, o di ne ma.» A y'a ka balo tila u ye.

Denkɛ fila facɛ y'a bolofɛnw tila u cɛ, denkɛ dɔgɔkɛ y'a niyɔrɔ ɲini.

1. Ala ka kanuya min bɛ a denw na: Fa ka bolomafara bɛ an sankolola Fa dusukun jira cogo min na

2. Delili fanga: Ka dege ka delili kɛ ni jagɛlɛya ye ani ka Ala ka dugawuw sɔrɔ ni bolomafara ye

1. Efesekaw 3:20 - Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Luka 15.13 Tile caman tɛmɛnen kɔ, denkɛ dɔgɔkɛ ye u bɛɛ lajɛlen lajɛ ka taa jamana yɔrɔ jan dɔ la, ka a ka nafolo tiɲɛ yen ni ɲɛnamaya kɛcogo jugu ye.

Denkɛ dɔgɔkɛ y’a ka nafolo tiɲɛ ni ɲɛnamaya kɛcogo ɲagaminen ye jamana yɔrɔ jan dɔ la.

1. Farati min bɛ kungo kɔnɔ ɲɛnamaya la

2. Jurumu musaka ka bon

1. Ntalenw 13:15 - "Hakilila ɲuman bɛ nɛɛma sɔrɔ, nka kantigibaliw ka sira ye u halakili ye."

2. Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o de suman. Katuguni min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka kelen." min bɛ danni kɛ Ni la, o na ɲɛnamaya banbali suman ka bɔ Ni la.»

Luka 15.14 A ye fɛn bɛɛ ban tuma min na, kɔngɔba donna o jamana kɔnɔ. A y'a daminɛ ka dɛsɛ.

Cɛ dɔ y’a ka wari bɛɛ tiɲɛ ani kɔngɔ min kɛra o jamana kɔnɔ, o y’a to a kɛra dɛsɛbagatɔ ye.

1. Farati min bɛ wari tiɲɛni na

2. Wasa sɔrɔli dugawu cogoya bɛɛ la

1. Ntalenw 21:20, "Nafolo sɔngɔ gɛlɛn ni tulu bɛ hakilitigi sigiyɔrɔ la, nka hakilintan bɛ o tiɲɛ."

2. 1 Timote 6:6-10, "Nka Ala ɲɛsiran ni wasa ye tɔnɔba ye, katuguni an ma na ni foyi ye diɲɛ kɔnɔ, an tɛ se ka foyi bɔ diɲɛ kɔnɔ. Nka ni dumuni ni fini b'an bolo, an na kɛ ni olu ye. " kɔnɔkow.Nka minnu b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye, olu bɛ bin kɔrɔbɔli la, janfa la, nege jugu caman na, nege jugu caman na minnu bɛ mɔgɔw fili tiɲɛni ni halakili la.K'a masɔrɔ wari kanu ye juguya sugu bɛɛ ju ye.O nege de bɛ o nege de fɛ ko dɔw bɔra dannaya la ka u yɛrɛ sɔgɔ ni dimi caman ye.»

Luka 15.15 A taara ka fara o jamanaden dɔ kan. A y'a bila ka taa a ka forow la ka taa donsokɛw balo.

Nin tɛmɛsira in bɛ denkɛ bɔnɛnen kofɔ min bɔra so ka taa a ka wari tiɲɛ, a laban na, a jigi tigɛlen don fo a sɔnna baara dɔ ma min bɛ donsokɛw balo.

1. Farati min bɛ kanminɛbaliya la: Ka kalan sɔrɔ Denkɛ tununnen fɛ

2. Ka ɲɛsin Ala ma jigitigɛ waatiw la: Denkɛ tununnen ka maana

1. Ntalenw 13:13-15 "Mɔgɔ min bɛ kuma mafiɲɛya, o bɛ halakili lase a yɛrɛ ma, nka min bɛ ci fɔlen bonya, o na sara. Hakilitigi ka kalan ye ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ ye, walisa mɔgɔ ka a kɔdon saya janw la." Hakili ɲuman bɛ nɛɛma sɔrɔ, nka janfakɛlaw ka sira ye u tiɲɛni ye."

2. Matiyu 6:24 "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I na kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima i na i yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari fila bɛɛ ye."

Luka 15.16 Donsokɛw tun bɛ fɛn minnu dun, a tun b’a fɛ k’a kɔnɔbara fa, nka mɔgɔ si ma o di a ma.

Denkɛ tununnen in jigi tun tigɛlen don dumuni na fo a tun bɛ sɔn ka donsokɛw tun bɛ min dun. Mɔgɔ si tun tɛ sɔn k’a dɛmɛ.

1. Farati min bɛ jigitigɛ la: Ka kalan sɔrɔ Denkɛ tununnen fɛ

2. Ala ka hinɛ: A b’a janto mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na cogo min na

1. Esayi 41:10 - O la, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Matiyu 6:25 - ? 쏷 o de kosɔn ne b' a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la , aw bɛna min dun walima aw bɛna min min ; walima i farikolo ko la, i bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa?

Luka 15.17 A y'a hakili jigin tuma min na, a ko: «Ne fa ka baaraden caman ka dumuni bɛrɛ bɛ u bolo, ne bɛ halaki kɔngɔ fɛ!

Cɛ b’a faamu ko a magoba bɛ a la kosɛbɛ, wa a bɛ miiri nafolo caman na minnu bɛ a bolo.

1. Ala ka labɛnw caya

2. An magow jugumanba dɔnni

1. Matiyu 6:31-33 - "O de kosɔn aw kana aw hakili ɲagami k'a fɔ ko: An na mun dun?' walima ‘An bɛna mun min?’ walima ‘An bɛna mun don?’. Siya wɛrɛw bɛ nin kow bɛɛ ɲini, aw sankolola Fa b'a dɔn ko aw mago bɛ u bɛɛ la. Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛn bɛɛ na fara aw kan."

2. 1 Yuhana 4:19 - "An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ."

Luka 15.18 Ne na wuli ka taa ne fa ma, ka a fɔ a ye ko: Ne Fa, ne ye jurumu kɛ sankolo ni i ɲɛ kɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma denkɛ dɔ kan min bɛ segin a fa fɛ ka jurumuw fɔ a ye minnu kɛ.

1. Fa ka kanuya: An fa bɛ yafa an ma ani ka an bisimila cogo min na so

2. Jurumu fɔli: Fɛn min ka kan ka kɛ walasa ka nimisali lakika sɔrɔ

1. 1 Yuh.

2. Matiyu 6:14-15 - "Ni aw ye u ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma, nka ni aw ma yafa u ka jurumuw ma, aw Fa fana tɛna yafa aw ka jurumuw ma.??

Luka 15.19 Ne man kan ka wele i denkɛ tun.

Denkɛ tununnen min bɛ Luka 15 la, o b’a ka nimisali jira a ka kɛwale tɛmɛnenw na, wa a b’a ɲini a fa fɛ a k’a to a ka kɛ a ka baarakɛla dɔ ye.

1. Nimisali fanga: Ka bɔ i ka sira juguw la, o kɔrɔ ye min ye tiɲɛ na

2. Ala ka hinɛ: Fa bɛ a Denkɛ tununnen bisimila cogo min na

1. Ezekiɛl 18:21-23 - Nka ni mɔgɔ jugu ye a ka jurumuw bɛɛ kɔsegin a ka jurumuw bɛɛ la, ka ne ka sariyaw bɛɛ labato, ka ko bɛnnenw ni ko tilennenw kɛ, a na ɲɛnamaya, a tɛna sa.

2. Romɛkaw 5:20 - Sariya donna fana, walisa jurumu ka caya. Nka jurumu tun ka ca yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka tɛmɛ o kan.

Luka 15.20 A wulila ka na a fa fɛ. Nka a tun bɛ yɔrɔ jan tuma min na, a fa y'a ye, a hinɛ donna a la, a bolila ka bin a kɔ kan ka a susu.

Denkɛ tununnen seginna a fa fɛ, ka bisimila ni kanuya ni hinɛ ye.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Ala ka kanuya bɛ yen tuma bɛɛ cogo min na ani a tɛ wuli, hali ni ko mana kɛ cogo o cogo.

2. Nimisali fanga - Nimisali bɛ se ka hali jɛɲɔgɔnya tiɲɛnenw lasegin cogo min na.

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 8:1-11 - Nka Yesu taara Oliviye kulu la. Dugujɛ fɛ, a y'i yɛrɛ jira tugun Alabatosoba kɔnɔ, mɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'a lamini yɔrɔ min na, a y'i sigi ka u kalan.

Luka 15.21 Denkɛ y’a fɔ a ye ko: «Ne Fa, ne ye jurumu kɛ sankolo ni i ɲɛ kɔrɔ, ne man kan ka wele i denkɛ tun.»

Denkɛ b’a ka jurumuw fɔ a fa ye, ka sɔn a ma ni majigilenya ye ko a man kan tuguni ka wele ko a denkɛ.

1. Jɔrɔnanko fanga: Ka a dege ka sɔn an ka dɛsɛw ma

2. Ala ka kanuya juguya: Yafa min tɛ dantigɛli kɛ bɛɛ ye

1. 1 Yuhana 1:9 - Ni an b an ka jurumuw bn, a ye kantigi ye ani a tilennen don ka an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya tilenbaliya b la.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ, hali ni an tun sara jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ.

Luka 15.22 Facɛman y’a fɔ a ka jɔnw ye ko: «Aw ka na ni fini ɲumanba ye ka o don a la. ka bololanɛgɛ don a bolo la, ka sanbara don a senw na.

Fa min bɛ nin tɛmɛsira kɔnɔ, o bɛ ka kanuya ni sɔnni jira a denkɛ la min tɛ dantigɛli kɛ hali n’a ye fili tɛmɛnenw kɛ.

1: An mana fili yɔrɔ o yɔrɔ, Ala bɛna an kanu tuma bɛɛ ani ka sɔn an ma ni bolo da wulilen ye.

2: An bɛɛ ka kan ni Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma ye, an ka waati tɛmɛnenw mana kɛ cogo o cogo.

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: Esayi 43:1-3 - Matigi ko ten : ? 쏤 aw kana aw tulo da, katuguni ne ye aw kunmabɔ; Ne ye i wele i tɔgɔ la, i ye ne ta ye. Ni aw tɛmɛna ji la tuma min na, ne na kɛ aw fɛ. Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni. Katuguni ne ye Matigi aw ka Ala ye, Israɛl ka senuma, aw Kisibaa.

Luka 15.23 Aw ka na ni misiden fasalen ye yan ka a faga. An ka dumuni kɛ ka ɲagali.

Denkɛ Tiɲɛnen bɛ bisimila so ni seli ye.

1: Welcome Home: Yafa ni Seginkanni nisɔndiya

2: Yafa musaka: Misiden fasalen saraka

1: Efesekaw 1:7 - ? 쏧 n ale ye kunmabli sɔrɔ a joli barika la, an ka jurumuw yafa, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye.??

2: Romɛkaw 5:8 - ? 쏝 ut Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.??

Luka 15.24 Ne denkɛ nin tun sara, a ɲɛnama don. a tununna, a sɔrɔla. U y'a daminɛ ka nisɔndiya.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma denkɛ sɔrɔli nisɔndiya ni lafiya kan a tununnen kɔfɛ.

1: An bɛ se ka nisɔndiya ni hɛrɛ sɔrɔ Ala ka kanuya la ni an tununna.

2: An bɛ se ka kunmabɔli nisɔndiya sɔrɔ ni an y’an ɲɛsin Ala ma.

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Zaburu 107:13-14 - O kɔ, u ye Matigi pɛrɛn u ka tɔɔrɔ la, a y'u kisi u ka tɔɔrɔ ma. A ye u labɔ dibi la ani dibi jugumanba la, ka u ka cakɛdaw kari.

Luka 15.25 A denkɛ kɔrɔba tun bɛ foro la, a gɛrɛla so la tuma min na, a ye dɔnkiliw ni dɔnkiliw mɛn.

Fa ye denkɛ tununnen in bisimila so ni nisɔndiya ye ni dɔnkiliw ni dɔnw ye.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Denkɛ tununnen seginni seli

2. Ka sababu filananw minɛ - Nimisali kunmabɔli sebaaya

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Esayi 43:25 - Ne, ne yɛrɛ de ye mɔgɔ ye min bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.

Luka 15.26 A ye baaraden dɔ wele k’a ɲininka o kow kɔrɔ ye mun ye.

Denkɛ tununnen seginna ka na, a fa y’a bisimila ka segin.

1: Ala ka nɛɛma ka bon ni an ka jurumuw ye.

2: An tɛ yɔrɔ jan Ala ka kanuya la abada.

1: Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ jan.

2: Jeremi 31:3 - Matigi y'i jira an na waati tɛmɛnenw na, k'a fɔ ko: "Ne ye aw kanu ni kanuya banbali ye, ne ye aw sama ni ɲumanya ye min tɛ ban."

Luka 15.27 A y’a fɔ a ye ko: «I balimakɛ nana. I fa ye misiden fasalen faga, katuguni a y'a minɛ kɛnɛya la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma fa dɔ ka nisɔndiya kan k’a denkɛ bisimila so, a tɛ yen kabini tuma jan. A ka nisɔndiya ka bon fo a bɛ misiden fasalen saraka walasa k’a denkɛ seginni seli kɛ lafiya la.

1: Ala bɛ nisɔndiya ni an nana so a fɛ.

2: Matigi ka nisɔndiya ye an fanga ye.

1: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2: Zaburu 51:12 - I ka kisili ɲagali segin ne ma; I ka ne dɛmɛ ni i hakili hɔrɔnyalen ye.»

Luka 15.28 A dimina, a ma sɔn ka don, o de kosɔn a fa bɔra ka taa a deli.

Denkɛ tununnen facɛ bɔra ka taa a deli ko a ka na so.

1. Fa dusukun ka kanuya ni a ka muɲuli

2. Bɛnkan fanga

1. Efesekaw 4:32? 볿 e ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2. Romɛkaw 8:35-39? 봚 ho na an faran ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala gɛlɛya wala gɛlɛya wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쏤 walima i kosɔn an bɛ saya ɲɛ tile bɛɛ; an bɛ jate i ko saga minnu bɛna faga.??Ayi, nin kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.

Luka 15.29 A y'a jaabi ko: «A filɛ, ne bɛ baara kɛ i ye san caman kɔnɔ, ne ma i ka ci fɔ tuma si.

Denkɛ bɛ sɔn a fa ma ko a ma deli k’a ka cikan si tiɲɛ, o bɛɛ n’a ta, a ma deli ka denmisɛnnin di a ma walasa a ka seli kɛ n’a teriw ye.

1: Fa ka kanuya ni a ka labɛn man kan ka jate fɛn ye abada.

2: Ala ka nɛɛma ni a ka makari tɛ sinsin an ka baara kɛcogo kan.

1: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a ka kanuya jira an na, ka k= jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Luka 15.30 Nka nin i denkɛ nana dɔrɔn, min ye i ka balo dun ni jatɔmusow ye, i ye misiden fasalen faga a ye.

Denkɛ dɔ tun bɛ fa dɔ fɛ min tun y’a ka nafolo tiɲɛ jatɔmusow la, nka fa tun b’a bisimila so hali bi, ka seli kɛ ni misiden fasalen fagali ye a ye.

1. An Fa ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Denkɛ tununnen seginni seli

2. Nimisali kɔrɔ lakika - Yafa ni makari sɔrɔli dege

1. Matiyu 18:21-35 - Baarakɛla yafabali ntalen

2. Ose 14:1-3 - Ala ka welekan ka nimisa ani ka segin a cogo kɔrɔ la

Luka 15.31 A y’a fɔ a ye ko: «Ne denkɛ, i bɛ ne fɛ tuma bɛɛ, ne bolofɛn bɛɛ ye i ta ye.»

Fa ni denkɛ bɛ bɛn, fa b’a fɔ denkɛ ye ko ale bɛ a fɛ tuma bɛɛ, ko a bolofɛn bɛɛ ye ale ta ye.

1. Denkɛ tununnen: Bɛn sɔrɔli yafa fɛ

2. Fa ka kanuya: Jɛɲɔgɔnya min tɛ dantigɛli kɛ ani min tɛ ban

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Efesekaw 3:14-17 - O de kosɔn ne bɛ ne biri Fa ɲɛ kɔrɔ, sankolo ni dugukolo kan denbaya bɛɛ tɔgɔ bɔra ale la, walisa a ka se ka aw barika bonya ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye a Ni bɛ aw kɔnɔna na, walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la? 봳 hat aw, ka kɛɲɛ ni kanuya ye, ka barika sɔrɔ ka a faamu ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ye, a bonya ni a janya ni a janya ni a jugumanba ye min ye, ani ka Krisita ka kanuya dɔn min ka bon ni dɔnniya ye, walisa aw ka fa fɛn bɛɛ la Ala ka dafalenya.

Luka 15.32 A tun ka kan ka ɲagali ka ɲagali. A tununna, a sɔrɔla.

Nin tɛmɛsira b’an kalan nisɔndiya min bɛ an na ka fara an diyanye mɔgɔ tununnen dɔ kan kokura.

1: Ka nisɔndiya sɔrɔ ɲɔgɔnye nisɔndiya la

2: An bɛ fɛn minnu sɔrɔ, olu nafa dɔnni

1: Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasikɛlaw ye.

2: Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, aw kana siran.

Luka 16 kɔnɔ, Yesu ka kalansiraw bɛ sɔrɔ kuntigiya, nafolo, ani ɲɛnamaya kɔfɛ, i n’a fɔ ɲɛmɔgɔ hakilitigi ntalen ani Lazarɛ ni nafolotigi ntalen.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka ntalen fɔ a ka kalandenw ye min bɛ kuma ɲɛmɔgɔ hakilitigi kan. O ntalen kɔnɔ, nafolotigi dɔ ka kuntigi jalakilen don ko a ye a bolofɛnw tiɲɛ. A y’a dɔn tuma min na ko a bɛna bɔnɛ a ka baara la, a y’a makɛ ka jurutigi kelen-kelen bɛɛ wele, ka dɔ bɔ u ka juruw la walasa u k’a bisimila u ka so kɔnɔ, n’a bɔnɛna a ka jɔyɔrɔ la. Matigi y’a tanu a ka kɛwalew la ni hakilitigiya ye. Yesu ye nin ntalen ta walisa k’a ka kalandenw kalan u ka baara kɛ ni diɲɛ nafolo ye walisa ka teriw sɔrɔ u yɛrɛ ye walisa n’a banna, u ka sɔn sigiyɔrɔ banbali la (Luka 16:1-9). A y’a sinsin a kan ka t’a fɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka da a la ni fɛn fitinin ye, o fana bɛ se ka da fɛn caman na, nka min tɛ namara kɛ fɛn fitinin na, o fana bɛna kɛ namara ye fɛn caman na (Luka 16:10-12).

Dakun 2nan: Ka t'a fɛ a ka kalan na nafolo ni kuntigiya ko la, Yesu y'a fɔ ko "Jɔnden si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I bɛna kelen kanu koniya walima i bɛna i yɛrɛ di kelen ka tɔ kelen mafiɲɛya, i tɛ se ka baara kɛ Ala fila bɛɛ ye wariko la."(Alimankan na) Farisiɛn minnu tun bɛ wari kanu, olu ye nin bɛɛ mɛn, u tun bɛ ka a tulo geren nka a y’a fɔ u ye ko fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔw cɛma, minnu ka jugu Ala ɲɛ kɔrɔ (Luka 16:13-15). O kɔ, a y’a jira ko sariya kiraw tun bɛ weleweleda fo Yuhana kabini o waati kibaru duman masaya Ala bɛ waajuli kɛ bɛɛ ka fanga wajibiya sira don a la nɔgɔya sankolo dugukolo tunun ka tɛmɛn a dɔgɔyalenba kan stroke bataki sariya bɔli min b’a jira ko muɲuli cogoya Ala ka kuma jogoɲumanya sariyaw (Luka 16:16-18).

Dakun 3nan: A laban na nin tilayɔrɔba in kɔnɔ, Yesu ye ntalen fɔ Lazarɛ Nafolotigi min bɛ a jira kɔlɔlɔw sugandili minnu bɛ tali kɛ nafolo hinɛ ɲɛnamaya kɔfɛ faantan min tɔgɔ ye ko Lazare ye joginda datugu da la nafolotigi jigi dalen bɛ min binna nafolotigi ka tabali kan hali wuluw nana a joginda sɔgɔ waati sera Lazari sara mɛlɛkɛw y'a ta Ibrahima kɛrɛ fɛ nafolotigi fana sara su donna jahanama yɔrɔ min na tɔɔrɔ y'a ɲɛsin san fɛ a ye Ibrahima ye yɔrɔ jan Lazari kɛrɛ fɛ wele ko 'Fa Ibrahima hinɛ ne la ka Lazari ci dip tip finger water cool my tongue because I am agony fire.' Nka Ibrahima y'a jaabi ko 'Denkɛ hakili to a la ɲɛnamaya kɔnɔ a ye fɛn ɲumanw sɔrɔ k'a sɔrɔ Lazarɛ ye fɛn juguw sɔrɔ sisan dusu saalo yan i bɛ tɔɔrɔ ka fara an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kan i dingɛba sigilen don yɔrɔ min b'a fɛ ka bɔ yan, mɔgɔ si tɛ se ka tɛmɛ an kan.' O kɔ, nafolotigi y'a ɲini fa fɛ a ka Lazarɛ ci ka balimakɛ duuru lasɔmi walasa u kana na yɔrɔ tɔɔrɔ nka Ibrahima ko 'u ye Musa Kiraw bila u k'u lamɛn.' A ko: ‘Fa Ibrahima tɛ, nka ni mɔgɔ dɔ bɔra suw la ka taa u fɛ, u na nimisa.’ Nka a y’a jaabi ko ‘Ni u ma Musa ka kiraw lamɛn, u tɛna da a la fana ni mɔgɔ kununna ka bɔ suw cɛma’ (Luka 16:19-31). Nin maana in bɛ danfaraba don siniɲɛsigi banbaliw la minnu sinsinnen bɛ dugukolo kan miiriyaw kɛwalew kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin nafolomafɛnw ma furakɛli dɔgɔyali fana bɛ a jira ko a nafa ka bon ka Ala ka jirali sɛbɛnw jaabi sanni ka taamasiyɛn kabakomaw ɲini kabakow la.

Luka 16.1 A y’a fɔ a ka kalandenw ye fana ko: «Nafolotigi dɔ tun bɛ yen. U y'a jalaki ko a ye a ka nafolo tiɲɛ.

Yesu ye ntalen dɔ fɔ a ka kalandenw ye nafolotigi dɔ n’a ka kuntigiya ko la, minnu jalakilen don ko u ye o cɛ ka nafolo tiɲɛ.

1. Farati minnu bɛ tiɲɛni na

2. Baarakɛla ka baara

1. Ntalenw 21:20 - "Nafolo nege bɛ hakilitigi sigiyɔrɔ la, tulu bɛ yen, nka hakilintan bɛ o tiɲɛ."

2. 2 Kɔrɛntekaw 8:7 - "O de kosɔn, aw bɛ caya fɛn bɛɛ la, dannaya ni kuma ni dɔnniya ni timinandiya bɛɛ la ani aw ka kanuya la an ye cogo min na, aw k'a lajɛ ka caya o nɛɛma fana na."

Luka 16.2 A y’a wele k’a fɔ a ye ko: «Ne bɛ nin mɛn i ko la cogo di?» I ka kuntigiya jate. Sabu i tɛ se ka kɛ kuntigi ye tun.»

Sotigi bɛ wele ka jaabi di a makɛ fɛ a ka matigi ka nafolo maracogo la.

1. Jateminɛ min bɛ kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ma

2. Matigi ka da a ka baarakɛla la

1. Matiyu 25:14-30, talan ntalen

2. Ntalenw 3:4-5, I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

Luka 16.3 O tuma la, kuntigi y’a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ne na mun kɛ?» katuguni ne makɛ bɛ kuntigiya bɔ ne bolo. ka delili kɛ ne maloyara.

Baarakɛla ka kan k’a lajɛ a ka kan ka min kɛ sisan, k’a sɔrɔ a makɛ y’a bɔ a ka jɔyɔrɔ la. A tɛ se bololabaara la, wa a bɛ maloya ka delili kɛ.

1. Ala bɛna sira di an ma ka bɔ an ka ko gɛlɛnbaw la.

2. Ka i jigi da Ala kan ni maloya ni maloya bɛ i ɲɛ.

1. Esayi 41:10 - "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni i kininbolo ye." ne ka tilennenya ko la.»

2. Zaburu 50:15 - "I ka ne wele tɔɔrɔ don na, ne na i kisi, i na ne bonya."

Luka 16.4 Ne ka kan ka min k, ne bna o k, walisa ni ne gnna ka b baara la, u ka ne ladon u ka so.

Min bɛ Luka 16:4 la, o bɛ a latigɛ a ka kan ka min kɛ, k’a jira ko a bɛna bɔ a jɔyɔrɔ la, walisa a teriw k’a bisimila u ka so kɔnɔ.

1. Nafa min b’a la ka kɔn ka kow labɛn

2. Jɛɲɔgɔnyaw fanga gɛlɛya waatiw la

1. Matiyu 6:33 - “Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.”

2. Ntalenw 6:6-8 - «Taa wulu fɛ, sɛgɛnba; a ka siraw jateminɛ, ka hakilitigiya kɛ. K’a sɔrɔ kuntigi, kuntigi walima kuntigi si t’a fɛ, a b’a ka nbuuru labɛn samiyɛ fɛ, k’a ka dumuni lajɛ suman tigɛ waati la.”

Luka 16.5 A ye a matigi jurutigi kelen-kelen bɛɛ wele a ma k'a fɔ fɔlɔ ye ko: «I ka juru bɛ ne matigi la cogo di?»

Baara kuntigi tilenbali ntalen b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka baara kɛ ni an ka nafolo ye ni hakilitigiya ye.

1. Fɛn min dira an ma, ka nafa sɔrɔ o la kosɛbɛ

2. Nafolo maracogo

1. Matiyu 25:14-30 - Talenti ntalen

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:1-2 - Ala ka gundo kalifara

Luka 16.6 A ko: Tumu sumanikɛla kɛmɛ. A y'a fɔ a ye ko: «I ka sɛbɛn ta ka i sigi joona ka bi duuru sɛbɛn.»

Nafolotigi dɔ y’a ɲini a ka warimarala fɛ a k’a ka jatew ɲɛnabɔ, ani sotigi y’a fɔ ko jurutigi ka juru hakɛ bɛna dɔgɔya ni tila ye.

1. An ka kan ka bolomafaraw kɛ ani ka makari jira an na.

2. An ka kan ka an jigi da Ala kan, an ka kan ka an jigi da an yɛrɛ ka wariko kan, walisa ka balo sɔrɔ.

1. Zaburu 37:25 – Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla; O bɛɛ n'a ta, ne ma mɔgɔ tilennen bilalen ye, wala a denw bɛ dumuni deli.

2. Matiyu 6:33 – Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

Luka 16.7 A y'a fɔ dɔ wɛrɛ ye ko: «I ka juru ye joli ye?» A ko: «Malo sumanikɛla kɛmɛ.» A y'a fɔ a ye ko: «I ka sɛbɛnfura ta ka biwɔɔrɔ sɛbɛn.»

Nafolotigi ye baarakɛla filanan ɲininka a ka juru hakɛ min na, baaraden y’a jaabi ko a ka juru bɛ malo sumanikɛlan kɛmɛ na. Nafolotigi y’a fɔ a ye ko a ka dɔ bɔ a ka juru la ka se hakɛ biwɔɔrɔ ma.

1. Ala ye makari ni yafa Ala ye, wa a b’a ɲini an fɛ an ka o nɛɛma kelen lase mɔgɔ wɛrɛw ma.

2. An ka kan k’an jija ka kɛ nafolo marabaga hakilitigiw ye, nafolo minnu dira an ma.

1. Luka 16:7-8 la

2. Efesekaw 4:7-8 "Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma i ko Krisita y'a tila cogo min na. O de y'a to a b'a fɔ ko: "A wulila san fɛ tuma min na, a ye mɔgɔ caman minɛ jɔnya la ka nilifɛnw di a ka mɔgɔw ma."

Luka 16.8 Matigi ye kuntigi tilenbali tanu, katuguni a ye hakilitigiya kɛ, katuguni diɲɛ denw hakili ka bon u bɔnsɔnw na ka tɛmɛ yeelen denw kan.

Matigi ye kuntigi tilenbali tanu a ka kɛwalew la hakilitigiya kosɔn. A y’a jira ko diɲɛ mɔgɔw bɛ se ka kɛ hakilitigiw ye ka tɛmɛ limaniya mɔgɔw kan.

1. Farati min bɛ diɲɛ hakilitigiya la: Ka baara kɛ ni an ka nafolo ye ni hakilitigiya ye

2. Nafa min bɛ baara kɛ ni kantigiya ye: Ka baara kɛ ni an ka waati ni an ka sekow ye ka ɲɛ

Kurucɛw ka ɲɛfɔliw:

1. Efesekaw 5:15-17 - O la sa, i k’i janto kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɛcogo la—i kana i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la, bawo donw ka jugu.

2. Talenw 11:30 - Mɔgɔ tilennen den ye ɲɛnamaya jiri ye, hakilitigi bɛ mɔgɔ kisi.

Luka 16.9 Ne b’a fɔ aw ye ko: Aw ka tilenbaliya nafolo teriw kɛ aw yɛrɛw ye. Ni aw dɛsɛra, u ka aw minɛ ka taa sigiyɔrɔ banbaliw la.

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka baara kɛ ni nafolo ye min bɛ u bolo walasa ka jɛɲɔgɔnya don u ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ, walisa jɛɲɔgɔnya banbali ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni u yɛrɛ ka nafolo dɛsɛra.

1. "Ka teriya don ni Mammon ye: Jɛɲɔgɔnya minnu bɛ mɛn cogo min na".

2. "Ka baara kɛ ni an ka nafolo ye ni hakilitigiya ye: Jɛɲɔgɔnya banbaliw sabatili cogo".

1. Waajulikɛla 4:9-12 - "Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, k'a masɔrɔ u ka baara sara ɲuman bɛ u bolo. Ni u binna, kelen na a tɔ kɔrɔta. K'a masɔrɔ dɔ wɛrɛ t'a fɛ k'a dɛmɛ.'Ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn na, o tuma na, funteni bɛ u la, nka mɔgɔ kelen bɛ se ka sumaya cogo di? ". ". ".

2. Matiyu 6:24 - "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya, ka tɔ kelen kanu, walima a na minɛ kelen na ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye

Luka 16.10 Min ye kantigi ye ko fitinin ko la, o ye kantigi ye ko caman fana na.

O tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu ye kantigiya kɛ ko fitininw na, olu fana bɛna kɛ kantigi ye ko nafamabaw la, ani ko minnu tɛ tilenbaliya kɛ ko fitininw na, olu fana bɛna kɛ tilenbaliw ye ko nafamabaw la.

1. Kantigiya nafa ka bon ɲɛnamaya ko fitininw na

2. Ka sugandili ɲumanw kɛ fɛn fitininw na

1. Ntalenw 21:3 - Ka tilennenya ni kiri tigɛ, o ka di Matigi ye ka tɛmɛ saraka kan.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ, ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye.

Luka 16.11 O de kosɔn ni aw ma kɛ kantigi ye nafolo tilenbali la, jɔn na nafolo lakika di aw ma?

Yesu bɛ ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ kantigi ye hali ni ko tilenbaliw bɛ yen, bawo o b’a jira ko an bɛ se ka da an na walisa ka nafolo lakika di an ma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye diɲɛ tilenbali kɔnɔ".

2. "Nafa min bɛ ka kɛ kantigi ye ni Mamɔn tilenbaliw ye".

1. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - "Sisan, a ɲininen bɛ mɔgɔ minnu kan, olu ka kan ka kɛ kantigiw ye."

2. Tite 2:7-8 - "Aw ka misali di u ma fɛn bɛɛ la, aw kɛtɔ ka ko ɲuman kɛ. Aw ka kantigiya ni timinandiya ni kuma jɛlenw jira aw ka kalan na, minnu tɛ se ka jalaki, walisa aw kɛlɛbagaw ka maloya k'a masɔrɔ u ye o kɛ." foyi jugu si tɛ fɔ an ko la."

Luka 16.12 Ni aw ma kantigiya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la, jɔn na aw yɛrɛ ta di aw ma?

Yesu b’a kalan ko a nafa ka bon ka kɛ kantigi ye ni fɛn min kalifara an ma, iko Ala bɛna an ka kantigiya sara.

1. Kantigiya fanga - An ka kantigiya bɛ se ka na ni Ala ka dugawu ye cogo min na

2. Duba min bɛ sɔrɔ ka kɛ kantigi ye - Ka kɛ kantigi ye, o bɛ na ni sara ye cogo min na ka bɔ Ala yɔrɔ

1. Ntalenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw ka nafolo ye ani ni aw ka sɛnɛfɛn fɔlɔw ye; o tuma na fɛ, aw ka bɔgɔdagaw na fa caman na, aw ka dagaw na fara diwɛn na.

2. Matiyu 25:23 - A makɛ y’a fɔ a ye ko: ‘A ka ɲi, baarakɛla ɲuman ni kantigi. Aw ye kantigiya kɛ dɔɔnin dɔɔnin; Ne na aw sigi fɛn caman kan. I ka don i makɛ ka nisɔndiya la.

Luka 16.13 Baaraden si tɛ se ka baara kɛ kuntigi fila ye, katuguni a na kelen kɔniya, ka tɔ kelen kanu. Ni o tɛ, a na minɛ kelen na, ka tɔ kelen mafiɲɛya.» Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, bawo o bɛna kɛ sababu ye ka nafaw sɔsɔ ani kantigiyabaliya.

1: An ka kan k’a sugandi ka baara kɛ Matigi ye n’an dusukun bɛɛ ye, n’an hakili bɛɛ ye ani n’an ni bɛɛ ye, wa an kana an hakili ɲagami diɲɛ ka mɔgɔw lafili.

2: An ka kan k’an janto walasa diɲɛ kana an lafili namara ni nafolomafɛnw nege la, nka o nɔ na, an ka kan k’an sinsin Ala ka baara kan.

1: Mat 6:24 Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ kuntigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya.

2: Yakuba 4:4 Aw jatɔw! Yala i t’a dɔn ko teriya ni diɲɛ ye, o ye Ala juguya ye wa? O de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o b’a yɛrɛ kɛ Ala jugu ye.

Luka 16.14 Farisiɛnw fana ye o kow bɛɛ mɛn.

Farisiɛnw ye Yesu tulo geren, k’a sababu kɛ a tun bɛ mɔgɔw kalan wari ni bolofɛnw ko la.

1: An bolofɛnw man kan k’an ɲɛfɔ.

2: Ka tugu nafolomafɛnw kɔ, o tɛ sira ye min bɛ taa nisɔndiya walima wasa banbali la.

1: Matiyu 6:19-21 "Aw kana nafolo mara aw yɛrɛw ye dugukolo kan, ntumuw ni fɛnɲɛnamaw bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

2: 1 Timote 6:6-10 "Nka Ala ɲɛsiran ni wasa ye tɔnɔba ye. An ma na ni foyi ye diɲɛ kɔnɔ, an tɛ se ka foyi bɔ o la. Nka ni dumuni ni fini b'an bolo, an na wasa o la." Minnu b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ, olu bɛ bin kɔrɔbɔli ni janfa la ani nege jugu caman na minnu bɛ mɔgɔw bila tiɲɛni ni halakili la.K'a masɔrɔ wari kanu ye kojugu sifa bɛɛ ju ye.Mɔgɔ dɔw, wari nege bɛ minnu na, olu ye yaala-yaala ka bɔ dannaya la ka u yɛrɛ sɔgɔ ni dusukasi caman ye.»

Luka 16.15 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ye jo ye mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ. Nka Elohim b'aw dusukunw dɔn, katuguni fɛn min bɛ bonya mɔgɔw cɛma, o ye ko haramulen ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko mɔgɔw bɛ se k’u ka kɛwalew jate iko jo bɛnnen don, nka Ala bɛ dusukun cogoya lajɛ ani mɔgɔw bɛ min bonya kosɛbɛ, o ye ko haramulen ye Ala bolo.

1. Farati minnu b’a la ka sɔnni ɲini hadamadenw fɛ sanni ka sɔn Ala ma.

2. An ka kan ka Ala ɲɛsin an ka tilennenya sariyakolow ma.

1. Ntalenw 16:2 - “Mɔgɔ ka siraw bɛɛ saniyalen don a yɛrɛ ɲɛ na, nka Matigi bɛ ni jateminɛ.”

2. 1 Samuɛl 16:7 - «Nka Matigi y’a fɔ Samuɛl ye ko: ‘I kana a yecogo ni a janya jateminɛ, katuguni ne banna a la. Mɔgɔw bɛ fɛn minnu filɛ, Matigi tɛ olu filɛ. Mɔgɔw bɛ kɛnɛma yecogo filɛ, nka Matigi bɛ dusukun filɛ.’”

Luka 16.16 Sariya ni kiraw tora fo Yuhana.

Sariya ni kiraw tun bɛ baara la fo Yuhana Batiselikɛla, o kɔfɛ, Ala ka masaya waajuli kɛra ani mɔgɔ caman sɔnna o ma.

1. Ala ka Masaya: Ka sɔn layidu jamana ma ani ka don a kɔnɔ

2. Yuhana Batiselikɛla ka waati: Ka bɔ Layidu Kɔrɔ la ka taa Layidu Kura la

1. Matiyu 3:2 - "Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara”

2. Matiyu 4:17 - “Kabini o waati, Yesu y’a daminɛ ka waajuli kɛ ko: ‘Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara.”

Luka 16.17 Sankolo ni dugukolo tɛmɛni ka nɔgɔn, ka tɛmɛ sariya kelenpe tiɲɛni kan.

Yesu b’a sinsin a kan ko hali Ala ka sariya yɔrɔ fitinin yɛrɛ tɛ se ka jate.

1. Kuma ka sebaaya: Ala ka sariya faamuyali ani a waleya

2. Sariya kanminɛli: Duba sɔrɔli kun ye

1. Zaburu 19:7-8 – “Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ mɔgɔ ni lakunu. Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye; Matigi ka ci fɔlenw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya. Matigi ka ci fɔlen saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen.”

2. Yakuba 1:22-25 – “Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, o min ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, k’a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa min bɛ wale kɛ, o na duba sɔrɔ a ka kɛwalew la.”

Luka 16.18 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a muso bila ka dɔ wɛrɛ furu, o bɛ jatɔya kɛ.

Yesu b’a kalan ko furucɛ ni furumuso ka furu sa ani ka furu wɛrɛ kɛ, o fila bɛɛ ye jatɔya ye.

1. Jatɔya bɛ nɔ min bila jɛɲɔgɔnyaw la

2. Furucɛ ni furumuso ka furu sa kɔlɔlɔw

1. Malaki 2:13-16 - Ala ka lasɔmini furucɛ ni furumuso ka furu sa faratiw kan

2. Matiyu 19:4-9 - Yesu ka kalan furu ni furu sa ko la

Luka 16.19 Nafolotigi dɔ tun bɛ yen, a tun bɛ fini bilenman ni fini jɛman don, a tun bɛ dumuni kɛ don o don.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma nafolotigi dɔ kan min tun bɛ fini cɛɲiw don ani a tun bɛ dumuni nafamaw dun don o don.

1: A nafa ka bon an k’an hakili to dugawuw la minnu bɛ an bolo, ani ka baara kɛ n’an ka nafolo ye cogo ɲuman na.

2: An ka kan k’an hakili to a la ka barika da dugawuw ye minnu dira an ma ɲɛnamaya kɔnɔ, ani ka baara kɛ n’u ye ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

2: 1 Timote 6:17-19 - I ka nafolotigiw wajibiya diɲɛ kɔnɔ, ko u kana kuncɛbaya kɛ, ka u jigi da nafolo danma kan, nka u jigi da Ala ɲɛnama kan, min bɛ fɛn bɛɛ di an ma ka diya an ye. Ko u ka ko ɲuman kɛ, u ka kɛ nafolotigiw ye baara ɲumanw na, u labɛnnen ka tila-tila, u ka sɔn ka kumaɲɔgɔnya kɛ; U ye jusigilan ɲuman mara u yɛrɛ ye waati nata kama, walisa u ka ɲɛnamaya banbali minɛ.

Luka 16.20 Delilikɛla dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ko Lazarɛ, o tun dalen bɛ a ka da la, a falen tun bɛ joginda la.

Lazarɛ min tun ye delilikɛla ye, o su donna nafolotigi dɔ da la, joginda tun b’a la.

1. Hinɛ fanga: Mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ na, an bɛ se ka olu jaabi cogo min na

2. Ɲɛnamaya tilennen: bolomafara nafa

1. Matiyu 25:35-40 - Kɔngɔ tun bɛ ne la ani i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne bisimila.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 15:7-11 - Ni aw cɛma, aw balimakɛ dɔ kɛra faantan ye, aw ka dugu dɔ la, aw ka jamana kɔnɔ, Matigi aw ka Ala bɛ min di aw ma, aw kana aw dusukun gɛlɛya, ka aw bolo datugu aw la balimakɛ faantan.

Luka 16.21 U tun b'a fɛ ka balo ni nafolotigi ka tabali bintɔ ye.

Faantan in jigi tigɛlen don kurukuru minnu binna nafolotigi ka tabali kan, hali wuluw nana a joginda sɔgɔ.

1. Dannaya fanga bɛ waati gɛlɛnw na

2. Yesu ka hinɛ faantanw ni tɔɔrɔbagaw la

1. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara."

2. Matiyu 15:22-28 - "A filɛ, Kanan muso dɔ bɔra o mara la ka pɛrɛn ko: «Matigi, Dawuda Denkɛ, makari ne la, jinɛ bɛ ne denmuso degun kosɛbɛ.» Nka a ma a ka kuma foyi jaabi, a ka kalandenw nana a deli ko: «A ka taa, katuguni a bɛ pɛrɛn an nɔfɛ.» A y'a jaabi ko: «Ne cilen don Israɛl ka so saga tununnenw dɔrɔn de ma.» Nka muso nana a biri a ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Matigi, ne dɛmɛ.» A y'a jaabi ko: «A man ɲi ka denmisɛnninw ka buru ta k'a fili wuluw ma.» A ko: “Ɔwɔ, Matigi, hali wuluw bɛ kurukuruw dun minnu bɛ bin ka bɔ u makɛw ka tabali kan.” O kɔ, Yesu y'a jaabi ko: «Muso, i ka dannaya ka bon, i b'a fɛ cogo min na, o ka kɛ i ye.» A denmuso kɛnɛyara o yɔrɔnin bɛɛ.»

Luka 16.22 Delilikɛla sara, mɛlɛkɛw y'a ta ka taa Ibrahima disi la.

Nin tɛmɛsira bɛ ko dɔ lakali, delilikɛla dɔ sara, ka taa n’a ye Ibrahima disi la, k’a sɔrɔ nafolotigi sara ka su don.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye: Kalan minnu bɛ bɔ Ibrahima disi la".

2. "Saya tiɲɛni ni sankolo jigiya".

1. Romɛkaw 8:18-25 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2. Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwalew t’a la, o nafa ka bon? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa?

Luka 16.23 Jahanama kɔnɔ, a y’a ɲɛ kɔrɔta, k’a sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ la, ka Ibrahima ye yɔrɔ jan, ka Lazarɛ ye a disi la.

Jahanama kɔnɔ, cɛ dɔ min tun bɛ tɔɔrɔ la, o ye Ibrahima ni Lazarɛ ye Sankolo la.

1: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye walasa an ka se ka fara Ibrahima ni Lazarɛ kan Sankolo la.

2: An ka ɲɛnamaya ka surun Dugukolo kan yan, wa an bɛɛ bɛna kiri sɔrɔ saya kɔfɛ.

1: Matiyu 25:31-46 - Sagaw ni bakɔrɔnw ntalen.

2: Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko bɛɛ ye.

Luka 16.24 A pɛrɛnna k'a fɔ ko: «Ne Fa Ibrahima, makari ne la, ka Lazarɛ ci ka a bolokɔnincinin su ji la ka ne nɛn nɛnɛ. katuguni ne bɛ tɔɔrɔ nin tasuma in na.»

Nafolotigi min bɛ jahanama kɔnɔ, o bɛ Fa Ibrahima deli ko a ka Lazarɛ ci a ka lafiya di a ma a ka tɔɔrɔ la.

1. Hinɛ nafa ka bon: Luka 16:24 kalan

2. Nafabaliya kɔlɔlɔ: Luka 16:24 kalan

1. Yakuba 2:13-17 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara

2. Matiyu 25:31-46 - Sagaw ni bakɔrɔnw ntalen

Luka 16.25 Nka Ibrahima y’a fɔ ko: «Ne denkɛ, i hakili to a la ko i ye i ka ko ɲumanw sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ko juguw fana ye Lazarɛ sɔrɔ.

Ibrahima kumana nafolotigi fɛ ɲɛnamaya kɔfɛ, k’a fɔ a ye ko fɛn ɲumanw tun bɛ a bolo ɲɛnamaya kɔnɔ k’a sɔrɔ ko juguw tun bɛ Lazarɛ fɛ, nka sisan Lazari dusu saalolen don ani nafolotigi tɔɔrɔla.

1. Ala ka tilennenya bɛ ye ɲɛnamaya kɔfɛ - Luka 16:25

2. Aw ye aw hakili to a la ka bolomafara di ani ka hinɛ mɔgɔ minnu na, minnu ka dɔgɔ ni aw ye - Luka 16:25

1. Heburuw 9:27 - I ko a latigɛra mɔgɔw ye ka sa siɲɛ kelen, nka o kɔfɛ kiritigɛ

2. Yakuba 2:13-17 - Sabu kiri tɛ hinɛ mɔgɔ la min ma makari. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan.

Luka 16.26 O bɛɛ kɔfɛ, kɔba dɔ sigilen bɛ an ni aw cɛ. U fana tɛ se ka tɛmɛ an fɛ, min tun bɛna bɔ yen.

Kɔgɔjida belebele min sigilen bɛ kisili kɛlenw ni kisilibaliw cɛ, k’u bali ka tɛmɛ.

1: An ka kan ka baara kɛ n’an ka waati ye dugukolo kan walasa ka wari bila an ni banbaliw la, bawo ni an sara dɔrɔn, kunmabɔli sira filanan tɛ yen.

2: Mɔgɔ ka kan k’a cɛsiri ka kisi sani a ka sa, bawo ni kɔba in labɛnna ka ban, sababu tɛ yen ka bɔ fan kelen fɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ.

1: Yuhana 3:16 - “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

2: Kɛwalew 16:31 - «U ko: «I ka da Matigi Yesu Krisita la, i ni i ka so na kisi.”

Luka 16.27 A ko: «Ne fa, ne ka a bila ka taa ne fa ka so.

Nafolotigi ye Ala deli ko a ka ciden bila a fa ka so.

1. Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala fɛ, hali ni o ko bɛ gɛlɛya cogo o cogo.

2. Ala ye Fa kanulen ye min b’an ka deliliw lamɛn ani k’u jaabi.

1. Matiyu 7:7-8 - "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye Min bɛ gosi, o na da wuli o ye.»

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw janto foyi la, nka aw ka deliliw ni barika dali ye fɛn bɛɛ la hakili Krisita Yesu barika la."

Luka 16.28 Balimakɛ duuru bɛ ne fɛ. walisa a ka seereya kɛ u ye, walisa u fana kana na nin tɔɔrɔ yɔrɔ in na.»

Yesu bɛ kuma a balima duuru kan, k’u lasɔmi u k’u yɛrɛ tanga tɔɔrɔ yɔrɔ ma.

1. Ladilikan fanga: Ka Yesu ka kumaw lamɛn

2. Denbaya nafa: Ka fara ɲɔgɔn kan kanuya ni dannaya fɛ

1. Ntalenw 22:3 - Hakilitigi dusukun b’a da ɲɛminɛ, wa a dawolo bɛ kalan sabati.

2. Galasikaw 6:1-2 - Balimaw, ni mg d minɛ jurumu dɔ la, aw minnu bɛ balo Ni Senu barika la, aw ka o tigi lasegin a cogo kɔrɔ la ni dususuma ye. Nka aw yɛrɛw kɔlɔsi, n’o tɛ, kɔrɔbɔli bɛ se ka kɛ aw fana na. Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, o cogo la, aw na Krisita ka sariya dafa.

Luka 16.29 Ibrahima y'a fò a ye ko: Musa ni kiraw b'u bolo. U ka u lamɛn.»

Ibrahima y’a fɔ nafolotigi ye o ntalen kɔnɔ ko Musa ni kiraw b’u fɛ ka u lamɛn.

1. Lamɛnni dege: Musa ni kiraw ka hakilitigiya

2. Ka se mɔgɔ wɛrɛw ma: Ala ka Kuma mɛnni sebaaya

1. Zaburu 119:105 : “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.”

2. Josue 1:8: “Nin sariya kitabu kana bɔ i da la, nka i ka miiri o la su ni tile, walisa i ka i janto ka kɛɲɛ ni fɛn minnu sɛbɛnnen bɛ a kɔnɔ. Sabu o tuma na, i na i ka sira yiriwa, o kɔ, i na ɲɛ sɔrɔ.”

Luka 16.30 A ko: «Ayi, fa Ibrahima, nka ni mɔgɔ dɔ taara u fɛ ka bɔ suw cɛma, u na nimisa.»

Nafolotigi jigi b’a kan ko a faso mɔgɔw bɛna nimisa ni mɔgɔ dɔ bɔra suw cɛma ka taa bɔ u ye.

1. Lakununni fanga: Ala ka kanuya bɛ se sɔrɔ bɛɛ kan cogo min na

2. Nimisali kɔrɔtɔko: Ka yafa ɲini sani a ka tɛmɛ

1. Ezekiɛl 18:30-32 - «O de kosɔn, ne na kiri tigɛ aw kan, aw Israɛl ka so, aw bɛɛ kelen-kelen ka kɛwalew ye, Matigi Ala ko ten. Aw ka nimisa aw ka jurumuw bɛɛ la. O cogo la tilenbaliya tɛna kɛ aw halakili ye.» Aw ye aw ka jurumuw bɛɛ bɔ aw la. Aw ka dusukun kura ni hakili kura di aw ma, katuguni aw na sa, Israɛl somɔgɔw, mun na? Katuguni mɔgɔ salen ka saya tɛ diya ne ye, Matigi Ala ko ten.

2. Kɛwalew 2:36-38 - «O de kosɔn, Israɛl ka so bɛɛ k’a dɔn tiɲɛ na ko Ala ye o Yesu kelen min gengen jiri la, o kɛ Matigi ni Krisita ye. U y'o mɛn tuma min na, u dusu tiɲɛna, u y'a fɔ Piɛrɛ ni ciden tɔw ye ko: «Balimaw, an na mun kɛ?» O kɔ, Piɛrɛ y'a fɔ u ye ko: «Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ.»

Luka 16.31 A y’a fɔ a ye ko: «Ni u ma Musa ni kiraw lamɛn, hali ni mɔgɔ dɔ kununna ka bɔ suw cɛma, u tɛna sɔn o ma.»

Yesu ye ntalen dɔ fɔ walisa k’a jira cogo min na mɔgɔw tɛna u ɲɛsin Ala ma fo n’u ye Musa ni kiraw ka kalanw lamɛn.

1. Ala ka Kuma kanminɛli wajibiya

2. Se min bɛ mɔgɔ lasun ka tugu Ala sago kɔ

1. Esayi 55:3 - "I ka i tulo kɔrɔta ka na ne fɛ, i ka lamɛnni kɛ, i ni na ɲɛnamaya, ne na layidu banbali kɛ i fɛ, Dawuda ka makari dafalenw."

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

Luka 17 kɔnɔ, Yesu ka kalansiraw bɛ yafa, dannaya, baara ani Ala ka Masaya nali ko la. Yesu ye kunatɔ tan kɛnɛya, o maana fana bɛ o kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye a ka kalandenw lasɔmi ko a bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila ka jurumu kɛ. A ye u laadi ko a ka fisa ni mansin kabakurun dɔ sirilen ye u kɔ la, ka fili kɔgɔji la, sanni ka denmisɛnnin dɔ senna tiɲɛ (Luka 17:1-2). A ye u kalan fana ko a nafa ka bon ka balimakɛ walima balimamuso kɔrɔfɔ min ye jurumu kɛ, ani ka yafa u ma ni u nimisara, hali ni o kɛra siɲɛ wolonwula tile kɔnɔ (Luka 17:3-4). Tuma min na a ka kalandenw y’a ɲini a fɛ a ka dɔ fara u ka dannaya kan, a y’a fɔ u ye ko ni dannaya bɛ u bolo min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, u bɛ se ka ci fɔ ko u ka mɔri jiri dɔ bɔ a ju la ka a turu kɔgɔji la ani o bɛna kan minɛ (Luka 17:5-6 ).

Dakun 2nan: Ka t’a fɛ a ka kalan na n’a ka kalandenw ye, Yesu kumana baara kan ni baaradenw ye minnu ye tile bɛɛ baara kɛ foro la walima ka sagaw ladon, o kɔfɛ, a ɲininen bɛ olu fɛ u ka sufɛdumuni labɛn u makɛ ye sanni u yɛrɛ ka dumuni kɛ ka lafiɲɛ. Matigi tɛ foli lase a ka baarakɛlaw ma, u ye min makɔnɔ. O cogo kelen na, ni an ye fɛn o fɛn kɛ, ci bilalen an ma, an ka kan k’a fɔ ko ‘An ye baarakɛlaw ye minnu man kan; an ye an ka baara dɔrɔn de kɛ’ ka sinsin majigilenya kanminɛli kan k’a sɔrɔ jigiya sara dɔnni tɛ (Luka 17:7-10).

Dakun 3nan: A taatɔ Jerusalɛm tuma min na a tɛmɛna Samari Galile dancɛ fɛ a ye kunatɔ tan sɔrɔ u jɔlen tora yɔrɔ jan k'a wele ko 'Yesu Karamɔgɔ makari an na!' A y'u ye tuma min na a ko 'Taa sarakalasebagaw jira.' I n'a fɔ a taara cogo min na u saniyalen don nka kelen dɔrɔn de seginna ka barika da Ala Samarika ye a yɛrɛ fili Yesu sen kɔrɔ ka barika da a ye min ye Yesu bila ka ɲininkali kɛ ko 'Yala u tan bɛɛ ma saniya wa? Yɔrɔ kɔnɔntɔn wɛrɛw? Yala mɔgɔ si ma segin ka Ala tanu fo nin dunan in wa?’ O kɔfɛ, a y’a fɔ a ye ko ‘Wuli ka taa i ka dannaya la i kɛnɛyara’ k’a jira ko waleɲumandɔn don integral part wholeness healing regardless ethnic religious backgrounds (Luka 17:11-19). Jaabi la, Farisiɛnw ka ɲininkali min kɛra masaya Ala bɛna na tuma min na, o jaabi masaya Ala ma fɛn kɔlɔsi wa mɔgɔw ma fɔ ko ‘A filɛ nin ye’ ‘A bɛ yen’ bawo masaya Ala bɛ aw cɛma min bɛ hakili ta fan fɛ cogoya jira Masaya sanni ka kɛ dugukolo cogoya farikoloma ye (Luka 17:20 -21). A laban na, a ye jɛmukan di ka na Denkɛ Man ye donw suma Nuhun Lɔti yɔrɔ min na mɔgɔw tun bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ ka furu di u ma ka sanni feere jirituru so fo ka se tiɲɛni barikama nana ka kalandenw lasɔmi ko u kana diɲɛ nafolo nege kɔsegin kɔ siɲɛ kelen u ye bolo sɛnɛfɛnw bila a kuncɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a ɲini ka ɲɛnamaya mara, o bɛna bɔnɛ min bɔnɛna o tigi bɛna a mara pointing paradoxical nature true life found losing oneself sake Masaya Denkɛ Hadamaden bɛ na tugun a bɛna kɛ i n’a fɔ sanpɛrɛn bɛ yeelen bɔ sankolo kan yelen bɛɛ ye i n’a fɔ donw Nuhun Luti barika la k’a sɔrɔ a ma deli ka gɛlɛya complacency unpreparedness Luka 17:22-37).

Luka 17.1 A y'a fɔ kalandenw ye ko: «A tɛ se ka kɛ ni jurumuw na kɛ.

Jurumuw na na, bɔnɛ bɛ o kɛbagaw ye.

1. Farati min bɛ jurumuw la: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na ka kɛ gɛlɛya sɔrɔyɔrɔ ye

2. Majigilenya nafa: An ka egow to an yɛrɛ kɔrɔ

1. Yakuba 3:1-12 - Kan ka sebaaya

2. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ka kɛ

Luc.

Jalakibali ka jurumu man kan ka jate fɛn ye min tɛ fosi ye, nka a kɔlɔlɔ juguw ka kan ka makɔnɔ ni o kɛra.

1: Ala bɛ mɔgɔ jalakibaliw lakanani ta kosɛbɛ; an fana ka kan ka o ɲɔgɔn kɛ.

2: An man kan ka mɔgɔ jalakibaliw dimi nɔgɔya la abada, bawo o bɛna na ni kɔlɔlɔ juguw ye.

1: Matiyu 18:6-7 «Nka ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin denmisɛnnin dannabaaw dɔ la kelen tiɲɛ, a ka fisa a ma ni mansin kabakurun dɔ sirilen ye a kɔ la, ka a su ji la.»

2: Ntalenw 17:15 “Mɔgɔ min bɛ jo di mɔgɔ juguw ma, ani min bɛ mɔgɔ tilennenw jalaki, olu fila bɛɛ ye ko haramulenw ye Matigi ɲɛ kɔrɔ.”

Luka 17.3 A' ye aw janto aw yɛrɛ la: Ni aw balima ye aw jalaki, aw k'a kɔrɔfɔ. Ni a nimisara, i ka yafa a ma.»

Nin tɛmɛsira b’an kalan ka yafa mɔgɔ minnu ma kojugu kɛ an na, ani ka u kɔrɔfɔ ni u bɛ kojugu la.

1. Yafa fanga - Fanga sɔrɔcogo ka yafa ani ka kɛnɛya

2. Kɔrɔfɔ ni kanuya ye - I bɛ se ka jɔ cogo min na ani ka kuma ni ɲumanya ye

1. Matiyu 18:21-22 - O k, Pir nana Yesu f ka a ɲininka ko: «Matigi, ne ka kan ka yafa ni jurumu kɛ ne kɔrɔ siɲɛ joli? Siɲɛ wolonwula?” Yesu y'a jaabi ko: «Ayi, siɲɛ wolonwula tɛ, nka siɲɛ biwolonwula ni wolonwula!

2. Romɛkaw 12:17-19 - Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la kojugu la. I janto ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya kama, bawo a sɛbɛnnen bɛ ko: “Ne ta ka hakɛ bɔ; Ne na o sara,” Matigi ko ten.

Luka 17.4 Ni a ye kojugu kɛ i la siɲɛ wolonwula tile kɔnɔ, ka kɔsegin i ma siɲɛ wolonwula tile kɔnɔ, k’a fɔ ko: ‘Ne nimisara. i na yafa a ma.»

Yesu b an kalan ko an ka jurumuw yafa an ma, hali ni o b k siɲɛ caman tile kelen kɔnɔ.

1. "Yafa fanga".

2. "Yafa bɛ an hɔrɔnya cogo min".

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu, ka yafa ɲɔgɔn ma, ni mɔgɔ dɔ bɛ ka ŋunan ɲɔgɔn ma, i ko Krisita yafara aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka o kɛ."

Luka 17.5 Cidenw y’a fɔ Matigi ye ko: Dɔ fara an ka dannaya kan.

Cidenw y’a ɲini Yesu fɛ a ka dɔ fara u ka limaniya kan.

1. Dannaya ye Ala ka nilifɛn ye min b’a to an ka da a la ani ka da a la.

2. An ka kan ka majigin an ka deliliw la Ala ye, ka a deli a ka dɛmɛ don ka an bilasira dannaya la.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Yakuba 1:5-6 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.

Luka 17.6 Matigi ko: Ni danaya tun b aw la i ko mutaridi kise, aw tun b se k'a f nin sikamin jiri ye ko: I ka i bn ni a ju ye, ka i turu kɔgɔji la. A ka kan ka aw kan minɛ.

Yesu b dannabaaw jija u ka danaya k Ala ka sebaaya la, k a f u ye ko ni danaya ka dɔgɔ i ko mutaridi kisɛ, u bɛ se ka kuma sikamini jiri fɛ, o bɛna u kan minɛ.

1. Dannaya min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ: Ala ka sebaaya ka kuluw lamaga

2. Dannaya fanga: Dannaya kɛ ani i bɛna kabakow ye

1. Matiyu 17:20 – “A y’a jaabi ko: “Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ. Tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yan,’ o bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.”

2. Romɛkaw 4:17– “I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Ne ye i kɛ siya caman fa ye.” Ale de ye an fa ye Ala ɲɛ kɔrɔ, a dalen tun bɛ min na, o ye Ala ye min bɛ mɔgɔ salenw ɲɛnamaya, ka fɛnw wele ka kɛ fɛn kɔrɔw ye.”

Luka 17.7 Nka aw la jumɛn bɛ ni baaraden ye min bɛ ka sɛnɛ kɛ walima ka baganw balo, ni a bɔra foro la, a bɛna a fɔ a ye dɔɔnin dɔɔnin ko: «I ka taa dumuni kɛ?»

Yesu b’a ɲini a nɔfɛmɔgɔw fɛ u ka matigi dɔ ka misali jateminɛ min b’a ɲini a ka baarakɛla fɛ a ka baara kɛ foro la, wa u kana a miiri ko baarakɛla ka don so kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ ka sigi ka dumuni kɛ.

1. Ka baara kɛ ni ɲɛnamaya ye: An bɛ se ka min kalan Yesu ka misali la

2. Ka an hakili to an ka yɔrɔ la ani ka waleɲumandɔn jira an bɛ dugawu minnu sɔrɔ

1. Galasikaw 6:9-10 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn Minnu ye dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.»

2. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi ye, aw kana o kɛ mɔgɔw ye. " " .

Luka 17.8 A tɛna a fɔ a ye ka tɛmɛn ko: Ne bɛ dumuni kɛ ni min ye, i ka i cɛsiri ka baara kɛ ne ye, fo ne ka dumuni kɛ ka minni kɛ. O kɔ, i na dumuni kɛ ka min?

Matigi dɔ b’a ka baarakɛla bila ka dumuni labɛn u ye, k’a di u ma fo u ka dumuni ni minni ban.

1. Baarakɛ fanga: Ka a dege ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ.

2. Nafa minnu bɛ kanminɛli la: Ka kantigiya nafaw faamu.

1. Matiyu 25:23, “A makɛ y’a fɔ a ye ko: «A ka ɲi, jɔn ɲuman ni kantigi. i ye kantigiya kɛ fɛn damadɔw la, ne na i kɛ kuntigi ye fɛn caman kun na: i don i matigi ka nisɔndiya la.”

2. Matiyu 20:26-28, «Nka a tɛna kɛ aw cɛma, nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma, o ka kɛ aw ka baarakɛla ye. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ kuntigi ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka baaraden ye, i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye cogo min na, nka a nana baara kɛ, ka a ni di mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.”

Luka 17.9 A b barika da o baaraden ye sabu a ye ko minnu ci a ma, a ye olu k wa? I trow tɛ.

Yesu ye ntalen dɔ fɔ baarakɛla dɔ kan min b’a matigi ka delili kɛ, k’a sɔrɔ a ma barika da o la.

1. Mɔgɔ wɛrɛw ka cɛsiriw waleɲumandɔn - Luka 17:9

2. Ka baara kɛ ni majigilenya ye - Luka 17:9

1. Filipekaw 2:3-4 - "Foyi kana kE ni kElE walima jEkulu ye; nka hakili dO ."

2. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi ye, aw kana o kɛ mɔgɔw ye. " " .

Luka 17.10 O cogo kelen na, ni aw ye ci bila aw ma, ni aw ye o kow bɛɛ kɛ, aw k’a fɔ ko: «An ye jɔnw ye minnu tɛ nafa sɔrɔ.

An ka kan ka sɔn a ma ko an bɛ min kɛ, o ye an ka baara ye ani ko an ye baarakɛlaw ye minnu tɛ nafa sɔrɔ.

1: Ka an ka wajibi dɔn Ala ɲɛ an ka ko bɛɛ la

2: Ka sɔn a ma ko an tɛ nafa lase Ala ma

1: Waajulikɛla 12:13-14 - An ka ko bɛɛ kuncɛcogo mɛn: Aw ka siran Ala ɲɛ, ka a ka ci fɔlenw mara, katuguni o de ye hadamaden ka baara bɛɛ ye. K'a masɔrɔ Ala na kɛwale bɛɛ lase kiritigɛ la, ni gundo ko bɛɛ ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2: Matiyu 25:14-30 - Katuguni sankolo masaya bɛ i ko mɔgɔ min taara jamana jan dɔ la, a y'a yɛrɛ ka jɔnw wele k'a ka nafolo di u ma. A ye talan duuru di kelen ma, ka fila di dɔ wɛrɛ ma, ka kelen di dɔ wɛrɛ ma. mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kɛɲɛ n'a seko damadɔ ye; A y'a ka taama daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ.

Luka 17.11 A taatɔ Jerusalɛm, a tɛmɛna Samari ni Galile cɛma.

Yesu ye Samari ni Galile cɛtigɛ ka taa Jerusalɛm.

1. Yesu ka dannaya ni kanminɛli taama

2. Ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye an ka Alako taama na

1. Matiyu 8:1-4 - Yesu ye mɔgɔ farikoloma dɔ kɛnɛya

2. Marka 6:30-34 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

Luka 17.12 A dontɔ dugu dɔ la, kunatɔ tan ye a kunbɛn.

Yesu donna dugu dɔ kɔnɔ, a ye kunatɔ tan sɔrɔ.

1. Yesu ka sebaaya: K’a dɔn ko se bɛ Yesu ye ka an farikolo, dusukunnataw ani alako ta fan fɛ kuna kɛnɛya.

2. Sigida fanga: Ka faamuyali sɔrɔ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ magoɲɛ waatiw la.

1. Matiyu 14:14 - "Yesu jigira ka jamaba ye tuma min na, a hinɛ donna u la ka u banabagatɔw kɛnɛya."

2. Romɛkaw 12:15 - "A' ye ɲagali ni nisɔndiyabaaw ye, aw ka kasi ni dusukasibagaw ye."

Luka 17.13 U ye u kan kɔrɔta k'a fɔ ko: «Karamɔgɔ Yesu, makari an na.»

Kunatɔ kulu dɔ pɛrɛnna Yesu ma walisa a ka makari a la.

1. Dannaya fanga: Ka kalan sɔrɔ kunatɔw fɛ Luka 17:13 la

2. Aw ka kule Yesu ma: Ka kalan sɔrɔ kunatɔw fɛ Luka 17:13 la

1. Matiyu 9:27-28 - Fiyentɔ fila bɛ ka pɛrɛn Yesu fɛ a ka hinɛ a la

2. Matiyu 15:22-28 - Kanan muso dɔ bɛ ka pɛrɛn Yesu fɛ a ka hinɛ a la

Luka 17.14 A ye u ye minkɛ, a y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa aw yɛrɛ jira sarakalasebagaw la.» U taatɔ, u saniyalen don.

Kunnabanatɔw kɛnɛyara tuma min na u tugura Yesu ka cikanw kɔ walisa u ka taa u yɛrɛ jira sarakalasebagaw la.

1: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ na ni kɛnɛyali ye.

2: Ka Yesu kan minɛ, o bɛ na ni dugawuw ye.

1: Esayi 53:5 «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ ale de kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.”

2: Yakuba 5:14-15 “Aw cɛma mɔgɔ dɔ bananen don wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u kan ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. Delili min bɛ kɛ ni dannaya ye, o na banabagatɔ kɛnɛya; Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu kɛ, u na yafa u ma.”

Luka 17.15 U la kelen y'a ye ko a kɛnɛyara, a kɔseginna ka Ala tanu ni kanba ye.

Cɛ ye nɔɔrɔ da Ala kan a ka kɛnɛyali kabako kosɔn.

1: An fana ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kan a ye kabako minnu bɛɛ kɛ an ye.

2: Ni an ye kɛnɛya sɔrɔ, an ka kan ka waati ta ka barika da Ala ye ani ka a tanu.

1: Zaburu 150:6 - Ninakili bɛ fɛn o fɛn na, o ka Matigi tanu.

2: Zaburu 107:1 - Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi; A ka kanuya bɛ to fo abada.

Luka 17.16 A y'i biri a sen kɔrɔ ka barika da a ye.

Samarika cɛ dɔ binna Yesu sen kɔrɔ ka barika da a ye.

1. Waleɲumandɔn dusukunw: Samarika ka waleɲumandɔn misali

2. Tandoli fanga: Ka Yesu bonya ni an ka bato ye

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ.

2. Efesekaw 5:20 - Ka barika da Ala Fa ye tuma bèè ani ko bèè la an Matigi Yesu Krisita tògò la.

Luka 17.17 Yesu y’a jaabi ko: «Ala tan ma saniya wa? nka o kɔnɔntɔn bɛ min ?

O tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yesu ye kunatɔ kɔnɔntɔn minnu saniya ka bɔ bana in na, olu tun bɛ yɔrɔ min na.

1. "Waleɲumandɔn fanga" - Kunatɔ kɔnɔntɔn ka waleɲumandɔnbaliya b'a jira cogo min na ko a nafa ka bon ka waleɲumandɔn jira dugawuw la.

2. "Dannaya fanga" - Dannaya bɛ kɛnɛyali lase an ka ɲɛnamaya ma cogo min na, i n'a fɔ a jiralen bɛ cogo min na kunatɔw kɛnɛyali fɛ.

1. Zaburu 103:2-3 - Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ. Min bɛ i ka banaw bɛɛ kɛnɛya.»

2. Kolosekaw 3:15 - Ala ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelen na. Aw ka barika da Ala ye.»

Luka 17.18 Mɔgɔ si ma sɔrɔ minnu seginna ka nɔɔrɔ da Ala kan, fo nin dunan.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka nɔɔrɔ da Ala kan, ani cogo min na o ye ko ye min man teli ka kɛ.

1. "Ala bonyali seko min ɲinɛna".

2. "Ala waleɲumandɔn nafa".

1. Kolosekaw 3:17 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la."

2. Esayi 12:4 - "Aw na a fɔ o don na ko: «Aw ka barika da Matigi ye, ka a tɔgɔ wele, ka a ka kɛwalew fɔ siyaw cɛma, ka a fɔ ko a tɔgɔ kɔrɔtara.»

Luka 17.19 A y’a fɔ a ye ko: «Wuli ka taa, i ka dannaya ye i kɛnɛya.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye cɛ kɛnɛya, k’a fɔ a ye ko a ka dannaya y’a kɛnɛya.

1: An ka kan k’an hakili to a la ko an ka dannaya min bɛ Yesu la, o de bɛna an kɛnɛya ani k’an kɛnɛya.

2: Yesu bɛ se ka kɛnɛya ni dafalenya lase an ma ni an y’an jigi da a kan ani ni dannaya bɛ an na.

1: Jeremi 17:14 - Matigi, i ka ne kɛnɛya, ne na kɛnɛya; ne kisi, ne na kisi, katuguni e ye ne tanuli ye.»

2: Yakuba 5:15 - Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunu. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Luka 17.20 Farisiɛnw y'a ɲininka Ala ka masaya na waati min na, a y'u jaabi ko: «Ala ka masaya tɛ na ni kɔlɔsili ye.

Yesu ye Farisiɛnw ka ɲininkali jaabi Ala ka masaya bɛna na waati min na, k’a fɔ ko a tɛna na ni kɔlɔsili ye.

1. "Ala ka Masaya ka surun".

2. "Ala ka Masaya yebali".

1. Romɛkaw 14:17 - Sabu Ala ka masaya tɛ dumuni ni minni ko ye, nka tilennenya ni hɛrɛ ni nisɔndiya Ni Senu de ko don.

2. Kolosekaw 1:13 - A ye an kisi dibi mara la, ka an bila a Denkɛ kanulen ka masaya la.

Luka 17:21 U kana a fɔ fana ko: A filɛ yan! walima, a filɛ yen! Elohim ka masaya bɛ aw kɔnɔ.»

Ala ka Masaya tɛ yɔrɔ farikoloma ye, a bɛ an bɛɛ kɔnɔ.

1. “Ala ka Masaya bɛ i kɔnɔ: Jigiya ni dususalo cikan”

2. “Ala ka masaya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na: Fɛɛrɛ nafama minnu bɛ kɛ walasa ka dɔ fara i ka dannaya kan”

1. Matiyu 18:20 “Katuguni mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba lajɛra yɔrɔ minnu na ne tɔgɔ la, ne bɛ u cɛma.”

2. Kolosekaw 1:27 “Ala ye u sugandi walisa k’a jira u la ko nin gundo nɔɔrɔ nafolo ka bon kosɛbɛ siya wɛrɛw cɛma, o min ye Krisita ye aw kɔnɔ, nɔɔrɔ jigiya.”

Luka 17.22 A y’a fɔ kalandenw ye ko: «Don dɔw na na, aw na a fɛ ka Mɔgɔ Denkɛ ka don dɔ ye, nka aw tɛna o ye.»

Yesu ka donw na se, kalandenw bna nege don u la, nka u tɛna se.

1. Nege fanga: Wasa sɔrɔ cogo min na negew la minnu ma dafa

2. Ala ka Masaya: Kabako yebaliw ka masaya

1. Romɛkaw 8:18-19 - “Ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na. Katuguni danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.”

2. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Luka 17.23 U na a fɔ aw ye ko: «A filɛ yan. walima, a filɛ yen: aw kana tugu u nɔfɛ, aw kana tugu u kɔ.

Yesu bɛ laadilikan di ko an kana tugu karamɔgɔ nkalontigɛlaw kɔ minnu bɛna a ɲini ka mɔgɔw bila ka bɔ a ka kalansiraw la.

1. Nafa min b’a la ka tugu Yesu kɔ: Karamɔgɔ nkalontigɛlaw dɔnni dege

2. Ka to kalan na: Ka to kantigiya la Yesu ka kalansiraw kan

1. Kɛwalew 17:11 - Olu tun ka bon ni Tesalonikekaw ta ye, u tun bɛ kuma minɛ ni hakili bɛɛ ye, ka Kitabuw sɛgɛsɛgɛ don o don, ni o kow don.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y'a fò a ye ko: Ne ye sira ni tiɲè ni namaya ye.

Luka 17.24 Katuguni sanpɛrɛn min bɛ yeelen bɔ sankolo kɔrɔ fan kelen fɛ, o bɛ yeelen bɔ sankolo jukɔrɔ fan dɔ fɛ. Mɔgɔ Denkɛ fana na kɛ ten a ka waati la.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Mɔgɔ Denkɛ nali kan ani a ka kɛli bɛna kɛ i ko sanpɛrɛn cogo min na.

1. Mɔgɔ Denkɛ nali - A seginni labɛnni

2. Matigi ka yeelen - Nisɔndiya a ka bonya la

1. Esayi 60:1 - Wuli ka yeelen bɔ; katuguni i ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ wulila i kan.»

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:6 - Katuguni Ala min ye yeelen bɔ dibi la, o ye yeelen bɔ an dusukunw na, walisa ka Ala nɔɔrɔ dɔnni yeelen di Yesu Krisita ɲɛda la.

Luka 17.25 Nka fɔlɔ, a ka kan ka tɔɔrɔ caman sɔrɔ, ka ban a la sisan mɔgɔw fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ye tɔɔrɔ ni ban min sɔrɔ ka kɔn a nɔɔrɔ laban ɲɛ.

1. Yesu ka tɔɔrɔ: Misali ye Krecɛn ka ɲɛnamaya kama

2. Banni: Ni diɲɛ ko ‘Ayi’.

1. Esayi 53:3-5 - Hadamadenw ye a mafiɲɛya ani ka ban a la, tɔɔrɔbaga, ani dimi dɔnbaga. I n’a fɔ mɔgɔ b’u ɲɛda dogo min na, a tun bɛ mafiɲɛya, wa an tun b’a dɔgɔya.

2. Heburuw 12:2 - An ka an ɲɛ jɔ Yesu la, an ka dannaya dabɔbaa ani a dafabaga, ale min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, k’a maloya maloya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ .

Luka 17.26 A kɛra Nuhu ka waati la cogo min na, a na kɛ cogo min na Mɔgɔ Denkɛ ka donw fana na.

Nuhun ka donw bɛna kɛ i n’a fɔ Yesu ka donw.

1. Sanjiba: Kalan min bɛ kɛ Ala ka seginni labɛnni kan

2. Ala ye kunmabli layidu ta Nuhun ka waati la

1. Esayi 43:18-19 - Aw kana aw hakili to ko fɔlɔw la, aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la. A filɛ, ne na ko kura kɛ. sisan a na falen; aw tɛna o dɔn wa?

2. 2 Piɛrɛ 3:3-4 - Ka o dɔn fɔlɔ ko maloyakɛlaw na na don labanw na, u bɛ taama u yɛrɛ negew nɔfɛ, k'a fɔ ko: «A nali layidu bɛ min?» katuguni kabini faw sunɔgɔra, fɛn bɛɛ bɛ senna i n'a fɔ u tun bɛ cogo min na kabini danni daminɛ na.

Luka 17.27 U ye dumuni kɛ, ka minni kɛ, ka muso furu, ka furu kɛ fo Nuhu donna kurun kɔnɔ don min na, sanjiba nana u bɛɛ halaki.

Ni an ma Ala ka kiritigɛ lasɔminiw mafilɛ, o kɔlɔlɔw bɛ nin tɛmɛsira jira. 1: An ka kan ka Ala ka lasɔminiw lamɛn ani ka an kɔ jurumu la sani a ka tɛmɛ. 2: An ka kan ka barika da Ala ka makari ni a ka nɛɛma ye ani ka ɲɛnamaya kɛ min ka di a ye. 1: Romɛkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la." 2: Matiyu 7:13-14 - "A' ye don da surun fɛ. Katuguni da ka bon, sira min bɛ taa halakili la, o ka nɔgɔn, mɔgɔ minnu bɛ don a fɛ, olu ka ca. katuguni da ka surun, sira ka gɛlɛn." o bɛ na ni ɲɛnamaya ye, wa minnu b'a sɔrɔ, olu ka dɔgɔ."

Luka 17.28 O cogo kelen na i ko a kɛra Lɔti ka waati la cogo min na. u ye dumuni kɛ, u ye minni kɛ, u ye sanni kɛ, u ye feere kɛ, u ye jiri turu, u ye so jɔ;

Lɔti ka waati la, mɔgɔw tun bɛ taa u ka don o don ɲɛnamaya ni u ka baara kɛtaw la i n’a fɔ u delila ka kɛ cogo min na.

1. Farati minnu bɛ mɔgɔ wasa la: Luka 17:28 ka kalan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ waati la: Lɔti ka misali Luka 17:28 kɔnɔ

1. Jenɛse 19:14-17 - Lɔti n’a ka denbaya bolila ka bɔ Sodɔmɛ ni Gomɔri.

2. Amos 6:1-7 - Lakɔlɔsili ka ɲɛsin wasabaliya ma ani ka faantanw ka gɛlɛyaw jateminɛn.

Luka 17.29 Nka Loti bɔra Sodɔmu don min na, tasuma ni kiburu nana ka bɔ sankolo la ka u bɛɛ halaki.

Lot bɔra Sodɔmu o don kelen na, tasuma ni kabakurun nana ka bɔ sankolo la, ka dugu ni a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ halaki.

1. Ka ɲɛnamaya ni hakilina banbali ye

2. Ka boli kɔrɔbɔli ɲɛ

1. Heburuw 13:14 - Dugu banbali tɛ an fɛ yan, nka an bɛ dugu nata ɲini.

2. 2 Timote 2:22 - O la sa, i ka boli kamalenninya negew ɲɛ ka tugu tilennenya ni dannaya, kanuya ani hɛrɛ kɔ, ka fara mɔgɔ minnu kan minnu bɛ Matigi wele ni dusukun saniyalen ye.

Luka 17.30 Mɔgɔ Denkɛ bɛ jira don min na, o na kɛ ten.

Yesu b’a ka kalandenw kalan ko a seginni don bɛna kɛ i n’a fɔ Nuhun ni Lɔti ka donw.

1. Matigi ka don: An dusukunw labɛnni a seginni kama

2. Ka ɲɛnamaya tilennenya kɛ dannabaliw ka diɲɛ kɔnɔ

1. Romɛkaw 13:11-14: “Aw bɛ o waati dɔn, ko aw ka sunɔgɔ waati sera. Katuguni kisili surunyara an na sisan ka tɛmɛ an ka dannaya fɔlɔ kan. Su tɛmɛna yɔrɔ jan; don surunyara. O la sa, an ka dibi kɛwalew fili ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don. An ka taama ka ɲɛ i n’a fɔ tile fɛ cogo min na, an kana kɛ ɲɛnajɛ ni dɔlɔmin na, an kana kɛ kafoɲɔgɔnya ni kafoɲɔgɔnya la, an kana kɛ sɔsɔli ni keleya la.”

2. 1 Tesalonikekaw 5:1-5: “Balimaw, waati ni waatiw ko la, kun t’a la ka foyi sɛbɛn aw ye. Aw yɛrɛw y'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko son su fɛ. K’a sɔrɔ mɔgɔw b’a fɔ ko: ‘Hɛrɛ ni lafiya bɛ yen,’ o tuma na, halakili barikama bɛna kɛ u kan i n’a fɔ jiginni dimi bɛ na muso kɔnɔma kan cogo min na, wa u tɛna kisi. Nka aw tɛ dibi la, balimaw, walisa o don ka aw kabakoya i ko son. Aw bɛɛ ye yeelen denw ye, tile denw. An tɛ su fɛ wala dibi la. O la sa, an kana sunɔgɔ i ko mɔgɔ wɛrɛw b’a kɛ cogo min na, nka an ka to an ɲɛ na ka to an hakili la.”

Luka 17.31 O don na, mɔgɔ min bɛ so sanfɛ, ani a ka fɛnw bɛ so kɔnɔ, o kana jigin ka taa u ta.

O don na, Yesu b’an lasɔmi ko an bɛ yɔrɔ min na, an ka to o la, ko mana kɛ cogo o cogo.

1. An ka to an ka dannaya la: Yesu ka kuma minnu bɛ Luka 17:31 la, olu b’an hakili jigin an ka to dannaya la ani ka an jigi da Matigi kan, hali ni kɔrɔbɔliw bɛ an kan.

2. I ka sabati dannayabaliya la: Yesu ka kuma minnu bɛ Luka 17:31 la, olu b’an jija an ka to an ka kantigiya la ani ka to kantigiya la hali ni a bɛ iko ɲɛnamaya ma sigi.

1. Heburuw 10:35-36 - O la, aw kana aw ka dannaya fili; a bɛna sara caman sɔrɔ. I ka kan ka timinandiya walisa ni i ye Ala sago kɛ, a ye layidu min ta, i ka o sɔrɔ.

2. Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ si tɛna se danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Luka 17:32 Aw hakili to Lɔti muso la.

Nin tɛmɛsira ye lasɔmini ye ka bɔ Yesu yɔrɔ, farati minnu bɛ an kɔ filɛli la. A ye Lɔti muso ka maana fɔ min ye a kɔ filɛ ka kɛ kɔgɔ jɔlan ye.

1. "Fara minnu bɛ kɔsegin kɔ".

2. "Kanminɛli fanga: Luti muso ka maana".

1. Heburuw 12:1-2 "O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ ka kɔn an b'an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.»

2. Romɛkaw 8:13-14 "Ni aw bɛ balo ka kɛɲɛ ni farisogo ye, aw na sa, nka ni aw ye farikolo ka kɛwalew faga Ni Ni barika la, aw na ɲɛnamaya. Ala Ni bɛ minnu ɲɛminɛ, olu bɛɛ ye." ye Ala denw ye.»

Luka 17.33 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ka ɲɛnamaya kisi, o na bɔnɛ a la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ka ɲɛnamaya la, o na a tanga.

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a sinsin a yɛrɛ lakanani kan, a laban na, o bɛna halaki, k’a sɔrɔ minnu b’u yɛrɛ saraka, olu bɛna kisi.

1. Yɛrɛsaraka paradox: Ka i yɛrɛ kanu dege i kɛtɔ ka i bila

2. Se min bɛ mɔgɔ bila ka dabila: Ɲɛnamaya lakika sɔrɔ cogo min na ni yɛrɛdi ye

1. Marka 8:34-38 - Yesu ka welekan ka ban i yr la ka a ka gengenjiri ta.

2. Matiyu 16:24-27 - Yesu ye lasɔmini kɛ ka tugu a kɔ, o kɔrɔ ye min ye.

Luka 17.34 Ne b’a fɔ aw ye ko o su fɛ, cɛ fila na kɛ dilan kelen kan. kelen na minɛ, tɔ kelen na to.»

Fila bɛna tila dilan kelen kɔnɔ: kelen bɛna ta, tɔ kelen bɛna to.

1. Kiritigɛcogo fila-fila: Ala bɛ yecogo tɛmɛnenw ye cogo min na

2. Kantigi ni kantigibali ntalen: Ka taama Ala kanminɛli la

1. Matiyu 24:40-41 - «Cɛ fila na kɛ foro la. kelen bɛna ta ka kelen to yen . O de kosɔn aw k’aw ɲɛmajɔ, katuguni aw t’a dɔn aw Matigi bɛ na don min na.”

2. Matiyu 25:31-34 - «Ni Hadamaden Denkɛ nana a nɔɔrɔ la, ni mɛlɛkɛ senumaw bɛɛ bɛ na a fɛ, o tuma na, a na sigi a nɔɔrɔ masasigilan kan. Siyaw bɛɛ na lajɛ a ɲɛ kɔrɔ, a na u fara ɲɔgɔn kan, i n’a fɔ sagagɛnnaw b’a ka sagaw ni bakɔrɔnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na. A na sagaw bila a kininbolo la, nka bakɔrɔnw bila a kininbolo la. O tuma na fɛ, Masakɛ bɛna a fɔ a kininbolo fɛmɔgɔw ye ko: 'Aw ka na, ne Fa ka dugawuw, ka masaya min labɛn aw ye kabini diɲɛ daminɛ, aw ka o ciyɛn ta.'

Luka 17.35 Muso fila na sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn fɛ. kelen na minɛ, tɔ kelen na to.

Mɔgɔ fila na minɛ kiri la, kelen ka kisi, kelen ka to kɔfɛ.

1: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ an ka kiritigɛ don kama ani ka to ka gɛrɛ Ala la.

2: An ka ko mana kɛ cogo o cogo, Ala ye labɛn kɛ bɛɛ ye, wa a bɛna kiri tigɛ an kan ka kɛɲɛ ni o ye.

1: Matiyu 24:40-41 «O tuma na fɛ, cɛ fila na kɛ foro la. kelen bɛna minɛ ka kelen to yen. Muso fila bɛna sɔgɔsɔgɔ mansin na; kelen na minɛ, kelen na to.”

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:10 “An bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛsigi la, walisa mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min sɔrɔ a farikolo la, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.”

Luka 17.36 Cɛ fila na kɛ foro la. kelen na minɛ, tɔ kelen na to.

Cɛ fila bɛna ko kɛlenw sɔrɔ minnu tɛ kelen ye, kelen bɛna ta, tɔ kelen bɛna to kɔfɛ.

1. Nafa min b’a la ka labɛn ka ɲɛsin kow ma minnu ma deli ka kɛ.

2. Ala sago fanga min b’a jira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 25:1-13 - Npogotigi tan ka ntalen.

2. Yakuba 4:13-15 - Ka siniko boloda ni hakilitigiya ni majigilenya ye.

Luka 17.37 U y’a jaabi ko: «Matigi, min?» A y'a fɔ u ye ko: «Su bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, kɔnɔw na lajɛn yen.»

Yesu b’a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko farikolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, kɔnɔw bɛna na.

1. Ala ka weleli: An Matigi ka weleli jaabi

2. Lajɛ fanga: Mun na an mago bɛ ɲɔgɔn na

1. Yuhana 15:5 - «Ne ye ɛrɛzɛnsun ye. aw ye bolow ye . Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ne kɔnɔ, ne bɛ to ale la, o de bɛ den caman kɛ, katuguni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ.”

2. Heburuw 10:25 - “An ka ɲɔgɔn lasun ka kanuya ni kɛwale ɲumanw jateminɛ.”

Luka 18 kɔnɔ, Yesu ka kalansiraw bɛ delili, majigilenya ani a nɔfɛ musakaw kan. Muso cɛ salen timinandiyalen ni Farisiɛn ni takasibɔla ka ntalenw bɛ o kɔnɔ , ani Yesu ni faama nafolotigi dɔ ka jɛɲɔgɔnya ani a ka saya ko fɔlenw fana bɛ o kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye ntalen dɔ fɔ a ka kalandenw ye walisa k’a jira u la ko u ka kan ka delili kɛ tuma bɛɛ, wa u kana u fari faga. Nin ntalen in kɔnɔ, muso cɛ salen min timinandiyalen don, o bɛ to ka na kiritigɛla tilenbali dɔ fɛ k’a ɲini ka tilennenya ɲini a jugu ma. Hali ni a daminɛ na, kiritigɛla tun t’a fɛ, a laban na, a bɛ tilennenya di a ma walasa a kana a sɛgɛn a ka timinandiya fɛ. Yesu bɛ baara kɛ ni nin maana ye walisa ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka delili kɛ tuma bɛɛ ani ka dannaya kɛ Ala ka tilennenya laban na (Luka 18:1-8). O kɔfɛ, a bɛ ntalen wɛrɛ fɔ cɛ fila ko la minnu wulila ka taa Alabatosoba kɔnɔ ka delili kɛ - kelen ye Farisiɛn ye, tɔ kelen ye takasibɔla ye. Farisiɛn ye barika da Ala ye ni yɛrɛbonya ye ko a tɛ i ko mɔgɔ wɛrɛw — binkannikɛlaw, kojugukɛlaw, jatɔyakɛlaw —walima hali i n’a fɔ nin takasibɔla in k’a sɔrɔ takasibɔla jɔlen tora yɔrɔ jan a tɛna hali sankolo filɛ nka a tun bɛna a disi gosi k’a fɔ ko ‘Ala ka hinɛ ne la jurumukɛla.’ Yesu ye majigilenya takasibɔla tanu a yɛrɛ tilennenya kan Farisiɛn k’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ majigin, o bɛna kɔrɔta (Luka 18:9-14).

Dakun 2nan: Mɔgɔw tun bɛ na ni denw fana ye Yesu fɛ walisa a ka maga u la nka kalandenw y'o ye tuma min na u y'u kɔrɔfɔ nka Yesu ye denmisɛnw wele ka na a ko 'a to denmisɛnninw ka na ne kana u bali masaya Ala ye o ɲɔgɔnna ninnu ta ye Tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye mɔgɔ si min tɛna masaya sɔrɔ Ala ye i ko denmisɛnnin tɛ don a kɔnɔ abada’ ka sinsin a kan mago bɛ dannaya la min bɛ i n’a fɔ denmisɛn majiginni ka don Masaya la (Luka 18:15-17). O kɔfɛ, faama dɔ y'a ɲininka a ka kan ka mun kɛ ka ɲɛnamaya banbali ciyɛn min ye baro kɛ cikanw faama y'a fɔ ko a maralen don kabini a denmisɛnman nka n'a fɔra a ye ko feere fɛn bɛɛ tun ye faantan sɔrɔ nafolo sankolo tugu a kɔ a kɛra dusukasikoba ye bawo a tun ye nafolotigiba ye kosɛbɛ misali gɛlɛya nafolo pose tiɲɛ kalandenya layidu Masaya (Luka 18:18-25). Ni kalandenw ye ɲininkali kɛ jɔn bɛ se ka kisi jaabi gɛlɛya nafolotigi don masaya la Ala y’a jaabi ko min tɛ se ka kɛ hadamadenw seko Ala jirali kisili laban na ala ka wale nɛɛma ka tɛmɛ hadamaden ka cɛsiri sɔrɔli kan (Luka 18:26-27).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, Piɛrɛ y’a jira k’u ye u bolofɛnw bɛɛ to yen ka tugu a kɔ. O la Yesu y'a jaabi k'a fɔ tiɲɛ na ko mɔgɔ si tɛ yen min bɔra so walima muso walima balimakɛw walima bangebagaw walima denw kɔ masaya kosɔn Ala min bɛna dɛsɛ ka siɲɛ caman sɔrɔ nin waati in na si hakɛ na ɲɛnamaya banbali seginni saraka saraka minnu kɛra Masaya kosɔn fila bɛɛ kosɔn sisan ɲɛnamaya nata (Luka 18:28-30). I n'a fɔ taama kɛra Jerusalɛm fan fɛ a ye tan ni fila ta kɛrɛfɛ a y'a fɔ u ye fɛn bɛɛ sɛbɛnnen Kiraw Denkɛ Hadamaden ko la o bɛna dafa o la ka di siya wɛrɛw ma tulo geren mafiɲɛyali daji kan bugɔli fagalen tile sabanan wuli kokura hali bi hali ni kirayakuma jɛlenw kɛra u ma se ka nin kow kɔrɔ faamu bawo a dogolen don u la o kɛra t’a dɔn a bɛ kuma min kan min b’a jira k’u ka faamuyali danma bɛ masiya cidenyabaara dabɔ waati dɔ la(Luka 18:31-34). A laban na, sapitiri bɛ ban ni kɛnɛyali ye delilikɛla fiyentɔ dɔ la Jeriko kɛrɛfɛ, a pɛrɛnna ko ‘Yesu Denkɛ Dawuda hinɛ ne la!’ Hali ni mɔgɔw y’a kɔrɔfɔ, a makun, a pɛrɛnna kosɛbɛ ko ‘Denkɛ Dawuda hinɛ ne la!’ Yesu ye a dabila ka yamaruya di cɛ ma ka na n'a ye a y'a ɲininka a b'a fɛ min na. A ko 'Matigi ne b'a fɛ ka ye.' Yesu y'a fɔ a ye ko: 'I ye i ka dannaya ye i kɛnɛya.' O yɔrɔnin bɛɛ a ye a yeli sɔrɔ a tugura Yesu kɔ ka Ala tanu mɔgɔw bɛɛ y’a ye a ye tanuli di Ala ma min bɛ Ala ka masiya fanga jira farikolo tɔɔrɔw kan fanga dannaya bɛ na ni kɛnɛyali ye (Luka 18:35-43).

Luka 18.1 A ye ntalen dɔ fɔ u ye nin kama, ko mɔgɔw ka kan ka delili kɛ tuma bɛɛ, u kana sɛgɛn.

Ntalen min bɛ muso cɛ salen timinandiyalen kan, o b’an jija an ka delili kɛ tuma bɛɛ, wa an kana an fari faga.

1. "Timinandiya fanga delili la".

2. "Aw kana aw fari faga: Dugaw minnu bɛ sɔrɔ delili la k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn".

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Romɛkaw 12:12 - "Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ."

Luka 18.2 A ko: Kiiritigɛla dɔ tun bɛ dugu dɔ la, a tun tɛ siran Ala ɲɛ, a tun tɛ mɔgɔ jate.

Yesu ye ntalen dɔ fɔ kiritigɛla dɔ kan min tun dalen tɛ Ala la, wa a tun t’a janto mɔgɔw la.

1. Ala b’an wele ka dannaya kɛ ani ka hinɛ jira

2. Kana a to siran wala sigasiga ka jɔ ko ɲuman kɛli sira la

1. Yakuba 2:14-18 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwale si t’a la, o nafa ka bon? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa?

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

Luka 18.3 Muso cɛ salen dɔ tun bɛ o dugu kɔnɔ. A nana a fɛ k'a fɔ a ye ko: «I ka ne jugu hakɛ bɔ ne la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso cɛ salen dɔ kan min y’a ɲini Yesu fɛ a ka a juguman hakɛ bɔ a la.

1. "Dannaya fanga: Muso cɛ salen dɔ ka delili ye Yesu ye".

2. "Timinandiya fanga: Muso cɛ salen ka delili Matigi fɛ".

1. Matiyu 5:5 - “Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta.”

2. Ntalenw 21:31 - “So labɛnnen don kɛlɛ don kama, nka lakana bɛ bɔ Matigi de la.”

Luka 18.4 A ma sɔn dɔɔnin, nka o kɔfɛ, a y’a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: Hali ni ne tɛ siran Ala ɲɛ, hali ni ne tɛ mɔgɔ jate.

Muso cɛ salen min bɛ timinandiya, o ntalen b’a jira ko a nafa ka bon ka timinandiya delili la.

1: Timinandiya fanga min bɛ delili la, o bɛ se ka kuluw lamaga ani ka sankolo da wuli.

2: An bɛ se ka baara kɛ ni muso cɛ salen timinandiyalen ka misali ye walisa k’a jira ko a nafa ka bon ka jɔ delili la.

1: Yakuba 5:16 - “Mɔgɔ tilennen ka delili bɛ se ka baara kɛ.”

2: Luka 11:5-8 - «A y’a fɔ u ye ko: ‘Aw la, mɔgɔ min teri bɛ, o bɛ taa a fɛ su tilancɛ la, k’a fɔ a ye ko: ‘Ne teri, i ka nbuuru saba juru don ne la, katuguni ne terikɛ dɔ sera taama dɔ la, foyi tɛ ne bolo ka bila a ɲɛ kɔrɔ’?”

Luka 18.5 Nka nin muso cɛ salen in bɛ ne tɔɔrɔ, ne na a hakɛ bɔ, walisa a ka na tuma bɛɛ, a kana ne sɛgɛn.

Yesu ye ntalen dɔ lakali muso cɛ salen dɔ kan min tun bɛ timinandiya, min tun bɛ tilennenya ɲini kiritigɛla tilenbali dɔ fɛ. A bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔ minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye, Ala bɛna olu ka deliliw jaabi.

1. Ka timinandiya delili la: Muso cɛ salen ka dannaya bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na

2. Timinandiya fanga: Musocɛ salen ka timinandiya bɛ an sɛmɛntiya cogo min na

1. Yakuba 5:16-18 - "O de kosɔn, a' ye aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon a kɛcogo la. Eli tun ye cɛ ye min tun bɛ a nature i n'a fɔ anw ta, a ye delili kɛ ni timinandiya ye walasa sanji kana na, san saba ni kalo wɔɔrɔ kɔnɔ, sanji ma na dugukolo kan. O kɔfɛ, a ye delili kɛ tugun, sankolo ye sanji di, dugukolo y'a den.

2. 1 Tesalonikekaw 5:17 - "Aw ka delili kɛ k'a sɔrɔ aw ma dabila."

Luka 18.6 Matigi ko: Kiiritigɛla tilenbali bɛ min fɔ, aw k’o lamɛn.

Kiiritigɛla tilenbali b’a jira cogo min na Ala bɛ deliliw jaabi.

1. Ala b’an ka deliliw lamɛn tuma bɛɛ, wa a bɛna jaabi di a yɛrɛ ka waati la.

2. An man kan ka jigiya wala dannaya dabila Ala la abada, ko mana kɛ cogo o cogo.

1. 1 Piɛrɛ 5:7 - "aw ka haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b'aw janto aw la."

2. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya."

Luka 18.7 Yala Ala tɛna a yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilenw hakɛ bɔ, olu minnu bɛ pɛrɛn su ni tile, hali ni a bɛ u muɲu wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kantigiya kan a ka mɔgɔw ka deliliw jaabi la, hali ni o bɛ waati jan ta.

1. Ala ka waati: Muɲuli delili ɲɛkɔrɔ

2. Ala ka kantigiya: Hakilisigi don dannayabaliya ɲɛkɔrɔ

1. 1 Tesalonikekaw 5:17 - Delili kɛ k’a sɔrɔ i ma dabila.

2. Habakuki 2:3 - Katuguni yelifɛn ye waati latigɛlen ye, nka a laban na, a na kuma, nkalon tɛ. sabu a bɛna na tiɲɛ na, a tɛna mɛn.»

Luka 18.8 Ne b’a fɔ aw ye ko a na u hakɛ bɔ joona. O bɛɛ n'a ta, ni Mɔgɔ Denkɛ nana, yala a bɛna dannaya sɔrɔ dugukolo kan wa?

Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko Ala bɛna mɔgɔ tilennenw hakɛ bɔ joona, nka a b’a yɛrɛ ɲininka ni dannaya bɛna to dugukolo kan hali bi ni a seginna.

1. An ka kan ka timinandiya dannaya la

2. Ala ka waleɲumandɔn dafalen

1. Heburuw 10:36-39 - “Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka layidu talen sɔrɔ. Sabu, “Waati dɔɔnin dɔrɔn na, nata na na, a tɛna mɛn. Nka ne ka mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la, ni a kɔseginna, ne ni tɛ diya a ye.» Nka an tɛ mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ kɔsegin ka halaki, nka dannaya bɛ minnu na ani minnu bɛ u ni mara.

2. Romɛkaw 12:19-21 - “Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka a to Ala ka diminya ma, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Hakɛɲumandɔn ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.” O kɔfɛ, “ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo; ni minnɔgɔ b' a la , aw ka fɛn dɔ di a ma a ka min ; K’a masɔrɔ o kɛli fɛ, aw na bɔgɔmugu jenilenw dalajɛ a kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

Luka 18.9 A ye nin ntalen fɔ mɔgɔ dɔw ye minnu dalen tun bɛ u yɛrɛ la ko u tilennen don, ka mɔgɔ wɛrɛw mafiɲɛya.

Nin ntalen bɛ mɔgɔw kalan ko a man ɲi ka mɔgɔ wɛrɛw mafiɲɛya ani ka miiri i yɛrɛ la kosɛbɛ.

1: Kuncɛbaya ye majigilenya jugu ye.

2: Majigilenya ye tilennenya lakika jusigilan ye.

1: Filipekaw 2:3-4 - “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2: Yakuba 4:6 - “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na.”

Luka 18.10 Cɛ fila taara Alabatosoba kɔnɔ ka delili kɛ. Kelen tun ye Farisiɛn ye, tɔ kelen tun ye jagokɛla ye.

Farisiɛn ni waribɔla ntalen b’a jira ko majigilenya nafa ka bon ni an bɛ gɛrɛ Ala la.

1. Majigilenya fanga: Ka kalan sɔrɔ Farisiɛn ni waribɔla ka ntalen na

2. Kuncɛbaya ni majigilenya: An bɛ se ka min kalan Farisiɛn ni waribɔla fɛ

1. Yakuba 4:6 “Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

2. Ntalenw 16:18-19 “Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa ɲɛ ka kɔn bin ɲɛ. A ka fisa ka kɛ ni majigilenya ye ni faantanw ye, ka tɛmɛn ka nafolo tila ni kuncɛbaw ye.”

Luka 18.11 Farisiɛn jɔlen tora ka delili kɛ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ala, ne bɛ barika da i ye, ko ne tɛ i ko mɔgɔ tɔw, jatɔya, tilenbaliya, jatɔya, walima hali i ko nin jatɔya.»

Farisiɛn ye barika da Ala ye a ka fisa ni tɔw ye.

1: Ala ye dugawu minnu di an ma, an ka kan k’olu dɔn, nka an ka kan ka majigin ani an kana an yɛrɛ suma ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: An ka kan k’an jija ka tilennenya ɲɛnamaya kɛ ani ka barika da Ala ka nɛɛma ye.

1: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2: Kolosekaw 3:12 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ni kanulen kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la.

Luka 18.12 Ne bɛ sunɔgɔ siɲɛ fila dɔgɔkun kɔnɔ, ne bɛ ne bolofɛnw bɛɛ taasibila di.

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 18:12 la, o bɛ kuma mɔgɔ dɔ kan min b’a yɛrɛ di ka sunɔgɔ tuma bɛɛ ani ka fɛn bɛɛ di egilisi ma.

1: An ka kan k’an jija ka sunɔgɔ tuma bɛɛ ani ka nili kɛ egilisi ma ka bɔ an bolofɛnw bɛɛ la.

2: Ala ye an bolofɛnw kalifa an ma ani an ka kan ka kɛ kantigiya la ka baara kɛ n’u ye walisa ka baara kɛ a ye.

1: 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - "Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ, ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye."

2: Ntalenw 3:9-10 - "Aw ka Matigi bonya ni aw bolofɛnw ye, ani aw ka sɛnɛfɛn fɔlɔw bɛɛ la, o cogo la aw ka bɔgɔdagaw na fa caman na, aw ka dagaw na fa diwɛn kura la.

Luka 18.13 Jagokɛla jɔlen to yɔrɔ jan, a ma sɔn ka a ɲɛ kɔrɔta sankolo la, nka a y’a disi gosi k’a fɔ ko: «Ala ka makari ne la, ne min ye jurumukɛla ye.»

Jagokɛla dɔ, min jɔlen tun bɛ yɔrɔ jan jama la, a ye makari deli Ala fɛ, a ma se ka a ɲɛ kɔrɔta sankolo la.

1. Weelekan min b k ka jurumuw jira - ka sn an ka jurumuw ni an ka dɛsɛw ma Ala ɲɛ kɔrɔ ani ka a ka makari ɲini.

2. Delili min bɛ bɔ dusukun na - ka Ala ka makari ɲini ni majigilenya ye ani dusukun nimisalen ye.

1. Zaburu 51:17 - Ala ka sarakaw ye hakili karilen ye, dusukun karilen ni nimisalen, Ala, i tɛna mafiɲɛya.

2. Yakuba 4:6-7 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.” O de kosɔn, i ka i kolo Ala ye. Aw ye jinɛ kɛlɛ, a bɛna boli aw ɲɛ.

Luka 18.14 Ne b’a fɔ aw ye ko nin cɛ jolen don a ka so ka tɛmɛ tɔ kelen kan, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin. Min b'a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma majigilenya nafa kan, k’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ majigin, olu bɛna kɔrɔta.

1. "Majigilenya fanga: Kalan ka bɔ Farisiɛn ni takasibɔla ka ntalen na".

2. "Majigin kɔrɔtalen: Dugaw minnu bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ majigin".

1. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2. Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa ɲɛfɛ ka kɔn bin ɲɛ."

Luka 18.15 U nana ni denmisɛnninw fana ye a fɛ walisa a ka maga u la, nka a ka kalandenw y’o ye tuma min na, u y’u kɔrɔfɔ.

Layini kura: Yesu ka kalandenw ye mɔgɔ kɔrɔfɔ minnu nana ni denmisɛnninw ye a fɛ walisa u ka dugawu sɔrɔ.

1. Majigilenya ni bonya nafa ka bon ka gɛrɛ Yesu la.

2. Yesu ye denmisɛnw kanu ani ka sɔn u ma.

1. Marka 10:13-16, “U tun bɛ na ni denmisɛnw ye a ma walisa a ka maga u la, kalandenw y’u kɔrɔfɔ. Nka Yesu y'o ye tuma min na, a dimina k'a fɔ u ye ko: 'A to denmisɛnw ka na ne fɛ. Aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o mɔgɔw ta ye. Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ ma Ala ka masaya minɛ i ko denmisɛn, o tɛna don a kɔnɔ.' A y’u minɛ a bolo la ka duba u ye, k’a bolow da u kan.”

2. Matiyu 19:13-15, “Denmisɛnw nana a ma walisa a ka a bolo da u kan ka delili kɛ. Kalandenw ye jama kɔrɔfɔ, nka Yesu y’a fɔ ko: ‘A to denmisɛnninw ka na ne fɛ, u kana u bali, katuguni sankolo masaya ye o mɔgɔw ta ye.’ A y'a bolow da u kan ka taa.»

Luka 18.16 Nka Yesu y’u wele k’a fɔ a ye ko: «A to denmisɛnninw ka na ne fɛ, aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o mɔgɔw ta ye.»

Yesu b’an jija an ka kɛ i ko denmisɛnw ani ka sɔn Ala ka Masaya ma.

1: An ka kan ka kɛ i ko denmisɛnw walisa ka don Ala ka Masaya la.

2: An ka kan ka sɔn Ala ka Masaya ma i ko denmisɛnw b’a kɛ cogo min na.

1: Matiyu 18:3 - A ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ma yɛlɛma ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la.

2: Marka 10:14 - Nka Yesu y'o ye tuma min na, a dusu tiɲɛna kosɛbɛ, a y'a fɔ u ye ko: «A' y'a to denmisɛnninw ka na ne fɛ, aw kana u bali, katuguni Ala ka masaya ye o mɔgɔw ta ye.»

Luka 18.17 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Ala ka masaya sɔrɔ i ko denmisɛnnin, o tɛna don a kɔnɔ abada.

Ala ka Masaya ka kan ka sɔn ni dannaya ye i n’a fɔ denmisɛnnin.

1: An ka kan ka don Ala ka Masaya la ni den ka dannaya ni jalakibaliya kelen ye, ka an jigi da Ala ka kanuya ni a ka labɛnw kan.

2: N’an b’a fɛ ka don Ala ka Masaya kɔnɔ, an ka kan k’an ka kuncɛbaya di, ka sɔn o ma ni dannaya nɔgɔman ye.

1: Matiyu 18:3 – “Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni aw ma kɔsegin ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la abada.”

2: Galasikaw 5:22-23 – “Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.”

Luka 18.18 Kuntigi dɔ y'a ɲininka ko: «Karamɔgɔ ɲuman, ne na mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ?»

Nin tɛmɛsira bɛ faama dɔ ka ɲininkali ɲɛfɔ Yesu ye ɲɛnamaya banbali ciyɛn sɔrɔ cogo min na.

1. I ka ɲɛnamaya banbali nafa faamuya ani a sɔrɔcogo Yesu Krisita barika la.

2. I ka sɔn ka na Yesu fɛ ni ɲininkali lakikaw ye ani ka i yɛrɛ bila tiɲɛ na ka tugu a kɔ.

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ.

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b i da i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi. Katuguni mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ, ka jurumu fɔ a da la ka kisili kɛ.

Luka 18.19 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Mun na i bɛ ne wele ko mɔgɔ ɲuman? si tɛ ɲuman ye, fo kelen, o kɔrɔ ye Ala ye.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu b’a sinsin a kan ko Ala kelenpe de ka ɲi ani ko mɔgɔ si man kan ka wele ko mɔgɔ ɲuman.

1. Ala ka bonya - An ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kelenpe kan tuma bɛɛ i n’a fɔ mɔgɔ ɲuman wɛrɛ tɛ yen cogo min na ni ale tɛ.

2. Yesu ka majigilenya - Yesu b’a sɔn cogo min na ni majigilenya ye ko Ala kelenpe de ka ɲi tiɲɛ na.

1. Zaburu 116:5 - Matigi ye nɛɛma ye, a tilennen don; ɔwɔ, an ka Ala ye makarikɛla ye.

2. Matiyu 19:17 - A y'a fɔ a ye ko: Mun na i bɛ ne wele ko mɔgɔ ɲuman? ɲuman si tɛ yen ni kelen tɛ, o kɔrɔ ye ko Ala.

Luka 18.20 I b ciw dn ko: I kana jatya k, i kana mg faga, i kana sonyali k, I kana nkalon seereya, i ka i fa ni i ba bonya.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu sariya tan kɔ, a bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko i kana jatɔya kɛ, i kana mɔgɔ faga, i kana sonyali kɛ, i kana seereya nkalontigɛ, ani ka i fa ni i ba bonya.

1. "Ka kanminɛli ɲɛnamaya kɛ: Sariya tan".

2. "Ci fɔlen fanga: Ka i fa ni i ba bonya".

1. Ekisode 20:1-17

2. Efesekaw 6:1-3

Luka 18.21 A ko: «Ne ye ninnu bɛɛ mara kabini ne denmisɛnman.»

Faama kamalennin nafolotigi min y’a cɛsiri ka sariya labato kabini a denmisɛnman, o ye Yesu kabakoya.

1: An ka kan k’an jija ka Ala sago ɲini kabini an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka kɛ kantigi ye ani ka to ka kɛ Ala kanuya n’an ka kanminɛli la.

1: Ntalenw 22:6 - “A’ ye denmisɛn dege a ka taama sira la, ni a kɔrɔla, a tɛna kɔsegin o sira fɛ.”

2: Romɛkaw 12:2 - “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Luka 18.22 Yesu ye o kow mɛn tuma min na, a y’a fɔ a ye ko: «Fɛn kelen dɛsɛlen bɛ i la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka weleli jira ka ɲɛsin kalandenya jugu ma: ka bolofɛnw bɛɛ bila ka tugu a kɔ.

1. "Kalandenya musaka".

2. "Dannaya jugu: Ka Bɛɛ feere ani ka tugu Yesu kɔ".

1. Matiyu 19:27-30 - "Piɛrɛ y'a jaabi ko: «A filɛ, an ye fɛn bɛɛ to yen ka tugu i kɔ. O tuma na fɛ, an na mun sɔrɔ?" Yesu y'a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko diɲɛ kura kɔnɔ, ni Mɔgɔ Denkɛ na sigi a ka masasigilan nɔɔrɔma kan, aw minnu tugura ne kɔ, aw fana na sigi masasigilan tan ni fila kan ka kiri tigɛ Israɛl siya tan ni fila kan mɔgɔ o mɔgɔ ye sow walima balimakɛw walima balimamusow walima fa walima ba walima denw walima dugukolow to ne tɔgɔ kosɔn, o na kɛmɛ sɔrɔ, ka ɲɛnamaya banbali ciyɛn ta.»

2. Marka 10:17-31 - "A taatɔ a ka taama na, cɛ dɔ bolila ka a biri a ɲɛ kɔrɔ k'a ɲininka ko: «Karamɔgɔ ɲuman, ne ka kan ka mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ?” ...Yesu y'a filɛ, a y'a kanu, a y'a fɔ a ye ko: «Fɛn kelen dɛsɛlen bɛ i la: i ka taa i bolofɛnw bɛɛ feere ka di faantanw ma, i na nafolo sɔrɔ sankolo la, ka na tugu ne kɔ .” O kuma in dusu tiɲɛna, a taara ni dusukasi ye, bawo nafolo caman tun b'a bolo."

Luka 18.23 A ye o mɛn tuma min na, a dusu tiɲɛna kosɛbɛ, katuguni a tun ye nafolotigiba ye.

Nafolotigi dɔ dusu tiɲɛna kosɛbɛ tuma min na Yesu y’a fɔ a ye ko a ka gɛlɛn nafolotigiw ma ka don Sankolo Masaya la.

1. Ka masaya miiriya ta: Ka baara kɛ ani ka saraka kɛ Ala ka Masaya kɔnɔ

2. Nafolo dugawu ni doni: Ka baara gɛlɛya minɛ

1. Matiyu 19:21-24 - Yesu b’a fɔ kuntigi kamalennin nafolotigi ye ko a ka a bolofɛnw bɛɛ feere ka tugu a kɔ.

2. Yakuba 5:1-5 - Ladilikan don nafolotigiw ma, u ka nimisa u ka tilenbaliya la, ka segin Matigi ma.

Luka 18.24 Yesu y'a ye ko a dusu kasira kosɛbɛ, a ko: «Nafolotigiw tɛna don Ala ka masaya la dɛ!

Yesu ye mɔgɔw kalan nafolotigi minnu bɛ don Ala ka masaya la, olu ka gɛlɛya ko la.

1. Nafolo ni Ala ka Masaya: Dannabaa nafolotigiw ka gɛlɛyaw

2. Dannaya sabatili tɛ nafolotigiya ye: Ala ka Masaya sira

1. Matiyu 6:19-21 “Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛw ye sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na, ka sonyali kɛ yɔrɔ min na. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

2. Yakuba 2:1-7 Ne balimaw, aw kana an Matigi Yesu Krisita, nɔɔrɔ Matigi ka dannaya minɛ ni ɲɛmajɔ ye. Ni cɛ dɔ nana aw ka jama la ni sanu bololanɛgɛw ye, fini ɲumanw don, ka faantan dɔ fana don, fini nɔgɔlen don, ka aw janto o fini ɲumanw donbaga la, k'a fɔ a ye ko: «I sigi yan yɔrɔ ɲuman na », k’a fɔ faantan ye ko: “I jɔlen bɛ yen,” walima ko: “I sigi yan ne sennasanbara la,” yala aw ma ɲɛmajɔli jira aw ni ɲɔgɔn cɛ, ka kɛ kiritigɛlaw ye ni miiri juguw ye wa?

Luka 18.25 Katuguni ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ pikirijikɛlan fɛ, ka tɛmɛ nafolotigi ka don Ala ka masaya la.

A ka gɛlɛn mɔgɔ bolo min ye nafolotigi ye ka don Ala ka Masaya la.

1: "Nafolotigiw ni Ala ka Masaya" - Bibulu b'an lasɔmi ko a ka gɛlɛn mɔgɔ ma min ye nafolotigi ye ka don Ala ka Masaya la.

2: "Nafolo fanga" - An ka kan ka an janto nafolo fanga n'a seko la k'an tanga Ala ka Masaya ma.

1: Yakuba 1:11 - Katuguni tile bɛ bɔ n'a ka funteni ye, ka bin ja; a falen bɛ bin, a cɛɲi bɛ halaki. O cogo kelen na, nafolotigi fana na tunun a nɔfɛkow cɛma.

2: Ntalenw 28:20 - Dugaw bɛna caya mɔgɔ kantigi la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ teliya ka kɛ nafolotigi ye, o tɛna ɲangi.

Luka 18.26 Minnu y'a mɛn, olu y'a fɔ ko: Jɔn bɛ se ka kisi?

Tɛmɛsira Mɔgɔw ye Yesu ka kalan mɛn ani u y’a ɲininka o tuma na, jɔn bɛ se ka kisi.

1. Weelekan ka ɲɛsin Kisili ma: Yesu ka ɲɛnamaya banbali saraka bɛ sɔn cogo min na

2. Ka an yɛrɛ tanga jurumu yafabali ma: Yesu ka welekan jaabi nafa ka bon

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ni i b a f i da la ko Yesu ye Matigi ye ani ni i dalen b i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka jo sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.

Luka 18.27 A ko: «Mɔgɔw tɛ se ka minnu kɛ, Ala bɛ se ka olu kɛ.»

Yesu bɛ kalan dɔ kɛ delili ni dannaya fanga kan, k’a sinsin a kan ko Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Delili fanga".

2. "Fɛn min tɛ se ka kɛ ni hadamadenw ye, min tɛ se ka kɛ ni Ala ye".

1. Romkaw 4:17-21 - Ibrahima ka danaya jatera a ma iko tilennenya

2. Yakuba 2:14-26 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara

Luka 18.28 Piɛrɛ y’a fɔ ko: «An ye fɛn bɛɛ to yen ka tugu i kɔ.»

Kalandenw ye fɛn bɛɛ to yen walisa ka tugu Yesu kɔ.

1. Kalandenya fanga: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye min ye

2. Ka tugu Yesu kɔ: An bɛ sɔn ka mun to yen?

1. Marka 10:28-31 - Yesu ye wele bila kamalennin nafolotigi ma, a ka fɛn bɛɛ to a kɔ ka tugu a kɔ

2. Heburuw 11:8 - Ibrahima ka sɔn ka bɔ a faso la ka tugu Ala ka welekan kɔ

Luka 18.29 A y'a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko: Cɛ si tɛ so, wala bangebaaw, wala balimaw, wala muso wala denw to Ala ka masaya kosɔn.

Mɔgɔ si man kan ka sɔn k’a ka denbaya saraka Ala ka masaya kosɔn.

1. Ala nafa ka bon ka tɛmɛ dugukolo kan jɛɲɔgɔnyaw kan.

2. Ka tugu Ala kɔ, o musakaw jateminɛ.

1. Matiyu 10:37-38 - «Mɔgɔ min bɛ a fa kanu ka tɛmɛ ne kan, o man kan ni ne ye, ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a denkɛ walima a denmuso kanu ka tɛmɛ ne kan, o man kan ni ne ye. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ, o man kan ni ne ye.»

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i seko bɛɛ ye.”

Luka 18.30 A tɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ka tɛmɛn nin waati kan, ani diɲɛ nata la.

O tɛmɛsira bɛ kuma ɲɛnamaya banbali layidu kan ani dugawu suguya caman na sisan ani sini.

1. Ɲɛnamaya banbali layidu: Luka 18:30 lajɛ

2. Duba caman sɔrɔli: Luka 18:30 sɛgɛsɛgɛli

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Matiyu 19:29 - Mɔgɔ o mɔgɔ ye so walima balimakɛ walima balimamuso to ne fa walima ba walima denw walima foro to ne kosɔn, o tigi bɛna o hakɛ sɔrɔ siɲɛ kɛmɛ, ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Luka 18.31 O tuma la, a ye o tan ni fila ta ka f u ye ko: An b taa Jerusalm, kiraw ye min sbn mg Denk ko la, o b na dafa.

Yesu tun bɛ ka kalanden tan ni fila labɛn ko minnu tun ka kan ka kɛ ni u taara Jerusalɛm.

1: Ala ka laɲini dafalen don, a tɛ fili, a sago ka kɛ.

2: Yesu tun ye kantigiya kɛ Ala ye cidenyabaara min di a ma, an fana ka kan k’an jija k’o ɲɔgɔn kɛ.

1: Filipekaw 2:8 - Ka sɔrɔ a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!

2: Esayi 53:12 - O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔ caman ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye, katuguni a y'a ni bɔn fo ka se saya ma, a jatera ni sariya tiɲɛbagaw ye. O bɛɛ n'a ta, a ye mɔgɔ caman ka jurumu ta, a bɛ delili kɛ jurumukɛlaw ye.

Luka 18.32 A na don siya wɛrɛw bolo, ka tulo geren a la, ka delili kɛ a la, ka daji da a kan.

Yesu na don siya wɛrɛw bolo ani ka maloya ni tɔɔrɔ sɔrɔ.

1. An ka gengenjiri ta: Yɛrɛsaraka nafa

2. Yafa sebaaya: Yesu ka misali min ye kanuya ye min tɛ dantigɛli kɛ

1. Esayi 53:3-5 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2. 1 Piɛrɛ 2:21-25 - Aw welera o de kosɔn, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ.

Luka 18.33 U na a bugɔ ka a faga, a tile sabanan na, a na kunun.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu bugɔli kan ka faga a tile sabanan na, ka tila ka kunun.

1. "Ka se sɔrɔ saya kan: Yesu lakununni".

2. "Kumabli sebaaya Yesu ka saraka barika la".

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:55-57 (“Saya, i ka se sɔrɔli bɛ min? Saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min?”)

2. Esayi 53:5 (“Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ.”)

Luka 18.34 U ma o kow si faamu.

Yesu ka kalandenw m’a faamu Yesu ka kuma minnu fɔ u ye.

1. Dannaya fanga: Ka a dege ka da Ala la cogoyaw la minnu tɛ an dɔn

2. Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka kɛ kalanden ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ

1. Efesekaw 4:20-21 - Nka walisa aw ka fa a sago dɔnniya la hakilitigiya ni hakili ta fan fɛ faamuyali bɛɛ la. Walisa aw ka taama ka kɛɲɛ ni Matigi ye fo ka diya mɔgɔw bɛɛ ye, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la.

2. Ntalenw 2:2-5 - I ka i tulo da hakilitigiya la, ka i dusukun bila faamuyali la. Ɔwɔ, ni i bɛ pɛrɛn dɔnniya nɔfɛ, ka i kan kɔrɔta faamuyali kama. Ni i b'a ɲini i ko warijɛ, ka a ɲini i ko nafolo dogolenw. O tuma na fɛ, i na Matigi ɲɛsiran faamu, ka Ala dɔnniya sɔrɔ.

Luka 18.35 A surunyalen Jeriko dugu la, fiyentɔ dɔ sigilen tun bɛ sira da la ka delili kɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma fiyentɔ dɔ kan min tun bɛ ka delili kɛ Jeriko kɛrɛfɛ.

1: Yesu bɛ fiyentɔw kɛnɛya - Luka 18:35

2: Dannaya fanga - Luka 18:35

1: Esayi 35:5-6 - "O tuma na fɛ, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko bɔgɔdaga, bobow nɛnkun na dɔnkili da kungokolon kɔnɔ ji na bɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.»

2: Matiyu 9:27-28 - "Yesu bɔra yen tuma min na, fiyentɔ fila tugura a nɔfɛ ka pɛrɛn ko: Dawuda Denkɛ, makari an na. A donna so kɔnɔ tuma min na, fiyentɔw nana." Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw dalen b'a la ko ne bɛ se ka nin kɛ wa?»

Luka 18.36 A ye jama tɛmɛtɔ mɛn, a y’a ɲininka o kɔrɔ ye mun ye.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ a ye ɲininkali kɛ jamaba tɛmɛnen tun bɛ mun de kan.

1. Kɔlɔsili fanga: Ɲininkaliw bɛ se k’an lase Ala ma cogo min na

2. Lamɛnni fanga: Ni an y’an janto diɲɛ kɔnɔ, o bɛ se k’an gɛrɛ Yesu la cogo min na

1. Jeremi 33:3 – “I ka ne wele, ne na i jaabi, ka kobaw ni ko dogolenw fɔ i ye, i ma minnu dɔn.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 4:29 – “Nka i na Matigi i ka Ala ɲini ka bɔ yen, i na a sɔrɔ, n’i y’a ɲini ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye.”

Luka 18.37 U y'a fɔ a ye ko Yesu Nazarɛtika bɛ tɛmɛ.

Jama y’a fɔ cɛ dɔ ye ko Yesu Nazarɛtika bɛ tɛmɛn.

1. Yesu ka kɛli bɛ ɲɛnamaya lase - Luka 18:37

2. Nafa min b Yesu dn - Luka 18:37

1. Yuhana 11:25 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya."

2. Marka 10:45 - "Mɔgɔ Denkɛ yɛrɛ ma na ka baara kɛ, nka ka baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye."

Luka 18.38 A pɛrɛnna k'a fɔ ko: «Yesu, Dawuda denkɛ, makari ne la.»

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min bɛ ka Yesu wele a ka makari a la.

1. An ka kan ka an ɲɛsin Yesu ma tuma bɛɛ an magoɲɛ waatiw la.

2. Mg minnu b Yesu wele ni danaya ye, olu b na jaabi.

1. Matiyu 7:7-8 - "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye Min bɛ gosi, o na da wuli o ye.»

2. Esayi 55:6 - "Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ, aw ka a wele ka a surunya."

Luka 18.39 Minw taara ɲɛfɛ, olu y’a kɔrɔfɔ ko a ka a makun, nka a pɛrɛnna ka t’a fɛ ko: «Dawuda denkɛ, makari ne la.»

Fiyentɔ ye kɛnɛya ɲini tuma bɛɛ Yesu fɛ, hali k’a sɔrɔ a lamini mɔgɔw tun b’a kɔrɔfɔ.

1. Se min bɛ timinandiya la: I kana Ala dabila abada

2. Dannaya mara: I jigi da Yesu kan walisa ka kɛnɛya

1. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ani ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2. Yakuba 5:16-18 - Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Cɛ tilennen ka delili min bɛ nɔ bɔ, ni timinandiya ye, o bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma.

Luka 18.40 Yesu y'i jɔ k'a fɔ ko u ka na n'a ye a ma.

Yesu ye fiyentɔ dɔ kɛnɛya ani ka kalan dɔ lase mɔgɔ ma dannaya ko la.

1. Dannaya min bɛ kɛwalew la: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. Ka i jigi da Ala ka barika kan: Ka se sɔrɔ farikolo ni hakili ta fan fɛ fiyentɔya kan

1. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye dannaya ye fɛn yetaw la.”

2. Romɛkaw 15:13 - “Jigiya Ala ka aw fa ɲagali ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.”

Luka 18.41 A ko: «I b’a fɛ ne ka mun kɛ i la?» A ko: «Matigi, ne ka yeli sɔrɔ.»

Yesu ye fiyentɔ kɛnɛya: Yesu ye makari ni hinɛ jira fiyentɔ la, a kɛtɔ k’a ɲininka a sago ye min ye.

1. Hinɛ fanga: Ka mɔgɔ wɛrɛw mago teliyalenw ye ka tɛmɛ

2. Dannaya barika: Ka da fanga kɔrɔba dɔ ka se la ka kɛnɛya

1. Matiyu 9:27-30 - Yesu ye fiyentɔ fila kɛnɛya

2. Yakuba 5:14-16 - Delili ka kɛnɛya ani dannaya fanga

Luka 18.42 Yesu y'a fò a ye ko: «I ye i ye, i ka danaya ye i kisi.»

Nin tɛmɛsira min bɔra Luka ka Kibaru Duman kɔnɔ, o b’a fɔ ko dannaya min bɛ Yesu la, o de bɛ an kisi.

1. "Dannaya fanga: Bartime fiyentɔ kɛnɛya".

2. "Dannaya kisili: Yesu ni Bartime".

1. Marka 10:46-52 - Yesu ye fiyentɔ kɛnɛya Jeriko

2. Romkaw 10:9 - "Ni i ye Matigi Yesu jate i da la, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi."

Luka 18.43 O yɔrɔnin bɛɛ la, a ye yeli kɛ, ka tugu a nɔfɛ ka Ala tanu.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min kɛnɛyara a ka fiyentɔya la, ka tugu Yesu kɔ, ka tanuli kɛ Ala ye.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu bɛ se k’an kɛnɛya cogo min na hakili ta fan fɛ ani farikolo ta fan fɛ

2. Ka yeli sɔrɔ ani ka dannaya sɔrɔ: An bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ka taa Yesu fɛ

1. Matiyu 9:27-30 - "Yesu bɔra yen tuma min na, fiyentɔ fila tugura a nɔfɛ ka pɛrɛn ko: Dawuda Denkɛ, makari an na. A donna so kɔnɔ tuma min na, fiyentɔw nana." a y'a fɔ a ye ko: «Aw dalen b'a la ko ne bɛ se ka nin kɛ?»U y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi.»O kɔ, a magara u ɲɛw la k'a fɔ ko: «Aw ka dannaya ka kɛɲɛ ni aw ye.»U ɲɛw yɛlɛla.» ;Yesu y'u laadi kosɔbɛ ko: «Aw k'a to mɔgɔ si kana o dɔn.»

2. Esayi 35:5-6 - "O tuma na, fiyentɔw ɲɛ bɛ da, tulo gerenw tulo bɛ jɔ. O kɔfɛ kungokolon kɔnɔ ji na bɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.»

Luka 19 kɔnɔ, Zase ka maana, Mina tan ntalen, Yesu ka don Jerusalɛm ni se sɔrɔli ye, ani a ka kasi Jerusalɛm kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu donna Jeriko ye yɔrɔ min na a ye Zase sɔrɔ yen, min tun ye takasibɔla nafolotigi ye min yele sikomɔri jiri la walisa ka Yesu ye. Yesu y’a wele ka jigin k’a fɔ ko a bɛna to a ka so. O ye ŋunuŋunukan bila mɔgɔw la minnu y’o ye, bawo u tun bɛ Zase jate jurumukɛla ye. Nka, Zase ye layidu ta ko a bɛna a bolofɛn tilancɛ di faantanw ma, ka mɔgɔ o mɔgɔ nanbara, a bɛna o tigi sara siɲɛ naani. Yesu y’a jira ko kisili sera a ka so bawo ale fana tun ye Ibrahima denkɛ ye ani a y’a sinsin a ka cidenyabaara kan: “Katuguni Mɔgɔ Denkɛ nana ka mɔgɔ tununnenw ɲini” (Luka 19:1-10).

Dakun 2nan: U tun bɛ nin lamɛn tuma min na, a taara a fɛ ka ntalen dɔ fɔ bawo a tun bɛ Jerusalɛm kɛrɛfɛ ani mɔgɔw tun b’a miiri ko masaya Ala bɛ taa a yɛrɛ jira o yɔrɔnin bɛɛ la o ye ntalen fɔ Minas tan ye cɛ bonyalen bange taara yɔrɔ jan jamana ye a yɛrɛ bila masakɛ la o kɔfɛ a seginna sanni a ka taa a ye baarakɛla tan wele ka mina kelen-kelen bɛɛ di u ma k'a fɔ u ye ko 'Aw ka nin wari in bila baara la fo n ka segin.' Nka jamanaden minnu y'a koniya, olu ye ciden ci a kɔfɛ k'a fɔ ko 'An t'a fɛ nin cɛ in ka kɛ an ka masakɛ ye.' Segintɔ masakɛ ye yamaruya di baarakɛlaw ma minnu ye wari di u ma u ka wele a ma yamaruya k’a dɔn u ye min sɔrɔ n’o ye dɔw y’u ka minaw caya nka kelen y’a ka mina fini dogo siran masakɛ y’a ta a bolo min ye mina tan sɔrɔ k’a fɔ ko ‘Ne b’a fɔ aw ye mɔgɔ o mɔgɔ sago bɛ min na ka dɔ fara u kan nka hali u bolofɛn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, o bɛna bɔsi u la.' O kɔ, a ye ko kɛ ni jamanadenw ye minnu banna a la (Luka 19:11-27). Nin ntalen bɛ kunkanbaaraw jira kantigiya kuntigiya nafolo cogoyaw Ala bɛ minnu kalifa an ma ani kɔlɔlɔ minnu bɛ ban Krisita ka matigiya la.

Dakun 3nan: Nin ntalen fɔlen kɔfɛ, Yesu taara ɲɛfɛ ka wuli Jerusalɛm Bɛtifage kɛrɛfɛ Bɛtani Oliviye kulu ye kalanden fila ci ka na faliden la min ma wuli abada k’a ɲininka mun na a kɛli ka kan k’a fɔ ko ‘Matigi mago bɛ a la.’ U nana ni faliden ye k'u ka finiw don a kan a ye sigi jama k'u ka finiw sɛnsɛn sira tɔw ka bolow tigɛ jiriw y'u sɛnsɛn sira jamaba bɛɛ kalandenw y'a daminɛ ni nisɔndiya ye ka Ala tanu kanba ye kabako bɛɛ ye k'a fɔ ko 'Duba bɛ masakɛ nana tɔgɔ Matigi! Hɛrɛ sankolo nɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ!’ Farisiɛn dɔw jama y’a fɔ a ye ko ‘Karamɔgɔ ka i ka kalandenw kɔrɔfɔ!’ Nka a y’a jaabi ko ‘Ne b’a fɔ aw ye ko ni u ye u makun kabakurunw bɛna pɛrɛn’ min b’a jira ko a ye Ala cogoya ye A ka masaya tanuli min tɛ se ka bali, danni min ka kan (Luka 19:28-40). I n’a fɔ a surunyara dugu kasi a kan ka halakili nata fɔ bawo a ma waati taama hɛrɛ dɔn ka kasi fiyentɔya dannayabaliya hali ni a tun bɛ Masiya cɛma (Luka 19:41-44). Sapitiri bɛ kuncɛ ni a donna Alabatosoba kɔnɔ ka fɛnw feerelaw gɛn ka bɔ yen k’a fɔ ko ‘Ne ka so bɛna kɛ so delili ye nka aw ye den binkannikɛlaw kɛ’ ka segin don o don ka batoso kalan k’a sɔrɔ sarakalasebaa kuntigiw karamɔgɔw sariya ɲɛminɛbagaw tun b’a ɲini ka fɛɛrɛ sɔrɔ k’a faga hali bi u ma se ka cogo si sɔrɔ o kɛ bawo mɔgɔw bɛɛ tun sirilen bɛ daɲɛw la minnu b’a jira ko gɛlɛya bɛ ka bonya a ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw makɔnɔni ko diyanyeko minnu bɛna kɛ sɔɔni, olu bɛna kɛ sapitiri nataw la (Luka 19:45-48).

Luka 19.1 Yesu donna ka tɛmɛ Jeriko.

Yesu tɛmɛna Jeriko dugu kɔnɔ.

1. Yesu ka kɛta sebaaya

2. Yesu ka tɛmɛsira ye nɔ min bila

1. Luka 5:17-26 – Yesu bɛ ka cɛ farikolo tiɲɛnen kɛnɛya

2. Marka 10:46-52 – Yesu ye fiyentɔ Bartime kɛnɛya

Luka 19.2 Cɛ dɔ tun bɛ yen, o tɔgɔ ko Zase, o tun ye waribɔlaw kuntigi ye, a tun ye nafolotigi ye.

Zase tun ye nafolotigi ye min tun ye takasibɔla ye ani a tun bɛ se kosɛbɛ fana a ka dugu kɔnɔ.

1. Ala ye labɛn kɛ bɛɛ ye, u jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ala ka nɛɛma ni a ka makari bɛ bɛɛ bolo, u ka nafolo walima u jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Matiyu 19:26 - Nka Yesu y’u filɛ k’a fɔ ko: “O tɛ se ka kɛ hadamaden fɛ, nka fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala fɛ.”

Luka 19.3 A y’a ɲini ka Yesu ye, a ye mɔgɔ min ye. A tun tɛ se ka kɛ ganmaralaw kosɔn, katuguni a bonya tun ka dɔgɔ.

Zake min tun ye cɛ fitinin ye, o ma se ka Yesu ye jamaba kosɔn.

1. Ala b’an bɛɛ wele an bonya walima an janya mana kɛ min o min ye.

2. Yesu b’a jira an na ko bɛɛ nafa ka bon Ala bolo.

1. Esayi 64:6 - An bɛɛ kɛra i ko mɔgɔ nɔgɔlen, an ka kɛwale tilennenw bɛɛ kɛra i ko fini nɔgɔlenw. an bɛɛ bɛ sɔgɔsɔgɔ i ko furabulu, ani an ka jurumuw bɛ an sama ka taa i ko fiɲɛ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-27 - Farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman bɛ a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten.

Luka 19.4 A bolila ka taa a ɲɛfɛ ka wuli ka taa a ye.

Zase bolila ka taa ɲɛfɛ ka yele sikomɔri jiri dɔ kan walisa ka Yesu yecogo ɲuman sɔrɔ a tɛmɛtɔ.

1. Majigilenya nafa - Zase b’an kalan majigilenya nafa la iko a tun b’a fɛ ka fɛn caman kɛ dɔrɔn walasa ka Yesu yecogo ɲuman sɔrɔ.

2. Ka bɔ dususalo la ka tugu Yesu kɔ - Zase ka kɛwalew b’a jira ko an ka kan ka sɔn ka bɔ an ka dususalo la walisa ka tugu Yesu kɔ.

1. Matiyu 5:3-4 - "Fantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, k'a masɔrɔ sankolo masaya ye olu ta ye. Minnu bɛ kasi, olu ye dubadenw ye, katuguni u na dusu saalo."

. ."

Luka 19.5 Yesu sera o yɔrɔ la tuma min na, a y’a ɲɛ kɔrɔta k’a ye k’a fɔ a ye ko: «Zase, i ka teliya ka jigin. katuguni bi ne ka kan ka to i ka so.»

Zase tun ye nafolotigiba ye, jamana tun bɛ min mafiɲɛya, o bɛɛ n’a ta, Yesu y’a ye a ye mɔgɔ min ye tiɲɛ na, wa a ye nɛɛma ni sɔnni di a ma.

1. Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ ani a bɛ Bɛɛ bolo

2. Ka mɔgɔw minɛ minnu tɛ kanu ani minnu t’a fɛ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Matiyu 25:40 - Masakɛ na u jaabi k'a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko aw ye o kɛ ne balima fitininw dɔ la kelen na, aw ye o kɛ ne ye.

Luka 19.6 A ye teliya ka jigin ka a minɛ ni ɲagali ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu jigincogo ɲɛfɔ ka na mɔgɔw kunbɛn ni nisɔndiya ye.

1. Yesu ka nisɔndiya: Ka nisɔndiya sɔrɔ Matigi fɛ dege

2. Teliya fanga: Ala ka weleli jaabi teliya la

1. Zaburu 100:2: Aw ka baara kɛ Matigi ye ni nisɔndiya ye; ka na a ɲɛkɔrɔ ni dɔnkilida ye !

2. Filipekaw 4:4: Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. ne na a fɔ tugun ko : ɲagali!

Luka 19.7 U ye o ye tuma min na, u bɛɛ ye ŋunuŋunu ko: «A taara kɛ dunan ye jurumukɛla dɔ fɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw ka kɛwalew fɔ tuma min na u ye Yesu ye ka kɛ dunan ye ni cɛ dɔ ye min tun ye jurumut ye.

1. Yesu bɛ bɛɛ kanu: Luka 19:7 lajɛ walisa ka Ala ka kanuya jira min tɛ dantigɛli kɛ

2. Ka kɛ yeelen ye dibi la: Yesu ka kɛwalew bɛ se k’an bilasira cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Matiyu 5:14-16 - “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

Luka 19.8 Zase y'i jɔ ka a fɔ Matigi ye ko: A filɛ, Matigi, ne bɛ ne ka nafolo tilancɛ di faantanw ma. Ni ne ye fɛn dɔ ta mɔgɔ dɔ la nkalontigɛ la, ne bɛ a lasegin a ma siɲɛ naani.

Zase ye nimisali lakika jira tuma min na a y’a fɔ ko a bɛna a bolofɛn tilancɛ di, ka tilenbaliya min ta, a bɛna o segin siɲɛ naani.

1. Nimisali fanga

2. Ala ka nɛɛma yafa la

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

Luka 19.9 Yesu y’a fɔ a ye ko: Kisili sera nin so in kɔnɔ bi, katuguni ale fana ye Ibrahima denkɛ ye.

Kisili sera mg minnu ma, olu minnu dara Yesu la ani minnu ye Ibrahima denw ye.

1. An bɛɛ ye Ibrahima Denw ye, ani Matigi bɛ Kisili lase an ma.

2. Ka da Yesu la ani ka Matigi ka Kisili sr.

1. Romɛkaw 4:11-12 - A ye bolokoli taamashyɛn sɔrɔ, tilennenya taamashyɛn min tun b’a bolo dannaya barika la, k’a sɔrɔ a bolokobali tun don. O la sa, dannabaaw bɛɛ fa ye, nka u ma bolokoli, walisa tilennenya ka da u kan.

2. Galasikaw 3:6-7 - I n’a fɔ Ibrahima “dana Ala la cogo min na, k’a jate tilennenya ye,” o cogo kelen na, a faamu ko dannayakɛlaw ye Ibrahima denw ye. Sɛbɛnniw y’a jira ka kɔn o ɲɛ ko Ala bɛna jo di siya wɛrɛw ma dannaya barika la, wa a ye kibaru duman fɔ Ibrahima ye ka kɔn o ɲɛ ko: “Siyaw bɛɛ na duba sɔrɔ i barika la.”

Luka 19.10 Katuguni Mɔgɔ Denkɛ nana ka fɛn tununnenw ɲini ani ka u kisi.

Yesu nana mɔgɔ tununnenw ɲini ani ka u kisi.

1. Saga tununnen: Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ fanga

2. Sira kura: Yesu ye Kisili ɲɛminɛbaga ye

1. Yuhana 3:17 - K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ jalaki, nka a ka diɲɛ kisi ale barika la.

2. Matiyu 18:11 - Katuguni Mɔgɔ Denkɛ nana mɔgɔ tununnenw kisi.

Luka 19.11 U ye o kow mɛn tuma min na, a ye ntalen dɔ fara a kan, k'a masɔrɔ a tun surunyalen bɛ Jerusalɛm, ani u tun b'a miiri ko Ala ka masaya na jira o yɔrɔnin bɛɛ.

Yesu tun bɛ Jerusalɛm gɛrɛfɛ ani jama tun b’a fɛ Ala ka Masaya bɛna bɔ kɛnɛ kan sɔɔni, o de la Yesu ye ntalen dɔ fɔ u ye.

1. "Ala ka Masaya makɔnɔni".

2. "Ntalenw ka sebaaya".

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Matiyu 13:34 - "Yesu ye nin kow bɛɛ fɔ jama ye ntalenw na, nka a ma kuma u fɛ ni ntalen tɛ."

Luka 19:12 A ko: «Mɔgɔba dɔ taara jamana jan dɔ la walisa ka masaya sɔrɔ a yɛrɛ ye, ka segin.»

Yesu ye ntalen dɔ fɔ faama dɔ kan min taara jamana yɔrɔ jan dɔ la ka masaya sɔrɔ, ka tila ka segin.

1: Ala bɛ baara nafamaw kalifa an ma ani an ka kan ka kantigiya kɛ a ye walisa k’a ka dugaw sɔrɔ.

2: Yesu ka ɲɛnamaya kɛra misali ye min b’a jira cogo min na an bɛ se ka baara kɛ Ala ye ni kantigiya ye kanminɛli ni timinandiya fɛ.

1: Matiyu 25:14-30 - Talenti ntalen.

2: Josue 1:8 - I ka barika sɔrɔ ka i jagɛlɛya, katuguni i taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi na kɛ i fɛ.

Luka 19.13 A ye a ka baaraden tan wele ka wari tan di u ma k'a fɔ u ye ko: «Aw ka baara kɛ fo ne ka na.»

Yesu ye kilo tan di baaraden tan ma, k’a fɔ u ye ko u ka baara kɛ n’o ye fo a ka segin.

1. Baarakɛla ka kunkanbaaraba - An ye fɛn minnu di an ma, olu ɲɛnabɔcogo dege

2. Kantigi fo Krisita seginni - Ka timinandiya ɲɛnamaya sɛnɛ

1. Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen

2. 1 Kɔr. 4:1-2 - Ala ka nɛɛma ɲɛmɔgɔw minnu bɛ se ka da u kan

Luka 19.14 Nka a ka jamanadenw y’a koniya, u ye ci bila a nɔfɛ ko: «An tɛna nin cɛ sɔrɔ ka kɛ an kun na.»

Jerusalɛm jamanadenw banna Yesu ka kɛ u ka masakɛ ye.

1. Yesu ka masaya tilennen - Yesu ye kuntigi tilennen ye cogo min na an ka kan ka tugu min kɔ

2. Ka ban Yesu la - An man kan ka ban Yesu ka fanga la cogo min na

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

Luka 19.15 A seginna ka masaya sɔrɔ tuma min na, a y’a fɔ ko a ye wari di minnu ma, u ka o jɔn wele a fɛ, walisa a k’a dɔn mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye tɔnɔ hakɛ min sɔrɔ jago fɛ.

Yesu seginna ka na ci bila a sagokɛlaw ma, u ye wari hakɛ min sɔrɔ jago fɛ, u k’o fɔ a ye.

1. Baara kɛli ni timinandiya sara: Yesu bɛ baaraden kantigiw sara u ka timinandiya kosɔn.

2. Nisɔndiya min bɛ bɔ bolomafara la: Yesu bɛ a sagokɛlaw ka bolomafara seli kɛ.

1. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 (“Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ, ko mɔgɔ ka kantigi ye.”)

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-7 (“Nka ne b’a fɔ nin ye ko: Min ye danni kɛ dɔɔnin dɔɔnin, o na suman tigɛ ka caya. A tɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala wajibi tɛ, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.”)

Luka 19.16 O kɔ, fɔlɔ nana k’a fɔ ko: «Matigi, i ka wari ye kilo tan sɔrɔ.»

Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u k’u ka sekow bila ani ka kɛ nafolo marabaga hakilitigiw ye Ala ye minnu di u ma.

1. Kuntigi kantigi: Ka ɲɛnamaya kɛ ni kuntilenna dafalen ye.

2. I bɛ min dan, i ka o suman: Ni i ye wari bila ni kantigi ye, o ka dugawuw.

1. Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen.

2. Ntalenw 13:11 - Nafolo min bɛ sɔrɔ teliya la, o bɛna dɔgɔya, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a lajɛ dɔɔnin dɔɔnin, o bɛna dɔ fara a kan.

Luka 19.17 A y’a fɔ a ye ko: «A ɲɛ, jɔn ɲuman, katuguni i ye kantigiya kɛ dɔɔnin dɔrɔn de la, i ka fanga sɔrɔ dugu tan kan.»

O baarakɛla kantigi sara ni kuntigiya ye dugu tan kunna.

1. Baara kɛ ni kantigiya ye, o bɛ na ni saraba ye

2. Kantigiya dugawu

1. Matiyu 25:21 - A makɛ y’a fɔ a ye ko: ‘I ka ɲi, baarakɛla ɲuman ni kantigi. Aw ye kantigiya kɛ dɔɔnin dɔɔnin; Ne na aw sigi fɛn caman kan.

2. Ntalenw 12:24 - Tigɛbaaw bolo bɛna kuntigiya kɛ, ka sɔrɔ sɛgɛnbagatɔw bɛna kɛ baara jagoya la.

Luka 19.18 A filanan nana k'a fɔ ko: «Matigi, i ka wari ye kilo duuru sɔrɔ.»

Yesu ye o cɛ tanu sabu a ye wari bila ni hakilitigiya ye ni seko ye min dira a ma.

1: Ala ye seko ni seko suguya caman di an bɛɛ ma. An ka kan ka baara kɛ ni o nilifɛnw ye ni hakilitigiya ye walisa ka nɔɔrɔ lase a ma.

2: Ala ye dugawu minnu di an ma, an ka kan k’an jija ka kɛ kuntigi kantigiw ye.

1: Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen.

2: 1 Piɛrɛ 4:10 - An kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye, ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, ka Ala ka nɛɛma ɲɛminɛ ni kantigiya ye.

Luka 19.19 A y’a fɔ a ye fana ko: «I fana ka kɛ dugu duuru kunna.»

Yesu ye ci fɔ a ka kalanden dɔ ye ko a ka kɛ dugu duuru kunna.

1. Yesu ka kumaw fanga: Yesu ka cikanw bɛ se ka na ni kobaw ye cogo min na.

2. Baara ka bon: Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, o bɛ se ka dugawu lase cogo min na.

1. Matiyu 20:25-28 - Yesu bɛ mɔgɔw kalan bonya ko la min bɛ sɔrɔ baara kɛli la mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

2. 1 Piɛrɛ 5:6-7 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Luka 19.20 Dɔ wɛrɛ nana k'a fɔ ko: «Matigi, i ka wari min maralen bɛ finimugu kɔnɔ, o filɛ nin ye.

Yesu ye kalan barikaman dɔ kalan Ala ye nafolo minnu di an ma, o nafa ka bon ka wari bila.

1: Ala bɛ nafolo minnu di an ma, an ka olu bila

2: Ka kɛ kantigi ye ni fɛn minnu bɛ an bolo

1: Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen

2: Ntalenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw bolofɛnw ye

Luka 19.21 Ne siranna i ɲɛ, katuguni i ye mɔgɔ fariman ye.

Yesu b’an lasɔmi ko an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni jatebɔ tɛ.

1: An ka kan ka jaabi di an yɛrɛ ka kɛwalew ma ani ka an yɛrɛ ka desizɔnw jate.

2: Ala b’an jate an ka ko kɛtaw la, o la sa, an k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ni majigilenya ye.

1: 1 Kɔrɛntekaw 10:12 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ b'a miiri ko a jɔlen don, o k'i janto a kana bin.

2: Waajulikɛla 11:9 - I ka ɲagali, kamalennin, i ka kamalenninya waati la, i dusukun ka i dusu lamin i ka kamalenninya donw na. I ka taama i dusukun ni i ɲɛw yecogo siraw la.

Luka 19.22 A y’a fɔ a ye ko: «I jɔn jugu, ne na kiri tigɛ i da la.» I tun b'a dɔn ko ne ye mɔgɔ fariman ye, ne tun ma fɛn minnu da, ne tun ma minnu dan, ne tun bɛ o suman tigɛ.

Yesu b’an lasɔmi ko an ka kɛ a ka nilifɛnw marabaga kantigiw ye.

1. Ala b’an wele ka kɛ a ye dugawu kɛ fɛn minnu na, olu ka kɛ kuntigi kantigiw ye.

2. An ka kan ka baara kɛ n’an ka nafolo ye walisa ka nɔɔrɔ da Ala kan ani ka taa ɲɛ a ka masaya la.

1. Matiyu 25:14-30 - Talenti ntalen.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - O la sa, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye.

Luka 19.23 Mun na i ma ne ka wari di banki la, walisa ne natɔ ka ne ta ɲini ni tɔnɔ ye?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ɲininkali kan mun na o baarakɛla ma baara kɛ ni wari ye min dira a ma walisa ka tɔnɔ sɔrɔ.

1. Nafolodon fanga: Ni i ye wari bila ni hakilitigiya ye, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sara caman sɔrɔ cogo min na

2. Talentiw ntalen: Mun na an ka kan ka baara kɛ ni an ka nilifɛnw ni an ka sekow ye walasa ka baara kɛ Ala ye

1. Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen

2. Ntalenw 22:7 - Nafolotigiw bɛ faantanw mara, jurudonna ye jurudonna ka jɔn ye

Luka 19.24 A y’a fɔ mɔgɔw ye minnu tun jɔlen bɛ yen ko: «Aw ka wari hakɛ ta a bolo k’a di kilo tan bɛ min bolo.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka cikan kan min tun bɛ kɛnɛ kan, u ka kilo kelen ta min tun bɛ ni kilo tan ye, k’o di o ma.

1. bolomafara fanga: Yesu ye kalan min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ jɔlenw ma, o maana bɛ kuma bolomafara fanga kan ani a bɛ se ka kɛ cogo min na ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2. Ala ka caya: Yesu ye cikan min di mɔgɔw ma minnu jɔlen bɛ u kɛrɛfɛ, o bɛ kuma Ala ka fɛn camanba kan, ani baara bɛ se ka kɛ o la cogo min na ka mɔgɔ wɛrɛw mago ɲɛ.

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7-8 - "Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilibaga nisɔndiyalen kanu. Ala bɛ se ka dugawu caman kɛ aw ye, o la." fɛn bɛɛ la waati bɛɛ, ni aw mago bɛ fɛn o fɛn na, aw na caya baara ɲuman bɛɛ la.»

2. Galasikaw 6:9-10 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga. O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye." , kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ dannabaaw ka denbaya kɔnɔ .»

Luka 19:25 (U y’a fɔ a ye ko: «Matigi, kilo tan b’a bolo.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Luka 19:25 la, o b’a jira cogo min na Yesu nɔfɛmɔgɔ dɔw y’a ɲininka mun ka kan ka kɛ cɛ dɔ la, kilo tan tun bɛ min na.

1. Se min bɛ mɔgɔ bolo: An bɛ se ka baara kɛ ni Ala ka dugaw ye cogo min na walasa ka fɛn caman kɛ diɲɛ kɔnɔ

2. bolomafara ɲuman: Saraka ni kuntigiya ɲɛnamaya kɛcogo

1. Matiyu 25:14-30 - Talenti ntalen

2. 2 Kɔrɛntekaw 8:1-15 - Masedwanɛ Egilisiw ka bolomafara

Luka 19.26 Katuguni ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ, o na di o ma. Min tɛ fɛn sɔrɔ, hali fɛn min bɛ a bolo, o na bɔsi a bolo.»

Bɛɛ bɛna sara walima ka ɲangi ka da a ka kɛwalew kan.

1: An ka kɛwalew bɛ na ni kɔlɔlɔ ye, wa, an ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye.

2: An ka kan k’an hakili to an ka kɛwalew la ani u bɛ nɔ bila an yɛrɛ la ani mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na, bawo o bɛna nɔ bila an ka siniɲɛsigi la.

1: Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛ, a tɛ o kɛ, o ye jurumu ye.

2: Ntalenw 11:18 - Mɔgɔ jugu bɛ nanbara sara sɔrɔ, nka min bɛ tilennenya dan, o bɛ sara dafalen sɔrɔ.

Luka 19.27 Nka ne jugu minnu t'a fɛ ka ne ka masaya kɛ u kun na, olu nana yan ka u faga ne ɲɛ kɔrɔ.

Yesu ye ci fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko u ka na n’a juguw ye a ɲɛ kɔrɔ k’u faga.

1. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga: Ka i juguw kanu dege

2. Yafa kɛli tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ: Ka ɲɛda tɔ kelen wuli

1. Matiyu 5:43-44 "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: 'I mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.' 44 Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.»

2. Romɛkaw 12:17-21 "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la. Aw k'aw janto ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ɲɛ na. 18 Ni a bɛ se ka kɛ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye." 19 Ne teri kanulenw, aw kana aw yɛrɛ sara, nka a' ye yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne de ka waleɲumandɔn jira, ne na o sara, Matigi ko ten.» aw ka dumuni di a ma, ni minnɔgɔ b'a la, aw ka dɔ di a ma a ka min, aw kɛtɔ ka bɔgɔ jenilenw dalajɛ a kun na.» 21 Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ko ɲuman ye.»

Luka 19.28 A ye nin kumaw fɔ tuma min na, a taara ɲɛfɛ ka yɛlɛn Jerusalɛm.

Yesu kumana jama fɛ, o kɔ, a taara taama dɔ la ka taa Jerusalɛm.

1. Yesu bɛ dannaya fanga jira a ka taama fɛ ka taa Jerusalɛm.

2. Yesu ka taama min kɛra Jerusalɛm, o ye misali ye min b’a jira cogo min na an bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Heburuw 11:1-3 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la Elohim ta fan fɛ, walisa min bɛ ye, o ma dilan ni fɛn yetaw ye.»

2. Filipekaw 3:13-14 - "Balimaw, ne t'a jate ko ne y'a kɛ ne yɛrɛ ta ye. Nka ne bɛ ko kelen de kɛ: ne bɛ ɲinɛ fɛn kɔ min bɛ ne kɔ, ka ne jija ka taa ɲɛfɛ ka ɲɛsin fɛn ma min bɛ ne ɲɛ, ne bɛ taa ɲɛ ka taa laɲini na ka ɲɛsin ne yɛrɛ ta ma." Ala ka sankolo weleli sara Krisita Yesu la.»

Luka 19.29 A gɛrɛla Bɛtifage ni Bɛtani kulu la, Oliviye kulu min bɛ wele ko Oliviye kulu, a ye a ka kalanden fila ci.

Tɛmɛsira Yesu y’a ka kalanden fila bila ka taa Bɛtifage ni Bɛtani dugu la, o dugu tun bɛ Oliviye kulu kan.

1. Se min bɛ mɔgɔ fila la: Yesu bɛ fanga di a ka kalandenw ma cogo min na

2. Oliviye kulu nafa: A jɔyɔrɔ Yesu ka cidenyabaara la

1. Luka 10:1-2 - O kow kɔfɛ, Matigi ye mɔgɔ biwolonwula wɛrɛw fana sigi, ka u fila ni fila ci a ɲɛ kɔrɔ ka taa dugu ni yɔrɔ bɛɛ la, a yɛrɛ tun bɛna taa yɔrɔ minnu na. O de y'a to a y'a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ na, suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ.

2. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana kuma u fɛ ko: Sebaaya bɛɛ dira ne ma sankolo ni dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.

Luka 19:30 A ko: «Aw ka taa dugu la aw ɲɛfɛ. Aw dontɔ, aw na faliden dɔ sɔrɔ min sirilen don, mɔgɔ si ma sigi min kan abada.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka cikanw ɲɛfɔ a ka kalandenw ye, u ka faliden dɔ ɲini, faliden wɛrɛ ma don min kan, ka na n’a ye a fɛ.

1. Yesu b’an wele ka kanminɛli kɛ a ka ci fɔlenw na, hali ni u bɛ iko kabako cogo o cogo.

2. An bɛ se ka da Yesu la ko a bɛna an mago bɛɛ ɲɛ.

1. Matiyu 17:27 - "Nka walisa an kana u dusu tiɲɛ, taa kɔgɔji la, ka jɛgɛ min bɛ wuli fɔlɔ, o ta ka o ta, n'i y'a da wuli tuma min na, i na dɔ sɔrɔ." wari: minnu bɛ ta, ka di u ma ne ni e kosɔn."

2. Esayi 40:11 - "A na a ka sagaw balo i ko sagagɛnnaw, a na sagadenw lajɛ ni a bolo ye, ka u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ nɔgɔya la.

Luka 19.31 Ni mɔgɔ dɔ y’aw ɲininka ko: «Mun na aw b’a lajɔ?» Aw na a fɔ a ye nin cogo la ko: «Katuguni Matigi mago bɛ a la.»

Yesu b’a ka kalandenw bilasira u ka ɲininkali o ɲininkali kɛ, k’a dɔn mun na u bɛ fali hɔrɔnya, u kɛtɔ k’a fɔ ko Matigi mago bɛ a la.

1. An ka ɲɛnamaya ka kan ka kɛ Ala sagonata baara kama.

2. An ka kan ka sɔn k’an yɛrɛ magow saraka Ala ta kama.

1. Filipekaw 2:3-5 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma. Aw ni ɲɔgɔn cɛsiraw la, aw ka miiri Krisita Yesu ta cogo kelen na.”

2. Marka 10:45 “Mɔgɔ Denkɛ yɛrɛ ma na baara kɛ, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.”

Luka 19.32 Mɔgɔ minnu cilen tun don, olu taara ka u sɔrɔ i ko a y’a fɔ u ye cogo min na.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ kalandenw ye min sɔrɔ Yesu tun y’a fɔ u ye ko u ka min ɲini.

1: Ala bɛ kantigiya kɛ tuma bɛɛ a ka layiduw la.

2: Mɔgɔ bɛ se ka da Ala ka kuma kan.

1: Josue 23:14 - "A filɛ bi, ne bɛ taa dugukolo bɛɛ sira fɛ Matigi aw ka Ala ye kuma fɔ aw ko la, fɛn bɛɛ kɛra aw ma, fo kelen ma ban o la.»

2: Esayi 55:11 - "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka ne diyanyeko na kɛ, ne ye min ci, a na ɲɛ sɔrɔ." " " .

Luka 19.33 U tun bɛ ka faliden lajɔ tuma min na, a tigiw y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ faliden lajɔ?»

Faliden tigiw y'a ɲininka mun na a sirilen bɛ.

1: Ala bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔko fitininw de la. A b’an ka wale bɛɛ kɔlɔsi, wa a b’a janto an ka kɛwalew la, fɛnbaw ni wale fitininw.

2: Yesu ka kan ni an ka dannaya ni kanminɛli ye. A y’a ɲini a ka kalandenw fɛ u ka faliden siri, u y’o kɛ ni dannaya ye.

1: Matiyu 10:28-31 - Aw kana siran farikolo fagabagaw ɲɛ, nka u tɛ se ka ni faga, nka aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

Luka 19.34 U ko: «Matigi mago bɛ a la.»

Jama y’a fɔ ko Yesu mago bɛ fali la.

1: Yesu mago tun bɛ fali la walisa k’a jira ko ale ye Ala Denkɛ ye.

2: An fana bɛ se k’a jira ko an dalen bɛ Yesu la, an kɛtɔ ka an bolofɛnw di.

1: Filipekaw 2:8 - Ka sɔrɔ a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!

2: Matiyu 11:29 - Aw ka ne ka juru ta aw kan ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di ani ne majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

Luka 19.35 U taara ni a ye Yesu ma, u ye u ka finiw da faliden kan, ka Yesu sigi a kan.

Jama nana ni falidennin dɔ ye Yesu la k’a da o kan. U y'a datugu n'u ka finiw ye.

1. "Dannaya fanga: Yesu nɔfɛmɔgɔw kantigiw".

2. "Baara fanga: Ka mɔgɔ wɛrɛw bila i yɛrɛ ɲɛ".

1. Matiyu 21:1-11 - Yesu ka se sɔrɔli

2. Filipekaw 2:3-7 - Yesu ka misali ye majigilenya ni baara la

Luka 19.36 A taatɔ, u y'u ka finiw wuli sira kan.

Yesu taamatɔ tuma min na, a nɔfɛmɔgɔw y’u ka finiw labɔ sira kan walisa k’u bonya.

1. An ye jaabi min di Yesu ma: Bonya ni bonya

2. Ka Yesu bonya an ka kɛwalew fɛ

1. Filipekaw 2:5-11 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2. Marka 6:34-44 - A taara dugukolo kan tuma min na, a ye jamaba ye, a hinɛ donna u la, katuguni u tun bɛ i ko sagaw, sagagɛnna tɛ minnu na. A y'a daminɛ k'u kalan fɛn caman na.

Luka 19.37 A gɛrɛla Oliviye kulu jigintɔ la tuma min na, kalandenw jama bɛɛ y'a daminɛ ka ɲagali ka Ala tanu ni kanba ye u ka sebaaya kɛwalew bɛɛ kosɔn.

Yesu ka kalandenw ɲagalila ka Ala tanu ni kanba ye, u ye sebaaya baara minnu ye tuma min na Yesu gɛrɛla Oliviye kulu jiginyɔrɔ la.

1. Tanuli fanga: Ka nisɔndiya dege ani ka barika da Ala ye a ka baara barikamaw kosɔn

2. Oliviye kulu: Yesu jigincogo kɔrɔ Luka 19:37 kɔnɔ

1. Zaburu 145:3-4 - Matigi ka bon, a ka kan ka tanu kosɛbɛ. A ka bonya tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. Bɔn kelen na i ka kɛwalew tanu dɔ wɛrɛ ye, ka i ka sebaaya kɛwalew fɔ.

2. Heburuw 13:15 - O de kosɔn an ka tanuli saraka bɔ Ala ye tuma bɛɛ ale de barika la, o kɔrɔ ye ko an dawolo denw ka barika da a tɔgɔ ye.

Luka 19.38 A ko: Masakɛ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ka tanu .

Jerusalɛm mɔgɔw ye Yesu bisimila ni nisɔndiya ni dugawu kulekan ye.

1: An ka kan ka Yesu bisimila ni nisɔndiya ni dugaw ye i ko Jerusalɛm mɔgɔw y’a kɛ cogo min na.

2: An ka kan ka Yesu weleweleda ko a ye an ka Masakɛ ye, ka nɔɔrɔ di a ma, a ka kan ni min ye.

1: Efesekaw 2.14 Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, ale de ye u fila bɛɛ kɛ kelen ye.

2: Kolosekaw 3:17 Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye ale barika la.

Luka 19.39 Farisiɛn dɔw bɔra jama cɛma k’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, i ka kalandenw kɔrɔfɔ.»

Farisiɛnw y’a ɲini Yesu fɛ a k’a ka kalandenw kɔrɔfɔ.

1: Yesu b’an kalan ko a nafa ka bon ka muɲuli kɛ ani ka mɔgɔ wɛrɛw ka dannayakow bonya.

2: Yesu b’an kalan ko a tɛ an ka baara ye ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ ani k’u kɔrɔfɔ u ka dannaya kosɔn.

1: Romɛkaw 12:9-10 – “Kanuya ka kɛ tiɲɛtigi ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. min ka ɲi, aw ka aw minɛ kosɛbɛ. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.”

2: Marka 12:31 – “A filanan ye nin ye: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Cikan wɛrɛ tɛ yen min ka bon ni ninnu ye.”

Luka 19.40 A y’a jaabi k’a fɔ u ye ko: «Ne b’a fɔ aw ye ko ni ninnu y’u makun, kabakurunw na pɛrɛn o yɔrɔnin bɛɛ.»

Yesu ka kumaw ye mɔgɔw dusu lamin fo ni u ma kuma, kabakurunw tun bɛna o fɔ.

1: An ka dusu don Yesu ka kumaw la walisa ka kuma ani ka kibaru duman fɔ.

2: An kana kɛ i ko kabakurunw, nka o nɔ na, an ka kɛ i n’a fɔ mɔgɔw minnu dusu laminna Yesu ka kumaw fɛ ka jigiya cikan fɔ.

1: Filipekaw 2:15-16 «Walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni kojugubaliw ye, Ala denw, kɔrɔfɔbaliya tɛ minnu na, siya nɔgɔlen ni juguman cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelenw diɲɛ kɔnɔ. Ka ɲɛnamaya kuma minɛ ka ɲɛ.”

2: Esayi 43:10 «Aw ye ne seerew ye, Matigi ko ten, ne ye ne ka baaraden min sugandi, walisa aw ka ne dɔn ka da ne la, ka a faamu ko ne ye ale de ye aw ka kɛ ne nɔfɛ.”

Luka 19.41 A gɛrɛla tuma min na, a ye dugu ye.

Yesu kasila Jerusalɛm dugu ko la tuma min na a surunyara.

1: Yesu ka hinɛ: Ka yeli kɛ ka tɛmɛn sisan kan

2: Ka dusukasi kɛ mɔgɔ tununnenw kosɔn: Yesu ka kanuya misali

1: Matiyu 23:37-38 - «E Jerusalɛm, Jerusalɛm, dugu min bɛ kiraw faga, ka mɔgɔ cilenw bon ni kabakurunw ye! Siɲɛ joli ne tun b’a fɛ ka i denw lajɛ ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ kɔnɔnin b’a denw lajɛ a kamanw kɔrɔ cogo min na, k’a sɔrɔ i ma sɔn!”

2: Heburuw 4:15-16 - “Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tɛ a la. O la sa, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don an magoɲɛ waati la.”

Luka 19.42 A ko: Ni i tun ye i ka hɛrɛ kow dɔn bi i ka don na. Nka sisan u dogolen bɛ i ɲɛ na.»

Yesu bɛ kasi ko faamuyabaliya ko la Jerusalɛm.

1. I ka i jigi da Ala kan ani ka i ɲɛ da tiɲɛ kan.

2. Fɛn minnu bɛ se ka hɛrɛ lase i ma, i kana ɲinɛ olu kɔ.

1. Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami, aw ka aw jigi da Ala kan.

2. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

Luka 19.43 Katuguni donw na na i ma, i juguw na bɔgɔdaga da i lamini na, ka i lamini ka i mara fan bɛɛ fɛ.

Donw bɛ na, juguw bɛna an lamini ani k’an minɛ.

1: Ala bɛna kɛ an fanga ni an dogoyɔrɔ ye ni an lamininen don.

2: An bɛ se k’an jigi da Ala kan walisa k’an tanga hali an juguw cɛma.

1: Esayi 43:2 "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw degun, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." " " .

2: Zaburu 18:2 "Matigi ye ne farakurun ni ne ka kɛlɛbolo ni ne kisibaa ye, ne ka Ala, ne ka farakurun, ne bɛ dogo min na, ne ka kala, ne ka kisili buru, ne ka kɛlɛbolo."

Luka 19.44 A na i da dugukolo la, i denw na i kɔnɔ. U tɛna kabakurun kelen to i kɔnɔ. katuguni i tun ma i ka taa bɔ waati dɔn.»

Jerusalɛm mɔgɔw na halaki ani u denw na kɛ n’u ye, ikomi u tun t’a dɔn ko Yesu tun ye u ka Masiya ye.

1. Ka Ala ka bɔnyeli dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dannabaliya kɔlɔlɔw

1. Esayi 48:17-19 - O de kosɔn Matigi, i Kunmabɔbaa, Israɛl ka senuma ko: "Ne ye Matigi i ka Ala ye, min bɛ aw kalan nafa sɔrɔli la, min bɛ aw bila sira fɛ aw ka kan ka taa min fɛ."

2. Rom=kaw 1:18-20 - Katuguni Ala ka diminya jirala ka b sankolo la mgw ka Ala tilenbaliya ni tilenbaliya bEE ma, olu minnu b ti dn tilenbaliya la, katuguni min b se ka dn Ala ko la, o b jira u la, katuguni Ala ye o jira ka di u ma.

Luka 19.45 A donna Alabatosoba kɔnɔ ka feerekɛlaw ni sannikɛlaw gɛn ka bɔ yen.

Yesu ye Alabatosoba saniya ani k’a ka dimi jira mɔgɔ nɔgɔlenw na minnu bɛ nafa sɔrɔ mɔgɔ dɛsɛlenw na.

1: Ala ka kiri bɛ teliya ani a bɛ tiɲɛ.

2: An ka kan k’an hakili to a la tuma bɛɛ ka kɛ an ka dannaya kuntigiw ye.

1: Ntalenw 21:3 - Ka tilennenya ni tilennenya kɛ, o ka di Matigi ye ka tɛmɛ saraka kan.

2: Mise 6:8 - A ye ko ɲuman fɔ i ye, cɛ; Matigi bɛ mun ɲini aw fɛ ni tilennenya kɛli ni ɲumanya kanu, ka taama ni aw ka Ala ye ni majigilenya ye?

Luka 19.46 A y’a fɔ u ye ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ka so ye delili so ye.»

Yesu b’an kalan ko Ala ka so ka kan ka kɛ delili so ye, a man kan ka kɛ wale juguw kɛyɔrɔ ye.

1. An ka batosow ka kan ka Ala ka senuya jira

2. Tilennenya fanga ni Jurumu tiɲɛni

1. Zaburu 24:3-4 - Jɔn na wuli Matigi kulu kan? Walima jɔn na jɔ a ka yɔrɔ senuma la? Min bolow saniyalen don, ni dusukun saniyalen don. Min ma a ni kɔrɔta ka kɛ fu ye, wa a ma kali nanbara la.

2. Esayi 56:7 - Ne na na ni olu yɛrɛ ye ne ka kulu senuma kan, ka u nisɔndiya ne ka delili so kɔnɔ, u ka saraka jɛnitaw ni u ka sarakaw na sɔn ne ka sarakabɔlan kan. katuguni ne ka so na wele mɔgɔw bɛɛ ka delili so.»

Luka 19.47 A tun bɛ mɔgɔw kalan don o don Alabatosoba kɔnɔ. Nka sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni jama kuntigiw y'a ɲini k'a faga.

Yesu y’a tɔɔrɔbagaw kɛlɛ ani a tora ka waajuli kɛ Alabatosoba kɔnɔ don o don.

1: An ka kan ka tugu Yesu ka misali kɔ, ka to an ka dannayakow la, hali ni an bɛ kɛlɛ kɛ.

2: An ka kan k’an jigi da Ala ka lakanani kan ani k’a sago kɛ ni jagɛlɛya ye cogo bɛɛ la.

1: Kɛwalew 5:29 - "An ka kan ka Ala kan minɛ sanni ka hadamadenw kan minɛ!"

2: Zaburu 27:1 - "Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye; ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barika bonya ye, ne na siran jɔn ɲɛ?"

Luka 19.48 U tun bɛ se ka min kɛ, u ma se k’o sɔrɔ, katuguni jama bɛɛ tun bɛ a lamɛn kosɛbɛ.

Yesu tun bɛ kuma mɔgɔw fɛ ani u tun bɛ ka u janto kosɛbɛ.

1. Lamɛnni fanga: An bɛ se ka gɛrɛ Yesu la cogo min na

2. Lamɛnni kɛcogo ɲuman: Ka kalan kɛ Yesu fɛ

1. Yakuba 1:19 - O la sa, ne balima kanulenw, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi.

2. Ntalenw 10:19 - Jurumu dɛsɛ tɛ kuma caman na, nka min bɛ a dawolo bali, o ye hakilitigi ye.

Luka 20 bɛ ɲɔgɔnye dɔw jira minnu kɛra Yesu ni diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛ Jerusalɛm. A ka ntalen bɛ Lokatɛriw ko la, kalan minnu bɛ kɛ impositi sarali kan Sesar ye, baro kɛli lakununni ko la, ani lasɔmini sariya karamɔgɔw ma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka mɔgɔw kalanni ye Alabatosoba kɔnɔ ani ka kibaru duman waajuli kɛ tuma min na sarakalasebaa kuntigiw sariya karamɔgɔw maakɔrɔw nana a fɛ ka ɲininkali kɛ fanga la, a tun bɛ o kow kɛ. O jaabi la, a ye ɲininkali dɔ kɛ u la Yuhana ka batiseli ko la - ni a bɔra sankolo la wala a bɔra mɔgɔw la. Tuma min na u ma se ka jaabi di siran fɛ mɔgɔw ka kɛwalew ɲɛ cogo fila la, Yesu fana banna k’a fɔ u ye fanga min fɛ a ye o kow kɛ (Luka 20:1-8). O kɔfɛ, a y’a fɔ Parable Wicked Tenants ye rezɛn nakɔtigi min y’a ka rezɛn nakɔ jate jate kɛ, o taara waati jan ni waati sera ka jiridenw lajɛ cidenw ci baarakɛlaw lokatɛriw ma nka u y’a bugɔ k’a bila bololankolon. O Kɛra siɲɛ fla wɛrɛ o kɔ fɛ a labanna k'a denkɛ kanulen Ci k'a Miiri k'u bɛna a bonya nka o nɔ na lokatɛriw ye denkɛ Fàga ciyɛn Ta. Yesu y’a jira ko tigi bɛna na o lokatɛriw halaki ka rezɛn nakɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw dimi tuma min na u y’a faamu ko ntalen tun bɛ u kɛlɛ min b’a jira k’u banna Ala ka cidenw laban na a Denkɛ ma (Luka 20:9-19).

Dakun 2nan: Kɔfɛ, sɛgɛsɛgɛlikɛlaw cilen don diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ k’a ɲini k’a janfa kumaw la walasa u ka se k’a di fanga gofɛrɛnaman ma k’a ɲininka ni jo bɛ impositi sara Sesar tɛ. A y’u ka namara dɔn, a ye denari warijɛ dɔ ɲini, k’a ɲininka jɔn ja sɛbɛnnen bɛ o la. Tuma min na u y’a jaabi ko ‘Sezar ta’, a y’a fɔ u ye ko ‘O tuma na fɛ, aw ka Sezar ta segin Sesar ma, Ala ta ye Ala ta ye’ o cogo la k’u yɛrɛ tanga u ka jaan ma k’a jira ko wajibi fila bɛɛ ka kan ka kɛ jamanadenw ka baara ye hakili ta fan fɛ kunkanbaaraw ye k’a sɔrɔ sɔsɔli tɛ (Luka 20:20-26). O kɔ, Saduseɛn minnu b’a fɔ ko su kununni tɛ yen, olu nana a ɲininka muso ko la, cɛ wolonwula tun bɛ min fɛ ka kɛɲɛ ni Musa ka levirate furu sariya ye min muso tun bɛna kɛ lakununni ye kabini u bɛɛ y’a furu. O jaabi la Yesu y'a jɛya ko minnu ka kan ni lakununni ye, olu tɛ furu di furu ma, olu tɛ se ka sa tugun bawo i n'a fɔ mɛlɛkɛw ye denmisɛnw ye Ala ka kɛ denmisɛnw ye lakununni farala a kan hali Musa y'a jira ko suw kununna ka ɲɛsin tɛmɛsira jenilen ma yɔrɔ min na a bɛ Matigi wele ‘Ala Ibrahima Isaka Yakuba. O de kosɔn Ala tɛ ɲɛnamaya salen ye min b’a jira ko bɛɛ bɛ balo a la o cogo la ka tiɲɛ lakununni sinsin ɲɛnamaya kɔfɛ (Luka 20:27-38).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, tabali wulilenw ɲininkali ɲɛmɔgɔw y’u ɲininka cogo min na Krisita bɛ se ka kɛ Dawuda denkɛ ye k’a sɔrɔ Dawuda yɛrɛ y’a jira Zaburuw gafe kɔnɔ ko ‘Matigi ko ne Matigi ka sigi ne kinin fɛ fo ne ka i juguw kɛ sennasanbara ye.’ O cogo la, Dawuda y’a wele ko ‘Matigi.’ O tuma na fɛ, a bɛ se ka kɛ a denkɛ ye cogo di? Mɔgɔ si ma se ka nin ɲininkali jaabi wa mɔgɔ si ma a ja gɛlɛya ka ɲininkali wɛrɛw kɛ a la tugun minnu b’a jira ko a ka bon kosɛbɛ A ka hakilitigiya min bɛ kɔrɔfɔlaw da tugu minnu bɛ Ala Denkɛya Masiya sigi ka tɛmɛ farikolo bɔnsɔn dɔrɔn kan (Luka 20:41-44). A laban na, k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ tun bɛ ka lamɛnni kɛ kalandenw lasɔminiw k'u janto karamɔgɔw sariya minnu ka di ka taama fini janw kan kanu foli bonyalenw suguw sigiyɔrɔ ɲumanw Alabatosow yɔrɔw bonya seliw bɛ muso cɛ salenw ka so dun walasa ka delili janw kɛ Ninnu bɛna jalakiba sɔrɔ min bɛ filankafoya jira min bɛ filankafoya jira diinɛ jiracogo la min bɛ danfara lakika diinɛ majigin tilennenya (Luka 20:45-47).

Luka 20.1 O don dɔ la, a tun bɛ ka mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ, ka Kibaru Duman fɔ, sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw nana Yesu ma ni cɛkɔrɔbaw ye.

Tɛmɛsira Yesu ye mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ ani ka kibaru duman fɔ, tuma min na sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ani maakɔrɔw nana a kan.

1. Waajuli fanga: Yesu ye Kibaru Duman waajuli kɛ cogo min na Alabatosoba kɔnɔ

2. Ka i bolo da dannabaliw kan: Sarakalasebaa kuntigiw, karamɔgɔw ani maakɔrɔw bɛ Yesu sɔsɔ

1. Kɛwalew 4:11-12 - “Aw, so jɔbagaw banna kabakurun min na, o ye Yesu ye. Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la, katuguni tɔgɔ wɛrɛ tɛ sankolo jukɔrɔ min dira mɔgɔw ma, an ka kan ka kisi min fɛ.”

2. Yuhana 8:31-32 - «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.”

Luka 20.2 A y'a fɔ a ye ko: «A fɔ an ye, i bɛ nin kow kɛ ni fanga jumɛn ye?» Walima jɔn ye nin fanga di i ma?

Jama y’a ɲininka Yesu ye fanga jumɛn de kɛ ani jɔn ye fanga di a ma k’o kɛ.

1. Yesu: Tiɲɛ kan min bɛ fanga la

2. Ka fanga sɔrɔ Ala ka Kuma kɔnɔ

1. Yuhana 8:31-32 - "Yesu y'a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya." ” .

2. Matiyu 7:29 - "A ye u kalan i ko fangatigi, a ma u kalan i ko sariya karamɔgɔw."

Luka 20.3 A y'a jaabi k'a fɔ u ye ko: «Ne fana na aw ɲininka ko kelen na. ani ka ne jaabi ko:

Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la.

1. Yesu ye ɲininkali minnu kɛ an na, an ka kan k’an labɛn tuma bɛɛ ka olu jaabi.

2. An ka kan ka majigin ani ka sɔn ka ɲininkaliw jaabi ni Yesu ye ɲininkaliw kɛ.

1. Matiyu 22:37-40 - "Yesu y'a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.' Nin ye ci fɔlɔ ye min ka bon kosɛbɛ . Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

2. Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw k’a kɔlɔsi nin ko la: Bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya ani ka dimi joona.

Luka 20:4 Yuhana ka batiseli, a b b sankolo la wa, wala mgw ta?

Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw ye Yesu ɲininka Yuhana Batiselikɛla ka batiseli bɔyɔrɔ ko la.

1. Se min bɛ an na ka ɲininkali kɛ an ka dannaya la

2. An bɛ se ka Ala sago dɔn cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 3:16-17 - Yesu batisera tuma min na, o yɔrɔnin bɛɛ, a wulila ka bɔ ji la, ka sankolo da wuli a ye, a ye Ala Ni jigin i ko tuganin, ka na sigi a kan ; A filɛ, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: “Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, ne ka di ne ye kosɛbɛ.”

2. 1 Yuhana 4:1-3 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka jinɛw kɔrɔbɔ ka a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ. Aw bɛ Ala Ni dɔn o de fɛ: Ni o hakili bɛ sɔn a ma ko Yesu Krisita nana farisogo la, o bɔra Ala la, ni o ni min tɛ sɔn Yesu ma, o tɛ bɔ Ala la. Nin ye Krisita kɛlɛbaga hakili ye, aw ye min mɛn ko a bɛ na, sisan a bɛ diɲɛ kɔnɔ kaban.

Luka 20.5 U y'a fɔ u yɛrɛ ye ko: «Ni an y'a fɔ ko a bɔra sankolo la. a na a fɔ ko: «Mun y'a to aw ma da a la?»

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw tun b’a ɲini ka Yesu minɛ ni ɲininkali gɛlɛn dɔ ye.

1: Hali ni ɲininkali gɛlɛnw b’an kan, Yesu bɛ se k’an dɛmɛ hali bi, k’an bilasira walisa ka jaabi ɲuman sɔrɔ.

2: An ka kan ka da Ala la hali ni ɲininkali gɛlɛnw ni ko gɛlɛnw bɛ an kan.

1: Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

2: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu barika la.

Luka 20.6 Nka ni an y’a fɔ ko: “Mɔgɔw ta. jama bɛɛ na an bon ni kabakurunw ye, katuguni u dalen b'a la ko Yuhana tun ye kira ye.

Jama tun dalen b’a la ko Yuhana ye kira ye, ani mɔgɔ o mɔgɔ y’a fɔ cogo wɛrɛ la, a bɛna o tigi bon ni kabakurunw ye.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na tuma bɛɛ ko Ala bɛ se ka baara kɛ an sababu fɛ cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ.

2: An ka kan k’an jija k’an ka limaniya kɛ ka kɛɲɛ ni kantigiya ye, hali ni an bɛ kɛlɛ kɛ.

1: Galasikaw 5:22-23 "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2: Heburuw 13:20-21 "Hɛrɛ Ala min ye an Matigi Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma, sagagɛnnaba min ye layidu banbali joli barika la, o ka aw labɛn ni ko ɲuman bɛɛ ye, walisa aw ka a ta kɛ." a b'a fɛ ka fɛn min diya a ɲɛ kɔrɔ, o kɛ an kɔnɔ, Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa.Amiina."

Luka 20.7 U y’a jaabi ko u ma se k’a dɔn a bɔra yɔrɔ min na.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ka fanga bɔra yɔrɔ min na, jama ma se k’a dɔn.

1: An ka kan ka tiɲɛ ɲini, k’an ka kuntigiya bɔyɔrɔ dɔn, ani k’an yɛrɛ minɛ o la.

2: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ k’an ka kuntigiya bɔyɔrɔ dɔn, ani ka labɛn k’a lafasa ni sɔsɔli bɛ an kan.

1: Matiyu 22:21 - "O de kosɔn, aw ka Sesar ta di Sesar ma, ka Ala ta di Ala ma."

2: Ntalenw 2:2 - "I ka i tulo da hakilitigiya la, ka i dusukun don faamuyali la."

Luka 20.8 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Ne fana t’a fɔ aw ye ne bɛ nin kow kɛ ni fanga min ye.»

Yesu ma sɔn k’a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye a ka kuntigiya bɔra yɔrɔ min na a ka kɛwalew kosɔn.

1. Ala ka kuntigiya: Ka a dege ka Ala ka kuntigiya bonya ani k’a labato

2. Ka ko ɲuman kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye

1. 1 Piɛrɛ 2:13-15 - Ka i yɛrɛ majigin mara ɲɛmɔgɔw kɔrɔ

2. Efesekaw 6:5-7 - Ka kanminɛli kɛ an matigiw kan ani ka bonya da u kan

Luka 20:9 O kɔ, a y’a daminɛ ka nin ntalen fɔ jama ye. Cɛ dɔ ye rezɛn nakɔ dɔ sɛnɛ, k'a bila sɛnɛkɛlaw bolo, ka taa jamana jan dɔ la ka mɛn.

Kuma surun na: Cɛ dɔ bɛ rezɛn nakɔ dɔ sɛnɛ k’a di lokatɛriw ma sanni a ka taa taama jan dɔ la.

1. Lokatɛriw ka ntalen: An ka kan ka Ala ka nafolo mara cogo min na

2. Kuntigiya kantigiya kunkanbaaraw

1. Matiyu 21:33-44 - Yesu ye ntalen min kɛ rezɛn nakɔ kɔnɔ mɔgɔw kan

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Ala ka nɛɛma marabaga kantigiw

Luka 20.10 O waati la, a ye baaraden dɔ ci sɛnɛkɛlaw ma, u ka rezɛn nakɔ den dɔ di a ma.

Dugukolotigi dɔ ye baarakɛla dɔ bila ka taa a ka rezɛn nakɔ la ka taa o jiridenw ta, nka sɛnɛkɛlaw ye o baaraden bugɔ k'a bila ka taa ni foyi ye.

1. An man kan ka nafa sɔrɔ fanga tɛ mɔgɔ minnu na.

2. An ka kan ka ɲumanya ni bolomafara jira magojirabagaw la.

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw kɔ la. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

Luka 20.11 A ye baaraden wɛrɛ ci tugun, u y'a bugɔ ka a deli ni maloya ye, ka a bila lankolon.

Nin tɛmɛsira bɛ baarakɛlaw minɛcogo jugu jira u makɛw fɛ.

1. Farati min bɛ yɛrɛɲini na

2. Yafa sebaaya

1. Yakuba 4:1-10

2. Luka 23:32-34

Luka 20.12 A ye sabanan ci tugun, u ye a jogin ka a gɛn ka bɔ kɛnɛma.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ka ciden min ci, o ka ban, ni ciden joginlen don, ka gɛn ka bɔ kɛnɛma, o ɲɛfɔ.

1: An mana an jija cogo o cogo, an bɛna ban. An ka kan ka to kantigiya la Ala fɛ hali ni diɲɛ banna an na.

2: Ala ka cidenw bɛ ban tuma caman na, nka o man kan k’an bali ka a ka kuma jɛnsɛn ani k’a ka baara kɛ.

1: Esayi 55:11 "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka ne diyanyeko na kɛ, ne ye min ci ka taa a fɛ, a na ɲɛ sɔrɔ."(Alimankan na)

2: Yuhana 15:18-19 "Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw b'a dɔn ko a ye ne koniya sani a ka aw koniya. Ni aw tun ye diɲɛ taw ye, diɲɛ tun na a yɛrɛ ta kanu Ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ la, o de kosɔn diɲɛ bɛ aw kɔniya.»

Luka 20.13 O tuma la, rezɛn nakɔ matigi y’a fɔ ko: «Ne na mun kɛ?» Ne na ne denkɛ kanulen ci: a bɛ se ka kɛ u bɛna bonya da a kan n'u y'a ye.

Rezɛnforotigi y'a ɲininka a ka kan ka min kɛ walasa ka bonya lase a ka mɔgɔw ma, a y'a latigɛ k'a denkɛ kanulen ci.

1. Ala ka kanuya tiɲɛni: Ala ka kanuya faamuyali a ka kɛwalew fɛ

2. Ka baara kɛ ni Ala ka nɛɛma ye kosɛbɛ: Ala ka makari dɔn ani k’a waleɲumandɔn

1. Romɛkaw 5:8 “Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K’an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn.”

2. Romkaw 3:23-24 “Bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, kunmabɔli min kɛra Krisita Yesu barika la.”

Luka 20.14 Nka sɛnɛkɛlaw y’a ye tuma min na, u y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: « Nin ye ciyɛntabaga ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma sɛnɛkɛlaw ka ntalen kan, sɛnɛkɛlaw bɛ ciyɛntabaga faga min kɔnɔ walasa ka ciyɛn minɛ.

1. Farati minnu bɛ namara la ani yɛrɛɲini kɔlɔlɔw

2. Nafa min b’a la ka kuntigiya lakika dɔn

1. Ntalenw 28:25 Min dusukun ye kuncɛbaya ye, o bɛ kɛlɛ lawuli, nka min bɛ a jigi da Matigi kan, o na fasa.

2. Yakuba 4:1-3 Kɛlɛw ni kɛlɛw bɛ bɔ min? U ma na yan, hali aw negew minnu bɛ aw farikolo yɔrɔw kɛlɛ? Aw nege bɛ aw la, aw ma o kɛ, aw bɛ mɔgɔ faga, aw b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ, aw tɛ se ka sɔrɔ, aw bɛ kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ, nka aw ma o kɛ, katuguni aw ma delili kɛ. Aw bɛ delili kɛ, nka aw tɛ sɔn sɔrɔ, katuguni aw bɛ delili kɛ cogo jugu la, walisa aw ka o tiɲɛ aw negew la.

Luka 20.15 U y’a gɛn ka bɔ rezɛn nakɔ kɔnɔ k’a faga. O de y'a to rezɛn nakɔtigi na mun kɛ u la?

Rezɛnforo Matigi y’a ɲininka ko a ka kan ka mun kɛ mɔgɔ minnu ye baaraden gɛn ka bɔ yen k’a faga.

1. Nafabaliya kɔlɔlɔw: Luka 20:15 hakilijakabɔ

2. Tilennenya ka kan ka kɛ: Kalansen minnu bɛ Luka 20:15 la

1. Waajulikɛla 8:11-12 - Ni kojugu dɔ jalaki ma dafa joona, mɔgɔw dusukun bɛ fa ni fɛɛrɛ ye walasa ka kojugu kɛ.

2. Romɛkaw 12:19 - Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Ne ta ka hakɛ bɔ; Ne na o sara,” Matigi ko ten.

Luka 20.16 A na na o sɛnɛkɛlaw halaki, ka rezɛn nakɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma. U y'o mɛn tuma min na, u ko: «Ala ka o kɛ.»

Mɔgɔw ye Yesu ka rezɛn nakɔ ntalen lamɛn ani u kabakoyara kosɛbɛ a laban na tuma min na rezɛn nakɔ tigi ye rezɛn nakɔ tigɛbagaw halaki ka rezɛn nakɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma.

1. Rezɛnforo ntalen: Ala ka tilennenya sɔrɔli yɔrɔw la, an tɛ minnu dɔn

2. Rezɛnforo ntalen: Ala ka masaya

1. Matiyu 21:33-46 - rezɛn nakɔ kɔnɔ mɔgɔw ka ntalen

2. Esayi 5:1-7 - Kɛlɛcɛw Matigi ka rezɛn nakɔ ntalen

Luka 20.17 A ye u filɛ k'a fɔ ko: «Nin sɛbɛnnen bɛ mun na ko: So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra nkɔni kunkolo ye?»

Yesu ye sariya karamɔgɔw kɔlɔsi ani ka ɲininkali dɔ kɛ u la Bibulu tɛmɛsira dɔ kan.

1. Kabakurun min banna, o kɛra Egilisi kɔnɔna kabakurun ye cogo min na

2. Ala ka kunmabli sebaaya a ka kuma f

1. Kɛwalew 4:11-12 - Aw so jɔbagaw ka kabakurun min kɛra fɛn ye, o ye nin ye.

12 Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la, katuguni tɔgɔ wɛrɛ si ma di mɔgɔw ma sankolo jukɔrɔ, an ka kan ka kisi min fɛ.

.

Luka 20.18 Mɔgɔ o mɔgɔ mana bin o kabakurun kan, o na kari. Nka a mana bin mɔgɔ o mɔgɔ kan, a na a mugumugu.

Kabakurun bɛ se ka halakili lase mɔgɔ minnu ma, walima a binna minnu kan.

1: Krisita ka sebaaya ka kiri tigɛ ani ka kisili kɛ

2: Farati min bɛ ka ban Krisita la

1: Esayi 8:14-15 - A na kɛ yɔrɔ senuma ye; Nka a kɛra kuncɛbaya kabakurun ye ani ka kɛ farakurun ye Israɛl ka so fila bɛɛ la, ka kɛ jinɛ ni jan ye Jerusalɛm sigibagaw ye.

2: Romɛkaw 9:30-32 - An bɛna mun fɔ o tuma na? Siya wɛrɛ minnu ma tugu tilennenya kɔ, olu ye tilennenya sɔrɔ, tilennenya min bɛ bɔ dannaya la. Nka Israɛl minnu tugura tilennenya sariya kɔ, olu ma tilennenya sariya sɔrɔ. Mun na? Sabu u ma o ɲini dannaya fɛ, nka u tun bɛ o ɲini sariya kɛwalew fɛ.

Luka 20.19 Sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw y’a ɲini ka bolo da a kan o waati kelen na. U siranna jama ɲɛ, katuguni u y'a dɔn ko a ye nin ntalen fɔ u kama.

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw y’a ɲini ka Yesu minɛ sabu u y’a ye ko a ye ntalen dɔ fɔ u kama.

1: An ka kan k’an janto an ka kɛwalew n’u nɔfɛkow la.

2: An ka kan ka to ka majigin ani an kana dimi ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ an sɔsɔ.

1: Ntalenw 16:18-19 “Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin. A ka fisa ka kɛ ni majigilenya ye ni faantanw ye, ka tɛmɛn ka nafolo tila ni kuncɛbaw ye.”

2: Filipekaw 2:3-4 “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ sago wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

Luka 20.20 U ye a kɔlɔsi, ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ci, u ka u yɛrɛ kɛ mɔgɔ tilennenw ye, walisa u ka a ka kuma minɛ, walisa u ka a don gɔfɛrɛnɛrɛ ka fanga ni a ka fanga bolo.

Diinan ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ Yesu kama, u kɛtɔ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ci walisa k’a ɲini ka fɛɛrɛ ɲini walisa k’a jalaki ani k’a to Romɛkaw ka gɔfɛrɛnɛrɛ k’a minɛ.

1. Farati min bɛ nanbara la: Ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri sɛgɛsɛgɛ ka Yesu minɛ

2. Tiɲɛ fanga: Yesu ye nanbara kunbɛn cogo min na ni kantigiya ye

1. Matiyu 22:15-22 - Yesu ye Farisiɛnw kunbɛn ni ntalen ye

2. Zaburu 34:13 - “I nɛnkun tanga kojugu ma, i dawolo kana nanbara kuma.”

Luka 20.21 U y'a ɲininka ko: «Karamɔgɔ, an b'a dɔn ko i bɛ tiɲɛ fɔ ka mɔgɔw kalan, i tɛ sɔn mɔgɔ si ma, nka i bɛ Ala ka sira kalan tiɲɛ na.

Yesu ye mɔgɔw kalan tiɲɛ na k’a sɔrɔ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ si la wala k’a sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ si ye.

1. An ka kan ka fɛn minnu fɔ, an ka kan k’olu waleya ani ka kɛ kelen ye an ka kumaw ni an ka kɛwalew la.

2. Yesu y’a jira an na cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni kantigiya ni tilennenya ye.

1. Ntalenw 12:17 - Min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ tilennenya jira, nka seere nkalontigɛla bɛ nanbara jira.

2. Matiyu 22:37-40 - Yesu y’a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i ko: «I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.» Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.

Luka 20:22 Yala a dagalen don an ka juru don Sesar ma wa, walima a man kan wa?

Tɛmɛsira Diinan ɲɛmɔgɔw ye Yesu ɲininka ni a dagalen don u ka juru sara Sesar ma.

1. Yesu ka kalansiraw ka ɲɛsin gɔfɛrɛnaman ka sariyaw labatoli ma

2. Yesu ka kumaw fanga bɛ cogo gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2. Matiyu 22:15-22 - O de kosɔn, Sesar ta ye fɛn minnu ye, aw ka olu di Sesar ma. Fɛn minnu ye Ala ta ye, olu bɛ di Ala ma.»

Luka 20.23 Nka Yesu y’u ka nanbaraw ye, a y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ ne kɔrɔbɔ?»

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu tun bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nanbarako dɔn, wa a y’u wele u k’a dabila k’a lafili.

1. “Ala bɛ an ka ŋaniya nɔgɔlenw ye”: Kalansen min b’a jira cogo min na Yesu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ka namara ŋaniyaw ye ani k’u degun u k’a ɲini k’a lafili.

2. “Ala b’an dusukunw dɔn”: A bɛ kuma Ala bɛ an ka miiriliw ni an ka ŋaniyaw bɛɛ dɔn cogo min na, ani o dɔnniya ka kan ka an bila nimisali la cogo min na.

1. Matiyu 22:15-22: Kɔɲɔ seli ntalen, min b’a jira cogo min na Yesu tun bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nanbarako dɔn ani a ye u sɔsɔ cogo min na.

2. Rom.

Luka 20:24 I ka warijɛ kelen jira ne la. Jɔn ja ni a kan sɛbɛnni bɛ a kan? U y'a jaabi k'a fɔ ko: «Sesar ta.»

U y’a ɲininka ko jɔn ja n’a sɛbɛnni bɛ warijɛ kelen kan, u y’a jaabi ko Sezari ta don.

1. “Fɛn minnu ye Sezari ta ye, aw ka olu di Sesar ma” .

2. “Gofɛrɛnaman ka fanga ni a ka fanga” .

1. Matiyu 22:21 - “O de kosɔn, Sesar ta ye fɛn minnu ye, aw ka olu di Sesar ma. Fɛn minnu ye Ala ta ye, olu bɛ di Ala ma.”

2. Romɛkaw 13:1 - “Mɔgɔ bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K’a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ yen ni Ala tɛ, sebaaya minnu bɛ yen, olu sigira Ala de fɛ.”

Luka 20.25 A y'a fò u ye ko: «A' ye Sesar ta di Sesar ma, ka Ala ta di Ala ma.»

Ala ta ye min ye, o di Ala ma: A nafa ka bon ka an ka alako baaraw dn.

1: 1. .

I ka i yɛrɛ di Matigi ma: Ka ɲɛnamaya kɛ min y’i yɛrɛ di a sago ma.

2: 1nan.

Ka segin ka di Ala ma: Ka an ka kunkanbaaraw faamu iko dannabaaw.

1: 1. .

Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli, balimaw, Ala ka makari kosɔn, ko aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, Ala sago ye min ye, i bɛna se k’o kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma, n’o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

2: 1nan.

Matiyu 22:37-40 - Yesu y’a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon ni ci fɔlen tɔw bɛɛ ye. Wa filanan fana bɛ i n’a fɔ o: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

Luka 20.26 U ma se ka a ka kuma minɛ jama ɲɛ kɔrɔ.

Mɔgɔw kabakoyara Yesu ka jaabi la, wa u ma se ka sɔsɔli kɛ o kan.

1: I hakili to a la ka i jigi da Ala kan ani k’i jigi da Ala kan ko bɛɛ la, bawo ale de ye an ka hakilitigiya ni an ka fanga sɔrɔyɔrɔ ye.

2: An ka kan ka labɛn ka ɲininkali gɛlɛnw jaabi ni nɛɛma ni hakilitigiya ye ka bɔ Matigi yɔrɔ.

1: Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

2: Ntalenw 2:6-7 - "Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la. A bɛ hakilitigiya ɲuman bila mɔgɔ tilennenw ye.

Luka 20.27 Saduseen dɔw nana Yesu fɛ, olu minnu bɛ ban ko su kununni si tɛ yen. U y'a ɲininka ko:

Saduseɛnw ye Yesu ɲininka lakununni bɛ se ka kɛ cogo min na.

1. An ka kan ka an jigi da su kununni sebaaya kan ani an kana danaya ban abada.

2. An ka kan ka da Ala ka layiduw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la su kununni ko la.

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:12-26 - Paul ka kalan min bɛ mɔgɔ salenw lakununni ko la.

2. Esayi 26:19 - Ala ka layidu min ye lakununni ye a ka mɔgɔw ye.

Luka 20.28 A ko: Karamɔgɔ, Musa ye sɛbɛn ci an ma ko: «Ni mɔgɔ dɔ balimakɛ sara, muso bɛ a bolo, ni a ma den sɔrɔ, a balimakɛ ka a muso ta ka bɔnsɔn lamɔ a balimakɛ ye.»

O tɛmɛsira bɛ kuma wajibi dɔ kan, Musa ye min sɛbɛn, ko ni cɛ sara k’a sɔrɔ den ma sɔrɔ, a balimakɛ ka taa n’a muso ye ka denw lamɔ a balimakɛ tɔgɔ la.

1. Denbaya nafa ka bon: Mun na an ka kan k’an janto an diyanyemɔgɔw la

2. Nafa min bɛ ciyɛn na: Ka nɔ ɲuman bila siniɲɛsigiw la

1. Jenɛse 2:24, “O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka fara a muso kan, u na kɛ farisogo kelen ye.”

2. 1 Yuhana 3:17, “Nka diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, ka a balima ye dɛsɛbagatɔ la, ka a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di?”

Luka 20.29 Balimakɛ wolonwula tun bɛ yen.

O tɛmɛsira bɛ balimakɛ wolonwula ka maana lakali, balimakɛ fɔlɔ ye muso ta min kɔnɔ, a sara k’a sɔrɔ den ma sɔrɔ.

1. Nafa min b’a la ka an diyanyemɔgɔw ladon kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔ; 2. Kalan min bɛ kɛ ɲɛnamaya ka nɔgɔya kan.

1. Waajulikɛla 3:2 - "Bange waati bɛ yen, saya waati bɛ yen"; 2. 1 Piɛrɛ 1:24-25 - "Katuguni farisogo bɛɛ bɛ i ko bin, hadamaden nɔɔrɔ bɛɛ bɛ i ko bin falen. Bin bɛ ja, a falen bɛ bin."

Luka 20:30 Filanan y'a muso furu, a sara den t'a la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cɛ fila kan minnu ye muso kelen furu. Cɛ fɔlɔ sara k’a sɔrɔ den ma sɔrɔ k’a sɔrɔ cɛ filanan ma den sɔrɔ.

1: Ala ka labɛn ka fisa tuma bɛɛ - Romɛkaw 8:28

2: Dannaya nafa ka bon - Heburuw 11:6

1: Waajulikɛla 9:11 - Boli tɛ teliyabaaw ye, kɛlɛ tɛ fangatigiw ye, dumuni tɛ hakilitigiw ye, nafolo tɛ hakilitigiw ye, nɛɛma tɛ dɔnniyatigiw ye, nka waati ni danbe bɛ kɛ u bɛɛ la.

2: Ntalenw 16:9 - Hadamaden dusukun b’a ka sira labɛn, nka Matigi b’a senw sabati.

Luka 20.31 A sabanan y'a minɛ. O cogo kelen na, u wolonwula fana.

Balimakɛ wolonwula kelen-kelen bɛɛ y’u ta kɛ ka musocɛ salen dɔ furu, nka u si ma den sɔrɔ, u bɛɛ sara.

1: Ala ye labɛn dɔ kɛ an bɛɛ ye, hali n’a ma kɛ sababu ye ka den sɔrɔ.

2: Ala sago faamuyali ka gɛlɛn tuma dɔw la, nka a bɛ an nafa tuma bɛɛ.

1: Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2: Waajulikɛla 3:1-8 - «Waati bɛ fɛn bɛɛ la, waati bɛ sankolo jukɔrɔ baara bɛɛ la: bange waati ni saya waati bɛ yen, jirituru waati bɛ yen ani jirisunw tigɛ waati bɛ yen.» fagali waati bɛ yen ani kɛnɛya waati bɛ yen, ci waati bɛ yen ani jɔli waati bɛ yen, kasi waati bɛ yen ani nisɔndiya waati bɛ yen, kasi waati bɛ yen ani dɔn kɛwaati bɛ yen, kabakurunw jɛnsɛnni waati bɛ yen ani u lajɛ waati bɛ yen , ɲɔgɔn minɛ waati bɛ yen ani ka i yɛrɛ tanga ɲɔgɔn ma waati bɛ yen , ɲinini waati bɛ yen ani ka dabila waati bɛ yen , ka to waati bɛ yen ani ka fili waati dɔ bɛ yen , ɲɛjibɔ waati bɛ yen ani ka fɛnw labɛn waati bɛ yen , ka makun waati bɛ yen Kuma waati bɛ yen, kanuya waati bɛ yen ani koniya waati bɛ yen, kɛlɛ waati bɛ yen ani hɛrɛ waati bɛ yen."

Luka 20:32 A laban na, muso fana sara.

Tɛmɛsira bɛ muso dɔ ka saya ɲɛfɔ.

1: An ka kan k’an hakili to a la k’an ka waati jate fɛnba ye dugukolo kan, bawo an ka saya ye an hakili jigin an ka nɔgɔya la.

2: An ka kan k’an ka ɲɛnamaya kɛ ni kuntilenna ni kɔrɔ ye, k’a dɔn ko an bɛɛ bɛna an yɛrɛ bila saya la don dɔ.

1: Waajulikɛla 7:2 - «Ka taa dusukasi so kɔnɔ, o ka fisa ni ka taa seli so la, katuguni saya ye bɛɛ ka siniɲɛsigi ye. ɲɛnamaw ka kan ka nin minɛ u dusukun na.”

2: Heburuw 9:27 - “Mɔgɔw ka kan ka sa siɲɛ kelen cogo min na, ka kiri tigɛ o kɔfɛ.”

Luka 20.33 O de kosɔn su kununni na, a muso ye jɔn muso ye? Katuguni mɔgɔ wolonwula y'a muso furu.

Tɛmɛsira kɔnɔ, Yesu ye ɲininkali dɔ kɛ muso dɔ kan min cɛ wolonwula tun bɛ ɲɔgɔn kɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A b’a yɛrɛ ɲininka mun bɛna kɛ a la su kununni na, k’a masɔrɔ cɛ wolonwula bɛɛ fana bɛna kunun.

1. Ala ka hakilitigiya min tɛ se ka faamuya: Ka ɲɛnamaya gundo sɛgɛsɛgɛ saya kɔfɛ

2. Furu sirili banbali: Ka an ka cɛsiri kanuya ni kantigiya sinsin kokura

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:35-45; Ɲɛnamaya gundo sɛgɛsɛgɛ saya kɔfɛ

2. Efesekaw 5:21-33; Furu sirili banbali ani a nafa alako ta fan fɛ

Luka 20.34 Yesu y’u jaabi ko: «Nin diɲɛ denw bɛ furu kɛ.

Yesu b’a ɲɛfɔ cogo min na diɲɛ mɔgɔw bɛ furu kɛ ani ka di u ma furu kɔnɔ.

1. Furu tɛ desizɔn nɔgɔman ye min ka kan ka ta nɔgɔya la.

2. Furu senumaya ka kan ka bonya.

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow ka kan ka kolo u cEw ye ka Krisita bonya.

2. Heburuw 13:4 - Furu ka kan ka bonya bɛɛ fɛ.

Luka 20.35 Nka minnu na jate ko u ka kan ka o diɲɛ sɔrɔ, ani kununni ka bɔ suw cɛma, olu tɛna furu kɛ, wa u tɛ furu kɛ.

Tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ ka kan ka diɲɛ sɔrɔ ani lakununni ka bɔ suw cɛma, o min bɛ na ni furubaliya sarati ye.

#1: Walasa ka diɲɛ ni lakununni sɔrɔ ka bɔ suw cɛma, Krecɛnw ka kan ka ban furu la, ka u sinsin Ala kan.

#2 : Furu ye Ala ka nilifɛn ye , nka o tɛ fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ; nka, an ka kan k’an jija ɲɛnamaya banbali ni su kununni kama.

#1: Matiyu 19:12 - "Katuguni cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen, minnu wolola ka bɔ u ba kɔnɔ.» sankolo kosɔn.Mɔgɔ min bɛ se k'a sɔrɔ, o ka o sɔrɔ."

#2: 1 Kɔrɛntekaw 7:32-34 - "Nka ne b'a fɛ ka aw fɛ k'a sɔrɔ ne ma a janto. Furubali bɛ a janto Matigi ka fɛnw na, a ka di Matigi ye cogo min na o minnu ye diɲɛ ta ye, a bɛ se ka a muso diyabɔ cogo min na.Danfara bɛ muso ni npogotiginin cɛ fana.Muso furubali b'a janto Matigi ka kow la, walisa a ka kɛ senuma ye farikolo ni ni ta fan fɛ furulen b'a janto diɲɛ kow la, a cɛ ka diya a ye cogo min na."

Luka 20.36 U fana tɛ se ka sa tun, katuguni u ni mɛlɛkɛw bɛ kelen ye. Aw ye Ala denw ye, aw ye su kununni denw ye.

Ala denw ni mɛlɛkɛw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, wa u bɛna ɲɛnamaya fo abada ka da a kan u ye su kununni denw ye.

1. Ɲɛnamaya banbali: Ala ye layidu min ta ko a tɛ sa

2. Ala Denw: U kunmabli a ka kanuya f

1. Matiyu 22:30 - "Katuguni su kununni don na, u tɛna furu kɛ, u tɛna furu, nka u bɛ kɛ i ko Ala ka mɛlɛkɛw sankolo la."

2. Romɛkaw 8:17 - "Ni denw ye, o tuma na fɛ, an ye ciyɛntalaw ye, Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw.

Luka 20.37 Ni suw kununna tuma min na, Musa y’a jira kungo la, tuma min na a ye Matigi wele ko Ibrahima ka Ala, Isaka ka Ala ani Yakuba ka Ala.

Suw kununna, Musa y'o jira jirisun jenilen na, tuma min na a ye Matigi wele ko Ibrahima ni Isaka ni Yakuba ka Ala.

1. Ala ka sebaaya lakununni na

2. Ala ka kantigiya layidu la

1. Romɛkaw 4:16-17 - O la, layidu bɛ sɔrɔ dannaya fɛ. A bɛ di i n’a fɔ nilifɛn fu. An bɛɛ b'a sɔrɔ, hali ni an ma ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye. Katuguni layidu tara dannaya de barika la Yesu Krisita la.

2. Heburuw 11:17-19 - Dannaya de kosɔn, Ibrahima kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka saraka, ani min ye layidu ta, o y’a denkɛ kelenpe saraka. a fɔra ale de ye ko: “I bɔnsɔnw na wele Isaka de la.” A y’a jateminɛ ko Ala bɛ se ka mɔgɔw lakunun hali ka bɔ suw cɛma, a y’a sɔrɔ o fana na iko misali.

Luka 20.38 A tɛ suw ka Ala ye, nka ɲɛnamaw ka Ala don, katuguni bɛɛ ɲɛnama don a ye.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko Ala ye ɲɛnamaw ka Ala ye, suw tɛ, wa mɔgɔw bɛɛ bɛ balo a ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ye: Luka 20:38 ka cikan

2. Ka ɲɛnamaya banbali minɛ Krisita la: Luka 20:38 ka dugawu

1. Romɛkaw 14:8-9 - Ni an ɲɛnama don, an ɲɛnama don Matigi ye. Ni an sara, an bɛ sa Matigi ye.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

Luka 20.39 Sariya karamɔgɔ dɔw y'a jaabi ko: «Karamɔgɔ, i ye ko ɲuman fɔ.»

Yesu ka hakilitigiya kumaw tanura sariya karamɔgɔw fɛ.

1: Hakilitigiya bɛ sɔrɔ Ala ka kuma tiɲɛ dɔnni na ani k’a ɲɛnamaya.

2: Yesu kumana ni fanga ye ani an ka kan ka a ka kumaw lamɛn iko tiɲɛ.

1: Ntalenw 1:7 - Matigi ɲɛsiran ye dɔnniya daminɛ ye, nka hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.

2: Yuhana 8:32 - Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.

Luka 20.40 O kɔfɛ, u ma ja gɛlɛya ka ɲininkali si kɛ a la fewu.

Mɔgɔw ma u ja gɛlɛya ka ɲininkali wɛrɛ kɛ Yesu la, a kɛlen kɔ ka u ka ɲininkali dɔ jaabi.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la walisa ka da a la an ka jaabiw la ani an kana siran ka tiɲɛ fɔ.

2. Hali ni a bɛ se ka kɛ siranfɛn ye ka ɲininkali gɛlɛnw kɛ an na, an ka kan ka an jigi da Ala ka bilasirali kan ani ka da an ka jaabiw la.

1. Zaburu 46:10: “A’ ye aw hakili sigi, k’a dɔn ko ne ye Ala ye.”

2. Matiyu 11:28-29: "Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na lafiya di aw ma. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye.»

Luka 20.41 A y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔw b'a fɔ cogo di ko Krisita ye Dawuda denkɛ ye?

Yesu ye ɲininkali kɛ a ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw la u ka dannaya ko fitininw kan.

1: Krisita ka danyɔrɔ ye an ka dannaya yɔrɔba dɔ ye, wa an ka kan ka da a la ko an b’o faamu ka ɲɛ.

2: Yesu b’an degun an ka ɲininkali kɛ an ka dannayakow la ani k’a dɔn ko an bɛ min fɔ ko an dalen bɛ o la, an bɛ o kɛ ka kɛɲɛ ni o ye.

1: Romɛkaw 10:14-15 - U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci?

2: Matiyu 7:21-23 - Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la. Nka min bɛ ne Fa sankolola sago kɛ. Mɔgɔ caman na a fɔ ne ye o don na ko: «Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la wa?» I ye jinɛw gɛn i tɔgɔ la wa?» I ye kabako caman kɛ i tɔgɔ la wa? O tuma la, ne na a fɔ u ye ko: «Ne ma aw dɔn abada.»

Luka 20.42 Dawuda yɛrɛ y’a fɔ Zaburuw kitabu kɔnɔ ko: «Matigi y’a fɔ ne Matigi ye ko: I sigi ne kinin fɛ.

Matigi ye ci fɔ Dawuda Matigi ma ko a ka sigi a kinin fɛ.

1: An ka kan ka sɔn tuma bɛɛ ka tugu Matigi ka ci fɔlenw kɔ.

2: Minnu bɛ a kan minɛ, Matigi bɛ olu kɔrɔta.

1: Esayi 42:1 - "Ne ka baaraden filɛ, ne bɛ min dɛmɛ, ne ɲɛnatɔmɔlen, ne ni bɛ nisɔndiya min na, ne ye ne ni da a kan, a na kiri lase siya wɛrɛw ma."

2: Yuhana 15:14 - "Aw ye ne teriw ye, ni aw ye ne ka ci fɔ aw ye."

Luka 20.43 Fo ne ka i juguw k i sennasanbara ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka layidu kan ko a bɛna a juguw kɛ sennasanbara ye fo a ka segin.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ jigiya kɔnɔ: Ka Yesu seginni makɔnɔ

2. Ka jɔ dannaya la: Yesu ye an ka setigi ye

1. Zaburu 110:1 - «Matigi b’a fɔ ne Matigi ye ko: “I sigi ne kinin fɛ fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye.”

2. Heburuw 10:12-13 - “Nin sarakalasebaa ye saraka kelen bɔ jurumuw kosɔn tuma bɛɛ, a y’i sigi Ala kinin fɛ, kabini o waati, a bɛ a juguw makɔnɔ u ka kɛ a sennasanbara ye.”

Luka 20.44 Dawuda b'a wele ko Matigi, a denkɛ don cogo di?

Farisiɛnw ye Yesu ɲininka jɛɲɔgɔnya min bɛ Dawuda ni Masiya cɛ, k'a ɲininka cogo min na Dawuda bɛ se ka Masiya wele ko "Matigi" ni u tun ye fa ni denkɛ ye.

1: Jɛɲɔgɔnya min bɛ Yesu ni Ala cɛ, o ɲɔgɔn tɛ yen, wa an ka kan ka Yesu ka ala ka sebaaya dɔn.

2: An ka kan ka majigin ani ka sɔn Yesu ma iko an Matigi ani an Kisibaa.

1: Zaburu 110:1 - "Matigi y'a fɔ ne Matigi ye ko: 'I sigi ne kinin fɛ, fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye.'

2: Kolosekaw 2:9 - "Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ farikolo la ale de kɔnɔ."

Luka 20.45 O tuma la, a y'a fɔ a ka kalandenw ye jama bɛɛ la.

Yesu b’a ka kalandenw bilasira u k’u janto u ka wari musaka cogo la, ani k’a di Ala ma u yɛrɛw nɔ na.

1. Yɛlɛmabaliya fanga: Ni an bɛ nili kɛ Ala ye, o bɛ na ni dugawu ye cogo min na

2. Wasa ka kan ka sɔrɔ: Ka nisɔndiya sɔrɔ fɛn minnu bɛ an bolo kaban

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

2. 1 Timote 6:6-8 - "Nka Ala ɲɛsiran ni wasa ye tɔnɔba ye. Katuguni an ma na ni foyi ye diɲɛ kɔnɔ, an tɛ se ka foyi bɔ o la. Nka ni dumuni ni fini b'an bolo, an na wasa o la." ."

Luka 20.46 Aw k'aw janto sariya karamɔgɔw la, olu minnu b'a fɛ ka taama fini janw na, ka foli kanu suguw la, ani sigiyɔrɔbaw kanu Alabatosow kɔnɔ, ani sobaw kɔnɔ seliw la.

Mɔgɔ minnu bɛ fanga ni jɔyɔrɔ ɲini, aw k’aw janto olu la.

1. Ka ban kuncɛbaya ni fanga kɔrɔbɔliw la.

2. Ka cɛsiri kɛ ka majigilenya sanni ka kɛ jɔyɔrɔ ye.

1. Yuhana 13:12-17 - Yesu ye a ka kalandenw senw ko.

2. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ.

Luka 20.47 U bɛ muso cɛ salenw ka sow dun, ka delili janw kɛ u yɛrɛ jirali kama.

O tɛmɛsira bɛ lasɔmi mɔgɔw ma minnu bɛ delili janw kɛ walasa ka muso cɛ salenw nafa u yɛrɛ nafa kama.

1. Ala ka tilennenya bɛna kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ nafa sɔrɔ mɔgɔ dɛsɛlenw na.

2. Delili kɛ ni kɔnɔnajɛya ye, i kana delili kɛ walisa k’i yɛrɛ jira.

4 kuma nka kɛwalew ni tiɲɛ de la."

2. Ntalenw 22:22-23 - "Aw kana faantan sonya, k'a masɔrɔ a ye faantan ye, wala ka tɔɔrɔbaga tiɲɛ da la, katuguni Matigi na u ka koɲɛw ɲɛnabɔ, ka u sonyabagaw ka ɲɛnamaya bɔsi u la.

Luka 21 bɛ Yesu ka kalansiraw jira muso cɛ salen ka saraka ko la, laban waati taamasiyɛnw ani Jerusalɛm halakili ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye nafolotigiw kɔlɔsi u bɛ u ka nilifɛnw don Alabatosoba nafolo la fana musocɛ salen faantan ye nɛgɛ warijɛ fitinin fila don. A ko 'Tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko nin muso cɛ salen faantan in ye fɛn caman don a kɔnɔ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan.' O mɔgɔw bɛɛ y'u ka nilifɛnw di ka bɔ u ka nafolo la; nka a bɔra a ka faantanya la, a ka ɲɛnamaya tun bɛ min na, a y’o bɛɛ don’ k’a ka saraka dicogo jira iko bolomafara lakika misali (Luka 21:1-4).

Dakun 2nan: Tuma min na dɔw tun bɛ kuma Alabatosoba kan min masirilen don ni kabakurun cɛɲiw ye ani nilifɛnw ye minnu bilalen bɛ Ala ye, Yesu ye a halakili kofɔ k’a fɔ ko kabakurun si tɛna to dɔ wɛrɛ kan min tɛna fili min ye kalandenw bila ka ɲininkali kɛ ni nin kow bɛna kɛ tuma min na mun bɛna kɛ taamasiyɛn u ko la ka kɛ. O jaabi la a y’u lasɔmi ko u kana lafili mɔgɔ caman nana a tɔgɔ fɔli waati surunyalen nka u man kan ka tugu u kɔ fana kumana kɛlɛw wuliliko jamana wulilen jamana kama masaya kama dugukolo yɛrɛyɛrɛw kɔngɔw banajuguw ko siranninw taamashyɛnbaw ka bɔ sankolo la sanni o kow ka kɛ (Luka 21:5- 11). A ye tɔɔrɔko fɔ ka t’a fɛ dannabaaw ye ka kɔn nin bɛɛ ɲɛ nka a y’u hakili sigi ko a bɛna kɛ sababu ye ka seereya layidu ta hakilitigiya kuma juguw tɛ se ka sɔsɔli kɛ fana a ye janfa lasɔmi hali saya siyaw bɛɛ koniya bawo a tɔgɔ hali bi a ye dusu don u kɔnɔ u ka jɔ kosɛbɛ muɲuli ka ɲɛnamaya sɔrɔ (Luka 21:12-19 ).

Dakun 3nan: Ka t'a fɛ ka a ka kiraya kuma fɔ, A ye ko lakolon Jerusalɛm lamininen ni kɛlɛbolow ye k'o Jude lasɔmi ka boli kuluw kan o duguw ka bɔ o jamana na u kana don dugu kɔnɔ nin don ninnu na waleɲumandɔn dafalen min sɛbɛnna tɔɔrɔba jamana dimi a ka mɔgɔw binna npan fɛ min ɲɛminɛna jamana minɛlenw fɛ Jerusalɛm ye siya wɛrɛw sennatan fo siya wɛrɛw ye waati minnu dafa (Luka 21:20-24). O kɔfɛ, kuma fɔra diɲɛ jɔrɔnankow taamasiyɛnw tile kalo dolow dugukolo tɔɔrɔ jamanaw hakilijagabɔ mankanba tossing kɔgɔji mɔgɔw fainting terror apprehensive mun nata diɲɛ sankololafɛnw yɛrɛyɛrɛlen o tuma na u bɛna a ye Denkɛ Mɔgɔ bɛ na sankaba ni fanga nɔɔrɔba ni nin kow daminɛna ka kɛ jɔ ka kunkolow kɔrɔta sabu kunmabɔli ja kɛrɛfɛ dusu don kalandenw kalan taamasiyɛnw waatiw i n’a fɔ toroni jiri falen dɔn masaya Ala kɛrɛfɛ lasɔmini u janto dusukunw ma girinya carousing dɔlɔmin jɔrɔnankow ɲɛnamaya don da k’a sɔrɔ u ma miiri o la jaan delili fanga boli bɛɛ ko la ka jɔ Denkɛ Mɔgɔ ɲɛkɔrɔ (Luka 21:25-36). Sapitiri bɛ kuncɛ ni A ye don o don batoso kalan k’a sɔrɔ a bɛ suw kɛ Oliviye kulu la ani sɔgɔmada joona fɛ mɔgɔw nana A mɛn a ka batoso min b’a jira ko fanga bɛ ka bonya ka taa a fɛ jɔrɔnanko juguw cɛma min bɛ diyagoya labanw ɲɛminɛ sapitiri nataw la (Luka 21:37-38).

Luka 21.1 A ye a ɲɛ kɔrɔta k’a ye ko nafolotigiw bɛ ka u ka nilifɛnw fili nafolo marayɔrɔ la.

Yesu y’a kɔlɔsi ko nafolotigiw tun bɛ ka bolomafara di Alabatosoba nafolo marayɔrɔ ma.

1: bolomafara tɛ wari dɔrɔn ye - Romɛkaw 12:8

2: An ka nili ka kan ka kɛ saraka ye - 2 Kɔrɛntekaw 8:1-2

1: Ntalenw 3:9-10 - Aw ka Matigi bonya ni aw bolofɛnw ye, ani aw ka den fɔlɔw bɛɛ la.

2: Malaki 3:10 - Aw ka na ni tilayɔrɔ tannan bɛɛ ye magasa kɔnɔ, walisa dumuni ka kɛ ne ka so kɔnɔ.

Luka 21.2 A ye muso cɛ salen faantan dɔ ye fana a bɛ ka warimisɛn fila fili yen.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka muso cɛ salen faantan dɔ kɔlɔsili kan, a bɛ ka nɛgɛso fila di Alabatosoba ma.

1. Saraka misɛnninw fanga: An bɛ se ka danfara don cogo min na ni dɔɔnin ye

2. Muso cɛ salen dusukun: Ala b’an ka baara ye ani k’a jate fɛnba ye

1. Marka 12:41-44 - Yesu ye muso cɛ salen ka saraka tanu

2. 2 Kɔrɛntekaw 8:1-5 - Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka bolomafara di ka kɛɲɛ n’u seko ye

Luka 21.3 A ko: «Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin muso cɛ salen faantan ye wari bila ka tɛmɛ u bɛɛ kan.

Nin muso cɛ salen faantan in ye bolomafara di ni bolomafara ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan.

1. Se min bɛ bolomafara la

2. Saraka nafa ka bon

1. Marka 12:41-44 - Yesu ye muso cɛ salen tanu a ka bolomafara kosɔn.

2. 2 Kɔrɛntekaw 8:1-5 - Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka saraka di.

Luka 21.4 K'a masɔrɔ ninnu bɛɛ ye u ka fɛn caman bila Ala ka sarakaw la.

Nin tɛmɛsira bɛ muso cɛ salen dɔ ka saraka dantɛmɛnen ni a ka kantigiya jira, min y’a bolofɛnw bɛɛ di Ala ka sarakaw ma.

1. bolomafara fanga: Ka saraka kɛli dege ni dannaya ye

2. Muso cɛ salen ka wuluwulu: Ka da Ala ka ladonni na

1. Marka 12:41-44 - Yesu ye muso cɛ salen tanu a ka dannaya ni a ka saraka kosɔn.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 15:7-11 - Ala ka ci fɔlen ye ko an ka bolomafara di ani ka da mɔgɔw ɲɛ na minnu mago bɛ u la.

Luka 21.5 Mɔgɔ dɔw tun bɛ kuma Alabatosoba ko la cogo min na, a masirilen bɛ ni kabakurun ɲumanw ni nilifɛnw ye.

Alabatoso tun masirilen don ni kabakurun ɲumanw ni nilifɛnw ye.

1: Ala b’a fɛ an k’an yɛrɛ masiri ni nilifɛn ɲumanw ye ani ka baara kɛ n’u ye a nɔɔrɔ kama.

2: Alabatoso cɛɲi bɛ Ala nɔɔrɔ jira.

1: 1 Piɛrɛ 3:3-4 ? 쏡 o kana a to i ka masiri ka kɛ kɛnɛma ye wa? 봳 he braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the fitting you wear??nka i ka masiri ka kɛ dusukun mɔgɔ dogolen ye ni hakili dususuman ni dususumanin cɛɲi tiɲɛbali ye, min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ na. ??

2: Zaburu 45:13-14 ? 쏷 he masakɛ bɛ ɲɛnajɛ i ka cɛɲi fɛ; aw ka a bonya, katuguni ale de ye aw makɛ ye.» Nɔɔrɔ bɛɛ ye masakɛmuso ye a ka so kɔnɔ, ni finiw ye minnu sirilen don ni sanu ye.??

Luka 21.6 Aw ye nin ko minnu ye, donw na na, kabakurun si tɛna to tɔ kelen kan, min tɛna ci.

Don dɔw bɛna na, Alabatosoba bɛna halaki ani kabakurun kelen tɛna to jɔlen na.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ sisan waati la ani ka i jigi da Matigi ka labɛn kan.

2. Farikolo sigicogo tɛmɛnenw ani Ala ka kuma banbali.

1. Zaburu 146:3-4 - "Aw kana aw jigi da kuntigiw kan, hadamaden denkɛ, kisili tɛ min na. Ni a ninakili bɔra, a bɛ segin dugukolo kan, o don yɛrɛ la, a ka laɲiniw bɛ halaki.

2. Heburuw 13:8 - "Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa."

Luka 21.7 U y'a ɲininka ko: «Karamɔgɔ, nka nin kow bɛna kɛ tuma jumɛn?» O kow na kɛ tuma min na, taamasyɛn jumɛn na kɛ?»

Mɔgɔw ye Yesu ɲininka tuma min na Alabatosoba halakili ni taamasyɛn minnu bɛ tali kɛ o la.

1: Waati taamasyɛnw dɔnni: Yesu ka kalanw laban waati ko la

2: An bɛ se k’an labɛn cogo min na laban kama: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Yesu fɛ halakili nata ko la

1: Matiyu 24:3-14 ??Yesu??kalansenw laban waati taamashyɛnw kan

2: Matiyu 24:36-44 ??Yesu??kalansenw labɛncogo kan laban waati kama.

Luka 21.8 A ko: «Aw ka aw janto aw kana lafili. Waati surunyara, aw kana taa u nɔfɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka an janto kira nkalontigɛlaw la minnu bɛ na Yesu tɔgɔ la, k’a fɔ ko olu ye Masiya ye.

1. Ka i labɛn Matigi nali kama: Ka to i ɲɛ na kira nkalontigɛlaw ma

2. Aw kana aw lafili: Kira nkalontigɛlaw faamuyali bi diɲɛ kɔnɔ

1. Jeremi 29:8-9 "K'a masɔrɔ Setigiw Matigi, Israɛl ka Ala ko: Aw ka kiraw ni aw ka sugokɛlaw, minnu bɛ aw cɛma, olu kana aw lafili, aw kana aw lamɛn aw ka sugo minnu bɛ kɛ." aw ka kɛ sugo ye.Katuguni u bɛ nkalon tigɛ aw ye ne tɔgɔ la, ne ma u ci, Matigi ko ten.»

2. 2 Piɛrɛ 2:1,3 "Nka kira nkalontigɛlaw tun bɛ jama cɛma fana, i ko karamɔgɔ nkalontigɛlaw na kɛ aw cɛma cogo min na, olu na dogolen na ni nkalon juguw ye, ka ban Matigi ma min ye u san, ka na ni u yɛrɛw ye." halaki teliya la... U na jago kɛ aw la ni kuma nkalonmaw ye namara fɛ."

Luka 21.9 Nka ni aw ye kɛlɛw ni mankanw mɛn, aw kana siran, katuguni o kow ka kan ka kɛ fɔlɔ. nka a laban tɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin.

Yesu b’a lasɔmi ko kɛlɛw ni mankanw bɛna kɛ nka an kana siran bawo laban ma surunya fɔlɔ.

1. Kalan min bɔra Yesu fɛ siran ni jɔrɔnankow ɲɛnabɔcogo kan.

2. Ka dege ka da Ala la gɛlɛya waatiw la.

1. Zaburu 46:1-3 "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɛ sira di, hali ni kuluw binna kɔgɔji kɔnɔ, hali ni a ji bɛ mankan bɔ." ani fomu ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ n’u ka wuli ye.”

2. Romɛkaw 8:28-29 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama a Denkɛ, walisa a ka kɛ den fɔlɔ ye balimakɛ ni balimamuso caman cɛma.»

Luka 21.10 A y’a fɔ u ye ko: «Siya na wuli siya kama, masaya na wuli masaya kama.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma waati nata dɔ kan, jamanaw bɛna ɲɔgɔn sɔsɔ waati min na.

1. Kɛlɛ min bɛna kɛ: An bɛ se ka an labɛn cogo min na ka ɲɛsin ɲagami ma min bɛna kɛ an ɲɛ

2. Ka hɛrɛ sɔrɔ ɲagami cɛma: An bɛ se ka an jigi da Ala kan cogo min na gɛlɛya waatiw la

1. Matiyu 24:6-7 - "Aw na kɛlɛw ni kɛlɛ kumakan mɛn. Aw kana aw hakili ɲagami, katuguni nin kow bɛɛ ka kan ka kɛ, nka a laban ma se fɔlɔ. Sabu jamana na wuli siya dɔ kama." , ani masaya ni masaya ye.»

2. Zaburu 46:1-2 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, Dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛya kɔnɔ. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɔra, hali ni kuluw bɛ taa kɔgɔji cɛma."

Luka 21.11 Dugukolo yɛrɛyɛrɛba na kɛ yɔrɔ caman na, kɔngɔ ni banajuguw na kɛ yɔrɔ caman na. Siranfɛnw ni taamashyɛnbaw na kɛ ka bɔ sankolo la.»

Bibulu bɛ balawuw, kɔngɔw, banajuguw ani siranfɛnw ni taamashyɛnbaw fɔ ka bɔ sankolo la.

1: Ala de bɛ balawuw bɛɛ mara, hali n’an y’a kɛ? 셳 a faamuya.

2: An ka kan ka da Ala la ani ka limaniya sɔrɔ hali ni balawuw bɛ an na.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Luka 21.12 Nka sani o kow b=, u na u bolo da aw kan ka aw tgn, ka aw don Alabatosow la ani kasobonw la, ka aw lase masakɛw ni kuntigiw ɲɛ kɔrɔ ne tɔgɔ kosɔn.

Krecɛnw bɛna tɔɔrɔ, ka minɛ, ani ka taa ni u ye yɛrɛ faamaw ɲɛkɔrɔ u ka dannaya kosɔn Yesu la.

1. I kana siran ka jɔ i ka dannaya la hali ni musaka mana kɛ min o min ye.

2. An kana ɲinɛ ko Yesu yɛrɛ tɔɔrɔla kibaru duman waajuli kosɔn.

1. Kɛwalew 5:41 - Cidenw nisɔndiyara ko u jatera ko u ka kan ka maloya a Tɔgɔ kosɔn.

2. 1 Piɛrɛ 4:12-16 - Kanulenw, aw kana miiri ko kabako kɔrɔbɔli tasumaman na min bɛna aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ kɛra aw la.

Luka 21.13 A na seereya kɛ aw ye.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko ɲɛnamaya kɔnɔ ko minnu bɛ kɛ, olu bɛɛ bɛna kɛ Ala ka baara seereya ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. "Ala ka baara seereya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni seereya ye".

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase. foyi dɛsɛlen tɛ."

Luka 21.14 A' ye a sigi aw dusukunw na, aw kana miiri aw na min jaabi.

Yesu b’an bilasira ko an ka an jigi da Ala ka bilasirali kan, ani an kana hami an bɛna an jaabi cogo min na ko gɛlɛnw na.

1: ? 쏱 ut I ka Danaya Ala la ani ka Da a ka bilasirali la??

2: ? 쏡 o Aw kana hami aw ka jaabiw la, Dannaya bɛ Ala la wa??

1: Matiyu 6:25-34 ??Aw kana aw hakili ɲagami

2: Ntalenw 3:5-6 ??I jigi da Matigi kan ni i dusukun bee ye

Luka 21.15 Katuguni ne na da ni hakilitigiya di aw ma, aw juguw bɛɛ tɛna se ka minnu sɔsɔ, ka minnu kɛlɛ.

Yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye ko a bɛna da ni hakilitigiya di u ma, u juguw tɛna se ka min kɛlɛ wala ka sɔsɔli kɛ min kan.

1. Yesu ye an lafasabaga ye: An ka an jigi da Ala ka hakilitigiya kan gɛlɛya waatiw la

2. Ka jagɛlɛya sɔrɔ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ: Ka i jigi da Matigi ka layiduw kan

Ka tigɛ-

1. Yuhana 14:26 - ? 쏝 ut Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa bɛna min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la ka aw hakili jigin ne ye min fɔ aw ye.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:25-27 - ? 쏤 wala Ala ka hakilintanya ka bon ni mɔgɔw ye, Ala ka barikantanya barika ka bon ni mɔgɔw ye. Balimaw, aw ye aw ka weleli jateminɛ: aw caman tun tɛ hakilitigiw ye ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyakolow ye, mɔgɔ caman tun tɛ sebaaya la, mɔgɔ caman tun tɛ bɔ mɔgɔba ye. Nka Ala ye hakilintanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa ka hakilitigiw maloya. Ala ye barikantanya min sugandi diɲɛ kɔnɔ ka maloya barika la.??

Luka 21.16 Aw bangebagaw ni aw balimaw ni aw somɔgɔw ni aw teriw na aw janfa. U na aw dɔw faga.»

Yesu b’a lasɔmi ko a ka kalanden dɔw bɛna janfa ani ka saya sɔrɔ u somɔgɔw, u teriw ani mɔgɔ wɛrɛw bolo.

1. Fanga sɔrɔli janfa waatiw la

2. Muɲuli fanga gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la?

2. Heburuw 12:1-2 - An ka boli ni muɲuli ye boli min bilalen bɛ an ɲɛ.

Luka 21.17 Mɔgɔw bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn.

Dannabaa minnu b Yesu la, olu bna tgn mg minnu t u ka danaya f.

1. Kalandenya musaka: Ka jɔ ka ɲɛ hali ni tɔɔrɔ bɛ an kan

2. Tɔɔrɔ bɛ dugawu minnu sɔrɔ: An bɛ se ka muɲu cogo min na gɛlɛyaw kɔnɔ

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase.

2. 1 Piɛrɛ 4:12-13 - Kanulenw, aw kana kabakoya tasuma kɔrɔbɔli la ni a nana aw kɔrɔbɔ, i n’a fɔ kabako dɔ bɛ ka aw sɔrɔ.

Luka 21.18 Nka aw kunsigi si tɛna halaki.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko kunsigi kelen si tɛna tiɲɛ an kun na.

1: Ala de bɛ an ka ɲɛnamaya kun na, o la, i jigi da a ka lakanani kan, kojugu tɛna kɛ i la abada.

2: Ala bɛna an lakana tuma bɛɛ ani k’an magoɲɛfɛnw di an ma, gɛlɛya o gɛlɛya mana kɛ an kan.

1: Zaburu 91:4 - ? 쏦 e na aw datugu ni a wuluw ye, a kamanw kɔrɔ aw na dogoyɔrɔ sɔrɔ; a ka kantigiya bɛna kɛ i ka kala ni i ka kogo ye.??

2: Esayi 41:10 - ? 쏤 aw kana tulo da, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw sabati ni ne kininbolo tilennen ye.??

Luka 21.19 Aw ka muɲuli la, aw ka aw niw ta.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don an kɔnɔ an ka muɲu ani ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, ka da Ala la ko a bɛna an dɛmɛ.

1. Ala ka barika bɛ gɛlɛya waatiw la

2. Ka jigiya minɛ waati gɛlɛnw na

1. Esayi 40:28-31 - "Aw m'a dɔn wa? Aw ma mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn, a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. Ale." a bɛ fanga di barikantanw ma, fanga tɛ min na, a bɛ dɔ fara fanga kan.»

2. Romɛkaw 5:3-5 - "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, wa muɲuli bɛ jogo bɔ, wa jogo bɛ jigiya bɔ, wa jigiya tɛ an maloya, bawo Ala ka kanuya bɛ an na a bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

Luka 21.20 Ni aw na Jerusalɛm ye kɛlɛbolow lamininen ye tuma min na, aw k’a dɔn ko a tiɲɛni surunyara.

Yesu ye Jerusalɛm mɔgɔw lasɔmi ko kɛlɛbolow bɛna u lamini, o min bɛna dugu halakili jira.

1. Ala bɛ baara kɛ ni waati gɛlɛnw ye walasa ka na n’a ka laɲini labanw ye.

2. Ala ka laɲiniw ka bon tuma bɛɛ ka tɛmɛ an ta kan.

1. Jeremi 29:11 - ? 쏤 walima ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn,??Matigi b'o fɔ, ? 쐏 lans ka ɲɛtaa sɔrɔ i la ani ka kojugu kɛ i la, labɛnw ka jigiya ni siniɲɛsigi di i ma.??

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Luka 21.21 O tuma la, Jude jamana mɔgɔw ka boli ka taa kuluw la. Minnu bɛ a cɛma, olu ka bɔ yen. Mɔgɔ minnu bɛ jamanaw kɔnɔ, olu kana don yen.»

Yesu b’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu sigilen bɛ Jude, olu ka boli ka taa kuluw la, u kana don dugubaw kɔnɔ, k’a sɔrɔ dugubaw kɔnɔmɔgɔw ka kan ka bɔ yen.

1. Nafa min b’a la ka labɛn kɛ waati dantigɛbaliw kama.

2. Ala ka lasɔminiw jaabi cogo min na Bibulu kɔnɔ.

1. Matiyu 24:16-18 - "O tuma na fɛ, Jude mɔgɔw ka boli ka taa kuluw la. Min bɛ so sanfɛ, o kana jigin ka taa a ka so kɔnɔfɛnw ta, ka foro la." kana kɔsegin ka a ka fini ta.Wa a filɛ, ne bɛ aw ci ka bɔ i ko saga waraba cɛma, o la aw ka kɛ hakilitigiw ye i ko saw ani jalakibaliw i ko tuganinw.??

2. Esayi 26:20-21 - ? 쏥 o, ne ka mɔgɔw, aw ka don aw ka so kɔnɔ, ka aw ka da tugu aw kɔ; aw dogo dɔɔnin fo dimi ka tɛmɛ. Sabu a filɛ, Matigi bɛ bɔ a yɔrɔ la ka dugukolo sigibagaw ɲangi u ka tilenbaliya kosɔn, dugukolo na joli bɔnna a kan, a tɛna a fagalenw datugu tun.??

Luka 21.22 Nin ye waleɲumandɔn donw ye, walisa fɛn minnu sɛbɛnna, olu bɛɛ ka dafa.

Hakilijagabɔ donw sera yan walisa ka fɛn minnu bɛɛ sɛbɛnna, olu bɛɛ dafa.

1. Ala ka kunmabɔli labɛn: Hakɛ donw kɔrɔ ye min ye an bolo

2. Se min bɛ se ka dafa: Luka 21:22 nafa faamuyali

1. Romɛkaw 12:19 - "Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko : ? 쏺 sara ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.??

2. Esayi 35:4 - "A fɔ dusukun jɔrɔlenw ye, ? 쏝 e barika ka bon; aw kana siran! A filɛ, aw ka Ala na na ni waleɲumandɔn ye, ni Ala ka sara ye. A na na aw kisi.??

Luka 21.23 Nka bɔnɛ bɛ kɔnɔmaya ni sin dibagaw ma o donw na! Katuguni tɔɔrɔba na kɛ jamana kɔnɔ, ani diminya na kɛ nin jama kan.»

Mɔgɔ minnu kɔnɔma don walima minnu bɛ sin di den ma don nataw la, tɔɔrɔ ni dimiba bɛna na olu kan.

1. Ka i jigi da Ala kan tɔɔrɔ waatiw la

2. Ka hinɛ jira waati gɛlɛnw na

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate ɲagali ye, k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye bɛɛ, foyi t'a fɛ."

Luka 21.24 U na bin npan da la, u na bila jɔnya la siyaw bɛɛ kɔnɔ, siya wɛrɛw na Jerusalɛm sennatan fo siya wɛrɛw ka waatiw ka dafa.

Siya wɛrɛw ka waati bɛna ban tuma min na Ala sago bɛna dafa.

1: Ala ka labɛn ye labɛn ɲuman ye tuma bɛɛ.

2: I ka i jigi da Ala kan ani a sago la sini ko la.

1: Jeremi 29:11-13 - "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko:: ne deli, ne na i lamɛn.I na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni i bɛ ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.»

2: Ntalenw 16:3 - "I ka baara bila Matigi bolo, i ka laɲiniw na sabati."

Luka 21.25 Taamaʃyɛnw na kɛ tile ni kalo ni dolow la. Siyaw bɛ tɔɔrɔ dugukolo kan, ni u hakili ɲagamina. kɔgɔji ni jikuruw bɛ ka mankanba bɔ;

Diɲɛ bɛ tɔɔrɔ ni ɲagami kɔnɔ, o jiralen bɛ taamasiyɛnw fɛ sankolo la ani kɔgɔji mankanw fɛ.

1. Ala bɛ se ka kuntigiya kɛ hali ni an lamini diɲɛ b’a miiri ko an tɛ se ka an yɛrɛ minɛ.

2. An bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka da Ala la ɲagami cɛma.

1. Esayi 26:3-4 - "A hakili sigilen bɛ aw la, aw bɛ o tigi mara hɛrɛ dafalen na, katuguni a dalen bɛ aw la. Aw ka aw jigi da Matigi kan fo abada, katuguni Matigi Ala ye farakurun banbali ye."

2. Zaburu 46:10-11 - "Aw ka sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!"

Luka 21.26 Mɔgɔw dusukunw bɛ siran siran ni dugukolo kan ko nataw ladonni kosɔn, katuguni sankolo fanga na yɛrɛyɛrɛ.

Diɲɛ falen bɛ dannayabaliya ni siran na, wa Ala ka sebaaya bɛna laban ka se sɔrɔ.

1: "Aw kana siran: Ala de bɛ kuntigiya la".

2: "Ala ka sebaaya bɛ siran se sɔrɔ".

1: Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: 2 Timote 1:7 - "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni hakili ɲuman di an ma."

Luka 21.27 O tuma na, u na Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye sankaba kɔnɔ ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye.

Yesu Krisita na na sankaba la ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye.

1. Yesu seginni: An bɛ se ka min makɔnɔ

2. Yesu ka sebaaya ni a ka bonya??Segin

1. Daniɛl 7:13-14 ? 쏧 ye sufɛ yelifɛnw ye, a filɛ, mɔgɔ Denkɛ bɔlen dɔ nana ni sankolo sankaba ye, ka na tile kɔrɔba ma, u y'a gɛrɛ a ɲɛ kɔrɔ. Kuntigiya ni nɔɔrɔ ni masaya dira a ma, jamanaw ni siyaw bɛɛ ani kanw bɛɛ ka baara kɛ a ye. ??

2. Jirali 19:11-16 ? 쏛 nd ne ye sankolo da wulilen ye, ka so finman dɔ filɛ. Min sigilen bɛ a kan, o welera ko Dannabaa ani Tiɲɛtigi, a bɛ kiri tigɛ tilennenya la ka kɛlɛ kɛ. A ɲɛw tun bɛ i ko tasuma tasuma, masafugulan caman tun bɛ a kun na. Tɔgɔ sɛbɛnnen tun b'a fɛ, mɔgɔ si tun t'o dɔn, fo ale yɛrɛ. A tun bɛ fini don min tun su ji la joli la, a tɔgɔ ko Ala ka Kuma. Kɛlɛbolo minnu tun bɛ sankolo la, olu tugura a nɔfɛ so finmanw kan, u tun bɛ fini jɛman finmanw don. Npan nɔgɔlen dɔ bɛ bɔ a da la, walisa a ka siyaw faga ni o ye, a na u mara ni nɛgɛbere ye. Tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a ka finiw ni a cɛmancɛ la ko: MSAKƐW KA MASAKƐ, ANI Matigiw matigi.??

Luka 21.28 Ni o kow daminɛna ka kɛ, aw ka aw ɲɛ kɔrɔta ka aw kun kɔrɔta. Katuguni aw ka kunmabɔli surunyara.»

Yesu b’a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko u ka u ɲɛ kɔrɔta ani ka jigiya sɔrɔ bawo u kunmabɔli surunyara.

1. Jigiya Matigi la: Kunmabɔli ɲɛɲini

2. Sanfɛla filɛli: Ka i hakili to a la ko Kunmabɔli surunyara

1. Esayi 25:9 - A na fɔ o don na ko: Nin ye an ka Ala ye. an y'a makɔnɔ, a na an kisi: nin ye Matigi ye; an y'a makɔnɔ, an na nisɔndiya ka ɲagali a ka kisili la.

.

Luka 21.29 A ye ntalen dɔ fɔ u ye. Torosun ni jiriw bɛɛ filɛ.

Yesu b’an kalan ko Ala bɛna an magoɲɛfɛnw bɛɛ di an ma.

1: An bɛ se ka an jigi da Ala kan ko a bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma an ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la.

2: An ka kan ka da Ala la ani a ka layiduw la, k’a dɔn ko a bɛna an magow ɲɛ.

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b'an kalan ka an jigi da Ala kan walisa a ka an magow ladon kulu kan.

2: Filipekaw 4:19 - Ala b'an magow b'an ma ka kɛɲɛ n'a ka nɔɔrɔ nafolo ye.

Luka 21:30 Ni u b= b=n ka bn, aw b= a ye aw yrw yrw la ko samiya surunyara sisan.

Samiya surunyana.

1: An ka kan k’an labɛn samiyɛ waati nata kama, an kana a ta k’a kɛ fɛn ye.

2: Aw ye samiyɛ waati nisɔndiya minɛ ani ka waati ta k’a diyabɔ.

1: Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, waati bɛ sankolo jukɔrɔ baara bɛɛ la.

2: Zaburu 65:9-13 - I b'i janto dugukolo la ka ji kɛ a la; I b’a nafa bonya kosɛbɛ. I bɛ san masafugulan don i ka nafolomafɛnw na, i ka wotoroninw bɛ fa ni fɛn caman ye.

Luka 21.31 O cogo kelen na, ni aw ye nin kow kɛ, aw k’a dɔn ko Ala ka masaya surunyara.

Ala ka masaya surunyara.

1: Ala ka surun, o la, i bolo kɔrɔta k’a wele ka don i dusukun na.

2: Ni Ala ka surun an na, an ka kan k’an jija tilennenya ni senuya kama.

1: Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ.

2: Zaburu 34:18 - Matigi ka surun a welebagaw bɛɛ la, minnu bɛ a wele tiɲɛ na.

Luka 21.32 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko nin bɔnsɔn tɛna tɛmɛn fo u bɛɛ ka dafa.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye ko minnu fɔ ka kɔrɔ, olu bɛna kɛ sani sisan mɔgɔw ka tɛmɛn.

1. An ka kan ka to kantigiya la siniko dantigɛbali ɲɛkɔrɔ, ka an jigi da Matigi n’a ka layiduw kan.

2. Yesu ka kiraya kumaw ye tiɲɛ ye, wa u bɛna kɛ; an ka kan ka labɛn a nali kama.

1. Matiyu 24:34 - "Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko nin bɔnsɔn tɛna tɛmɛn fo nin kow bɛɛ ka kɛ."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Katuguni ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Luka 21.33 Sankolo ni dugukolo na tɛmɛn, nka ne ka kuma tɛna ban.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Ala ka kumaw toli kan.

1: Ala ka Kuma bɛ muɲu fo abada

2: Ala ka Kuma ka to senna

1: 1 Piɛrɛ 1:25 - "Nka Matigi ka kuma bɛ to badaa. Kibaru duman min bɛ fɔ aw ye, o ye nin ye."

2: Esayi 40:8 - "Bin bɛ ja, a falen bɛ to, nka an ka Ala ka kuma na to badaa."

Luka 21.34 Aw k’aw janto aw yɛrɛw la, walisa aw dusukunw kana fa damatɛmɛwale ni dɔlɔmin ni nin ɲɛnamaya haminankow la, o don ka se aw ma k’a sɔrɔ u ma a dɔn.

Kuma surun na: Aw ye aw janto faratiw la minnu bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ ɲɛnajɛ kojugu ani ka i hami ɲɛnamaya la, walasa i kana kabakoya don nata la.

1. Farati minnu bɛ dɔlɔmin kojugu la - Luka 21:34

2. Ka ɲɛnamaya bila cogo la - Luka 21:34

1. Ntalenw 23:20-21 - Aw kana kɛ dɔlɔminnaw walima sogo dunbaaw cɛma; Sabu dɔlɔminna ni dumunikɛbaa na kɛ faantanya la, Sunɔgɔ bɛna cɛ don finiw na.

2. Filipekaw 4:11-13 - A kana kɛ ko ne bɛ kuma magoɲɛfɛnw ko la, katuguni ne ye cogo o cogo dege , ka wasa sɔrɔ: Ne bɛ majigincogo dɔn, ani ne ka cayacogo dɔn. Yɔrɔ bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la, ne ye fasa ni kɔngɔ dege, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw tɔɔrɔ. Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

Luka 21.35 Katuguni a na na dugukolo bɛɛ kan sigibagaw bɛɛ kan i ko jaan.

Dugukolo bɛɛ bena minɛ jaan dɔ kɔnɔ.

1: Ala ye jaan dɔ sigi mɔgɔw bɛɛ ye walisa k’u hakili jigin u ka to kantigiya la a fɛ.

2: An ka kan ka diɲɛ jaanw dɔn tuma bɛɛ ani ka to barika la an ka dannaya la.

1: Heburuw 10:36 - Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na aw ka layidu sɔrɔ.

2: 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

Luka 21.36 Aw ka to aw ɲɛ na, ka delili kɛ tuma bɛɛ, walisa aw ka kan ka kisi nin ko nataw bɛɛ ma, ka jɔ Mɔgɔ Denkɛ ɲɛkɔrɔ.

Nin tɛmɛsira min bɔra Luka fɛ, o bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka to u ɲɛ na ani ka delili kɛ tuma bɛɛ, walisa u ka sɔrɔ ka kan ka jɔ Yesu ɲɛkɔrɔ.

1. Ka i labɛn ka jɔ Yesu ɲɛ kɔrɔ: Kɔlɔsili ni delili fanga

2. Weelekan ka to an ka kan: Weelekan ka to Krisita ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 24:42-44; ? 쏷 o de kosɔn aw k'aw ɲɛmajɔ, katuguni aw t'a dɔn aw Matigi bɛ na don min na. Nka nin faamuya: Ni sotigi tun y’a dɔn son bɛ na su min na, a tun bɛna to a ɲɛ na, a tun tɛna a to u ka don a ka so kɔnɔ. O la, aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na aw ma miiri min na.??

2. 1 Tesalonikekaw 5:17; ? 쏱 ray ka sɔrɔ ka dabila.??

Luka 21.37 Tile fɛ, a tun bɛ mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ. Su fɛ, a bɔra ka taa sigi kulu la min bɛ wele ko Oliviye kulu.

Yesu ye mɔgɔw kalan tile fɛ ani a ye su kɛ Oliviye kulu kan.

1. Yesu ka misali nafa ka bon ka tugu o kɔ.

2. Ka da Yesu la iko an karamɔgɔ ani an Matigi.

1. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan."

2. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye.

Luka 21.38 Mɔgɔw bɛɛ nana sɔgɔmada joona fɛ ka taa a fɛ Alabatosoba kɔnɔ, walisa k’a lamɛn.

Mɔgɔw tun bɛ na Alabatosoba kɔnɔ sɔgɔmada joona fɛ walisa ka Yesu lamɛn.

1. Ala ka Kuma ka kan ka kɛ an ɲɛnako fɔlɔ ye: Ka kalan sɔrɔ Luka 21:38 kɔnɔ mɔgɔw ka misali la.

2. Waati ta Yesu ye: A nafa ka bon ka waati bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la walisa ka a ka kuma mɛn.

1. Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw fɛ, yeelen don ne ka sira fɛ."

2. Kolosekaw 3:16 - "Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

Luka 22 bɛ kuma Yesu kama, Surɔfana laban, Yesu ka delili ni a minɛni Oliviye kulu la, Piɛrɛ ka ban Yesu la, ani Yesu ka kiritigɛ jɛkuluba ɲɛkɔrɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye walisa ka Yesu faga k’a sɔrɔ u ma mankanba don jama la. Juda Iskariɔti, a ka kalanden dɔ, sɔnna k’a janfa wari kosɔn (Luka 22:1-6). Tɛmɛnkan seli surunyalen, Yesu ye ci fɔ Piɛrɛ ni Yuhana ma ko u ka so dɔ labɛn Jerusalɛm walisa u ka Tɛmɛnkan seli dun. Nin Surɔfana laban in senfɛ n’a ka kalandenw ye, a ye buru kari ka diwɛn tila ɲɔgɔn na i n’a fɔ a farikolo ni a joli taamasyɛn minnu tun bɛna di u kosɔn. A y’a fɔ fana ko u la kelen bɛna a janfa (Luka 22:7-23).

Dakun 2nan: Kɛlɛ dɔ wulila kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ko jɔn bɛna jate mɔgɔba ye nka Yesu y’u kalan ko mɔgɔba ka kan ka kɛ i n’a fɔ denmisɛnnin min bɛ mara kɛ i n’a fɔ min bɛ baara kɛ i n’a fɔ min bɛ baara kɛ ka sinsin baarakɛla ɲɛmɔgɔya kan danfara diɲɛ hakilinaw fanga fanga (Luka 22:24-27). O kɔfɛ, a ye layidu ta u ye ko u bɛna minfɛn dun a ka tabali la a ka masaya la ka sigi masasigilanw kan ka kabila tan ni fila kiri tigɛ Israɛl ka sɔn u ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔbɔliw ma minnu bɛ senna nka o fana ye Simɔn Piɛrɛ ka sɔsɔli kofɔ hali n’a y’a fɔ ko a labɛnnen don ka taa kaso la hali saya A y’a hakili sigi siɲɛ kelen a ka kɔsegin ka bin kɔfɛ, o ka kan ka balimaw barika bonya (Luka 22:28-34). Ladilikan wɛrɛw tun ye ka waribɔ bɔrɔ sanbaraw ta fana ka npan san min b’a jira ko kow bɛ ka Changé u ɲɛfɛ yɔrɔ min na u bɛ kɛlɛ juguw kunbɛn yɔrɔ min na a tɛ i n’a fɔ cidenyabaara tɛmɛnenw (Luka 22:35-38).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, u taara Oliviye kulu la yɔrɔ min na a ye Ala deli ni kɔnɔnajɛya ye tɔɔrɔ nataw ko la, o bɛɛ n’a ta, a y’a yɛrɛ di Ala sago ma k’a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ y’a yɛrɛ jira ka bɔ sankolo la k’a barika bonya sumaya kɛra i n’a fɔ jikuruw joli bɛ bin duguma k’a jira fanga la A ka tɔɔrɔ makɔnɔni gengenjiri (Luka 22). :39-44) ye. Delili kɔfɛ ni kalandenw seginna ka sɔrɔ sunɔgɔ la dusukasi y’u lasɔmi delili kɛli kana bin kɔrɔbɔli la o waati kelen na jama sera Juda k’u ɲɛminɛ k’a janfa ka susuli kɛ ka mɔgɔ minɛ hali ni kalanden dɔ y’a kɛlɛ waati kunkurunnin kɔnɔ min ye baarakɛla sarakalasebaa kuntigi gosi k’a kininbolo tulo tigɛ min ye kɛnɛya k’a fɔ ko ‘Nin tɛ tugun !' min b’a jira ko ban farinya kɛlɛli sira tɔɔrɔ tun sugandira ala ka laɲini unfold(Luka 22:45-53). Sapitiri tɔ bɛ Piɛrɛ ka sɔsɔli saba sɛbɛn k’a dɔn Yesu tiimɛni ka kɔn kirayakuma fɔlen kɔ ka kɔnɔnin pɛrɛn k’a hakili jigin kumaw la minnu bɛ kasi dusukasi nimisali fana jate tulonko farikoloɲanajɛ ye garadiw ɲɛkɔrɔ ɲininkaliw ye Ala tɔgɔ tiɲɛ Sanhedrin ɲɛkɔrɔ ni Krisita Denkɛ Ala ye tiɲɛ sinsin k’a fɔ ko ‘I b’a fɔ ko ne don’ a y’a jira ka t’a fɛ ‘Nka ka bɔ sisan Denkɛ Mɔgɔ bɛna sigi kininbolo fanga Ala.' Ni ɲininkali kɛra a la k’a ɲɛsin a ma ko a ye Denkɛ ye Ala y’a jaabi ko ‘I b’a fɔ ko ne don’ o kan u y’a kuncɛ ko seereya wɛrɛ mago tɛ a la kabini u yɛrɛ ye Ala tɔgɔjugu fɔli mɛn ka jalaki saya kɛ cogo labɛnnen na o dugujɛ(Luka 22:54-71).

Luka 22.1 Nbuuru fununbali seli surunyara, o min b wele ko Tmnkan seli.

Nbuuru fununbali seli, n’a bɛ fɔ fana ko Tɛmɛnkan seli tun surunyara.

1. Tɛmɛnkan seli nafa ka bon Yesu ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Buru fununbali kɔrɔ Bibulu kɔnɔ

1. Ekisode 12:14-20; contexte: Tɛmɛnkan seli kɛli cikanw

2. 1 Kɔrɛntekaw 5:7-8; contexte: Nbuuru fununbali nafa ka bon Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ

Luka 22.2 Sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye a faga cogo ɲini. sabu u tun bɛ siran jama ɲɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ka siran Yesu ɲɛ, ani u tun b’a fɛ k’a faga.

1. Matigi siranya: Yesu ye siran min bila siranya la, o faamuyali

2. Farati min bɛ ɲɛmɔgɔya tilenbaliya la: Sarakalasebaaw kuntigiw ni sɛbɛnnikɛlaw ka siran sɛgɛsɛgɛli

1. Ntalenw 1:7 - «Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye. Nalomanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.”

2. Matiyu 7:24-27 - «O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye min y’a ka so jɔ farakurun kan, sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛba nana fiyɛli ka bugɔ o so kan ; A ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn, k'a sɔrɔ a ma u kɛ, o na kɛ i n'a fɔ hakilintan min y'a ka so jɔ cɛncɛn kan. A binna. A binni tun ka bon.”

Luka 22:3 Sitanɛ donna Juda la, min tɔgɔ ye ko Iskariyɔti.

Sitanɛ donna Juda Iskariyɔti la, o min tun ye kalanden tan ni fila dɔ ye.

1. Farati min bɛ an ka jurumu to an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Jugu ka sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 4:7 “A’ ye aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ.”

2. Efesekaw 6:10-12 “A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi ni a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Katuguni an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.”

Luka 22.4 A taara ka kuma sarakalasebaa kuntigiw ni kuntigiw fɛ, a bɛ se ka a don u bolo cogo min na.

Yesu ye Yesu janfa Juda fɛ, o fɔra ka kɔrɔ.

1: Janfa tɛ nɔgɔya abada - hali Yesu janfara.

2: Yesu ka saraka laban kɛra Juda janfa de kosɔn.

1: Yuhana 15:13- "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2: Zaburu 55:12-14 - "K'a masɔrɔ ne jugu tun tɛ ne kɔrɔfɔ, o tuma na, ne tun bɛ se ka o muɲu. Nka e de tun don, ne bɔɲɔgɔnko cɛ, ne ɲɛminɛbaga ani ne dɔnbaga.An ye laadilikan dumanw ta ɲɔgɔn fɛ, ka taama ka taa Ala ka so kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ."

Luka 22.5 U ɲagalila, u ye layidu ta ka wari di a ma.

A diyara kalandenw ye ka wari di Yesu ma.

1. Se min bɛ bolomafara la: Nili bɛ se ka na ni nisɔndiya ye cogo min na

2. Nafa min bɛ waleɲumandɔn na: Waleɲumandɔn bɛ se ka jɛɲɔgɔnya sabati cogo min na

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

2. Filipekaw 4:6 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

Luka 22.6 A ye layidu ta, ka sababu ɲini ka a don u bolo jama tɛ yen.

Juda ye Yesu janfa, hali k’a sɔrɔ a tun ye layidu ta ko a tɛna o kɛ.

1. Yesu ka janfa: A kuntilenna n’a kalansenw faamuyali

2. Ka dannaya mara janfa ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 53:3-5

2. Yuhana 13:18-30

Luka 22.7 O kɔ, nbuuru fununbali don sera, Tɛmɛnkan seli ka kan ka faga.

Nbuuru fununbali don na, Tɛmɛnkan seli sagaden tun ka kan ka saraka.

1. Tɛmɛnkan seli sagaden ka saraka: Kafarili kɔrɔ faamuyali

2. Taamaʃyɛn fanga: Ka buru fununbali nafa sɛgɛsɛgɛ Bibulu kɔnɔ

1. Ekisode 12:1-14 (Ala ye cikan minnu di Israɛldenw ma u ka Tɛmɛnkan seli sagaden dɔ saraka)

2. Yuhana 1:29 (Yesu iko Ala ka Sagaden min b di ka jurumu ta ka b yen)

Luka 22.8 A ye Pir ni Yuhana ci ka a f::> ko: «A' ye Tɛmɛnkan seli labɛn an ye, walisa an ka dumuni kɛ.»

Yesu ye Piɛrɛ ni Yuhana ci ka na Tɛmɛnkan seli dumuni labɛn.

1. "Baara fanga: Piɛrɛ ni Yuhana ye Yesu ka cikan labato cogo min".

2. "Tɛmɛnkan seli kɔrɔ: Yesu ka saraka ani an kunmabɔli".

1. Matiyu 26:17-30 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan

2. Ekisode 12:1-14 - Tɛmɛnkan seli fɔlɔ ɲɛfɔra

Luka 22.9 U y’a fɔ a ye ko: «I b’a fɛ an ka labɛn min?»

Yesu y’a ka kalandenw bila ka Tɛmɛnkan seli dumuni labɛn.

1: A nafa ka bon ka tugu Yesu ka cikanw kɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: Ka i labɛn walisa ka ɲɛnamaya kɛ Ala ye.

1: Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

2: Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Luka 22.10 A y'a fɔ u ye ko: «Aw donna dugu kɔnɔ tuma min na, cɛ dɔ na aw kunbɛn, a bɛ jifilen dɔ ta. tugu a kɔ ka don so kɔnɔ, a bɛ don so min kɔnɔ.

Yesu y’a ka kalandenw bilasira ko u ka tugu cɛ dɔ kɔ min bɛ jifilen ta, n’u donna dugu dɔ kɔnɔ, ka taa so kɔnɔ, o cɛ donna yɔrɔ min na.

1. Kanminɛli fanga - Yesu b’an kalan ko ka tugu Ala ka cikanw kɔ ni kanminɛli ye, o de ye an ka siniɲɛsigi da wulicogo kun ye.

2. Dusukun dafalen nafa - Yesu b’a jira an na ko ka da Ala ka ɲɛminɛli la, o bɛ se k’an bila dugawu yɔrɔw la, an tun ma miiri minnu na.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:2 - "Nin dugawuw bɛɛ na na i kan, ka i sɔrɔ, ni i ye Matigi i ka Ala kan lamɛn."

2. Matiyu 7:7 - "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye."

Luka 22.11 Aw na a fɔ sotigi ye ko: Karamɔgɔ y’a fɔ i ye ko: Dunanw ka so bɛ min, ne ni ne ka kalandenw bɛna Tɛmɛnkan seli dun yɔrɔ min na?

Yesu y’a ɲininka a bɛ se ka Tɛmɛnkan seli dumuni kɛ yɔrɔ min na n’a ka kalandenw ye.

1. Weeleli fanga: Yesu y’a ka kalandenw wele cogo min na ka na Tɛmɛnkan seli dumuni na

2. Tɛmɛnkan seli dumuni kɔrɔ: A nafa faamuyali Yesu n’a ka kalandenw ma

1. Yuh a laban na. Sufɛdumuni kɛtuma na, Sitanɛ y’a don Simɔn denkɛ Juda Iskariɔti dusukun na kaban, walisa k’a janfa.”

2. Matiyu 26:17-20, “Nbuuru fununbali don fɔlɔ la, kalandenw nana Yesu ma k’a fɔ ko: ‘I b’a fɛ an ka Tɛmɛnkan seli labɛn i ye min?’ A ko: 'Taa dugu kɔnɔ cɛ dɔ fɛ k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ ko: Ne ka waati surunyara. Ne na Tɛmɛnkan seli kɛ i ka so ni ne ka kalandenw ye.”’ Kalandenw y’a kɛ i ko Yesu y’a fɔ u ye cogo min na, ka Tɛmɛnkan seli labɛn.”

Luka 22.12 A na soba dɔ jira aw la, min kɔnɔna labɛnna.

Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko u ka sanfɛla soba dɔ labɛn Tɛmɛnkan seli kama.

1. Yesu ka dannaya min bɛ a ka kalandenw na: Yesu dalen bɛ an na cogo min na ani ka fanga di an ma ka kobaw kɛ.

2. Tɛmɛnkan seli labɛnni: Yesu y’a ka kalandenw labɛn cogo min na surɔfana laban kama, o lajɛ.

1. Matiyu 26:20-25 - Yesu ye Tɛmɛnkan seli kɛ cogo fɔ kalandenw ye.

2. Yuhana 13:1-17 - Yesu ye kalandenw senw ko Tɛmɛnkan seli waati la.

Luka 22.13 U taara ka a sɔrɔ i ko a y’a fɔ u ye cogo min na, u ye Tɛmɛnkan seli labɛn.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka taa Tɛmɛnkan seli labɛn.

1. Yesu ka kumaw fanga: Yesu ka cikanw b’a ka kuntigiya jira cogo min na.

2. Yesu kanminɛli nafa ka bon: Mun na an ka kan ka Yesu ka ci fɔlenw labato.

1. 1 Yuhana 5:3 - "Ala kanuya ye nin ye, ka a ka ci fɔlenw mara.

2. Filipekaw 2:12-13 - "O de kosɔn, ne kanulen, i ko aw ye kanminɛli kɛ tuma bɛɛ, a ma kɛ i n'a fɔ ne ka kɛta dɔrɔn na, nka sisan, ne tɛ yen kosɛbɛ, aw ka aw yɛrɛ ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye. Katuguni Ala ye Ala ye. O bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka a diyanyeko kɛ.»

Luka 22.14 Waati sera tuma min na, a y'i sigi ni ciden tan ni fila ye.

Yesu ni ciden tan ni fila ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka surɔfana laban kɛ.

1. Sigida fanga: Kalan minnu bɛ sɔrɔ sufɛdumuni laban na

2. Ka tugucogo dege: Yesu ka kanminɛli misali

1. Heburuw 13:15-16 - Yesu barika la, an ka to ka tanuli saraka di Ala ma, o ye dawolo den ye min b’a tɔgɔ fɔ kɛnɛ kan. Aw kana ɲinɛ ko ɲuman kɛli kɔ ani ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye, katuguni o saraka suguw ka di Ala ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 11:23-26 - Ne ye fɛn min fana sɔrɔ Matigi fɛ, ne ye o sɔrɔ aw fɛ, Matigi Yesu, su min na a ye a janfa, a ye buru ta, a ye barika da a la tuma min na, a y'a kari k'a fɔ , “Nin ye ne farikolo ye, min ye aw ta ye; aw ka nin kɛ walisa aw hakili ka to ne la.» O cogo kelen na, sufɛdumuni kɔfɛ, a ye jifilen ta k'a fɔ ko: «Nin jifilen ye layidu kura ye ne joli la. aw k'o min tuma o tuma, aw k'aw hakili jigin ne la.» Ni aw bɛ nin nbuuru dun ka nin jifilen min tuma o tuma, aw bɛ Matigi ka saya fɔ fo a ka na.

Luka 22.15 A y’a fɔ u ye ko: «Ne nege don kosɛbɛ ka nin Tɛmɛnkan seli dun ni aw ye sani ne ka tɔɔrɔ.

Yesu y’a jira ko a b’a fɛ ka Tɛmɛnkan seli dun n’a ka kalandenw ye sanni a ka sa.

1. Yesu ka delili laban: misali min bɛ kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

2. Yesu ka saraka: A ka kanuya min bɛ an na

1. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mg y'a ni di a teriw kosɔn.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Luka 22.16 Ne b’a fɔ aw ye ko ne tɛna a dun tun, fo a ka dafa Ala ka masaya la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka fɔta kan ko a tɛna Tɛmɛnkan seli dumuni dun fo n’a dafara Ala ka masaya la.

1. Tɛmɛnkan seli dafali Ala ka Masaya kɔnɔ

2. Yesu ka saraka nafa

1. Matiyu 26:17–19 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan

2. Jirali 19:6-9 - Yesu jirala iko Masakɛw ka Masakɛ ani Matigiw ka Matigi

Luka 22.17 A ye jifilen ta ka barika da Ala ye k'a fɔ ko: «Aw ka nin ta ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ.

U ye diwɛn jifilen dɔ di kalandenw ma, u y’a fɔ u ye k’o tila u ni ɲɔgɔn cɛ. 1: Yesu ka misali ka kan ka tugu ɲɔgɔn na ani ka waleɲumandɔn jira. 2: Yesu ye misali min kɛ ka ɲɛsin majigilenya ni baara kɛli ma mɔgɔ wɛrɛw ye, an ka kan ka tugu o kɔ. 1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ ɲɔgɔn sɔsɔli walima kuncɛbaya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. 2: Yuhana 13:12-17 - Yesu y’a ka kalandenw senw ko ni majigilenya ye, k’a kɛ misali ye, an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na.

Luka 22.18 Ne b’a fɔ aw ye ko ne tɛna ɛrɛzɛnsun min, fo Ala ka masaya ka na.

Ala ka Masaya bɛna na tuma min na Yesu bɛna ɛrɛzɛnsun den min.

1. Ala ka Masaya bɛ na - Luka 22:18

2. Ka Ala ka Masaya makɔnɔ ni muɲuli ye - Luka 22:18

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, Denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ.

2. Jirali 22:20 - Min b nin kow seereya, o ko: Tiɲɛ na, ne bɛ na joona. Amiina. Hali ni o don, na, Matigi Yesu.

Luka 22.19 A ye nbuuru ta ka barika da Ala ye, k'a kari ka di u ma k'a fɔ u ye ko: «Nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn.

Yesu ye nbuuru ta, ka barika da Ala ye, ka o kari, ka o di kalandenw ma, k’a fɔ u ye ko u k’o kɛ walisa k’u hakili jigin a la.

1. Jɛɲɔgɔnya kɔrɔ: Luka 22:19 sɛgɛsɛgɛli

2. Yesu ka nilifɛn: Hakilijagabɔ min bɛ jɛɲɔgɔnya kɛli nafa kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:23-26 - Ne ye min di aw ma, ne ye o sɔrɔ Matigi fɛ, ko Matigi Yesu donna su min na, a ye nbuuru ta .

2. Yuhana 6:51-58 - Ne ye nbuuru ɲɛnama ye min jigira ka bɔ sankolo la, ni mɔgɔ dɔ ye nin nbuuru dun, o na ɲɛnamaya badaa diɲɛ ka ɲɛnamaya.

Luka 22.20 O cogo kelen na, jifilen fana sufɛdumuni kɔfɛ, k’a fɔ ko: Nin jifilen ye Layidu kura ye ne joli la, o min bɔnna aw kosɔn.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka Layidu Kura sigili kan a joli bɔnnama fɛ.

1: Yesu ka saraka banbali ani Layidu Kura ka sebaaya.

2: Krisita ka saya nafa ka bon ani jifilen nafa.

1: Jeremi 31:31-33 - Ala ye layidu ta Layidu Kura ko la.

2: 1 Kɔrɛntekaw 11:25 - Nafa min bɛ jifilen min ka ɲɛsin Yesu ka saya ma.

Luka 22.21 Nka, a filɛ, min bɛ ne don, o bolo bɛ ne fɛ tabali kan.

Yesu y’a fɔ ko a ka kalanden dɔ bɛna a janfa k’a sɔrɔ u tun lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ Surɔfana laban kama.

1. Janfa farati: Janfa bɛ se ka ye cogo min na ani k’a yɛrɛ tanga cogo min na

2. Hakilijigin minnu bɛ mɔgɔ hakili sigi: Ala bɛ ko juguw kunbɛn

1. Matiyu 26:21-25: Tuma min na Yesu y’a ka janfa ko fɔ a siɲɛ fɔlɔ la.

2. Zaburu 55:12-14: Ala ka lakanani ka bɔ jugu janfalenw ma.

Luka 22.22 Tiɲɛ na, Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa i ko a latigɛra cogo min na.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko a bɛna janfa i n’a fɔ a tun latigɛra cogo min na, nka a bɛ lasɔmi cɛ min bɛna o kɛ.

1. Saraka laban: Yesu ka janfa

2. Yafa sebaaya: Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ

. " " .

2. 1 Yuhana 4:10 - "Kanuya tɛ nin de la, an ye Ala kanu, nka a ye an kanu, ka a Denkɛ ci ka kɛ an ka jurumuw kafari ye."

Luka 22.23 U y'a daminɛ ka ɲininkali kɛ u la, u la jumɛn ka kan ka nin ko kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kalandenw ka ɲagami kan tuma min na Yesu y’a fɔ u ye ko u dɔ bɛna a janfa.

1. "Janfa fanga: Yesu ka lasɔmini faamuyali a ka kalandenw ye".

2. "Dannaya barika: Kalandenw ye Yesu ka janfa jaabi cogo di?"

1. Zaburu 40:10 - "Ne ma i ka tilennenya dogo ne dusukun na, ne ye i ka kantigiya ni i ka kisili fɔ. Ne ma i ka kanuya sabatilen ni i ka kantigiya dogo jamaba la.

2. Matiyu 26:21-25 - "U tun bɛ dumuni kɛ tuma min na, a ko: "Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko aw dɔ na ne janfa." U dusu tiɲɛna kosɛbɛ, u y'a daminɛ k'a fɔ a ye ɲɔgɔn kɔ ko: «Matigi, ne don wa?» A y'a jaabi ko: «Mɔgɔ min y'a bolo su jifilen na ni ne ye, o na ne janfa, Mɔgɔ Denkɛ bɛ taa i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, nka bɔnɛ bɛ mɔgɔ Denkɛ janfa min fɛ, o tun ka fisa Ni o cɛ tun ma wolo.» Juda min tun bɛna a janfa, o y’a jaabi ko: “Karamɔgɔ, ne de don wa?” A y'a fɔ a ye ko: «I y'o fɔ.»

Luka 22.24 Kɛlɛ fana donna u cɛma, u la jumɛn ka kan ka jate mɔgɔba ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kalandenw ka sɔsɔli kan u ni ɲɔgɔn cɛ, u la jumɛn de tun ka bon kosɛbɛ.

1: “An cɛma min ka bon kosɛbɛ” - An ka kuncɛbaya ni an ka ɲɛtaa nege bɛ se k’an bila ka an yɛrɛ minɛ cogo la min bɛ Yesu ka kalanw sɔsɔ. O nɔ na, an ka kan k’an sinsin majigilenya kan ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: “Majigilenya fanga” - Kalandenw ka kuncɛbaya ni u ka ŋaniyaba y’a to u ye misali min bila an ye, Yesu ye min bila an ye, u kɛtɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, sanni u ka cɛsiri kɛ ka bonya.

1: Filipekaw 2:3, “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.”

2: Matiyu 20:26-28, “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka jɔn ye, ni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye— i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na ka baara kɛ cogo min na, nka ka baara kɛ, A ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.”

Luka 22.25 A y'a fɔ u ye ko: «Siya wɛrɛw ka masakɛw bɛ u kuntigiya kɛ. Minnu bɛ kuntigiya kɛ u kan, olu bɛ wele ko nafabɔlaw.

Yesu b’a ka kalandenw kalan kuntigiw ni kuntigiw ka sebaaya la.

1: Ala b’an wele ka majigin ani ka kan minɛ kuntigiw ye, hali n’u tɛ wale kɛ an nafa kama.

2: An ka kan k’an hakili to a la ko Ala ye an kuntigi ni an kuntigi laban ye, ani ka an kolo a kɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.

1: Efesekaw 5:22 - Musow, aw ka aw yɛrɛ majigin aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi.

2: Romɛkaw 13:1 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

Luka 22.26 Nka aw kana kɛ ten, nka aw cɛma min ka bon, o ka kɛ i ko dɔgɔkɛ. Min ye kuntigi ye, i ko baara kɛbaga.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don kuntigiw kɔnɔ u ka majigin, k’a sinsin a kan ko mɔgɔba ka kan ka majigin ani ka baara kɛ i n’a fɔ denmisɛnninw.

1: An cɛma min ka bon ni tɔw bɛɛ ye, o ka kan ka baara kɛ

2: Majigilenya fanga

1: Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya ni yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2: Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

Luka 22.27 Katuguni min sigilen don dumuni na, wala min b baara k? Min sigilen bɛ dumuni na, o tɛ wa? Nka ne bɛ aw cɛma i ko baaraden.

Yesu ye mɔgɔw kalan ko an ka kan ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye sanni an k’a ɲini ka baara kɛ an ye.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka majigilenya ni a ka baara kɛcogo la.

2: An ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw magow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ani ka baara kɛ u ye kanuya kosɔn.

1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2: Galasikaw 5:13 - Aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni majigilenya ye kanuya la.

Luka 22.28 Aw ye minnu to ne fɛ ne ka kɔrɔbɔliw la.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin Yesu ka kanuya ni a ka kantigiya la min tɛ dantigɛli kɛ hali ni a nɔfɛmɔgɔw tun tɛ kantigiya ye tuma bɛɛ.

1: An welelen don ka taa a fɛ ni Yesu ye, hali gɛlɛya waatiw la.

2: Yesu ye kantigiya kɛ an fɛ, hali ni an tɛ kantigiya kɛ a ye tuma bɛɛ.

1: Filipekaw 1:6, "Ne dalen b'a la ko min ye baara ɲuman daminɛ aw la, o na o dafa Yesu Krisita don na."

2: Heburuw 13:8, "Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa."

Luka 22.29 Ne bɛ masaya sigi aw ye, i ko ne Fa ye ne sigi cogo min na.

Yesu b a nɔfɛmɔgɔw sigi ni masaya ye, i n’a fɔ a Fa tun ye masaya dɔ sigi a ye cogo min na.

1: Ala b’an wele ka ɲɛmɔgɔya fini ta, i n’a fɔ a y’a kɛ cogo min na Yesu ye.

2: Kunkanbaaraw dira an ma walisa an k’u dafa Ala ka masaya kɔnɔ, wa an ka kan k’an hakili to a la ka kɛ kantigiya ye k’u waleya.

1: Matiyu 28:18-20 - Yesu b’a fɔ an ye ko an ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye.

2: Filipekaw 2:3-4 - An ka kan ka dege ka kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn.

Luka 22.30 Aw ka dumuni kɛ ka minni kɛ ne ka tabali la ne ka masaya la, ka sigi masasigilan kan ka Israɛl ka kabila tan ni fila kiri tigɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka layidu kan, ko a bɛna yɔrɔ di a ka tabali la a ka masaya kɔnɔ, mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ.

1. Yesu ye layidu ta ko a bɛna yɔrɔ dɔ di a ka tabali la: Weelekan min kɛra ka tugu a kɔ

2. Yesu ye wele bila a ka masaya la: Weelekan min b’a to an k’an sen don a ka seli la

1. Matiyu 7:21-23 - Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: ‘Matigi, Matigi’, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne Fa min bɛ sankolo la, o sago kɛ dɔrɔn.

2. Jirali 19:9 - O kɔ, mɛlɛkɛ y’a fɔ ne ye ko: “Mɔgɔ minnu welelen don Sagaden ka kɔɲɔ surɔfana na, olu ye dubadenw ye!” A y’a fɔ fana ko: “Nin ye Ala ka kuma sɛbɛw ye.”

Luka 22.31 Matigi ko: Simɔn, Simɔn, a filɛ, Sitanɛ y'a fɛ ka aw sɔrɔ, walisa a ka aw sɔgɔ i ko malo.

Yesu ye Simɔn Piɛrɛ lasɔmi alako ta fan fɛ kɛlɛ min tun bɛna kɛ a fɛ.

1: Fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ walasa ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan

2: Se sɔrɔli Sitanɛ kan Yesu sababu fɛ

1: 1 Kɔrɛntekaw 10:13, "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

2: Efesekaw 6:10-11, "A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ."

Luka 22.32 Nka ne ye delili ke i kosn, walisa i ka danaya kana ban.

Yesu ye Piɛrɛ deli, k’a ɲini ko a ka dannaya kana ban, ani ko ni a seginna a cogo kɔrɔ la, a ka barika don a balimaw la.

1. "Delili fanga: Yesu ye Piɛrɛ deli".

2. "An balimaw barika bonya: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka misali ye".

1. Yakuba 5:16b - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Heburuw 10:24-25 - "An ka ɲɔgɔn lasun ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ cogo min na, an kana o lajɛ ɲɔgɔn fɛ, i ko dɔw delila cogo min na, nka ka ɲɔgɔn jija, ka fara ɲɔgɔn kan i ko aw." a' ye Don surunyalen lajɛ."

Luka 22.33 A y’a fɔ a ye ko: «Matigi, ne labɛnnen don ka taa n’i ye kaso la ani saya la.»

Kalandenw tun b’a fɛ ka jɔ Yesu fɛ, hali saya la.

1. Ka jɔ ka jɔ kɔrɔbɔlibaw ɲɛkɔrɔ

2. An ka Kurucɛw ta ani ka tugu Yesu kɔ

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi.

2. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ko mɔgɔ dɔ k’a ni di a teriw kosɔn.

Luka 22.34 A ko: «Ne b’a fɔ i ye, Piɛrɛ, kɔnɔ tɛna kasi bi, sani i ka ban siɲɛ saba ko i ye ne dɔn.»

Yesu y’a fɔ Piɛrɛ ye ko a bɛna ban a dɔnni na siɲɛ saba sanni kɔnɔnin ka kule.

1. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Piɛrɛ ka ban Yesu la

2. Ni kasaara kɛra: An bɛ se ka jaabi di cogo min na ni dannaya ye ani ka ko latigɛ

1. Yakuba 4:7 – O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2. Heburuw 12:1-2 – O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, ani an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ ka kɔn anw, ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ani a dafabaga.

Luka 22.35 A y'a fɔ u ye ko: «Ne ye aw ci tuma min na ni waribɔlan ni bɔrɔ ni sanbara tɛ aw bolo, yala foyi dɛsɛra aw la wa? U ko: «Foyi tɛ.»

Yesu ye kalandenw ɲininka ni fɛn dɔ dɛsɛra u la tuma min na a y’u bila ka bɔ ni waribɔlan, bɔrɔ walima sanbara tɛ u bolo. Kalandenw y’a jaabi ko foyi t’u bolo.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ fɛn caman na - Yesu bɛ an magow ɲɛ cogo min na

2. Ka i jigi da Matigi kan - Ka i jigi da ale kelenpe kan walasa ka balo sɔrɔ

1. Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye Krisita Yesu nɔɔrɔ la."

2. Matiyu 6:26 - "A' ye sankolo kɔnɔw lajɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Aw nafa tɛ ka tɛmɛ olu kan wa?

Luka 22.36 A y'a fɔ u ye ko: «Nka sisan, waribɔlan bɛ min bolo, o ka o ta, ani npan tɛ min bolo, o ka a ka fini feere ka dɔ san.»

Yesu b’a ka kalandenw jija u ka npanw san ni npanw t’u bolo.

1. "Ni ka npan: Weelekan min ka kan ka labɛn".

2. "Labɛnni sɔngɔ: I ka fini feereli npan na".

1. Efesekaw 6:17 - Aw ka kisili kunsigi ta, ani Ni Senu ka npan, o min ye Ala ka kuma ye.

2. Esayi 54:17 - Marifa si tɛna ɲɛ sɔrɔ, kan o kan bɛ wuli i kama kiritigɛ la, I na o jalaki.

Luka 22.37 Ne b’a fɔ aw ye ko nin sɛbɛnnen ka kan ka dafa ne kɔnɔ hali bi ko: «A jatera sariya tiɲɛbagaw cɛma.»

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko fɛn minnu ɲɛsinnen bɛ Yesu ma, olu ka kan ka ban, ani ko a tun bɛ jate sariya tiɲɛbaga ye.

1. Yesu ka tɔɔrɔ ni a ka saya: O kɔrɔ ye mun ye an bolo?

2. Yesu ka saraka nafa faamuyali nafa ka bon.

1. Esayi 53:12 - O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔba ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye. katuguni a y'a ni bɔn fo ka se saya ma. A ye mɔgɔ caman ka jurumu ta ka delili kɛ jurumukɛlaw ye.

2. Filipekaw 2:7-8 - Nka a ma a yr majigin, a ye baaraden cogo ta, ka k mgw b cogo la kanminɛli fo saya, hali gengenjiri saya.

Luka 22.38 U ko: «Matigi, npan fila filɛ nin ye.» A y'a fɔ u ye ko: «A bɛ se.»

Kalandenw ye npan fila di Yesu ma, a sɔnna o ma.

1. Se min bɛ se ka kɛ - Ala t’a ɲini an fɛ abada an ka tɛmɛ an bɛ se ka min di.

2. Ni Dɔgɔya ka ca - Ka an hakili jigin ko Yesu mago tun bɛ npan fila dɔrɔn de la walisa ka Ala sago dafa.

1. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2. Talenw 21:20 - Nafolo nege bɛ mɔgɔ la ani tulu bɛ hakilitigiw sigiyɔrɔ la; Nka hakilintan b'a tiɲɛ.

Luka 22.39 A bɔra ka taa Oliviye kulu la i ko a delila cogo min na. A ka kalandenw fana tugura a kɔ.

Yesu taara Oliviye kulu la i ko a delila ka min kɛ, ani a ka kalandenw tugura a kɔ.

1. Yesu ye misali di delili ni yɛrɛdi ko la walisa an ka tugu o kɔ.

2. Ka tugu Yesu kɔ, o b’a to an bɛ hɛrɛ ni barika sɔrɔ min bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ Ala la.

1. Zaburu 23:5 - «I bɛ tabali labɛn ne ɲɛkɔrɔ ne juguw ɲɛ kɔrɔ. I bɛ tulu kɛ ne kun na; ne ka jifilen bɛ fa.”

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Luka 22.40 A sera o yɔrɔ la tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Aw ka delili kɛ walisa aw kana don kɔrɔbɔli la.»

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka delili kɛ walisa u kana kɔrɔbɔ ka jurumu kɛ.

1. Fanga lakika bɛ bɔ Ala delili la walisa ka i tanga kɔrɔbɔli ma

2. I ka dannaya barika bonya delili fɛ walisa ka kɔrɔbɔli kunbɛn

1. Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Luka 22.41 A y'i gɛrɛ u la ka surunya kabakurun dɔ la, a y'i biri ka delili kɛ.

Yesu b’a ka dannaya jira delili la tɔɔrɔba waati la.

1: Gɛlɛya waatiw la, a nafa ka bon ka an jigi da dannaya kan Ala la ani delili la.

2: Yesu ye misali di an ma delili ko la waati gɛlɛnw na.

1: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2: Matiyu 6:9-13 - An sankolola Fa, i tɔgɔ ka saniya, i ka masaya ka na, i sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na. An ka don o don dumuni di an ma bi. I ka an ka juruw yafa an ma, i ko an fana ye an ka jurumuw yafa cogo min na. Aw kana an bila kɔrɔbɔli la, nka an kisi jugu ma.

Luka 22.42 A ko: Ne Fa, ni i b'a fɛ, i ka nin jifilen bɔ ne la.

Yesu ye Ala delili kɛ walisa a ka tɔɔrɔ bɔ a la, a tun bɛna tɔɔrɔ min muɲu, nka a laban na, a y’a yɛrɛ di Ala sago ma.

1. Majigin fanga: Ka dege ka i jigi da Ala kan waati gɛlɛnw na

2. Ka i yɛrɛ negew bila: Ka hɛrɛ sɔrɔ Ala sago la

1. Filipekaw 4:6-7 "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni deliliw ni barika dali ye Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw kɔlɔsi." Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

2. Yakuba 4:7-8 "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutɔw, aw ka aw bolow saniya, ka aw dusukunw saniya." , aw ye mɔgɔ fila ye."

Luka 22.43 Mɛlɛkɛ dɔ y'i jira a la ka bɔ sankolo la ka barika don a la.

Yesu ka tɔɔrɔ waati la Jetisemane nakɔ kɔnɔ, mɛlɛkɛ dɔ bɔra sankolo la ka barika don a la.

1. "Ala ka barika don".

2. "Matigi ka dususalo gɛlɛya waatiw la".

1. Heburuw 13:5-6 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

2. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la".

Luka 22.44 A tun bɛ tɔɔrɔ la, a ye delili kɛ ka tɛmɛn fɔlɔ kan, a sumaya kɛra i n’a fɔ joli belebeleba minnu bɛ bin duguma.

Yesu tun bɛ tɔɔrɔba la tuma min na a tun bɛ delili kɛ ani a sumaya tun bɛ i ko joli jikuruw bɛ bin duguma.

1. Delili fanga: Yesu ka ko kɛlenw Jetisemane nakɔ kɔnɔ

2. Yesu ka tɔɔrɔ nafa: Kisili musaka

1. Matiyu 26:39 - "A taara yɔrɔ jan dɔɔnin, a y'i biri a ɲɛda la ka delili kɛ ko: Ne Fa, ni a bɛ se ka kɛ, nin jifilen ka tɛmɛ ne fɛ i b'a fɛ."

2. Heburuw 5:7 - "A farisogo donw na, a ye delili ni delili kɛ ni kulekanba ni ɲɛji ye, min sera k'a kisi saya ma, ka mɛn a sirannen fɛ.

Luka 22.45 A wulila ka bɔ delili la ka na a ka kalandenw fɛ, a y'a sɔrɔ u sunɔgɔlen bɛ dusukasi kosɔn.

Yesu ye delili kɛ ani a seginna a ka kalandenw ma tuma min na, u tun bɛ sunɔgɔ la dusukasi kosɔn.

1. Delili fanga: Yesu ka misali b’an kalan delili setigiya la cogo gɛlɛnw na.

2. An ka da Ala la: Yesu ka misali b’an kalan ka an jigi da Ala kan hali ni dusukasi ni kɔrɔbɔliw bɛ an na.

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Zaburu 23:4 - "Hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ, i ka bere ni i ka bere de bɛ ne dusu saalo."

Luka 22.46 A y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ sunɔgɔ? aw ka wuli ka Ala deli, walisa aw kana don kɔrɔbɔli la.»

Yesu bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka to u ɲɛmajɔlen na ani ka delili kɛ walisa u kana sɔn kɔrɔbɔli ma.

1. Delili fanga min bɛ se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan

2. Ka an yɛrɛ labɛn kɔrɔbɔli kama delili fɛ

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Luka 22.47 Ka Yesu to kuma la, jama ye, Juda min tun b wele ko Juda, o min tun ye o tan ni fila la kelen ye, o taara u f ka gɛrɛ Yesu la walisa k’a susu.

Jamaba sera yen ani Juda, Yesu ka kalanden tan ni fila la kelen, gɛrɛla a la walisa k’a susu.

1. Janfa kanuya ɲɛkɔrɔ: Juda ka kɛwalew hakilijakabɔ Luka 22:47 kɔnɔ

2. An bɛ se ka to kantigiya la cogo min na kɔrɔbɔliw ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 26:14-16 - "O tuma tan ni fila la kelen, min tɔgɔ ye ko Juda Iskariyɔti, o taara sarakalasebaaw kuntigiw fɛ k'a fɔ u ye ko: Aw na mun di ne ma, ne na o don aw bolo? U ye layidu ta a fɛ." warijɛ bi saba kosɔn. Kabini o waati la, a ye sababu ɲini k'a janfa."

2. Romɛkaw 8:31 - "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an nɔfɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

Luka 22.48 Nka Yesu y’a jaabi ko: «Juda, i bɛ Mɔgɔ Denkɛ don ni susuli ye wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma Juda ka Yesu janfa kan ni susuli ye.

1. Janfa Egilisi kɔnɔ: Juda ka maana

2. Susu fanga: Yesu janfa

1. Zaburu 55:12-14: "Katuguni jugu tɛ ne tulo geren— o tuma na, ne tun bɛ se ka muɲu, ne jugu tɛ min bɛ ne mafiɲɛya— o tuma na ne tun bɛ se ka ne dogo a la. Nka e de don, a cɛ, ne bɔɲɔgɔnko, ne taamaɲɔgɔn, ne teri dɔnbaga. An ye laadilikan dumanw ta ɲɔgɔn fɛ; an taamana Ala ka so kɔnɔ ni jama ye."

2. Yuhana 13:21-30: “Yesu ye nin kumaw fɔlen kɔ, a hakili ɲagamina, a y’a seereya ko: “Tiɲɛ la, tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko aw dɔ na ne don.” Kalandenw ye ɲɔgɔn filɛ, u dalen t’a la ko a bɛ kuma mɔgɔ min kan.A ka kalanden dɔ, Yesu tun bɛ min kanu, o tun sigilen bɛ tabali la Yesu kɛrɛ fɛ, o de la, Simɔn Piɛrɛ y’a bolo kɛ a ye ko a ka Yesu ɲininka a bɛ kuma mɔgɔ min kan.O la sa, o kalanden. a y'i biri Yesu la, k'a fɔ a ye ko: «Matigi, jɔn don?» Yesu y'a jaabi ko: «Ne na nin nbuuru daman di min ma, ni ne y'a su ji la.» O la, a ye o dumunifɛn su ji la tuma min na, a y'o di Simɔn Iskariyɔti denkɛ Juda ma.»

Luka 22.49 A lamini mɔgɔw ye ko nata ye tuma min na, u y’a fɔ a ye ko: «Matigi, yala an bɛna mɔgɔ faga ni npan ye wa?»

Kalandenw ye Yesu ɲininka n’u ka kan ka baara kɛ n’u ka npanw ye walisa k’a lafasa tuma min na u ye ko min bɛna kɛ.

1. An bɛ se ka labɛn cogo min na ka tugu Yesu kɔ cogo o cogo

2. Dannaya fanga bɛ waati gɛlɛnw na

1. Matiyu 26:51-52 - Yesu ni mgw la kelen y'a bolo kɔrɔta k'a ka npan bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baaraden dɔ gosi ka a tulo gosi. Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka npan bila a nɔ na, katuguni npan minɛbagaw bɛɛ na halaki ni npan ye.»

. \_ Ne na o sara, Matigi ko ten.»

Luka 22.50 U la kelen ye sarakalasebaa kuntigi ka baaraden gosi ka a kininbolo tulo tigɛ.

Yesu ka kalanden dɔ ye Sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla bugɔ, k’a kininbolo tulo tigɛ.

1. Hinɛ fanga: Yesu ka misali kanuya ni yafa ko la Luka 22:50 kɔnɔ

2. Yafa nafa: Ka nɛɛma ni hinɛ jira Luka 22:50 kɔnɔ

1. Matiyu 5:38-39 - «Aw y’a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na.» Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Nka ni mɔgɔ dɔ ye i kininbolo dawolo la, i ka tɔ kelen fana kɔsegin a ma.»

2. Luka 6:27-31 - «Nka ne b’a fɔ aw ye minnu bɛ mɛnni kɛ, ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka aw tɔɔrɔbagaw deli. Min ye i gosi i ɲɛda la, i ka tɔ kelen fana di o ma, min bɛ i ka fini ta, i kana i ka fini fana bali. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili ɲini i fɛ, i ka o di, i kana i ka nafolo ta, i kana o ɲini ka segin. Ani i b’a fɛ mɔgɔ wɛrɛw ka kɛ i la cogo min na, i k’o kɛ u la.”

Luka 22.51 Yesu y’a jaabi ko: «Aw ka to nin cogo la.» A magara a tulo la k'a kɛnɛya.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min jogin na npan fɛ.

1: Yesu ka sebaaya dan tɛ; A bɛ se k’an kɛnɛya farikolo ni hakili ta fan fɛ.

2: An ka kan ka dege ka an jigi da Yesu kan, an kana an jigi da an yɛrɛ kan.

1: Esayi 53:5 "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye."

2: Matiyu 8:17 "Kira Esayi ye min fɔ, o ka dafa, ko: «A yɛrɛ ye an ka barikantanw ta ka an ka banaw ta.»

Luka 22.52 Yesu y’a fɔ sarakalasebaaw kuntigiw ni Alabatosoba kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw ye minnu nana a ma ko: «Aw bɔra ni npanw ni berew ye i ko sonsannin wa?»

Yesu ye sarakalasebaa kuntigiw, Alabatosoba kuntigiw ani maakɔrɔw kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u nana a minɛ ni npanw ni berew ye i n’a fɔ a ye son ye.

1. Yesu minɛcogo tilenbali - Krisita jalakilen don cogo min na, ani a minɛna cogo min na.

2. Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Yesu ye mɔgɔw jaabi cogo min na minnu tun b’a ɲini ka kojugu kɛ a la ni kanuya ni nɛɛma ye.

1. Matiyu 5:38-39 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na." Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ.

2. Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen kɔnɔ: " I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Luka 22.53 Tuma min na ne tun b aw f Alabatosoba kn don o don, aw ma bolow lase ne ma, nka nin ye aw ka waati ni dibi fanga ye.

Kalandenw ma bolo kɔrɔta Yesu kama k’a sɔrɔ a tun bɛ u fɛ Alabatosoba kɔnɔ, nka sisan de ye dibi fanga waati ye.

1: An tɛ se ka an janto kojugu abada an ka taama na ni Ala ye, bawo dibi hakili dɔ bɛ yen tuma bɛɛ min bɛ dogo ani min b’a ɲini k’an bɔ Ala ka sira kan.

2: Yesu tun b’a dɔn ko dibi waati bɛ na, o bɛɛ n’a ta, a y’a sugandi hali bi k’an kanu ani ka to an fɛ. An ka kan ka a ka kanuya jaabi ni tugu a ka misali kɔ ani ka an lamini mɔgɔw kanu.

1: 1 Piɛrɛ 2:21-23 «Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ , ni a mafiɲɛyara , a ma mafiɲɛya tugun ; a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali kɛ; Nka a y’a yɛrɛ di kiritigɛla tilennen ma.”

2: Yuhana 15:12-14 «Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye: Aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na. Kanuya min ka bon ni nin ye, mɔgɔ si t'a ni di a teriw kosɔn. Aw ye ne teriw ye, ni aw ye ne ka ci fɔ aw ye.»

Luka 22.54 U y'a minɛ ka taa n'a ye sarakalasebaa kuntigi ka so kɔnɔ. Piɛrɛ tugura o kɔ yɔrɔ jan.

U taara ni Yesu ye Sarakalasebaa kuntigi ka so, Piɛrɛ tugura a nɔfɛ ka bɔ yɔrɔ jan.

1. Ni an bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka to kantigiya la, Yesu bɛ o faamu.

2. Hali waati gɛlɛnw na, Yesu bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

1. Heburuw 13:5 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

2. Matiyu 28:20 - «A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

Luka 22.55 U ye tasuma mana boon cɛma ka sigi ɲɔgɔn fɛ, Piɛrɛ y'i sigi u cɛma.

Piɛrɛ y'i sigi mɔgɔw cɛma minnu ye tasuma mana boon cɛmancɛ la.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Piɛrɛ ka misali min ye ka fara ɲɔgɔn kan

2. Ka jagɛlɛya sɔrɔ kɛlɛw cɛma: Piɛrɛ ka jagɛlɛya misali

1. Kɛwalew 4:13-20 - Piɛrɛ ni Yuhana ye sɔsɔli sɔrɔ tuma min na u ka waajuli kosɔn Yesu ko la, u ye jagɛlɛya sɔrɔ ani u ye muɲuli kɛ.

2. Zaburu 34:1-3 - An bɛ se ka fanga ni jagɛlɛya sɔrɔ Matigi la ni an bɛ kɛlɛw kunbɛn.

Luka 22.56 Nka baarakɛmuso dɔ y'a ye, a sigilen bɛ tasuma da la, a y'a filɛ ni kɔnɔnajɛya ye k'a fɔ ko: «Nin cɛ fana tun bɛ a fɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ baarakɛmuso dɔ ka maana fɔ min b’a jira ko Yesu ye cɛw dɔ ye, a makɛ tun bɛ ka kuma minnu fɛ.

1. An man kan ka ɲinɛ o baarakɛmuso ka misali kɔ abada, min ye Yesu dɔn ni majigilenya ni jagɛlɛya ye.

2. An ka dannaya min bɛ Yesu la, o ka kan ka barika sɔrɔ fo ka se an filɛbagaw bɛɛ ma.

1. Matiyu 10:32-33 – “O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ na, ne fana na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.”

2. Ntalenw 28:1 – “Mɔgɔ juguw bɛ boli ni mɔgɔ si ma tugu, nka mɔgɔ tilennenw bɛ ja gɛlɛya i ko waraba.”

Luka 22.57 A y'i dalacɛ a la k'a fɔ ko: Muso, ne t'a dɔn.

O tɛmɛsira b’a lakali cogo min na Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba sanni kɔnɔ ka kule.

1. Dankarili fanga: Ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka fili la

2. Hakilijagabɔ kɛ kantigiya kan: Ka jɔ Yesu fɛ hali ni gɛlɛyaw bɛ yen

1. Matiyu 26:69-75 - Piɛrɛ ka ban Yesu la

2. Yuhana 21:15-17 - Yesu ye Piɛrɛ lasegin a ka sɔsɔliw kɔfɛ

Luka 22.58 Dɔɔni o kɔ, dɔ wɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko: «I fana ye u dɔ ye.» Piɛrɛ y'a fɔ ko: «Cɛ, ne tɛ.»

Piɛrɛ min tun ye Yesu ka kalanden dɔ ye, o banna tuma min na mɔgɔ wɛrɛ y’a ɲininka.

1. "Ka jɔ i ka dannaya kama".

2. "Jɛkulu ka sɔsɔli fanga".

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. Romɛkaw 8:37 - "Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la."

Luka 22.59 Lɛrɛ kelen ɲɔgɔn o kɔfɛ, dɔ wɛrɛ y'a sinsin a kan ko: Tiɲɛ na, nin cɛ fana tun bɛ a fɛ, katuguni Galileka don.

Nin tɛmɛsira bɛ jalaki dɔ lakali Yesu kan, mɔgɔ minnu tun bɛ a ka kiritigɛ waati la, olu dɔ la kelen ye, k’a jira ko a tun bɛ a fɛ.

1. Seere nkalontigɛlaw ka sebaaya: Ka jalaki juguw kɔlɔlɔw sɛgɛsɛgɛ

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Ka se sɔrɔ sɔsɔli kan ani ka tiɲɛ sabati

1. Matiyu 10:19-21 - "Nka u y'aw don tuma min na, aw kana aw hakili ɲagami aw bɛna kuma cogo min na wala aw bɛna min fɔ, katuguni aw bɛna min fɔ, o na di aw ma o waati yɛrɛ la. nka aw Fa Ni min bɛ kuma aw kɔnɔ. Balimakɛ na balimakɛ di saya ma, fa na den don, denw na wuli u bangebagaw kama ka u faga.»

2. Yakuba 1:12 - "Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye, katuguni ni a kɔrɔbɔra, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye."

Luka 22.60 Piɛrɛ y'a fɔ ko: «Cɛ, i bɛ min fɔ, ne t'o dɔn.» O yɔrɔnin bɛɛ, k'a to kuma la, ntori y'i ci.

Piɛrɛ banna Yesu la siɲɛ saba, k’a to kuma la hali bi, kɔnɔnin y’a wuli.

1. An ka kumaw fanga: An bɛ min fɔ, o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye cogo min na, an ma miiri min na

2. I kana ban i ka dannaya la abada: Piɛrɛ ka misali

1. Matiyu 18:15-17 - «Ni i balimakɛ ye jurumu kɛ i la, taa a ka hakɛ fɔ a ye, i ni ale kelenpe cɛ. Ni a ye i lamɛn, i ye i balima sɔrɔ. Nka ni a ma lamɛnni kɛ, aw ka taa ni mɔgɔ kelen wala fila wɛrɛ ye aw fɛ, walisa seere fila wala saba ka seereyaw ka se ka jalaki bɛɛ sinsin. Ni a ma sɔn k’u lamɛn, o fɔ egilisi ye. Ni a ma sɔn ka hali Egilisi lamɛn, a ka kɛ aw fɛ i ko siya wɛrɛ mɔgɔ ani takasibɔla.”

2. Esayi 1:18 - «Na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko: hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.”

Luka 22.61 Matigi y'i jɛngɛ ka Piɛrɛ filɛ. Piɛrɛ hakili jigira Matigi ka kuma la, a y'a fɔ a ye cogo min na ko: «San kɔnɔ ka kasi, i na ban ne la siɲɛ saba.»

Yesu y’i jɛngɛ ka Piɛrɛ filɛ, o kɛra sababu ye a hakili ka jigin Yesu ye min fɔ a ka ban a la siɲɛ saba sanni kɔnɔnin ka kule.

1. Filɛli fanga: Yesu ka kanuya ni a ka nɛɛma janfa ɲɛkɔrɔ

2. An hakili ka to Ala ka Kuma la: An bɛ se ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan cogo min na

1. Luka 22:31-34; Yesu ye Piɛrɛ ka sɔsɔli kofɔ

2. Matiyu 26:75; Piɛrɛ ka sɔsɔli sabanan

Luka 22.62 Piɛrɛ bɔra ka kasi kosɛbɛ.

Piɛrɛ bɔra ka kasi kosɛbɛ Yesu kɔrɔfɔlen kɔ a la ko a banna a la siɲɛ saba.

1. Ka dege ka sɔn Ala sago ma hali n’an dɛsɛra.

2. Ka Ala ka nɛɛma faamu dusukasi ni nimisali cɛma.

1. Romɛkaw 8:28, "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Esayi 61:3, "Ka cɛɲi masafugulan di u ma buguri nɔ na, ka nisɔndiya tulu di u ma dusukasi nɔ na, ka tanuli fini di u ma jigitigɛ ni nɔ na. U na wele tilennenya jirisunw, jirituru." Matigi ka nɔɔrɔ jirali kosɔn.»

Luka 22.63 Cɛ minnu ye Yesu minɛ, olu ye a tulo geren ka a bugɔ.

Cɛ minnu tun bɛ Yesu minɛ, olu ye a tulo geren ka a bugɔ.

1: An ka kan k’an juguw kanu, hali n’u y’an tɔɔrɔ. Matiyu 5:44

2: Minw ye kojugu kɛ an na, an ka kan ka yafa i ko Yesu y’a kɛ cogo min na. Luka 23:34 la

1: Talenw 25:21-22 - Ni kɔngɔ bɛ i jugu la, i ka dumuni di a ma a ka dumuni kɛ; Ni minnɔgɔ b'a la, i ka ji di a ma a ka min, katuguni i na tasumamuguw dalajɛ a kun na, Matigi na i sara.»

2: Efesekaw 4:31-32 - Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kuma juguw bɛɛ bɔ aw la, ni juguya bɛɛ ye. I ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn cogo min na.

Luka 22.64 U ye a ɲɛw siri tuma min na, u ye a ɲɛda gosi k’a ɲininka ko: «Kiraya fɔ, jɔn de ye i bugɔ?»

U ye Yesu ɲɛw datugu ani ka bugɔ a ɲɛda la, o kɔfɛ, a ɲinina a fɛ a ka kiraya kɛ jɔn de ye o kɛwale kɛ.

1: An man kan ka waleɲumandɔn ta an yɛrɛ bolo, nka o nɔ na, an ka kan ka tilennenya ɲini Ala fɛ.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala kan hali bi hali ni u bɛ an minɛ cogo jugu la.

1: Romɛkaw 12:19-21 - "Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten." O kɔ, “ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo, ni minnɔgɔ b’a la, i ka dɔ di a ma k’a min, k’a masɔrɔ o kɛli fɛ, i na bɔgɔmugu jenitaw dalajɛ a kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2: Matiyu 5:38-42 - «Aw y’a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na.» Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Nka ni mɔgɔ dɔ ye i kininbolo dawolo la, i ka tɔ kelen fana kɔsegin a ma. Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ k’i sendon k’i ka fini ta, i ka fini fana ka kɛ a bolo. Ni mɔgɔ dɔ y’i wajibiya ka kilomɛtɛrɛ kelen kɛ, i ka taa n’a ye kilomɛtɛrɛ fila. I ka dili di i ma, i kana ban min tun b'a fɛ ka juru ta i fɛ.

Luka 22.65 U ye kuma caman wɛrɛw fɔ a ma.

Tɛmɛsira Mɔgɔw ye Yesu tɔgɔ tiɲɛ ni kuma ye.

1. "Fara min bɛ Ala tɔgɔjugu fɔli la: Ala tɔgɔ fɔli musaka".

2. "Ka Ala ka Kuma bonya kalan: Bonya fanga".

1. Levitike 24:16 - "Mɔgɔ min bɛ Matigi tɔgɔ tiɲɛ, o na faga, jama bɛɛ na a bon ni kabakurunw ye a bɛ Matigi tɔgɔ tiɲɛ, a na faga.»

2. Zaburu 50:21 - "I ye nin kow kɛ, ne ye ne makun, i tun b'a miiri ko ne ye i bɔɲɔgɔnko ye pewu, nka ne na i kɔrɔfɔ ka u labɛn i ɲɛ kɔrɔ.

Luka 22.66 Tile don tuma min na, jama cɛkɔrɔbaw ni sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw nana ɲɔgɔn fɛ ka taa n'a ye u ka lajɛba la.

Jama cɛkɔrɔbaw ni sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw nana ɲɔgɔn fɛ tilegan fɛ, ka Yesu lase u ka lajɛba ɲɛkɔrɔ.

1. Front kelen fanga: Ala ka mɔgɔw ka kelenya bɛ se ka na ni bonya ye cogo min na

2. Ka jɔ min bɛnnen don: Yesu ka jagɛlɛya jalaki tilenbaliw ɲɛkɔrɔ

1. Daniɛl 6:7-10 - Daniɛl ka jagɛlɛya jalaki tilenbaliw ɲɛkɔrɔ

2. Efesekaw 4:1-3 - Egilisi ka kelenya ani an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa ka nɔɔrɔ lase Ala ma

Luka 22.67 E ye Krisita ye wa? a fɔ an ye. A y'a fɔ u ye ko: «Ni ne y'a fɔ aw ye, aw tɛna da a la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲininkalikɛlaw ka dannayabaliya jira, olu minnu tun dalen tɛ a la ko ale de ye Masiya ye, hali ni a ka kalanw tun bɛ yen.

1. "Yesu ka ɲininkalikɛlaw ka dannabaliya".

2. "Dannaya sebaaya Krisita la".

1. Yuhana 11:25-27 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada." " " .

2. Esayi 8:14 - "A na kɛ yɔrɔ senuma ye, nka a na kɛ kuncɛbaya kabakurun ye ani ka kɛ Israɛl ka so fila bɛɛ ka jurumu fara ye, ka kɛ jinɛ ni jaan ye Jerusalɛm sigibagaw bolo.

Luka 22.68 Ni ne fana ye aw ɲininka, aw tɛna ne jaabi, aw tɛna ne bila ka taa.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ɲininkali jira sarakalasebaa kuntigi fɛ, o waati la, a banna ka ɲininkaliw jaabi minnu kɛra a la.

1: An bɛ se ka barika sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka jɔ an ka dannayakow la, hali k’a sɔrɔ an ma kɛlɛ.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka majigilenya ni nɛɛma misali la hali ni an bɛ ko gɛlɛnw na.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2: Yakuba 4:6 - "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Luka 22.69 Nin kɔfɛ, Mɔgɔ Denkɛ na sigi Ala ka sebaaya kinin fɛ.

Yesu ye kiraya fɔ ko a bɛna sigi Ala kinin fɛ.

1. "Yesu ka sebaaya: An jɔyɔrɔ dɔn a ka masaya la".

2. "Ala ka sebaaya: A ka fanga jɔyɔrɔ faamuyali".

1. Matiyu 26:64 - Yesu ya f sarakalasebaa kuntigi ye ko: "I y'a f::> sankolo."

2. Efesekaw 1:20-21 - "A ye baara kɛ Krisita la tuma min na, a y'a lawuli ka bɔ suw cɛma, ka a sigi a kininbolo la sankolo yɔrɔw la, ka tɛmɛ kuntigiya ni fanga ni fanga bɛɛ kan, ani tɔgɔ o tɔgɔ min ye tɔgɔ dara, nin waati dɔrɔn tɛ, nka min bɛna kɛ fana.»

Luka 22.70 U b== y=r= ko: «E ye Ala Denk= ye wa?» A y'a fɔ u ye ko: «Aw b'a fɔ ko ne don.»

Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye Yesu ɲininka ni a ye Ala Denkɛ ye, ani a y’a jira ko ale de don.

1. Yesu ka sebaaya - Yesu ka Ala ka danbe sinsin cogo jɛlen na, o b’a ka fanga ni a ka sebaaya jira.

2. Ka jɔ dannaya la - Yesu ye jaabi min di sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ma ni jagɛlɛya ye, o b’a jira an na cogo min na an bɛ se ka jɔ an ka dannaya la hali ni kɛlɛ bɛ an na.

1. Matiyu 16:13-20 - Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ye Yesu ka ɲininkali min kɛ, o ni Piɛrɛ ka fɔta bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ko Yesu ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.

2. Yuhana 14:5-11 - Yesu ka ko Ala Denc, o b sinsin ka tmn a ka kalandenw hakili sigili f ko ale de ye sira ye, tiɲɛ ani ɲɛnamaya.

Luka 22.71 U y’a fɔ ko: «An mago bɛ mun seereya wɛrɛ la? Katuguni an yɛrɛw y'a yɛrɛ da mɛn.»

Mɔgɔ minnu tun bɛ Yesu ka kumaw mɛn, olu mago tun tɛ seere walima dalilu wɛrɛ la, i n’a fɔ u tun y’a ka kuma mɛn cogo min na.

1. A nafa ka bon ka kɛ Yesu ka tiɲɛ seere ye

2. Ka waati ta ka Yesu lamɛn ani ka kalan sɔrɔ a ka kalansiraw la

1. Yuhana 8:14 "Yesu y'a jaabi ko: "Hali ni ne ye seereya kɛ ne yɛrɛ tɔgɔ la, ne ka seereya bɛ tiɲɛ, katuguni ne bɔra yɔrɔ min na ani ne bɛ taa yɔrɔ min na, ne b'o dɔn."

2. Yuhana 15:27 "Aw fana ka kan ka seereya kɛ, katuguni aw bɛ ne fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ."

Luka 23 bɛ Yesu ka kɔrɔbɔli ɲɛfɔ Pilate ni Hɛrɔde ɲɛkɔrɔ, a gengen jiri la, a saya ani a sudon. Jurumukɛla fila minnu gengenna jiri la n’ale ye, olu ka maana fana bɛ o kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ɲɛminɛni ye Pilate ɲɛkɔrɔ yɔrɔ min na diinɛ ɲɛmɔgɔw y’a jalaki ko a ye jamana tiɲɛ min tun bɛ ka sarali impositi kɛlɛ Sesar k’a fɔ ko ale de ye Krisita masakɛ ye. Pilate ma dalilu si sɔrɔ ka jalaki bin a kan nka a kɛlen k’a dɔn ko a bɛ Hɛrɔde ka fanga kɔrɔ, a y’a ci Hɛrɔde ma min fana tun bɛ Jerusalɛm o waati la. A daminɛ na, Hɛrɔde nisɔndiyara k’a ye ko Yesu jigi tun b’a kan k’a ye kabako kɛ a fɛ nka tuma min na Yesu ma a ka ɲininkaliw jaabi diinɛ ɲɛmɔgɔw y’a jalaki kosɛbɛ. A tulo geren kɔfɛ k’a don fini cɛɲi na k’a bila ka segin Pilate fɛ k’a jira ko u fila si ma jalaki si sɔrɔ min ka kan ni saya ye (Luka 23:1-12). Hali ni u y’a jira ko u jalakibali don, faama fila bɛɛ sɔnna degun jama ma ka Barabasi bila kasoden murutili fagali nɔ na Yesu ye wele bila a ka gengen jiri la (Luka 23:13-25).

Dakun 2nan: A taara ni a ye ka taa gengenjiri la tuma min na, cɛ dɔ min tɔgɔ ye ko Simɔn ka bɔ Sirene, o wajibiyara ka a ka gengenjiri ta. Muso caman tugura dusukasi la ka kasi nka Yesu y’u wuli k’a fɔ ko ‘denmusow Jerusalɛm kana kasi ne yɛrɛ ka kasi aw denw’ ka kiri nata fɔ Jerusalɛm kan (Luka 23:26-31). Yɔrɔ dɔ la min bɛ wele ko Kungolo A gengenna jiri la kojugukɛla fila cɛ kelen kinin fɛ numan fɛ delili kɛ Fa ka yafa u ma a t'a dɔn u bɛ min kɛ kiraya tilalen finiw tilalen ka kala fana sɔrɔdasiw ye tulo geren ka diwɛn nɔgɔlen di mɔgɔw jɔlen tora ka ɲɛmɔgɔw lajɛ u ye tulo geren k'a fɔ ko 'A ye mɔgɔ wɛrɛw kisi a to a ka kisi a yɛrɛ ni Ala ka Masiya ɲɛnatɔmɔlen don’ (Luka 23:32-38).

Dakun 3nan: Juguyakɛla dɔ min sirilen bɛ yen, o ye mafiɲɛyaliw fili a ma k’a fɔ ko ‘I tɛ Masiya ye wa? I yɛrɛ kisi anw ma!' Nka mɔgɔ wɛrɛw y’a kɔrɔfɔ ka sɔn u ka ɲangili ma u ka kɛwalew kosɔn dɔrɔn a tɛ i n’a fɔ Yesu y’a ɲini cogo min na k’i hakili to a la tuma min na a nana masaya la min y’a jaabi ni hakilisigi ye ko ‘Tiɲɛ na ne b’a fɔ i ye bi ko i bɛna kɛ ne fɛ alijinɛ kɔnɔ’ min b’a jira ko layidu ta kisili nimisa dannaya la hali waati labanw na ɲɛnamaya la (Luka 23: 39-43 la). Tilelafana lamini na dibi donna dugukolo kan fo tile saba tile ye yeelen dabila rido batoso tigɛlen fila o kɔfɛ a pɛrɛnna ni kanba ye ko ‘Fa don i bolo ne bɛ ne hakili bila.’ Ni a y'o fɔ tuma min na a ye ninakili bɔ a ka kɛlɛcɛ laban na k'a ye ko min kɛra, a ye Ala tanu tiɲɛ na nin cɛ tilennen don! Mɔgɔw bɛɛ tun b’o dɔn hali musow minnu tugura ka bɔ Galile, olu ye nin ko kɛlenw ye ka sin gosi ka taa ka nɔ bila a ka saya filɛbagaw la(Luka 23:44-49). A laban na, Yusufu Arimatea mɔgɔ dɔ Conseil cɛ tilennen ɲuman tun ma sɔn u ka latigɛ wale ɲinina farikolo Yesu ka bɔ Pilate fɛ a ye fini siri kaburu tigɛlen fara la yɔrɔ min na mɔgɔ si ma bila fɔlɔ ka kasa dumanw labɛn ka kɛɲɛ ni cikan ye ka kɛɲɛ ni cikan ye min bɛ taamasiyɛn daminɛ sudon lakununni lakali sapitiri nata(Luka 23: 50-56 la).

Luka 23.1 U jama bɛɛ wulila ka taa n'a ye Pilate fɛ.

Jama taara ni Yesu ye Pilate fɛ walisa a ka kiri tigɛ.

1: An ka kan ka sɔn Yesu ma tuma bɛɛ ani ka tugu a ka misali kɔ.

2: An ka kan ka jɔ tuma bɛɛ ko ɲuman ni tilennenya kama.

1: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2: Matiyu 5:38-39 - Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ bɛ ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Nka ni mɔgɔ dɔ ye i kininbolo dawolo la, i ka tɔ kelen fana kɔsegin a ma.

Luka 23.2 U y’a daminɛ k’a jalaki ko: «An y’a ye ko nin cɛ in bɛ ka jamana lafili, k’a bali ka sara di Sesar ma, k’a fɔ ko ale yɛrɛ ye Krisita Masakɛ ye.»

Jama ye Yesu jalaki ko a b’a fɛ ka gɔfɛrɛnaman tiɲɛ ani ko a banna ka takasi sara, k’a fɔ ko ale de ye Yahutuw ka Masakɛ ye.

1. "Jalaki fanga: Kɔrɔfɔli tilenbali jaabi cogo".

2. "Yesu ka fanga: An bɛ baara kɛ jɔn ye?"

1. Matiyu 10:28 - "Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Aw ka siran mɔgɔ ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ."

2. Romɛkaw 13:1 - "Mɔgɔ bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, ani minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi sen kan."

Luka 23.3 Pilate y'a ɲininka ko: «E ye Yahutuw ka masakɛ ye wa?» A y'a jaabi ko: «I b'a fɔ.»

Pilate ye Yesu ɲininka ni ale ye Yahutuw ka Masakɛ ye, Yesu y'a jaabi ko "I b'a fɔ".

1. Daŋaniya fanga min bɛ Krisita ka danyɔrɔ la - Luka 23:3

2. Krisita ka masaya - Luka 23:3

1. Filipekaw 2:6-11 - Yesu y’a majigin ka Ala kan minɛ

2. Yuhana 18:33-37 - Yesu ye Pilate ka ɲininkaliw jaabi ni daŋaniya ni tiɲɛ ye

Luka 23.4 Pilate y’a fɔ sarakalasebaaw kuntigiw ni jama ye ko: «Ne ma jalaki foyi sɔrɔ nin cɛ la.»

Pilate ma jalaki foyi sɔrɔ Yesu la a sɛgɛsɛgɛlen kɔ.

1. Ala ye kantigi ye ani a tilennen don, hali ni jalaki tilenbaliw bɛ u kan.

2. Yesu bɛ nɛɛma ni makari jira tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

1. Zaburu 25:10 - Matigi ka siraw bɛɛ ye kanuya sabatilen ni kantigiya ye, minnu bɛ a ka layidu ni a ka seereyaw mara.

2. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Luka 23.5 U ka juguya ka t'a fɛ k'a fɔ ko: «A bɛ mɔgɔw lasun ka mɔgɔw kalan Yahutuw bɛɛ la, k'a daminɛ Galile la ka taa a bila nin yɔrɔ in na.»

Yahutuw dimina Yesu kɔrɔ sabu a ye mɔgɔw lasun ani ka mɔgɔw kalan Yahutuw bɛɛ la k’a ta Galile la ka taa a bila Jerusalɛm.

1: Yesu tun bɛ sɔn ka mɔgɔw kalan ani k’u lawuli hali ni kɛlɛ tun bɛ u la.

2: An ka kan ka tugu Yesu ka misali kɔ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ walisa k’a ka masaya ɲɛ.

1: Matiyu 10:28 - "Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Nka aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ."

2: Kɛwalew 4:13 - "U ye Piɛrɛ ni Yuhana ka jagɛlɛya ye tuma min na, k'a dɔn ko u ye mɔgɔ kalanbaliw ni dɔnbaliw ye, u kabakoyara, u y'u dɔn ko u tun bɛ Yesu fɛ."

Luka 23.6 Pilate ye Galile ko mɛn tuma min na, a y’a ɲininka ni o cɛ ye Galile ye.

Pilate y’a ɲininka ni Yesu bɔra Galile tuma min na a ye o mara ko mɛn.

1. Yesu: An ka Masakɛ majiginlen

2. Yesu ka sebaaya Galile jamana na

1. Matiyu 5:5 - "Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta."

2. Yuhana 1:14 - "Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an y'a nɔɔrɔ ye i n'a fɔ Fa Ala Denkɛ kelenpe nɔɔrɔ, min falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la."

Luka 23.7 A y'a dɔn dɔrɔn ko a ye Hɛrɔde ka mara kɔnɔ, a y'a ci Hɛrɔde fɛ, ale fana tun bɛ Jerusalɛm o waati la.

Pilate ye Yesu ci Hɛrɔde ma kabini a tun b’a dɔn ko Hɛrɔde ka se ka Yesu kan.

1. I ka Ala ka sebaaya minɛ walisa k’i ye kɔrɔbɔli waatiw la.

2. I ka kuntigiya kan minɛ walisa i ka se ka Ala ka dubaw sɔrɔ.

1. Romɛkaw 13:1-7

2. Zaburu 46:1-3

Luka 23.8 Hɛrɔde ye Yesu ye tuma min na, a nisɔndiyara kosɛbɛ, katuguni a tun b’a fɛ ka Yesu ye kabini tuma jan, katuguni a tun ye a ko caman mɛn. A jigi tun b'a kan ko a ye kabako dɔ ye min kɛra a fɛ.

A diyara Hɛrɔde ye kosɛbɛ tuma min na a ye Yesu ye sabu a tun ye fɛn caman mɛn a ko la ani a tun b’a fɛ k’a ye ko a bɛ kabako kɛ.

1. Dannaya fanga: Hɛrɔde ka dannaya y’a bila ka Yesu ye cogo min na

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ sɔrɔli la: Ala ka kɛta sɔrɔli cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Zaburu 16:11 - "I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la, ɲagali dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ, diyanyekow bɛ i kinin fɛ badaa."

Luka 23.9 O kɔ, a ye ɲininkali kɛ ni kuma caman ye. Nka a ma foyi jaabi.

Nin tɛmɛsira bɛ Romɛkaw ka gɔfɛrɛnɛrɛ Pilate ɲɛfɔ, a ye Yesu ɲininka walisa k’a ɲini ka jalaki dɔ sɔrɔ a la, o bɛɛ n’a ta, Yesu ma foyi jaabi a la.

1. Makun fanga min bɛ degun ɲɛkɔrɔ

2. An ka kumaw b’an ka dannaya jira cogo min na

1. Ntalenw 17:28 - Hali hakilintan bɛ jate hakilitigi ye n'a y'a makun; Ni a y’a dawolo datugu, a bɛ jate mɔgɔ ye min bɛ faamuyali kɛ.

2. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin faamu: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

Luka 23.10 Sarakalasebaaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw jɔlen tora ka a jalaki kosɛbɛ.

Tɛmɛsira Sarakalasebaa kuntigiw ni sariya karamɔgɔw jɔlen tora ka jalakiba da Yesu kan.

1. "Jalakiw fanga: Mun na an ka kan ka kuma ni ɲumanya ni kanuya ye".

2. "Ka jɔ ko ɲuman na, o jogo ɲuman: Yesu ka misali".

1. Romɛkaw 12:14-21 - "Aw ka tɔɔrɔbaaw duba, aw kana u danga."

2. Ntalenw 16:28 - "Mɔgɔ namaratɔ bɛ kɛlɛ jɛnsɛn, kumakanfɔla bɛ teri sɛbɛw fara ɲɔgɔn kan."

Luka 23.11 Hɛrɔde n'a ka kɛlɛcɛw ye a mafiɲɛya, ka a tulo geren, ka fini cɛɲi don a la, ka segin ka taa Pilate fɛ.

Hɛrɔde n’a ka kɛlɛbolow ye Yesu tulo geren ani k’a maloya sanni a ka segin Pilate fɛ.

1. Majigin fanga - Yesu y’a yɛrɛ majigin cogo min na ani ka tɔɔrɔ muɲu an ka kisili kosɔn.

2. Yafa fanga - Yesu ka sɔn ka yafa Hɛrɔde n’a ka sɔrɔdasiw ma hali ni u tɔɔrɔla.

1. Filipekaw 2:5-8 - Krisita ka majigilenya ani a ka kanminE Ala sago la hali ni maloya ni tɔɔrɔ b'a la.

2. Matiyu 6:14-15 - Yesu ka kalan min b an ka kan ka yafa mgw ma cogo min na i ko Ala b yafa an ma cogo min na.

Luka 23.12 O don kelen na, Pilate ni Hɛrɔde kɛra teriw ye.

Bibulu tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Pilate ni Hɛrɔde kɛra teriw ye don kelen na, u tun bɛ ɲɔgɔn juguya don min na fɔlɔ.

1. Bɛnkan fanga - Nin kɔnɔ , bɛnkan min bɛ Pilate ni Hɛrɔde cɛ, ani o bɛ yafa ni ladilanni fanga jira cogo min na.

2. Yafa fanga - Nin , baro kɛ cogo min na yafa wale kelen bɛ se ka ɲɛnamaya fila ka ɲɛnamaya kɛcogo Changer, i n’a fɔ a y’a ye cogo min na Pilate ni Hɛrɔde fɛ.

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka muɲu ɲɔgɔn ma, ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka yafa o cogo la."

Luka 23.13 Pilate ye sarakalasebaaw kuntigiw ni kuntigiw ni jama wele.

Jerusalɛm mɔgɔw y’u lajɛ Pilate ɲɛ kɔrɔ walisa k’a ka kiri lamɛn.

1. An ka kan k’an ɲɛsin Yesu ma walasa ka tilennenya ni makari sɔrɔ gɛlɛya waatiw la.

2. Ala b’an wele ka ɲɛnamaya kɛ kelenya ni hɛrɛ la, an ka danfara mana kɛ fɛn o fɛn ye.

1. Esayi 30:18, “O de kosɔn Matigi bɛ nɛɛma makɔnɔ aw la, o de kosɔn a bɛ a yɛrɛ kɔrɔta walisa ka makari aw la. Sabu Matigi ye tilennenya Ala ye. minnu bɛ a makɔnɔ, olu bɛɛ ye dubadenw ye.”

2. Efesekaw 4:3, “Aw ka cɛsiri bɛɛ kɛ walisa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.”

Luka 23.14 A y’a fɔ u ye ko: «Aw nana ni nin cɛ ye ne fɛ, i ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔw lafili.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu sɛgɛsɛgɛli kan jama ɲɛkɔrɔ, k’a sɔrɔ a jalakibali don jalaki minnu binna a kan.

1. Yesu: tɔɔrɔbaga jalakibali

2. Ka sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ jalakibali ye, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2. Talenw 17:15 - Min bɛ jo di mɔgɔ juguw ma ani min bɛ mɔgɔ tilennenw jalaki, olu fila bɛɛ ye ko haramulen ye Matigi fɛ.

Luka 23.15 Ayi, Hɛrɔde fana tɛ, katuguni ne ye aw ci a ma. A filɛ, foyi ma kɛ a la min ka kan ni saya ye.»

Romɛ gɔfɛrɛnɛrɛ Pilate ma jalaki foyi sɔrɔ Yesu la ani a ma sɔn k’a jalaki.

1: Ala ye Yesu lakana, o b’a jira ko a bɛ an kanu.

2: Yesu ka jalakibaliya b’a jira ko a ka tiɲɛ fanga ka bon.

1: Esayi 53:9 - Kaburu dɔ dira a ma ni mɔgɔ juguw ye, ani nafolotigiw a ka saya la, hali ni a ma fariyako si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la.

2: Filipekaw 2:7-8 - nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye, a ye baaraden cogo ta, a bangera hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Luka 23.16 O de kosɔn ne na a ɲangi ka a bila.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu b’a fɛ ka yafa mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ a la.

1. "Yafa fanga".

2. "Hiri wajibiya".

1. Matiyu 6:14-15 - "Ni aw ye u ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa na yafa aw ma, nka ni aw ma yafa u ka jurumuw ma, aw Fa fana tɛna yafa aw ka hakɛw ma."

2. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

Luka 23:17 (A ka kan ka kelen bila u ye seli la.)

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko tuma min na jama y’a ɲini Pilate fɛ a ka kasoden dɔ bila, Yesu dira u ma ka kɛɲɛ ni seli laada ye.

1. Ka sarakaw kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Yesu ye saraka min kɛ an kosɔn, o faamuyali

2. Pilate ka sugandili fanga: An bɛ se ka min kalan a ka latigɛ la

1. Yuhana 3:16: Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Filipekaw 2:8: A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a ye kan minɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya.

Luka 23.18 U pɛrɛnna o yɔrɔnin bɛɛ la ko: «Nin cɛ ka taa, ka Barabasi bila an ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ jama ka welekan ɲɛfɔ walasa ka Barabasi bila ani ka Yesu gengen jiri la.

1. Kunmabli musakaw: Yesu ka saraka faamuyali

2. Ɲɛnamaya senuma: Ka Yesu sugandi ka tɛmɛ Barabasi kan

1. Yuhana 8:34, “Yesu y’u jaabi ko: “Tiɲɛ la, tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jurumu kɛ, o ye jurumu ka jɔn ye.”

2. Romkaw 6:23, "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

Luka 23:19 (A donna kaso la, murutili dɔ kosɔn dugu kɔnɔ, ani mɔgɔfaga kosɔn.)

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu minɛcogo ɲɛfɔ ka da nkalon jalakiw kan ko a ye murutili ni mɔgɔfaga kɛ.

1: An ka kan k’an jija ka to kantigiya la Ala ma hali ni tɔɔrɔw b’an kan.

2: An man kan ka nkalon seereya kɛ mɔgɔ wɛrɛw kama, katuguni o ye kojugu ye ani Ala ka sariya sɔsɔ.

1: Yakuba 5:12 - "Nka ka tɛmɛn o bɛɛ kan, ne balimaw, aw kana kali sankolo la wala dugukolo la wala kalili wɛrɛ la, nka aw ka “ɔnhɔn” ka kɛ ɔwɔ ye, aw ka “ɔnhɔn” ka kɛ ayi ye, walisa aw.” a tɛ se ka bin jalaki kɔnɔ.”

2: Matiyu 7:12 - “O la sa, fɛn bɛɛ la, aw b’a fɛ u ka min kɛ aw la, aw ka o kɛ, katuguni o de bɛ sariya ni kiraw kuncɛ.”

Luka 23:20 Pilate tun b’a fɛ ka Yesu bila, a kumana u fɛ kokura.

Pilate tun b’a fɛ ka Yesu hɔrɔnya, a kumana jama fɛ siɲɛ filanan.

1. Hinɛ fanga: Mun na Yesu ka kan ni yafa ye

2. Yafa fanga: Yesu bɛ nɛɛma jira cogo min na

1. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

2. Matiyu 18:21-25 - "O kɔ, Piɛrɛ nana Yesu fɛ k'a ɲininka ko: Matigi, ne na yafa ne balimakɛ wala ne balimamuso ma siɲɛ joli? Yesu y’a jaabi ko: “Ne b’a fɔ aw ye siɲɛ wolonwula, nka siɲɛ biwolonwula ni wolonwula.”

Luka 23.21 Nka u pɛrɛnna ko: «Aw ka a gengen jiri la.»

Jama ye wele bila Yesu ka gengen jiri la.

1: Yesu ye gengenjiri tɔɔrɔ muɲu, wa an ka kan k’an hakili to a ka saraka la.

2: An man kan ka kɛ i ko jamaba minnu ye Yesu gengen jiri la, nka o nɔ na, an ka kan ka an ɲɛsin a ma walisa ka makari ni yafa sɔrɔ.

1: 1 Piɛrɛ 2:21-24 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. A ma jurumu si kɛ, nanbara ma sɔrɔ o la." a da la.Ni a mafiɲɛya, a ma a mafiɲɛya a kɔ, ni a tɔɔrɔla, a ma bagabagali kɛ, nka a tora ka a yɛrɛ kalifa tilennenya kɛbaga ma.A yɛrɛ ye an ka jurumuw ta a fari la jiri kan, walisa an ka sa ka jurumu kɛ ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya kama.A joginw fɛ aw kɛnɛyara.»

2: Esayi 53:4-6 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a tiɲɛna an ka tilenbaliya kosɔn. a kan." ale de tun ye ɲangili ye min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.An bɛɛ tununna i ko sagaw, an y'an kɔdon, an kelen-kelen bɛɛ — ka taa an yɛrɛ ka sira kan, Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan. " " .

Luka 23.22 A y’a fɔ u ye a siɲɛ sabanan na ko: «Mun na, a ye kojugu jumɛn kɛ?» Ne ma saya sababu si sɔrɔ a la, o de kosɔn ne na a ɲangi ka a bila ka taa.

Nin tɛmɛsira bɛ Pilate ka cɛsiri sabanan ɲɛfɔ ka jama lasun u ka Yesu bila, a kɛlen kɔ ka jalaki si sɔrɔ a la.

1. Yesu, Jalakibali: Cikan min b Yesu ka jalakibaliya fanga kan ani a tun b se ka a kisi cogo min na.

2. Jama ka nɔ bila: Cikan min bɛ jamakulu hakilina farati kan ani cogo min na mɔgɔ man kan ka da a la.

1. Esayi 53:9 - "A ye kaburu bila mɔgɔ juguw ni nafolotigiw cɛ a ka saya la, hali ni a ma fariya si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la."

2. Yuhana 8:46 - "Aw la jumɛn bɛ ne jalaki jurumu la? Ni ne bɛ tiɲɛ fɔ, mun na aw tɛ da ne la?"

Luka 23.23 U y’a ɲini o yɔrɔnin bɛɛ la ko a ka gengen jiri la. U ni sarakalasebaaw kuntigiw ka kumakan sera.

Jama ni sarakalasebaa kuntigiw y’a ɲini ko Yesu ka gengen jiri la.

1. Kelenya fanga: Kan kelen, kuntilenna kelen

2. Farati min bɛ jɛkulu miirili la: Ka tugu jama kɔ ni musaka jumɛn ye?

1. Zaburu 118:8 - Ka i jigi da Matigi kan, o ka fisa ni i jigi da hadamaden kan.

2. Kɛwalew 5:29 - Piɛrɛ ni ciden tɔw y'a jaabi ko: «An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan.»

Luka 23.24 Pilate ye a fɔ ko a ka kɛ i ko u y’a ɲini cogo min na.

O tɛmɛsira b’a jira ko Pilate y’a yɛrɛ di jama ka ɲininiw ma, ka sira di u ma u ka sira sɔrɔ.

1. Ala bɛ a kun na tuma bɛɛ, hali ni a ma kɛ a fɛ.

2. Ka kolo Ala sago ye, o de ye hɛrɛ lakika sira kelenpe ye.

1. Esayi 55:8-9 Matigi ko: “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye.” «Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Ntalenw 16:9 Hadamadenw b’u ka siraw labɛn u dusukunw na, nka Matigi b’u senw sigi sen kan.

Luka 23.25 U tun ye min deli, a bilala kaso la murutili ni mɔgɔfaga kosɔn. Nka a ye Yesu don u sago la.

Jerusalɛm mɔgɔw tun b’a fɛ Barbasi ka bila, o nɔ na, Yesu donna u sago la.

1. Hinɛ fanga: Yesu ye saya jalaki Changé cogo min na ka kɛ ɲɛnamaya ye

2. Jama ka fanga: Jama kan nɔfɛkow sɛgɛsɛgɛli.

1. Matiyu 27:15-26 - Pilate ka jɛɲɔgɔnya ni Jerusalɛm mɔgɔw ye ani a ka latigɛ laban ka Barabasi bila ka Yesu gengen jiri la.

2. Luka 15:11-32 - Denkɛ tununnen ntalen, min bɛ Yesu ka hinɛ ni a ka makari jira.

Luka 23.26 U tora ka taa tuma min na, u ye Simɔn dɔ minɛ, Sireneka, min tun bɛ bɔ jamana kɔnɔ, ka gengenjiri da a kan, walisa a ka o ta Yesu nɔfɛ.

Sɔrɔdasiw ye Simɔn waajibiya a ka Yesu ka gengenjiri ta.

1: Ala bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ye minnu tun ma deli ka kɛ walasa k’a ka laɲini kɛ.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala kan, hali n’an waajibiyalen don ka ko gɛlɛn dɔ kɛ.

1: Kɛwalew 10:34-35 - Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, nka siya bɛɛ la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ, ka ko ɲuman kɛ, o ka di a ye.

2: Matiyu 16:24-25 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.

Luka 23.27 Mɔgɔ caman ni musow tugura a nɔfɛ.

Mɔgɔ jamaba dɔ, muso caman fana tun b’u la, olu tugura Yesu kɔ, k’u dusukasi jira a ko la.

1. Yesu Krisita: An ka tɔɔrɔ Kisibaa

2. Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ fanga

1. Heburuw 4:15-16 «Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tɛ a la. O la sa, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don an magoɲɛ waati la.”

2. Yuhana 11:35 “Yesu kasila.”

Luka 23.28 Nka Yesu y’a ɲɛsin u ma, a y’a fɔ ko: «Jerusalɛm denmusow, aw kana kasi ne kosɔn, nka aw ka kasi aw yɛrɛw ni aw denw kosɔn.»

Yesu ye Jerusalɛm musow laadi ko u ka kasi u yɛrɛw ka tɔɔrɔ kosɔn a ta nɔ na.

1: Ka kasi an yɛrɛ ka tɔɔrɔ kosɔn - Yesu ye cikan min di Jerusalɛm musow ma Luka 23:28 la.

2: Ka hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la - Yesu ye kalan min kɛ Jerusalɛm musow ye Luka 23:28 la, u ka kasi u yɛrɛw ni u denw ka tɔɔrɔ kosɔn.

1: Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye; kasi ni kasibagaw ye.

2: Matiyu 5:4 - Minnu bɛ kasi, olu ye dubadenw ye, katuguni u na dusu saalo.

Luka 23.29 A filɛ, donw bɛ na, u na a fɔ o waatiw la ko: Dubadenw ye denkɛw ni den minnu ma bange abada, ani den minnu ma sin abada, olu ye dubadenw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma waati dɔ kan, muso bangenenw bɛna dugawu sɔrɔ waati min na.

1: Ala ka nɛɛma musow ye minnu tɛ den sɔrɔ - A kan Ala ka nɛɛma ka ɲɛsin muso bangenenw ma ani den tɛ minnu na.

2: Jigiya muso bangenenw na - Jigiya min bɛ bɔ Ala yɔrɔ hali ni muso ye bangebaga ye, o sɛgɛsɛgɛli.

1: Zaburu 113:9 - A bɛ muso bangenen kɛ so marabaga ye, ka kɛ denw ba nisɔndiyalen ye. Aw ka Matigi tanu.

2: Esayi 54:1 - E min ma den bange, i ka dɔnkili da; i ka dɔnkili da ka pɛrɛn ni kanba ye, e min ma kɔnɔ ta.»

Luka 23.30 O tuma la, u na a damin ka f kuluw ye ko: Bin an kan. ani ka taa kuluw la ko: «Aw ka an datugu.»

Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ la, olu bɛ pɛrɛn ko kuluw ni kuluw ka bin u kan k’u datugu.

1. Jigitigɛ jugumanba: Jigitigɛ jugumanba sɛgɛsɛgɛ Bibulu kɔnɔ

2. Ni jigiya bɛɛ tununna: Dususalo sɔrɔli Yesu ka kumaw la

1. kasikanw 3:48-51

2. Zaburu 61:2-4

Luka 23.31 Ni u ye nin kow kɛ jiri la, mun na kɛ jiri jalen na?

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka makari ni a ka kiri kan ani u bɛna kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni mɔgɔ ka kɛwalew ye.

1. Ala ka hinɛ ni a ka kiri: Jiri jɛman ni jiri jalen

2. An ka kɛwalew kɔlɔlɔw: An ka kan ni min ye, an ka o sɔrɔ

1. Jeremi 17:7-8 - «Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, o ye dubaden ye. A bɛ i ko jiri min turulen don ji la, min b'a juw ci baji fɛ, a tɛ siran ni funteni nana, katuguni a buluw bɛ to ka bin, wa a tɛ jɔrɔ ja san na, katuguni a tɛ den dabila .”

2. Romɛkaw 2:6-9 - “A na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’a ka kɛwalew ye, minnu bɛ nɔɔrɔ ni bonya ni sayabaliya ɲini ni muɲuli ye, a na ɲɛnamaya banbali di olu ma. Nka minnu bɛ u yɛrɛw ɲini, minnu tɛ tiɲɛ kan minɛ, nka u bɛ tilenbaliya kan minɛ, dimi ni dimi na kɛ olu la. Tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ na kɛ hadamaden bɛɛ ye kojugu kɛtɔ, Yahutu fɔlɔ ani Gɛrɛki fana.”

Luka 23.32 Juguyakɛla fila wɛrɛw fana tun bɛ taa ni a ye walisa u ka faga.

U bilala kojugukɛla fila la walisa u ka faga Yesu kɛrɛ fɛ.

1: Yesu ye tɔɔrɔ ni saya muɲu walisa k’a jira an na ko Ala ka makari ni a ka kanuya ka bon kosɛbɛ.

2: Yesu ye jagɛlɛya lakika jira ani ko a ye Ala kan minɛ, hali ni ko gɛlɛnw tun bɛ a la.

1: Filipekaw 2:8 - "A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!"

2: Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

Luka 23.33 U sera yɔrɔ min na, o min bɛ wele ko Kalvari, u y’a gengen jiri la yen, ani kojugukɛlaw kelen kinin fɛ, tɔ kelen kinin fɛ.

Yesu gengenna jiri la kojugukɛla fila cɛ Kalvari yɔrɔ la.

1. Yesu ka kanuyaba: Krisita gengenjirili hakilijakabɔ

2. Yafa fanga: Kalansenw ka bɔ gengenjiri la

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn; a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili tun bɛ a kan min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Matiyu 27:46 - Lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ɲɔgɔn na, Yesu pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Eli, Eli, lema sabakitani?” o kɔrɔ ko: “Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?”

Luka 23.34 Yesu y’a fɔ ko: «Ne Fa, yafa u ma. Katuguni u bɛ min kɛ, u t'o dɔn.» U y'a ka finiw tila ɲɔgɔn na, ka kala da.

Yesu ye Ala deli ko a ka yafa mɔgɔw ma minnu tun tɛ u ka kɛtaw faamu.

1: An ka kan ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma hali n’u ye kojugu kɛ

2: Yesu ye yafa kɛcogo misali dɔ jira

1: Kolosekaw 3:13 - Ka ɲɔgɔn muɲu ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la.

2: Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

Luka 23.35 Mɔgɔw jɔlen tora ka filɛli kɛ. Kuntigi minnu tun bɛ u fɛ, olu fana y'a tulo geren k'a fɔ ko: «A ye mɔgɔ wɛrɛw kisi. A ka a yɛrɛ kisi, ni a ye Krisita ye, Ala ka ɲɛnatɔmɔlen.»

Mɔgɔw ni kuntigiw bɛ Yesu tulo geren k’a fɔ ko a ka kan k’a yɛrɛ kisi ni a ye Ala ka ɲɛnatɔmɔlen ye.

1. Dannaya nafa ka bon waati gɛlɛnw na

2. Kuma fɔlen fanga

1. 1 Kɔrɛntekaw 1:27-29 – Ala ye diɲɛ hakilintanw sugandi walasa ka hakilitigiw maloya ani Ala ye diɲɛ barikantanw sugandi ka maloya fɛn barikamaw ma.

2. Romɛkaw 10:17 – O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

Luka 23.36 Sɔrɔdasiw fana ye a tulo geren, ka na a fɛ ka viniji di a ma.

Sɔrɔdasiw ye tulo geren ani ka vinigari di Yesu ma.

1. Majigilenya fanga: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Yesu gengenjiri la

2. Yafa barika ka bon: Yesu ye jaabi min di mɔgɔw ma tulonko la

1. Filipekaw 2:3-8 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Matiyu 5:38-48 - Aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

Luka 23.37 A ko: Ni i ye Yahutuw ka masakɛ ye, i yɛrɛ kisi.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu tulonko jira mɔgɔ minnu tun bɛ yen a gengen jiri la, olu minnu y’a gɛlɛya a ka a ka masaya jira a kɛtɔ k’a yɛrɛ kisi gengenjiri ma.

1: U ye Yesu tulo geren jiri la ani ka sɔsɔli kɛ a la, nka a y’a sugandi ka tugu Ala sago kɔ ani ka to a kanminɛli la.

2: Yesu tun bɛ sɔn ka yeli ni gɛlɛyaw kunbɛn walisa ka tugu Ala sago kɔ ani ka kisili di hadamadenw bɛɛ ma.

1: Filipekaw 2:5-8 "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye. ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw cogo la. Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."

2: Heburuw 12:2 "An ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu ɲagali kosɔn, a ma maloya mafiɲɛya, a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ."

Luc.

Sɛbɛnni dɔ sɛbɛnna Yesu kan Gɛrɛkikan, Latinkan ani Heburukan na min tun sɛbɛnnen bɛ ko "Nin ye Yahutuw ka masakɛ ye".

1. Yesu ka masaya: Kurucɛ taamasyɛn sɛgɛsɛgɛli.

2. Kurucɛ sɛbɛncogo: A kɔrɔ tun ye min ye o waati la ani sisan, o sɛgɛsɛgɛli.

1. Matiyu 27:37-38 - Pilate ye kunnafoni sɛbɛn k’a bila gengenjiri kan.

2. Yuhana 19:19-22 - Pilate ye kunnafoni sɛbɛn k’a bila gengenjiri kan.

Luka 23.39 Juguyajugu minnu dulonna, olu dɔ la kelen ye Yesu kɔrɔfɔ ko: «Ni e ye Krisita ye, i yɛrɛ ni anw kisi.»

Jurumukɛla min tun bɛ gengenjiri kan, o ye Yesu kɔrɔfɔ, k’a deli a ka a yɛrɛ kisi ani u kisi.

1: Hali ni an ye jurumu kɛ, Yesu b’an kanu hali bi, wa a bɛ yen walisa k’an kisi.

2: Yesu de ye kisili sira kelenpe de ye ani ale de sababu la an b se ka kisi.

1: Yuhana 3:16-17 - «Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

2: Romɛkaw 10:9-10 - «Ni i y’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. K’a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.”

Luka 23.40 Nka a jaabi tɔ kelen y'a kɔrɔfɔ ko: «I tɛ siran Ala ɲɛ, k'a masɔrɔ i bɛ o jalaki kelen na wa?

Jurumukɛla fila gengen jiri la ni Yesu ye, u dɔ la kelen ye tɔ kelen kɔrɔfɔ ko a ye Yesu tulo geren, k’a hakili jigin ko a ka siran Ala ɲɛ.

1. Aw ka siran Ala ɲɛ cogo bɛɛ la, hali ni aw bɛ kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw de la.

2. I ka ban tulonko la ani ka nimisa ɲini tɔɔrɔ waatiw la.

1. Ntalenw 1:7 - Matigi ɲɛsiran ye dɔnniya daminɛ ye; hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.

2. Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.

Luka 23.41 An bɛ tilennenya la tiɲɛ na. An bɛ an ka kɛwalew sara bɛnnen sɔrɔ, nka nin cɛ ma kojugu si kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ miiri kojugukɛla fila minnu gengenna jiri la Yesu kɛrɛfɛ. Hali k’a sɔrɔ u tun bɛ ka ɲangili bɛnnen sɔrɔ u ka kojuguw kosɔn, Yesu tun ma kojugu si kɛ.

1. "Yafa fanga: Yesu ka jalakibaliya sɛgɛsɛgɛ".

2. "Ala ka nɛɛma: Hakilijagabɔw gengenjiri kan".

1. Matiyu 27:24-26 - "Pilate y'a ye tuma min na ko a tɛ se ka foyi sɔrɔ, ni mankanba donna, a ye ji ta ka a bolow ko jama ɲɛ kɔrɔ, k'a fɔ ko: «Ne jalakibali don nin mɔgɔ tilennen joli la.» mɔgɔ: aw k'a lajɛ.

2. 1 Piɛrɛ 2:21-24 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. A mafiɲɛya tuma min na, a ma a tɔgɔjugu fɔ tugun, a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali kɛ, nka a y'a yɛrɛ di kiri tigɛbaga ma , ka ɲɛnamaya tilennenya kama, aw kɛnɛyara min ka bugɔliw fɛ.»

Luka 23.42 A y’a fɔ Yesu ye ko: «Matigi, i hakili to ne la ni i nana i ka masaya la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kojugukɛla min gengen jiri la Yesu kɛrɛfɛ, o ka delili jira, k’a ɲini Yesu hakili ka to a la tuma min na a nana a ka Masaya kɔnɔ.

1. Yesu bɛ hinɛ mɔgɔ majiginlenw ni nimisabagaw la - Luka 23:42

2. Krisita ka nɛɛma bɛ lase dannabaaw ma - Luka 23:42

1. Esayi 57:15 - «Katuguni Min kɔrɔtalen don, min kɔrɔtalen don, min sigilen bɛ badaa-badaa, min tɔgɔ ye ko Senuma, o b’a fɔ nin cogo la: «Ne sigilen bɛ yɔrɔ senuma ni yɔrɔ senuma na, ani mɔgɔ min ye nimisa ni majigin ye hakili, ka mɔgɔ majiginlenw ni lakunu, ka nimisalenw dusukun lakunu.”

2. Romɛkaw 5:8 - “Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.”

Luka 23.43 Yesu y’a fɔ a ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ i ye ko bi i na kɛ ne fɛ alijɛnɛ kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka ɲɛnamaya banbali layidu ɲɛfɔ kojugukɛla ye min gengenna a kɛrɛfɛ gengenjiri la.

1: Yesu bɛ hɛrɛ ni hakilisigi di an ma ko an bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ n’ale ye alijinɛ kɔnɔ.

2: Yesu ka saraka gengenjiri kan, o tun t an ka jurumuw kafari dama ye, nka o tun ye badaa layidu ye a f.

1: Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2: 1 Tesalonikekaw 4:13-18 - "Nka an t'a fɛ aw ka kɛ fɛn yebaliw ye, balimaw, sunɔgɔlenw ko la, walisa aw kana dusukasi i ko mɔgɔ wɛrɛw jigi tɛ minnu na. Kabini an dalen b'a la ko Yesu sara ani kununna, o cogo la, Yesu barika la, Ala na na ni sunɔgɔbaaw ye.O de kosɔn an b'a fɔ aw ye Matigi ka kuma fɛ, ko an ɲɛnamaw, minnu tora fo ka se Matigi nali ma, an bɛna o kɛ kana kɔn sunɔgɔtɔw ɲɛ.Katuguni Matigi yɛrɛ na jigin ka bɔ sankolo la ni cikan kulekan ye, ni mɛlɛkɛba dɔ kan ye, ani ni Ala ka burufiyɛkan ye.Wa Krisita la mɔgɔ salenw na kunun fɔlɔ.O tuma na fɛ, anw minnu ɲɛnama don, minnu tora, olu na wuli ɲɔgɔn fɛ sankaba kɔnɔ ka Matigi kunbɛn fiɲɛ fɛ, o cogo la an na to Matigi fɛ tuma bɛɛ.»

Luka 23.44 O kɛra lɛrɛ wɔɔrɔnan ɲɔgɔn na, dibi donna dugukolo yɔrɔ bɛɛ la fo ka se lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ma.

Yesu gengenna jiri la don min na, dibi donna dugukolo bɛɛ datugu k’a ta lɛrɛ wɔɔrɔnan na ka taa bila lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na.

1: Yesu ka saraka min kɛra gengenjiri kan, o ye dibi don dugukolo kan cogo min na walisa k’a ka tɔɔrɔba ni a ka kanuyaba jira an na.

2: Yesu ye dibi muɲu cogo min na gengenjiri la walisa ka an kisi ka b an ka jurumuw la ani an ka kan ka sn a ka kanuya ni a ka nma ma cogo min na.

1: Matiyu 27:45-46 - Kabini lɛrɛ wɔɔrɔnan na, dibi donna jamana yɔrɔ bɛɛ la fo ka se lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ma. Lɛrɛ kɔnɔntɔnnan ɲɔgɔn na, Yesu pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Eli, Eli, lema sabaktani?” o kɔrɔ ko: “Ne ka Ala, ne ka Ala, mun na i ye ne bila?”

2: Esayi 53:3-5 - A mafiɲɛya ani a banna hadamadenw fɛ, tɔɔrɔbaga, ani dimi dɔnbaga. I n’a fɔ mɔgɔ b’u ɲɛda dogo min na, a tun bɛ mafiɲɛya, wa an tun b’a dɔgɔya. Tiɲɛ na, a ye an ka dimi ta ka an ka tɔɔrɔw muɲu, o bɛɛ n’a ta, an tun b’a jate ko Ala ye a ɲangi, a ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Luka 23.45 Tile dibi donna, Alabatosoba datugulan farala a cɛma.

Tile dibi donna ani Alabatosoba datugulan tigɛra tila fila la tuma min na Yesu sara.

1. Gengenna fanga: Ala ka kiri ni makari jiralen

2. Ala ka kɛta ye dusukasi ni gɛlɛya waatiw la

1. Rom=kaw 5:8-9 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Luka 23.46 Yesu pɛrɛnna ni kanba ye tuma min na, a ko: «Ne Fa, ne bɛ ne ni don i bolo.

Yesu ye kuma laban minnu fɔ sani a ka sa, o tun ye delili ye min b’a jira ka da Ala kan.

#1: Yesu ye kuma laban minnu fɔ sani a ka sa, o bɛ se k’an kalan an jigi da Ala kan waati gɛlɛnw na.

#2: Yesu ye delili min kɛ ka da Ala kan, o bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka dannaya kɛ a la.

#1: Esayi 12:2 - «Ala ye ne kisili ye; Ne na ne jigi da ne kan, ne tɛna siran; katuguni Matigi Ala ye ne ka fanga ni ne ka dɔnkili ye. Ale fana kɛra ne ka kisili ye.”

#2: Heburuw 11:6 - “Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.”

Luka 23.47 Kɛlɛcɛw kuntigi ye ko kɛlenw ye tuma min na, a ye nɔɔrɔ da Ala kan.

Kɛlɛbolo kuntigi ye Yesu gengenjiri ye tuma min na, a ye Ala tanu ani a y’a fɔ ko Yesu ye mɔgɔ tilennen ye.

1. Tilennenya lakika b sr Krisita ka saraka saya la.

2. Ala tɛna mɔgɔ tilennenw bila ka taa ni sara tɛ.

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala y’a ka kanuyaba jira an na, a kɛlen k’a ka Krisita ci ka sa an kosɔn, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye.

2. Zaburu 34:19 - Mɔgɔ tilennen ka tɔɔrɔw ka ca, nka Matigi b’a kisi o bɛɛ la.

Luka 23.48 Mɔgɔ minnu nana o yɔrɔ la, olu bɛɛ ye ko kɛlenw ye, u ye u disi gosi ka segin.

Mɔgɔ minnu tun bɛ Yesu gengereli filɛ, olu tun falen bɛ dusukasi ni dusukasi la.

1. "Dusukasi fanga".

2. "Yesu ka saraka".

1. Esayi 53:3-5 "Mɔgɔw b'a mafiɲɛya, a bɛ ban a la, a ye dusukasibaga ye, a bɛ dusukasi dɔn a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta a ka sɔgɔsɔgɔninjɛw an kɛnɛyara."

2. Romɛkaw 5:8 "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Luka 23.49 A dɔnbagaw bɛɛ ni muso minnu tugura a nɔfɛ ka bɔ Galile, olu jɔlen tora yɔrɔ jan ka o kow filɛ.

Muso minnu tugura Yesu kɔ ka bɔ Galile, olu tun ye gengenjiri seerew ye.

1: An ka kan ka dege ka da Ala la hali gɛlɛyaw ni tɔɔrɔ waatiw la.

2: An ka kan ka sɔn ka tugu Yesu kɔ hali ni o musaka mana kɛ cogo o cogo.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Heburuw 12:2 - An k'an ɲɛ jɔ Yesu la, an ka dannaya dabɔbaa ani a dafabaga, ale min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, k'a maloya maloya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ .

Luka 23.50 Cɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Yusufu, o tun ye ladilikɛla ye. A tun ye mɔgɔ ɲuman ye.

Yusufu tun ye mɔgɔ ɲuman ye ani mɔgɔ tilennenya.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya la diɲɛ tilenbali kɔnɔ

2: Mɔgɔ ɲuman ka misali

1: Ntalenw 21:3 - Ka tilennenya ni tilennenya kɛ, o ka di Matigi ye ka tɛmɛ saraka kan.

2: Matiyu 5:6 - Tilennenya kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ minnu na, olu ye dubadenw ye, katuguni u na wasa.

Luka 23:51 (O tun ma sɔn u ka laadilikan ni u ka kɛwalew ma.) a bɔra Arimate, Yahutuw ka dugu dɔ la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yusufu jira min bɛ bɔ Arimate, Yahutuw ka dugu dɔ, min ma sɔn tɔw ka laadilikanw ni u ka kɛwalew ma, o nɔ na, a ye Ala ka masaya makɔnɔ.

1. Ka tugu Ala kɔ gɛlɛya waatiw la

2. Ka to kantigiya la Ala fɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛw t’o kɛ

1. Kɛwalew 1:6-7 - O la, u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min na, u y’a ɲininka ko: “Matigi, yala i bɛna masaya lasegin Israɛl ma nin waati in na wa?” A y'a fɔ u ye ko: «Fa Ala ye waati wala waati minnu latigɛ a yɛrɛ ka setigiya fɛ, aw ma o dɔn.

2. Romɛkaw 8:18-19 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na. Katuguni danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni negeba ye.

Luka 23.52 O cɛ taara Pilate fɛ ka Yesu su deli.

Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye Yesu su deli Pilate fɛ.

1. Dannaya fanga: Yusufu min bɔra Arimate ye, o ye a yɛrɛ di Yesu ma

2. Saraka cɛɲi: Yusufu min bɛ bɔ Arimate ka yɛrɛdɔnbaliya

1. Yuhana 19:38-42 – Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o ye Yesu su don

2. Matiyu 27:57-60 – Yusufu min bɔra Arimate, ale ye Yesu su ɲini Pilate fɛ

Luka 23.53 A y'a jigin k'a siri ni finimugu ye, k'a da kaburu dɔ kɔnɔ, min dilalen don kabakurun na, mɔgɔ si ma deli ka don min kɔnɔ fɔlɔ.

Yesu su donna kaburu dɔ kɔnɔ min dilalen don ni kabakurun ye, baara tun ma deli ka kɛ min na fɔlɔ.

1. Yesu ka saraka: Yesu ka saya ye diɲɛ yɛlɛma cogo min na

2. Yesu kaburu: Kaburu lankolon ani jigiya kura

1. Esayi 53:7-9 - A degunna, a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli, a bɛ na ni a ye i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bobo ɲɛkɔrɔ, a tɛ a ta da wuli ten da. A bɔra kaso la ani kiritigɛ la, jɔn na a bɔnsɔn fɔ? A tiɲɛna ka bɔ ɲɛnamaw ka jamana la, ne ka mɔgɔw ka jurumuw de y'a gosi.

2. Yuh. A nana Yesu su ta. Nikodemu fana nana Yesu fɛ su fɛ, ka na ni miri ni alow ɲagaminen ye, o girinya bɛ se kilo kɛmɛ ma. O kɔ, u ye Yesu su ta k'a jogin ni lenfu finiw ye ni tulumafɛnw ye, i ko Yahutuw ka su don cogo min na. A gengen jiri la yɔrɔ min na, nakɔ dɔ tun bɛ yen. Kaburu kura dɔ tun bɛ nakɔ kɔnɔ, mɔgɔ ma su don min kɔnɔ fɔlɔ. U ye Yesu da yen Yahutuw ka labɛn don kosɔn. Katuguni kaburu tun surunyara.

Luka 23.54 O don labɛnna, lafiɲɛ don tun bɛ ka surunya.

Lafiɲɛ don labɛn don min na, Yesu gengenna jiri la.

1. Yesu ka saraka: Mun na Jumadon ka ɲi

2. Lafiɲɛ don nafa ka bon: Ka lafiya sɔrɔ Ala la

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

2. Ekisode 20:8-11 - "Aw ka aw hakili to lafiɲɛ don la, aw ka a senuma. Aw ka baara kɛ tile wɔɔrɔ ka aw ka baara bɛɛ kɛ, nka tile wolonwulanan ye lafiɲɛ don ye Matigi aw ka Ala bolo. Aw kana si kɛ o don na." aw kana baara kɛ, aw ni aw denkɛ walima aw denmuso, walima aw ka jɔnkɛ cɛman walima aw ka baganw, wala dunan si sigi aw ka duguw kɔnɔ u kɔnɔ, nka a lafiɲɛna tile wolonwulanan na.

Luka 23.55 Muso minnu nana ni a ye ka bɔ Galile, olu fana tugura a nɔfɛ ka kaburu ni a su su don cogo min na.

Muso minnu bɔra Galile, olu tugura Yesu kɔ ka taa kaburu la, ka a su su don cogo min na, u y’o ye.

1. Yesu ka saya ma kɛ fu ye, nka a kɛra saraka ye hadamadenw ka kisili kama.

2. An b’an janto mɔgɔ minnu na, olu ka kanuya ni kantigiya bɛna sara laban na.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Matiyu 28:6 - A tɛ yan, katuguni a kununna, i ko a y’a fɔ cogo min na. Matigi dalen bɛ yɔrɔ min na, aw ka na o lajɛ.

Luka 23.56 U seginna ka tulu sumalenw ni tulumafɛnw labɛn. A ye lafiɲɛ don lafiɲɛ don ka kɛɲɛ ni ci fɔlen ye.

Yesu gengenna gengenjiri don na, a nɔfɛmɔgɔw ye tulumafɛnw ni tulumafɛnw labɛn walisa k’a fari mun ani ka lafiɲɛ don lafiɲɛ don na ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka sariya ye.

1. Kanminɛli fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu nɔfɛmɔgɔw fɛ

2. Lafiɲɛ don bonya cogo min na: Kalansen min bɛ bɔ Yesu nɔfɛmɔgɔw fɛ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 5:12-14 - Aw ka lafiɲɛ don bonya ani ka a mara

2. Luka 22:19 - Aw ka ta, ka dumuni kɛ; nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn.»

Luka 24 bɛ Yesu lakununni kofɔ, a y’a jira a nɔfɛmɔgɔw la, ani a ka yɛlɛli sankolo la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni musow ye minnu tugura Yesu kɔ ka bɔ Galile ka taa kaburu la dɔgɔkun don fɔlɔ la sɔgɔmada fɛ ni tulumafɛnw ye u ye minnu labɛn a su kama. U ye kabakurun wulilen sɔrɔ ka bɔ kaburu la nka u donna tuma min na, u ma Yesu su sɔrɔ. O yɔrɔnin bɛɛ, cɛ fila minnu tun bɛ finiw na minnu bɛ manamana i n’a fɔ sanpɛrɛn, olu jɔlen tora u kɛrɛfɛ k’a fɔ ko ‘Mun na aw bɛ ɲɛnamaw ɲini suw cɛma? A tɛ yan; a kununna !' U hakili jigin Yesu ka kumaw la, ko a ka kan ka gengen jiri la, ka kunun tile sabanan na. Musow seginna ka bɔ kaburu la ka o kow bɛɛ fɔ tan ni kelen ye lafiɲɛbɔ la (Luka 24:1-10).

Dakun 2nan: Piɛrɛ wulila ka boli ka taa kaburu la, a y’a biri jirisunw kan minnu dalen tun bɛ u kelen na, a taara k’a yɛrɛ ɲininka mun kɛra (Luka 24:11-12). O don kelen na, kalanden fila tun bɛ taa dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Emaus, kilomɛtɛrɛ wolonwula ɲɔgɔn bɛ Jerusalɛm cɛ, ka baro kɛ ko kɛlen bɛɛ kan. U bɛ baro kɛ tuma min na baro kɛra nin ko ninnu kan Yesu yɛrɛ nana san fɛ a taamana n'u ye nka u ɲɛw tora k'a dɔn a ɲininka mun baro kɛra i n'a fɔ jigitigɛlen ɲɛfɔra kɔsa in na ko kɛlenw ko la saya lakununni jigiya kunmabɔli Israɛl faralen cogo min na musow kabakoyara an taara sɔgɔmada joona fɛ ma sɔrɔ su nana ko yelen yeli mɛlɛkɛw y’a fɔ ɲɛnama o kɔfɛ taamaɲɔgɔn dɔw taara kaburu sɔrɔ musow dɔrɔn de y’a fɔ nka ale u m’a ye (Luka 24:13-24). O kɔ, a ye min fɔ Sɛbɛnniw bɛɛ kɔnɔ a yɛrɛ ko la, a y’o ɲɛfɔ u ye k’a daminɛ Musa Kiraw sigilen kɔ ka buru karilenw dun yɔrɔnin kelen u ɲɛw wulila k’a dɔn ko a tununna ɲɛ na(Luka 24:25-31). U seginna o yɔrɔnin bɛɛ Jerusalɛm ye mɔgɔ tan ni kelen lajɛ ɲɔgɔn fɛ k’a fɔ ko ‘Tiɲɛ don! Matigi kununna Simɔn y'i jira.' O kɔ, mɔgɔ fila y’a fɔ min kɛra sira kan cogo min na a y’a dɔn tuma min na a ye buru kari (Luka 24:32-35).

Dakun 3nan: K’a to kuma la o ko la hali bi, Yesu yɛrɛ y’i jɔ u cɛma k’a fɔ ko ‘Hɛrɛ ka kɛ aw ye.’ A kabakoyara siran miirili ye jinɛ hakili sigi jira bolow senw hali bi sigasiga nisɔndiya kabako ɲininkali fɛn dun ye di piece tobilen jɛgɛ dun ye presence da wuli hakiliw faamuya Sɛbɛnniw fɔra sɛbɛn Krisita tɔɔrɔ kunun sa tile saba nimisali yafa jurumuw waajuli kɛ a tɔgɔ la siyaw bɛɛ daminɛ Jerusalɛm seerew nin kow layidu ta ci nilifɛn Fa ye a ɲini ka to dugu kɔnɔ fo ka fini don fanga kɔrɔ(Luka 24:36-49). A laban na a ɲɛminɛna ka bɔ lamini na Betaniya ye bolo kɔrɔta dugawu kɛlenw na ka dugawu tolen ta sankolo la batolen seginna Jerusalɛm nisɔndiyaba tora tuma bɛɛ Alabatosoba tanuli Ala taamasiyɛn ye kuncɛyɔrɔ Kibaru Duman Luka nisɔndiya weleweledala lakununni sankolola Krisita affirmation kalandenw ka cidenyabaara taara baara la(Luka 24:50-53).

Luka 24.1 Dɔgɔkun don fɔlɔ la, sɔgɔmada joona fɛ, u taara kaburu la, u ye kasa duman minnu labɛn, ani dɔw wɛrɛw.

Dɔgɔkun don fɔlɔ la, musow nana kaburu la ni tulumafɛnw ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Ka bɔ dibi la ka taa yeelen na: Yesu ye se sɔrɔ saya kan cogo min na

2: Ka i labɛn walasa ka yeelen sɔrɔ: Musow ka kanminɛli kantigiya

1: Yuhana 20:1-2 - Dɔgɔkun don fɔlɔ la, Magadala Mariyama nana kaburu la sɔgɔmada fɛ, ka dibi don, a y'a ye ko kabakurun bɔra kaburu la.

2: Marka 16:1-3 - Lafiɲɛ don tɛmɛna, Magadala Mariyama, Yakuba ba Mariyama ani Salom ye kasa dumanw san, walisa u ka na a mun. Sɔgɔmada joona fɛ, dɔgɔkun don fɔlɔ la, u nana kaburu la, tile bɔra tuma min na.

Luka 24.2 U ye kabakurun wulilen sɔrɔ ka bɔ kaburu la.

Kabakurun min tun bɛ kaburu dondaw datugu, o wulila ka taa.

1. Yesu lakununni: Jigiya taamasyɛn

2. Kaburu lankolon: Ɲɛnamaya cikan

1. Esayi 26:19 - I ka mɔgɔ salenw na ɲɛnamaya; u farikolow na wuli. Aw minnu sigilen bɛ buguri la, aw ka kunun ka dɔnkili da nisɔndiya la!

2. Matiyu 28:6 - A tɛ yan, katuguni a kununna, i ko a y’a fɔ cogo min na. A dalen bɛ yɔrɔ min na, aw ka na o lajɛ.

Luka 24.3 U donna don kɔnɔ, u ma Matigi Yesu su sɔrɔ.

Muso minnu tun ye Yesu nɔfɛmɔgɔw ye, olu taara kaburu la su kununni sɔgɔma, ka a ye ko Yesu su tun tɛ yen.

1. Yesu ɲɛnama don! A kununna ka b suw cma ka jigiya ni namaya kura di an ma a la.

2. Yesu ka lakununni sebaaya b ye kaburu lankolon na, wa a ka kan ka an hakili jigin a ka layidu talenw ni a ka kanuya la an ko la.

1. Romɛkaw 6:4-5 ? 쏷 o de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la. Sabu ni an ni ale jɛra a ka saya bɔɲɔgɔnko la, tiɲɛ na, an fana na kɛ a lakununni bɔɲɔgɔnko la.??

2. Efesekaw 2:4-5 ? 쏝 ut Ala, ka kɛ nafolotigi ye hinɛ la, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu ni min ye, hali ni an tun sara an ka jurumuw la, a ye an ɲɛnama kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Krisita ye (i ye an kisi nɛɛma barika la).??

Luka 24.4 U hakili ɲagamina kosɛbɛ o ko la, cɛ fila jɔlen bɛ u kɛrɛfɛ fini manamanananw na.

Cɛ fila minnu tun bɛ fini manamanananw na, olu y’u yɛrɛ jira kalanden hakili ɲagaminenw na Emawusi sira kan.

1. Aw kana siran ni Ala ye ciden ci aw ma ɲagami waati la.

2. Ala ka kɛli ye dususalo ye tɔɔrɔ waatiw la.

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Zaburu 46:1 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen sisan kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

Luka 24.5 U siranna ka u biri dugukolo la, u y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ ɲɛnama ɲini suw cɛma?»

Cɛ fila y’u yɛrɛ jira kalanden fila la minnu tun bɛ taama ka taa Emawusi, k’a ɲininka mun na u bɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini suw cɛma.

1. Jigiya fanga min bɛ waati gɛlɛnw na

2. Dannaya barika bonya siranya waatiw la

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye?

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Luka 24.6 A tɛ yan, nka a kununna.

A kununna! Yesu y’a ka layidu tiimɛ, n’o ye lakununni ye.

1: Yesu??su kununni ye Ala hakilijigin ye wa? 셲 kantigiya ni layidu talenw.

2: Yesu??su kununni ye jigiya ni namaya kura hakilijigin ye.

1: Esayi 53:5 ? 쏝 ut a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn; ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.??

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 ? 쏷 o de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye; kɔrɔlen taara, kura nana!??

Luka 24.7 A ko: «Mɔgɔ Denkɛ ka kan ka don jurumutɔw bolo, ka gengen jiri la, ka kunun tile sabanan.»

Mɔgɔ Denkɛ tun ka kan ka gengen jiri la ka kunun tile sabanan na.

1. Lakununni fanga: Ka ɲɛnamaya kura sɔrɔ Krisita la

2. Kisili layidu tara: Ka i jigi da Ala ka labɛn kan

1. Romɛkaw 6:4-11 - An ni Krisita jɛra a ka saya ni a lakununni na

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - Krisita lakununni ye lakununni caman fɔlɔ ye minnu bɛna kɛ

Luka 24.8 U hakili jigira a ka kumaw la.

Yesu ka kalandenw hakili tora a ka kalan kumaw la.

1: Se min b’an hakili to Yesu ka kumaw la

2: Kanminɛli kɛli Yesu ka kumaw hakili toli fɛ

1: Josue 1:8 - Nin sariya kitabu kana bɔ i da la. nka i na miiri o la su ni tile, walisa i ka se ka fɛn bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni a sɛbɛnnenw bɛɛ ye, katuguni o tuma na, i na i ka sira ɲɛ, o tuma na, i na ɲɛtaa ɲuman sɔrɔ.»

2: Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.

Luka 24.9 A seginna ka bɔ kaburu kɔnɔ ka nin kow bɛɛ fɔ mɔgɔ tan ni kelen ni tɔw bɛɛ ye.

Muso minnu taara kaburu la, olu ye Yesu lakununni ko fɔ kalanden tan ni kelen ye ani a nɔfɛmɔgɔw tɔw ye.

1. Dannaya fanga: Musow ka jagɛlɛya ni u ka dannaya min tun bɛ Yesu la, o ye dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ cogo min na u ka to ka dannaya kɛ.

2. Seereya fanga: Musow ka seereya min b Yesu lakununni ko la, o jɛnsɛnna kalandenw ni mɔgɔ wɛrɛw cɛma cogo min na.

1. Matiyu 28:5-7 - Muso minnu tun b kaburu la, Yesu kununni mɛlɛkɛw y’o fɔ.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

Luka 24.10 Magadala Mariyama ni Yuhana ni Yakuba ba Mariyama ani muso wɛrɛw tun bɛ o kow fɔ cidenw ye.

Magadala Mariyama, Zana, Yakuba ba Mariyama ani muso wɛrɛw ye Yesu lakununni seereya ani ka o kibaruya fɔ cidenw ye.

1. Aw ka seli kɛ ni nisɔndiya ye: Yesu lakununni tiɲɛnen ka kan k’an dusukun fa nisɔndiya la.

2. Kibaru duman fɔ: An ka kan k’an jija ka Yesu lakununni kibaru duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Romɛkaw 10:14-15 - "U ma da min na, u na o wele cogo di? U na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ yen? U na waajuli kɛ cogo di fo ni o kɛra." u cilen don wa ?»

2. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Wa tiɲɛ yɛrɛ la." Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.??

Luka 24.11 U ka kumaw kɛra i n’a fɔ nsiirin gansanw, nka u ma da u la.

Kalandenw tun bɛ sigasiga Yesu lakununni ko fɔlenw na, k’a miiri ko o maanaw tɛ tiɲɛ ye.

1. Seereya fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ sigasiga kan cogo min na

2. Dannaya min tɛ ye: Ka da fɛn na min tɛ se ka da a la

1. Kɛwalew 2:24-32 - Piɛrɛ ka kuma Yesu kununni ko la ka bɔ suw cɛma.

2. Rom=kaw 10:17 - Danaya b= b= cikan lamn, ani cikan b mn Krisita ka kuma f.

Luka 24.12 Pierɛ wulila ka boli ka taa kaburu la. A y'i biri, a ye lenfu finiw ye minnu dalen bɛ u yɛrɛ la, ka taa, a kabakoyara a yɛrɛ la ko kɛlenw na.

Piɛrɛ bolila ka taa kaburu la ka lenfu finiw dalen ye yen, a kabakoyara o ko kɛlenw na.

1. Ka da Ala ka sebaaya la hali ni kow yebaliw ye

2. Dannaya barika ka bon sigasiga ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Luka 24.13 O don kelen na, u fila taara dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Emaus, o ni Jerusalɛm cɛ ye kilomɛtɛrɛ biwɔɔrɔ ɲɔgɔn ye.

Yesu ka kalanden fila taara dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Emaus, o ni Jerusalɛm cɛ ye stadi 60 ɲɔgɔn ye.

1. Dannaya taama: Emawusi sira b’an kalan cogo min na ka tugu Yesu kɔ

2. Jigiya fanga: Yesu ye kalandenw ɲɛw yɛlɛ cogo min na Emawusi sira kan

1. Esayi 35:8-10 - Sira na kɛ yen, sira na, a na wele ko Senuma sira. mɔgɔ nɔgɔlen kana tɛmɛ a kan. Nka a na kɛ olu de ta ye.

2. Heburuw 11:1-3 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Luka 24.14 U ye baro kɛ nin ko kɛlenw bɛɛ kan.

Kalanden fila ye baro kɛ ko minnu kɛra.

1. Baro fanga: An ka ko kɛlenw fɔli bɛ se ka kɛ sababu ye ka da tugu cogo min na

2. Ka i dabila: Ka hakilijakabɔ kɛ kalandenw kan??Muɲuli gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Ntalenw 27:17, ? 쏧 ron bɛ nɛgɛ sɔgɔ, cɛ kelen bɛ dɔ wɛrɛ sɔgɔ.??

2. Filipekaw 4:8, ? 쏤 inally, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye bonya ye, fɛn o fɛn ye tilennenya ye, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka bon, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye, aw ka miiri nin ko ninnu na.??

Luka 24.15 Ka u to ɲɔgɔn fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ, Yesu yɛrɛ gɛrɛla u la ka taa u fɛ.

Yesu gɛrɛla a ka kalandenw na ka taama n’u ye.

1: Yesu b’a fɛ ka gɛrɛ an na hali an ka waati gɛlɛnw na.

2: An bɛ se ka dusu saalo ni jɛɲɔgɔnya sɔrɔ an ni Yesu taama fɛ.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 31:8 - ? 쏧 t ye Matigi ye min bɛ taa aw ɲɛ. A na kɛ aw fɛ; a tɛna aw to yen, a tɛna aw bila.» Aw kana siran walima aw kana siran.??

2: Zaburu 23:4 - ? 쏣 hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni e bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, u bɛ ne dusu saalo.??

Luka 24.16 Nka u ɲɛw tun sirilen bɛ walisa u kana a dɔn.

Kalandenw ma Yesu dɔn tuma min na a y’a yɛrɛ jira u la fɔlɔ.

1: An ka kan ka to da la ka Yesu dɔn cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ.

2: An ka dannaya ka kan ka barika sɔrɔ ka Yesu dɔn, hali ni a tɛ a cogo kɔrɔ la.

1: Yuhana 20:24-29 - Toma ye Yesu dɔn tuma min na a y’a yɛrɛ jira kalandenw na a kununni kɔfɛ.

2: Luka 5:4-6 - Kalandenw y’a dɔn ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, tuma min na a ye fɔɲɔba hakili sigi.

Luka 24.17 A y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn na, aw taamatɔ ka dusukasi la?

Kalandenw tun bɛ taama ka baro kɛ fɛn dɔ kan min ye u dusu kasi.

1: An man kan k’a to abada an ka kɔrɔbɔliw ka na ni dusukasi ye.

2: Hali ni waati gɛlɛnw b’an kan, an ka kan k’an jigi da Ala kan, k’an jigi da a kan walisa k’an dɛmɛ.

1: Jeremi 29:11 - "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko fɔra, ko ne ye labɛnw kɛ ɲɛtaa kama, kojugu tɛ, ka siniɲɛsigi ni jigiya di aw ma."

2: Zaburu 34:17-18 - ? 쏻 ni mɔgɔ tilennenw bɛ kule dɛmɛ ɲini tuma min na, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi ka bɔ u ka tɔɔrɔw bɛɛ la. Matigi bɛ gɛrɛ dusukun tiɲɛnenw na ka mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la.??

Luka 24.18 U la kelen tɔgɔ ko Kleopa, o y’a jaabi ko: «I dɔrɔn ye dunan ye Jerusalɛm, i ma ko minnu kɛra yen nin donw na, i ma olu dɔn wa?»

Kleopa ni a taamaɲɔgɔn dɔ min tɔgɔ ma fɔ, olu ye Yesu kunbɛn Emaus sira kan, ani Kleopa ye Yesu ɲininka ko a ma ko minnu kɛra Jerusalɛm, olu dɔn.

1. Krisita ka dususalo gɛlɛya waatiw la

2. Ala ka laɲini gundo min bɛ bɔ kɛnɛ kan

1. Esayi 53:3-5 Hadamadenw y’a mafiɲɛya ani u banna a la, a tun ye tɔɔrɔbaga ye, ani a tun bɛ dimi dɔn. I n’a fɔ mɔgɔ b’u ɲɛda dogo min na, a tun bɛ mafiɲɛya, wa an tun b’a dɔgɔya.

4 O bɛɛ n'a ta, a ye an ka barikantanya de ta. an ka dusukasi de y' a girinya. Wa an tun b miiri ko a ka tɔɔrɔw ye ɲangili ye ka bɔ Ala yɔrɔ, a yɛrɛ ka jurumuw ɲangili!

2. 1 Piɛrɛ 4:12-13 Ne teri kanulenw, aw kana kabako gɛlɛya tasumaman min nana aw kan walisa k’aw kɔrɔbɔ, i n’a fɔ kabako dɔ bɛ ka aw sɔrɔ. 13 Nka aw ka ɲagali k'aw sen don Krisita ka tɔɔrɔw la, walisa aw ka nisɔndiya kosɛbɛ ni a nɔɔrɔ jirala.

Luka 24.19 A y’a fɔ u ye ko: «Ko jumɛnw?» U y'a fɔ a ye ko: «Yesu Nazarɛtika ko la, o min tun ye kira barikama ye Ala ni jama bɛɛ ɲɛkɔrɔ a kɛwalew ni a ka kumaw la.

Kalanden fila minnu tun bɛ Emawusi sira kan, olu y’a fɔ Yesu Nazarɛtika ye, kira min tun ye sebaayaba sɔrɔ a ka kɛwalew ni a ka kumaw la Ala ni jama bɛɛ ɲɛkɔrɔ.

1. Yesu ka kiraya kumaw tiimɛna: Ka Yesu dɔn iko kira barikama

2. Ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Ala ka kira: Ka cɛsiri kɛ kɛwale ɲumanw ni kuma ɲumanw na

1. Esayi 35:4-5 - A fɔ dusukun sirannenw ye ko : ? 쏝 e barika, kana siran; aw ka Ala na na, a na na ni waleɲumandɔn ye. ni alaɲɛsiran ye a bɛ na i kisi.??

2. 1 Piɛrɛ 2:15 - Sabu Ala de don wa? 셲 bɛna kɛ ko ɲuman kɛli fɛ i ka nalomanw ka nalonma kumaw da tugu.

Luka 24.20 Sarakalasebaaw kuntigiw ni an ka kuntigiw y’a don cogo min na walisa ka a jalaki saya la, ka a gengen jiri la.

Sarakalasebaa kuntigiw ni Yahutuw kuntigiw ye Yesu janfa ka a gengen jiri la.

1. Yesu janfa: An ka an ɲɛsin Ala ma kɔrɔbɔli waatiw la

2. Yesu gengenjiri: Fanga ni jigiya sɔrɔli tɔɔrɔ la

1. Esayi 53:7-8 - A degunna ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Luka 24.21 Nka an jigi tun b’a kan ko ale de tun ka kan ka Israɛl kunmabɔ.

Yesu ka kalanden fila tun bɛ ka baro kɛ ko minnu kɛra tile saba tɛmɛnenw kɔnɔ, Yesu gengereli jiri la ani u jigi tigɛlen k’a sababu kɛ u kunmabɔbaliya ye.

1. An bɛ se ka muɲu dannaya la cogo min na waati gɛlɛnw na

2. Ala ka kanuya kunmabɔbaa cogoya

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Luka 24.22 Awɔ, an ka jɛkulu muso dɔw fana ye an kabakoya, minnu tun bɛ kaburu la sɔgɔmada fɛ.

Muso minnu nana kaburu la, olu ye kalandenw kabakoya.

1: An lamini mɔgɔ wɛrɛw ka limaniya bɛ se ka kabakoya.

2: An ka kan ka to an ka dannaya la Ala la tuma bɛɛ hali ni a bɛ iko fɛnw tɛ se ka kɛ.

1: Luka 18:27 - Yesu y'a jaabi ko ? 쏻 fila tɛ se ka kɛ ni hadamaden ye bɛ se ka kɛ ni Ala ye.??

2: Heburuw 11:1 - Sisan, dannaya ye daŋaniya ye an jigi bɛ min kan ani hakilisigi ye an tɛ min ye.

Luka 24.23 U ma a su sɔrɔ tuma min na, u nana k’a fɔ ko u ye yelifɛn dɔ ye mɛlɛkɛw fana na, o min y’a fɔ ko a ɲɛnama don.

Muso minnu tun b Yesu su ɲini a gengenjiri kɔfɛ, olu ma se k’a sɔrɔ ani o nɔ na, u ye yelifɛn dɔ sɔrɔ mɛlɛkɛw kan minnu y’a jira ko Yesu ɲɛnama don.

1. An man kan ka jigiya tiɲɛ abada - hali dibi waatiw la, Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

2. Yesu sababu fɛ, an bɛ se ka lakunu ani ka segin ɲɛnamaya la.

1. Esayi 40:31 - "Mɔgɔ minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kuraya, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - "Nka Krisita kununna ka bɔ suw cɛma sisan, ka kɛ sunɔgɔlenw den fɔlɔw ye. Katuguni saya nana mɔgɔ de barika la, suw lakununni fana nana hadamaden de barika la. I ko Hadama la." bɛɛ bɛ sa, o cogo kelen na Krisita la, bɛɛ na ɲɛnamaya.»

Luka 24.24 An ni mg dw taara kaburu la k'a ye i ko musow y'a fò cogo min na, nka u m'a ye.

Cɛ minnu tun bɛ Yesu nɔfɛmɔgɔw fɛ, olu dɔw taara Yesu kaburu la ka a sɔrɔ a lankolon don, nka u ma Yesu ye.

1. Dannaya fanga: Ka kalan sɔrɔ musow fɛ minnu ye kaburu lankolon ye

2. Kaburu lankolon ka dugawu min ma deli ka sɔrɔ: Yesu ka lakununni bɛ fɛn bɛɛ Changé cogo min na

1. Yuhana 20:1-18 - Mariyama Magadala ka kaburu lankolon ye maana

2. Marka 16:1-8 - Muso tɔ minnu taara kaburu la ka a sɔrɔ a lankolon don, olu ka maana

Luka 24.25 A y’a fɔ u ye ko: «Aw hakilintanw, minnu dusukun tɛ sɔn ka da kiraw ka kuma fɔlenw bɛɛ la.

Yesu y’a ka kalandenw kɔrɔfɔ sabu u ma da kiraw ka kuma fɔlenw bɛɛ la.

1. An ka dannaya min bɛ kuma fɔlenw kan - Luka 24:25

2. Dusukun sumaya bɛ na ni siga ye - Luka 24:25

1. Rom. 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Heb. 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

Luka 24.26 Yala Krisita tun man kan ka o tɔɔrɔw sɔrɔ ka don a nɔɔrɔ la wa?

Yesu ka kalandenw hakili ɲagamina tuma min na Yesu gengenna jiri la ani u tun b’a fɛ k’a faamu mun na a tun ka kan ka tɔɔrɔ sani a ka don a nɔɔrɔ la.

1. Dannaya fanga: Yesu ka tɔɔrɔ ni a ka nɔɔrɔ faamuyali

2. Kurucɛ: Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o misali dɔ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Heburuw 12:2 - An ka an ɲɛ jɔ Yesu la, an ka dannaya dabɔbaa ani a dafabaga, ale min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, k’a maloya maloya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ .

Luka 24.27 A y'a daminɛ Musa ni kiraw bɛɛ la, a ye ko minnu ɲɛfɔ u ye Kitabuw bɛɛ kɔnɔ.

Yesu ye ko minnu ɲɛfɔ a ka kalandenw ye, k’a daminɛ Musa ni kiraw la, ka taa a fɛ Kitabuw bɛɛ la.

1. Sɛbɛnniw ka sebaaya: Yesu ye baara kɛ ni Bibulu ye cogo min na walisa k’a yɛrɛ jira

2. An bɛ se ka mun kalan Yesu ka Sɛbɛnniw kalancogo la?

1. Esayi 53:3-4 Mɔgɔw b’a mafiɲɛya, ka ban a la. dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya. Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta.

2. Yuhana 5:39 Aw ye Bibulu tɛmɛsiraw ɲini; Katuguni aw b'a miiri ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw la olu de la.

Luka 24.28 U gɛrɛla dugu la, u taara yɔrɔ min na.

Kalandenw gɛrɛla dugu dɔ la ani Yesu y’a kɛ i n’a fɔ a bɛ taa yɔrɔ jan.

1. "Fɛn min bɛ mɔgɔ lafili: Yesu y'a jira an na cogo min na an bɛ se ka wale kɛ cogo min na ko gɛlɛnw na".

2. "Yesu ka taama nafa: An bɛ se ka min kalan a ka taamaw la".

1. Yakuba 1:19-20 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

2. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se aw ma, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

Luka 24.29 Nka u y’a wajibiya k’a fɔ ko: «I ka to an fɛ, k’a masɔrɔ wulada don, tile tɛmɛna.» A donna ka to u fɛ.

Yesu ka kalandenw b’a jija a ka to u fɛ wula fɛ, k’a masɔrɔ tile tun bɛ ka ban.

1. Yesu ye misali min kɛ jatigila ni nɛɛma ko la

2. Jɛɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya nafa

1. Heburuw 13:2 Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y’a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

2. Waajulikɛla 4:9-12 Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la. Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi ye min bɛ a kelen na n’a binna, k’a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a fɛ k’a kɔrɔta! Nin sen in fana na, ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ sumaya, nka mɔgɔ bɛ se ka sumaya cogo di a kelen na? Hali ni cɛ bɛ se ka se sɔrɔ mɔgɔ kelen kan, mɔgɔ fila na a kɛlɛ wa? 봞 juru saba tɛ kari joona.

Luka 24.30 A sigilen tora dumuni na ni u ye, a ye nbuuru ta ka duba a ye, ka a kari ka di u ma.

Yesu ye nbuuru ta, ka duba a ye, ka o kari ka sɔrɔ ka o di a ka kalandenw ma.

1. Dugawu fanga: Dugawu bɛ se k’an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Ɲɛnamaya nbuuru: Nisɔndiya ni dafalen sɔrɔli Krisita la

Ka tigɛ-

1. Matiyu 14:14-21 ??Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

2. Yuhana 6:35 ??Yesu ye Ɲɛnamaya dumuni ye

Luka 24.31 U ɲɛw wulila ka a dɔn. A tununna ka bɔ u ɲɛ kɔrɔ.

Yesu y’a yɛrɛ jira a nɔfɛmɔgɔ fila la Emawusi sira kan ani u y’a dɔn, nka o kɔfɛ, a tununna.

1. Matigi ka sebaaya ka bɔ kɛnɛ kan ka tunun.

2. Nafa min b’a la ka Matigi ka kɛta dɔn.

1. Heburuw 13:8 - Yesu Krisita ye kelen ye kunun, bi ani badaa.

2. Yuhana 14:18 - Ne tɛna aw to yatɔw ye; Ne na na aw fɛ.

Luka 24.32 U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «An dusukun ma jeni an kɔnɔ, k'a to a bɛ kuma an fɛ sira kan, ka Kitabu Kitabuw da wuli an ye wa?

Kalandenw ye jeninida sɔrɔ u dusukun na tuma min na Yesu tun bɛ kuma u fɛ ani ka Bibulu tɛmɛsiraw da wuli u ye.

1. Ala ka Kuma dɔnni: Sɛbɛnniw ka sebaaya dusukun jenilen kama

2. Ala ka ko kɛlenw: Ala ka fɛn caman tigɛli bɛ se k’an dusukunw tasuma don cogo min na

1. Zaburu 119:103-105 ? 쏦 ow i ka kuma ka di ne diyanye ye! Ɔwɔ, a ka di ka tɛmɛ misiwolo kan ne da la! I ka ci fɔlenw sababu fɛ ne bɛ faamuyali sɔrɔ, o de kosɔn ne bɛ sira nkalonma bɛɛ kɔniya. I ka kuma ye lanpan ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.??

2. Zaburu 19:7-8 ? 쏷 he Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lasegin: Matigi ka seereya dafalen don, ka mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye. Matigi ka sariyaw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya: Matigi ka ci fɔlen saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen.??

Luka 24.33 O waati kelen na, u wulila ka segin Jerusalɛm, ka mɔgɔ tan ni kelen ni u fɛ mɔgɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ.

Kalandenw wulila o yɔrɔnin bɛɛ ka segin Jerusalɛm ka taa a sɔrɔ ko mɔgɔ tan ni kelen lajɛra ɲɔgɔn fɛ.

1: Aw kana aw fari faga kojugu abada ka na ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ egilisi.

2: Ala bɛ yen tuma bɛɛ walisa ka fanga ni jagɛlɛya di an ma.

1: Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔw bɛ na ɲɔgɔn fɛ kelenya la.

2: Romɛkaw 12:4-5 - Ka kɛ kelen ye Krisita farikolo la.

Luka 24.34 A ko: «Matigi kununna tiɲɛ na, a y’a yɛrɛ jira Simɔn la.»

Matigi kununna ka a yɛrɛ jira Simɔn na.

1: Yesu lakununni fanga min b’an na bi.

2: A nafa ka bon ka Yesu lakununni kibaru duman fɔ mɔgɔw ye.

1: Rom=kaw 6:4-5 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2: Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan; Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.

Luka 24.35 Ko minnu kɛra sira kan, u y’o fɔ, ani u y’a dɔn cogo min na nbuuru kari la.

Yesu ka kalanden fila ye a kunbɛn u taatɔ Emaus ani u y’a dɔn buru karilen fɛ.

1. Ka Yesu dɔn cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

2. Se min bɛ buru kari ɲɔgɔn fɛ

1. Matiyu 26:26-29 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan

2. Kɛwalew 2:42-47 - Dannabaaw y’u yɛrɛ di ka buru kari ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ

Luka 24.36 U tora o kumaw la tuma min na, Yesu yr yr j= u cma ka f u ye ko: Hr ka k aw ye.

Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na a lakununni kɔfɛ, ka u fo ni hɛrɛ ye.

1. Hɛrɛ fanga: Yesu ka foli hɛrɛma ye diɲɛ Changé cogo min na

2. Yesu ka lakununni: Jigiya taamasyɛn kabakoma don diɲɛ gɛlɛn kɔnɔ

1. Zaburu 29:11 - Matigi bɛ fanga di a ka mɔgɔw ma; matigi bɛ duba a ka mɔgɔw ye ni hɛrɛ ye.

2. Romɛkaw 5:1 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

Luka 24.37 Nka u siranna, u siranna, u y’a miiri ko u ye hakili dɔ ye.

Kalandenw siranna tuma min na u ye Yesu ye sabu u tun b miiri ko a ye hakili ye.

1: Ala bɛ an fɛ hali siran waatiw la.

2: An ka kan ka limaniya sɔrɔ hali ni a bɛ iko fɛnw tɛ se ka kɛ.

1: Heburuw 13:5 - "Aw ka kɛwalew kana kɛ wasabaliya ye, aw ka fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka wasa, katuguni a y'a fɔ ko: Ne tɛna i to abada, ne tɛna i bila abada."

2: Matiyu 28:20 - "Ne ye ci min fɔ aw ye, aw k'u kalan u ka o bɛɛ labato, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina."

Luka 24.38 A y’a fɔ u ye ko: «Mun na aw ɲɛnasisilen don? Mun na miiriliw bɛ wuli aw dusukunw na?

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka mun na u jɔrɔlen don ani mun na miiriliw tun bɛ ka wuli u dusukun na.

1. Kana dusu tiɲɛ: Hɛrɛ sɔrɔli diɲɛ gɛlɛn kɔnɔ

2. Ka se sɔrɔ jɔrɔnanko kan: I hakili ni i dusukun lafiya cogo

1. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2. Zaburu 46:10 - "Aw ka sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye, ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan."

Luka 24.39 A' ye ne bolow ni ne senw filɛ, ko ne yɛrɛ de don. Sogo ni kolo tɛ hakili la i ko aw bɛ ne ye cogo min na.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka dalilu yelen di a farikolo lakununni kan, a kɛtɔ k’a bolow ni a senw jira.

1. Krisita lakununni dalilu farikoloma: Yesu b’a jira an na ko a tɛ hakili gansan ye, nka a lakununni dalilu yetaw b’a bolo.

2. Dannaya fanga: Yesu ka farikolo lakununni bɛ dannaya di an ma Ala ka sebaaya la ani k’a ka kantigiya jira.

1. Yuhana 20:27: A y’a fɔ Toma ye ko: «I bolo se yan ka ne bolow filɛ. I bolo se yan k'a don ne kɛrɛ la.

2. Heburuw 11:1: Dannaya ye fɛn minnu jigi bɛ u kan, olu ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Luka 24.40 A ye nin kumaw fɔ tuma min na, a y’a bolow ni a senw jira u la.

Yesu bolow ni a senw jirala kalandenw na a ka kumaw kɔfɛ.

1: Yesu kununna tiɲɛ na a salen kɔfɛ, o jiralen don a bolow ni a senw joginw fɛ.

2: Yesu farikolo cogoya lakununnen kɔfɛ, o bɛ jigiya di an ma tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

1: Yuhana 20:27-29 - O kɔ, a y’a fɔ Toma ye ko : ? 쏱 ut i bolokɔnincinin yan; ne bolow lajɛ. I bolo kɔrɔta k'a don ne kɛrɛ la. Siga dabila ka da a la.??

2: Kolosekaw 3:12-14 - O la sa, iko Ala? 셲 mɔgɔ sugandilenw, mɔgɔ senumaw ni kanulen kanulenw, ka hinɛ, ɲumanya, majigin, dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛw la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na.

Luka 24.41 U ma da a la hali bi ɲagali kosɔn, a y'a fɔ u ye ko: Dumuni dɔ bɛ aw fɛ yan wa?

Nisɔndiya tun falen bɛ kalandenw na nka u tun dalen tɛ o la hali bi ko min bɛ ka kɛ, o de la Yesu y’a ɲininka ni dumuni dɔ b’u bolo.

1. Ka i jigi da Ala ka Kuma kan, dannayabaliya cɛma

2. Ka nisɔndiya sɔrɔ gɛlɛyaw cɛma

1. Romɛkaw 15:13 - "Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la ni aw jigi dalen bɛ a la, walisa aw ka jigiya fa Ni Senu ka sebaaya barika la."

2. Zaburu 30:5 - "Ka kasi bɛ se ka to su kelen kɔnɔ, nka nisɔndiya bɛ na sɔgɔma."

Luka 24.42 U ye jɛgɛ tobilen dɔ di a ma.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ye jɛgɛ tobilen ni misiwolo dɔ di a ma a ka kalandenw fɛ.

1. Jatigila sebaaya: Yesu ye misali min kɛ, n’o ye ka sɔn ɲumanya wale dɔ ma ani k’a jaabi

2. Kɔngɔtɔw baloli: Hakililajigin don walisa ka ɲumanya ni hinɛ jira magojirabagaw la

1. Jenɛse 18:2-5 - Ibrahima ka jatigila min kɛra dunan saba ye

2. Esayi 58:7-11 - Ala ka welekan ka kɔngɔ ni magojirabagaw ladon.

Luka 24.43 A y'a ta ka dumuni kɛ u ɲɛ kɔrɔ.

Kalandenw ye Yesu seereya ka jɛgɛ dɔ dun walisa k’a jira ko a kununna.

1. Yesu ka lakununni: Kabako don

2. Krisita ka lakununni seereya sebaaya

1. Yuhana 20:25-29 - Yesu ye a joginw jira Toma la, k’a jira ko a ɲɛnama don.

2. Luka 24:36-43 - Yesu y’a yɛrɛ jira a ka kalandenw na, ka jɛgɛ dɔ dun.

Luka 24.44 A y’a fɔ u ye ko: «Ne ye kuma minnu fɔ aw ye ka ne to aw fɛ, olu bɛɛ ka kan ka dafa Zaburuw, ne ko la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kalandenw hakili jigin ko a ka ɲɛnamaya ni a ka saya kow tun fɔra ka kɔn sariya kɔnɔ, kiraw ani Zaburuw kɔnɔ.

1. Kiraya kumaw tiimɛni: Yesu ka ɲɛnamaya ni a ka saya ye Sɛbɛnniw dafa cogo min na

2. Kantigiya tiimɛ: Yesu ka ɲɛnamaya ye kantigiya jira cogo min na

1. Esayi 53:4 la??

2. Zaburu 22:1??8

Luka 24:45 O kɔ, a ye u ka faamuyali da wuli, walisa u ka Kitabuw faamu.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka a ka kalandenw ka faamuyali da wuli, walisa u ka se ka Sɛbɛnniw faamu.

1) Yesu ka sebaaya: Ka dege ka i jigi da a ka ɲɛminɛli kan

2) Sɛbɛnniw ka sebaaya dabɔli Yesu sababu fɛ

1) Yuhana 14:26 - "Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa bɛna min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la aw ye."

2) Zaburu 119:18 - "Ne ɲɛw yɛlɛ walisa ne ka kabakow ye i ka sariya la."

Luka 24.46 A y'a fɔ u ye ko: «A sɛbɛnnen bɛ nin cogo la, Krisita ka kan ka tɔɔrɔ ka kunun ka bɔ suw cɛma tile sabanan na.

Yesu y’a ka kalandenw kalan ko a ka kan ka tɔɔrɔ ani ka kunun tile sabanan na.

1. Lakununni ka kabako fanga

2. Kirayakuma dafali nafa ka bon

1. Zaburu 16:10 - Sabu i tɛna ne ni to jahanama kɔnɔ. I tɛna a to i ka senuma fana ka toli ye.»

2. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

Luka 24.47 Nimisali ni jurumu yafa ka kan ka f siyaw b k a tg la, k a damin Jerusalm.

Yesu ye ci bila a nɔfɛmɔgɔw ma u ka nimisali ni jurumu yafa waajuli kɛ siyaw bɛɛ ye, k’a daminɛ Jerusalɛm.

1. Nimisali ni yafa fanga

2. Nisɔndiya min bɛ Yesu ka nimisali ni yafa cikan waajuli la

1. Kɛwalew 3:19 - O tuma na fɛ, aw ka nimisa, ka aw kɔdon Ala ma, walisa aw ka jurumuw ka ban.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Luka 24.48 Aw ye o kow seerew ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ Krisita ka kibaru duman tiɲɛ seerew ye.

1: Ka kɛ Tiɲɛ seere ye - Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye ani ka seereya kɛ tuma bɛɛ Yesu Krisita ka Kibaru Duman tiɲɛ kan.

2: Ka kɛ nɛɛma seereya ye - Kanuya, makari ani nɛɛma cikan min bɛ sɔrɔ Yesu Krisita la, o fɔli ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Kɛwalew 1:8 - "Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo danw ma."

2: Matiyu 28:18-20 - O kɔ, Yesu nana u ma k'a fɔ ko : ? 쏛 fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Wa tiɲɛ na ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.??

Luka 24.49 A filɛ, ne bɛ ne Fa ka layidu ci aw ma.

A fɔra kalandenw ye ko u ka to Jerusalɛm fo ka se fanga ma ka bɔ san fɛ.

1. Ka to Ala ka layiduw la: Ka Matigi makɔnɔ a ka sebaaya la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kɔnɔnafili ye: K’a dɔn ko fɛn bɛɛ la ɲuman bɛna kɛ fɔlɔ

1. Esayi 40:31: "Nka Matigi makɔnɔbagaw na u fanga kuraya, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Zaburu 27:14: "I ka Matigi makɔnɔ, i ja gɛlɛya, a na i dusukun barika bonya, ne b'a fɔ Matigi makɔnɔ."

Luka 24.50 A ye u bila ka taa fo Betani, ka a bolow kɔrɔta ka duba u ye.

Yesu y’a ka kalandenw bila ka taa Bɛtani ka duba u ye ni bolo kɔrɔtalenw ye.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ kalanden kantigiya la

2. Yesu ka dugawu fanga

1. Kɛwalew 3:1-8, Piɛrɛ ni Yuhana ye senkelen kɛnɛya Yesu tɔgɔ la

2. Yakuba 5:13-15, Delili fanga ani mɔgɔ tilennen ka delili min bɛ nɔ bɔ, ni timinandiya ye, o bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma

Luka 24.51 A ye duba u ye tuma min na, a farala u kan ka taa sankolo la.

Yesu ye duba kɛ kalandenw ye, ka taa ni a ye sankolo la.

1. Yesu ka wuli sankolola: A ka dugawu fanga

2. Yesu, an ka jigiya banbali: A ka sankolola dugawu

1. Kɛwalew 1:9-11 - A ye nin kumaw fɔ tuma min na, u filɛli la, a wulila, sankaba y'a bɔ u ɲɛ kɔrɔ. U tora sankolo la tuma min na a taatɔ, cɛ fila jɔlen bɛ u kɛrɛ fɛ fini jɛmanw na k’a fɔ ko : « ? 쏮 en Galile, mun na i jɔlen bɛ ka sankolo filɛ? Nin Yesu min wulila ka bɔ aw la ka taa sankolo la, o bɛna na o cogo kelen na i n'a fɔ aw y'a ye cogo min na a taara sankolo la.??

2. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

Luka 24.52 U ye Yesu bato, ka segin Jerusalɛm ni ɲagaliba ye.

Kalandenw ye Yesu bato ani u seginna Jerusalɛm ni nisɔndiyaba ye.

1: Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ, ne b'a fɔ tugun ko aw ka nisɔndiya! (Filipekaw 4:4)

2: Na, an ka an biri bato la, an ka an biri Matigi an Dabaga ɲɛkɔrɔ (Zaburu 95:6)

1: Yesu ko, ? 쏡 o kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ. Aw dalen bɛ Ala la; aw ka da ne la fana (Yuhana 14:1).

2: Yesu ko : ? 쏱 eace ne bɛ to aw fɛ; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ fɛn di aw ma i ko diɲɛ b'a di cogo min na. Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ ani aw kana siran (Yuhana 14:27).

Luka 24.53 U tun bɛ Alabatosoba kɔnɔ tuma bɛɛ ka Ala tanu ani ka duba u ye. Amiina.

Kalandenw tun bɛ Alabatosoba kɔnɔ tuma bɛɛ, ka Ala tanu ani k’a bato.

1. Ala ka kan ni an ka tanuli ye

2. Ka Ala bato Alabatosoba kɔnɔ

1. Zaburu 34:1 - ? 쏧 bɛna duba Matigi ye waati bɛɛ; a tanuli bɛna to ne da la tuma bɛɛ.??

2. Zaburu 100:4 - ? 쏣 nter a ka daaw la ni barika dali ye, ani a ka forow kɔnɔ ni tanuli ye! Aw ka barika da a ye; dugawu kɛ a tɔgɔ la!??

Yuhana 1 b Kuma (Logos), Yuhana Batiselikla ka seereya jira Yesu ko la, ani Yesu ka kalanden fɔlɔw.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Ala-ka-marako kuma jugu ye min bɛ kuma Kuma (Logos) kan, min tun bɛ Ala fɛ fɔlɔ, ani min tun ye Ala ye. Nin Kuma in kɛra sababu ye ka danni kɛ; fɛn o fɛn bɛ yen, o bɛɛ kɛra ale de sababu fɛ. Ɲɛnamaya tun bɛ ale de kɔnɔ, o min ye hadamadenw bɛɛ ka yeelen ye, a bɛ yeelen bɔ dibi la min ma se sɔrɔ a kan. Nin Logos kɛra farisogo ye iko Yesu Krisita min falen bɛ nɛɛma tiɲɛ na min bɛ balo an cɛma ka nɔɔrɔ jira Fa Denkɛ kelenpe la (Yuhana 1:1-14).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, maana bɛ wuli ka taa Yuhana Batiselikɛla kan min cilen don ka bɔ Ala yɔrɔ ka na seereya kɛ nin Yeelen in ko la walisa bɛɛ ka da a fɛ. Ale yɛrɛ tun tɛ o Yeelen ye, nka a nana ka kɛ seere ye ka seereya kɛ o yeelen ko la (Yuhana 1:6-8). Tuma min na Yahutu ɲɛmɔgɔw ye sarakalasebagaw ci ka bɔ Jerusalɛm k’a ɲininka a ye mɔgɔ min ye, a y’a jira kɛnɛ kan ko ale tɛ Krisita ye, wa a tɛ Eli ye, a tɛ kira ye, nka a ye kumakan dɔ fɔ min bɛ kungokolo wele ko ‘Matigi sira tilennen’ ka kira Esayi ka kuma fɔ k’a jira k’a jɔyɔrɔ labɛnbaga ye Masiya sira fɛ (Yuhana 1:19 -23). O dugusagw, a ye Yesu natɔ ye a fan fɛ tuma min na a y'a fɔ ko 'Sagaden filɛ Ala bɛ jurumu diɲɛ ta!' seereya Ala ka sugandili ka Yesu Ni Senu Denkɛ Ala ka a ka cidenyabaara dafa ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛsin Krisita ma (Yuhana 1:24-34).

Dakun 3nan: O dugujɛ, Yuhana y’a ka kalanden fila jɔ tugun ka Yesu taamatɔ filɛ tugun ko: ‘Sagaden Ala filɛ!’. O mɛnni kɔfɛ kalanden fila tugura Yesu kɔ ka jɛɲɔgɔnya fɔlɔ kɛ yɔrɔ min na ɲininkali kɛra u la u ye mun ɲini u ye u wele ka na a lajɛ o cogo la u tora a fɛ don fɔlɔ ninnu Andre Simɔn Piɛrɛ balimakɛ fɔlɔ ye a yɛrɛ balimakɛ Simɔn y'a fɔ a ye a sɔrɔla Masiya y'a bamanankan na Krisita nana n'a ye Yesu fɛ a y'a lajɛ ko 'I ye Simɔn denkɛ Yuhana i na wele ko Kefa' Piɛrɛ y'o bamanankan na ka mɔgɔ yɛrɛ ka fɛn caman tigɛli daminɛ Krisita nɔfɛ(Yuh 1:35-42). Sapitiri bɛ kuncɛ ni weleli ye kalanden fɔlɔ wɛrɛw ye n’o ye Filipe Natanaɛl laban ye a daminɛ na sigasiga fɛn ɲuman o fɛn bɛ bɔ Nazarɛti nka a kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kabakoyara Yesu ka dɔnniya tɛmɛnen fɛ a ko la a sɔnna a ma ko a ye Denkɛ ye Ala Masakɛ Israɛl ye layidu ta jiralibaw la mɛlɛkɛw jiginna ka jigin Denkɛ Mɔgɔ kan min bɛ sankolo dafalen jira alaɲɛsiran na baara dugukolo kan a ka cidenyabaara sababu fɛ(Yuhana 1:43-51).

Yuhana 1:1 Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye.

Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, o tun bɛ Ala fɛ ani a tun ye Ala ye.

1. Ala ka kuma ka sebaaya

2. Yesu Krisita ka Ala-ka-marako

1. Jenɛse 1:1-3 - Daminɛ na, Ala ye sankolow ni dugukolo da

2. Kolosekaw 1:15-17 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ

Yuhana 1:2 O cogo kelen tun b Ala f fɔlɔ la.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu tun bɛ Ala fɛ fɔlɔ.

1. Yesu ye kantigiya misali ye cogo min na Ala ye.

2. A nafa ka bon ka Yesu dɔn iko Ala denkɛ.

1. Yuhana 1:14 - "Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an ye a nɔɔrɔ ye i ko a Denkɛ kelenpe min bɔra Fa la, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la."

2. Kolosekaw 1:15-17 - "A ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ la fɔlɔ. K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo ni dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo faamaw—fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn. A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ale de la."

Yuhana 1.3 Fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ. Fɛn si ma dilan ni ale tɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ye fɛn bɛɛ dabaga ye cogo min na.

1. Yesu ye Bɛɛ Dabaga ye - Ka Yesu nafa faamu iko danfɛnw bɛɛ bɔyɔrɔ.

2. Fɛn bɛɛ Dabɔra ale de fɛ - Ka Yesu ka sebaaya waleɲumandɔn ani a ka se ka ɲɛnamaya lase fɛn bɛɛ ma.

1. Jenɛse 1:1 - "Fɔlɔ la, Ala ye sankolo ni dugukolo da."

2. Kolosekaw 1:16 - "Katuguni fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo, fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la ani ale de kosɔn.

Yuhana 1:4 Ɲɛnamaya tun bɛ ale de kɔnɔ. O ɲɛnamaya kɛra hadamadenw ka yeelen ye.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye ɲɛnamaya ni yeelen bɔyɔrɔ ye hadamadenw bɛɛ bolo.

1. “Yesu ka yeelen min bɛ ɲɛnamaya di” .

2. “Diɲɛ yeelen: Yesu” .

1. Romɛkaw 8:10-11 - Ni Krisita bɛ aw kɔnɔ, hali ni aw farikolo sara jurumu kosɔn, Ni Senu ye ɲɛnamaya ye tilennenya kosɔn. Ni min ye Yesu lakunun ka b suw cma, ni o Ni sigilen b aw kn, min ye Krisita Yesu lakunun ka b suw cma, o fana bna namaya di aw farikolo sataw ma a Ni barika la min b aw kn.

2. Zaburu 36:9 - Katuguni ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ bɛ i fɛ. i ka yeelen na an bɛ yeelen ye.

Yuhana 1.5 Yeelen bɛ yeelen bɔ dibi la. Dibi ma a minɛ.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Ala ka yeelen bɛ yeelen bɔ dibi la, nka dibi tɛ se k’a faamu wala ka sɔn o ma.

1. "Ala ka yeelen dibi la".

2. "Yelen fanga min tɛ se ka faamuya".

1. Esayi 9:2 - "Mɔgɔ minnu taamana dibi la, olu ye yeelenba ye, minnu sigilen bɛ saya sumaya jamana na, yeelen bɔra olu kan."

2. Efesekaw 5:8-10 - "Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la ka di Matigi ye.»

Yuhana 1.6 Cɛ dɔ cilen tun bɛ Ala yɔrɔ, a tɔgɔ ko Yuhana.

Yuhana Batiselikla Ala ye o ci ka taa Yesu ka sira labn.

1: A nafa ka bon ka sira labɛn Yesu ye.

2: Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara nafa.

1: Esayi 40:3-5 - Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: "A' ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye, aw ka siraba latilen kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye."

2: Matiyu 3:1-3 - O donw na, Yuhana Batiselikɛla nana waajuli kɛ Jude kungokolon kɔnɔ k'a fɔ ko: «Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara.»

Yuhana 1:7 O nana seereya ye ka yeelen seereya, walisa mg b ka da a barika la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita nali kan diɲɛ kɔnɔ ka kɛ seere ye walisa ka yeelen seereya kɛ, walisa mɔgɔw bɛɛ ka da a la.

1. Yeelen seereya nafa ka bon

2. Dannaya sebaaya Yesu Krisita barika la

1. Esayi 9:2 - Mɔgɔ minnu taamana dibi la, olu ye yeelenba ye; minnu sigilen bɛ saya sumaya jamana kɔnɔ , yeelen bɔra u kan .

2. Matiyu 4:16 - Mɔgɔ minnu sigilen bɛ dibi la, olu ye yeelenba ye, minnu sigilen bɛ saya yɔrɔ la ani u sumaya la, yeelen bɔra.

Yuhana 1:8 A tun t o Yeelen ye, nka a cilen don ka o yeelen seereya.

Yuhana Batiselikla Ala ye o ci ka taa Yesu ko la, ale min tun ye Yeelen lakika ye.

1. Ka yeelen seereya kɛ: Yuhana Batiselikɛla jɔyɔrɔ Ala ka labɛn kɔnɔ

2. Diɲɛ yeelen: Yesu ani jigiya min bɛ na ni a ye

1. 1 Yuhana 1:5-7 - “An ye cikan min mɛn a fɛ, k’a fɔ aw ye, o ye nin ye, ko Ala ye yeelen ye, dibi tɛ ale kɔnɔ fewu. Ni an ko an ni ale be jɛnɲɔgɔnya kɛ k’an to dibi la, an bɛ nkalon tigɛ, an tɛ tiɲɛ waleya. Nka ni an taamana yeelen na, i ko ale fana bɛ yeelen na cogo min na, an bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ani a Denkɛ Yesu joli bɛ an saniya ka bɔ jurumu bɛɛ la.”

2. Esayi 9:2 - «Mɔgɔ minnu taamana dibi la, olu ye yeelenba ye. minnu sigilen bɛ dibiba jamana kɔnɔ, yeelen bɔra olu kan.”

Yuhana 1:9 O tun ye Yeelen lakika ye, min b mg o mg b na di dinye la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu kan iko yeelen lakika min bɛ yeelen di mɔgɔ bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ka yeelen na

2. An ka yeelen bɔyɔrɔ

1. Yuhana 8:12 - Yesu ko: «Ne ye diɲɛ yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ.”

2. Esayi 9:2 - Mɔgɔ minnu bɛ taama dibi la, olu ye yeelenba ye; minnu sigilen bɛ dibi jugu jamana kɔnɔ, yeelen dɔ bɔra olu kan.

Yuhana 1.10 A tun b di kn, di b da ale de f, di b ma a dn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu nali kan diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ ma a dɔn.

1: An ka kan k’a dɔn ko Yesu nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an man kan k’a jate fɛn ye min tɛ fosi ye.

2: An ka kan ka Yesu ka misali ladege ani ka dege ka an jigi da ale kan ani a ka bilasirali la.

1: Heburuw 13:8 - Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa.

2: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Yuhana 1.11 A nana a yɛrɛ ta ma, nka a yɛrɛ ta ma a minɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu nali kan a ka jama ɲɛnatɔmɔlenw fɛ, o bɛɛ n’a ta, u ma sɔn a ma.

1. Nafa min b’a la ka sɔn Ala sago ma ani k’a minɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Nafa b’a la ka sɔn ka sɔn Yesu ma iko an Matigi ani an Kisibaa.

1. Esayi 53:3 – “Mɔgɔw y’a mafiɲɛya, u banna a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga; Mɔgɔw b’u ɲɛda dogo min na, a mafiɲɛya, an ma a bonya.”

2. Romɛkaw 10:9-10 – “Ni i y’a fɔ i da ye ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ, ka jurumu fɔ a da la ka kisili kɛ.”

Yuhana 1.12 Nka minnu y'a minɛ, a ye se di olu bɛɛ ma ka kɛ Ala denw ye, minnu dara a tɔgɔ la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma sebaaya kan min bɛ dannaya kɛ Yesu la ani a bɛ se di mɔgɔw ma cogo min na ka kɛ Ala denw ye.

1. Dannaya fanga: Weelekan ka tugu Krisita kɔ

2. Ka ɲɛnamaya banbali nilifɛn faamu Yesu sababu fɛ

1. Galasikaw 3:26 - Katuguni aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yuhana 1.13 Olu ma bange joli la, wala farisogo sago la, wala hadamaden sago la, nka Ala de la.

Ala ka Ala ka sebaaya de ye ɲɛnamaya bɛɛ bɔyɔrɔ ye.

1. Ala ka sebaaya: Ɲɛnamaya sɔrɔcogo Matigi fɛ

2. Ala sago: Ka nɛɛma nafa faamu

1. Yuhana 3:5-8 - "Yesu y'a jaabi ko: "Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ si tɛ se ka don Ala ka masaya la ni a ma bange ji ni Ni la. Farikolo bɛ farisogo bange, nka Ni bɛ den bange." hakili.I man kan ka kabakoya ne ka kuma na ko: ‘I ka kan ka bange kokura.’ Fiɲɛ bɛ ci a diyara yɔrɔ o yɔrɔ.I b’a mankan mɛn, nka i tɛ se k’a dɔn a bɔra yɔrɔ min na, wala a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Romɛkaw 8:28-29 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama a Denkɛ la, walisa a ka kɛ denkɛ fɔlɔ ye balimakɛ ni balimamuso caman cɛma.»

Yuhana 1.14 Kuma kɛra farisogo ye, ka sigi an cɛma, an ye a nɔɔrɔ ye i ko Fa Ala den kelenpe nɔɔrɔ, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

Kuma kɛra farisogo ye ka ɲɛnamaya kɛ an cɛma, ka Ala nɔɔrɔ ni a ka nɛɛma jira.

1. Ala ka nɛɛma Krisita la - Yuhana 1:14

2. Ala ka nɔɔrɔ min jirala Krisita la - Yuhana 1:14

1. Rom=kaw 8:3-4 - "Katuguni sariya barika dɔgɔyara farisogo barika la, a ma se ka min kɛ, Ala ye o kɛ. A ye a yɛrɛ Denkɛ ci farisogo jurumutɔ cogo la ani jurumu kosɔn, a ye jurumu jalaki farisogo la, san Sariya ka wajibi tilennen ka dafa anw kɔnɔ, an minnu tɛ taama ka kɛɲɛ ni farisogo ye, nka ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye.»

2. Heburuw 1:3 - "A ye Ala nɔɔrɔ yeelen ye ani a cogoya taamasiyɛn tigitigi, a bɛ diɲɛ bɛɛ sabati a ka sebaaya kuma fɛ."

Yuhana 1.15 Yuhana ye seereya kɛ a ko la ka pɛrɛn ko: «Ne kumana min ko la, o ye nin ye ko: «Min bɛ na ne kɔfɛ, o ka fisa ni ne ye.»

Yuhana bɛ ka Yesu ka bonya seereya kɛ a kɛtɔ k’a fɔ ko a ka fisa ni ale ye ani ko a tun bɛ a ɲɛfɛ.

1. Yesu ka fisa ni an bɛɛ ye, wa a ka kan ni an ka bato ye.

2. Yesu ka bonya jirala Yuhana ka seereya sababu fɛ.

. \_ ka kɛ baarakɛla cogo ta ye, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan. O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye. ka Fa Ala nɔɔrɔ la.”

2. Heburuw 1:3-4 - “A ye Ala nɔɔrɔ yeelen ye ani a cogoya taamasiyɛn tigitigi, a bɛ diɲɛ bɛɛ sabati a ka sebaaya kuma fɛ. A kɛlen kɔ ka saniya jurumuw kosɔn, a y’i sigi Matigi kinin fɛ san fɛ, k’a sɔrɔ a ka bon ni mɛlɛkɛw ye, i n’a fɔ a ye tɔgɔ min ciyɛn ta, o ka fisa n’u ta ye.”

Yuhana 1.16 An b ye a ka dafalenya de la, an ye nɛɛma sɔrɔ nɛɛma nɔ na.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko Ala ye dugawu kɛ an ye n’a ka nɛɛma ni a ka dafalenya bɛɛ ye.

1: An ka kan ka barika da Ala ka nɛɛma dafalen ye ani a ye fɛn minnu bɛɛ di an ma.

2: Ala ye dugawu kɛ an ye n’a ka nɛɛma ye ani an ka kan k’o nilifɛn dɔn ani k’a bonya.

1: Efesekaw 2:8-9, "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2: Yakuba 4:6, "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

Yuhana 1.17 Sariya dira Musa barika la, nka nɛɛma ni tiɲɛ nana Yesu Krisita barika la.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko sariya dira Musa fɛ, nka nɛɛma ni tiɲɛ nana Yesu Krisita de fɛ.

1. Neema fanga: Yesu Krisita bɛ na ni fɛn caman tigɛli ye cogo min na

2. Tiɲɛ nafa: Ka ban nanbara la ani ka senuya minɛ

1. Romɛkaw 6:14, "Jurumu tɛna kɛ aw makɛ ye tun, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ."

2. Yuhana 8:32, "O tuma na fɛ, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

Yuhana 1.18 Mɔgɔ si ma Ala ye fɔlɔ. Denkɛ kelenpe min bɛ Fa Ala disi la, o de y'a jira.

Mɔgɔ si ma deli ka Ala ye, nka Yesu y’a jira.

1. Yesu - Ala jirabaga

2. Mɔgɔ si ma Ala ye - Nka an bɛ se k’a dɔn Yesu barika la

1. Yuhana 14:9 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne bɛ i fɛ kabini tuma jan, nka i ma ne dɔn, Filipe wa? Min ye ne ye, o ye Fa ye. o la sa, i bɛ se k'a fɔ cogo di ko: ‘Fa jira an na’?»

2. Kolosekaw 1:15 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ la fɔlɔ.

Yuhana 1.19 Yuhana ka seereya ye nin ye, tuma min na Yahutuw ye sarakalasebaaw ni Levitew ci ka b Jerusalm ka a ɲininka ko: «E ye jɔn ye?»

Yahutuw kuntigiw y’a ɲininka Yuhana Batiselikɛla ye jɔn ye.

1. I ye jɔn ye? - Ka miiri Yuhana Batiselikɛla ka danyɔrɔ la, o min ye misali ye an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kama

2. Ala ka weleli jaabi - Ka a sɛgɛsɛgɛ ko a nafa ka bon ka mɔgɔ ka Ala sagonata dafa hali ni kɛlɛ bɛ yen

1. Esayi 40:3 - Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: "Aw ka sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye, aw ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye."

. ... Yuhana y'a fɔ jama ye min tun bɛ bɔ ka batise a fɛ ko: «Aw sa denw! Jɔn ye aw lasɔmi ko aw ka boli diminya nata ɲɛ? Aw ka den kɛ ka kɛɲɛ ni nimisali ye."

Yuhana 1.20 A y'a jira ko a ma ban. Nka a sɔnna a ma ko: «Ne tɛ Krisita ye.»

Yuhana Batiselikɛla sɔnna a ma ko ale tɛ Krisita ye, Masiya.

1: I ye mɔgɔ min ye, k’o dɔn ani k’i ka danyɔrɔ faamu Ala ye min di i ma.

2: I kana i jija ka kɛ fɛn ye i tɛ min ye - ka wasa sɔrɔ Ala ka labɛn na i ka ɲɛnamaya kama.

1: Matiyu 3:11-17 - Yuhana Batiselikla ka cidenyabaara min ye ka batise ani ka sira laben Masiya ye.

2: Filipekaw 4:11-13 - Ka wasa sɔrɔ Ala sago la i ka ɲɛnamaya kama.

Yuhana 1.21 U y'a ɲininka ko: «O tuma na fɛ, mun? E ye Eli ye wa? A ko: «Ne tɛ.» E de ye o kira ye wa? A y'a jaabi ko: «Ayi.»

Dɔw ye Yuhana Batiselikɛla ɲininka ni a ye kira Eli ye wala kira layidu talen don, a y’a jaabi ko ayi.

1) Ala ka kisili labɛn Layidu Kɔrɔ ni Layidu Kura kɔnɔ

2) Ka sira labɛn Yesu ye: Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara

1) Esayi 40:3-5 - Matigi ka sira labɛn, ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

2) Luka 7:24-27 - Yuhana ka cidenw taara tuma min na, Yesu y’a daminɛ ka kuma jama fɛ Yuhana ko la ko: “Aw bɔra kungokolon kɔnɔ ka mun filɛ? Fɛnɲɛnɛma min yɛrɛyɛrɛla fiɲɛ fɛ wa? Nka, i bɔra ka taa mun filɛ? Cɛ min bɛ fini nɔgɔlenw don wa? Tiɲɛ na, mɔgɔ minnu ka finiw cɛ ka ɲi ani minnu bɛ balo ɲɛnajɛ la, olu bɛ masakɛw ka so kɔnɔ.

Yuhana 1.22 U y'a ɲininka ko: «E ye jɔn ye?» walisa an cibaaw ka jaabi di u ma.» I bɛ mun fɔ i yɛrɛ ko la?

A ɲininen bɛ Zan fɛ a k’a yɛrɛ dɔn ani k’a kuntilenna ɲɛfɔ.

1. An ka kan ka labɛn k’an ka dannaya ni an ka ɲɛnamaya kuntilenna ɲɛfɔ.

2. An ka kan ka da an yɛrɛ la Krisita la.

1. Esayi 43:10-11 - Matigi ko: "Aw ye ne seerew ye, ne ye ne ka baaraden min sugandi, walisa aw ka ne dɔn, ka da ne la, ka a faamu ko ne ye ale de don. Ala si ma da ne ɲɛ, Mɔgɔ si tɛna kɛ ne kɔfɛ fana.»

2. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

Yuhana 1.23 A ko: Ne ye mg pɛrɛn ye kungokolon kɔnɔ ko: Matigi ka sira latilen, i ko kira Esayi y'a fɔ cogo min na.

Yuhana Batiselikla ye kiraya kuma dɔ weleweleda ka bɔ Esayi fɛ, a b’a yɛrɛ fɔ mɔgɔ kan min bɛ pɛrɛn kungokolon kɔnɔ walisa ka Matigi ka sira latilen.

1. Yuhana Batiselikɛla ka kiraya welekan - Esayi ka kiraya kuma tiimɛni sɛgɛsɛgɛli.

2. Ala kan kungo kɔnɔ - Ala ka jiralifɛnw sɛgɛsɛgɛli yɔrɔw la, i ma miiri minnu na.

1. Esayi 40:3-5 - Yuhana Batiselikla ye kirayakuma min dafa.

2. Matiyu 3:1-3 - Yuhana ka nimisali ni batiseli weleweleda Jurdn baji la.

Yuhana 1.24 Minw cilen don, olu tun ye Farisiɛnw ye.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Farisiɛnw ye minnu ci, olu tun bɛ o kɛ u tɔgɔ la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye ni jagɛlɛya ye: Ka kalan sɔrɔ Farisiɛnw ka misali la

2. Seereya fanga: An dalen bɛ fɛn min na, an ka jɔ o la

1. Marka 2:16-17 - Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw y’a ye tuma min na a bɛ dumuni kɛ ni waribɔlaw ni jurumukɛlaw ye, u y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «A bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ ni waribɔlaw ni jurumutw ye cogo di?»

2. Matiyu 23:23 - Aw sariya karamɔgɔw ni farisiɛn filankafow, bɔnɛ bɛ aw ye! Katuguni aw bɛ manje ni anise ni kumini taasibila di, ka sariya ko gɛlɛnw bila, kiri ni makari ani dannaya.

Yuhana 1.25 U y'a ɲininka k'a fɔ a ye ko: «O tuma na fɛ, mun na i bɛ batise, ni i tɛ o Krisita ye, wala Eliya, ni i tɛ o kira ye?

Yuhana Batiselikla b ɲininka mun na a bɛ batise ni a tɛ Masiya, Eli walima kira ye.

1. Batiseli fanga: Yuhana Batiselikla ka cidenyabaara nafa sɛgɛsɛgɛ

2. Yuhana Batiselikɛla ka danyɔrɔ ani a jɔyɔrɔ Sankolo Masaya la

1. Matiyu 3:11-13 - "Tiɲɛ na, ne bɛ aw batise ni ji ye walisa aw ka nimisa tasuma: Min ka fan bɛ a bolo, a na a duguma saniya kosɛbɛ, k'a ka malo lajɛ bɔgɔdaga kɔnɔ, nka a na bɔgɔ jeni ni tasuma ye min tɛ se ka faga."

2. Luka 3:15-17 - "Jama tun b'a fɛ ka miiri min na, mɔgɔw bɛɛ tun bɛ miiri Yuhana ko la, ko a ye Krisita ye walima ni Krisita tɛ, Yuhana y'a fɔ u bɛɛ ye ko: "Ne bɛ aw batise ni o ye." ji, nka mɔgɔ min fanga ka bon ni ne ye, o bɛ na, ne man kan ka a sanbara da wuli, a na aw batise ni Ni Senu ni tasuma ye aw ka malo lajɛ a ka bɔgɔdaga kɔnɔ, nka a na bɔgɔ jeni ni tasuma ye min tɛ se ka faga.»

Yuhana 1.26 Yuhana y’u jaabi ko: «Ne bɛ batise ni ji ye, nka mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ aw cɛma, aw tɛ min dɔn.

Yuhana bɛ ka Yesu jira iko mɔgɔ min bɛna batise ni Ni Senu ye.

1: Yesu de ye fanga di an ma walisa ka kisi.

2: An ka kan ka an jigi da Yesu kan ani ka sɔn a ma iko an kisibaa.

1: Kɛwalew 2:38-39 – “Aw kelen-kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la jurumu yafa kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ.”

2: Romɛkaw 10:9-10 – “Ni i y’a fɔ i da ye ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi.”

Yuhana 1:27 Ale de don, min nana ne kɔfɛ, o ka fisa ni ne ye, ne man kan ka a sanbara da wuli.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka bonya ni a ka majigilenya ɲɛfɔ, iko Yuhana Batiselikɛla sɔnna a ma ko a man kan ka hali baara fitinin kɛ Yesu ye.

1. Majigilenya ka dun: Yesu ka misali faamuyali

2. Bonya ka bon: Ka sɔn Yesu ka kɔrɔtalen ma

1. Filipekaw 2:5-8 - Yesu ka misali ye majigilenya ko la

2. Esayi 9:6-7 - Yesu ka bonya ni a ka kuntigiya

Yuhana 1.28 O kow kɛra Bɛtabara dugu la, Jurdɛn baji kɔfɛ, Yuhana tun bɛ batise yɔrɔ min na.

Yuhana Batiselikɛla tun bɛ ka batise Bɛtabara dugu la, Jurdɛn baji kɔfɛ.

1. Batiseli fanga: Yuhana Batiselikɛla ka baara bɛ cogo min na hali bi

2. Nafa min b’a la ka tugu Ala ka weleli kɔ: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Yuhana Batiselikɛla fɛ

1. Matiyu 3:16-17, "Yesu batisera dɔrɔn, a wulila ka bɔ ji la. O waati yɛrɛ la, sankolo dabɔra, a ye Ala Ni jigin i ko tuganin ka jigin a kan. 17 ani kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: 'Ne Denkɛ min ka di ne ye, o ye nin ye, a ka di ne ye kosɛbɛ.'

2. Esayi 40:3, "Mɔgɔ dɔ kan bɛ wele ko: 'A' ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ, ka siraba tigɛ an ka Ala ye kungokolon kɔnɔ.'

Yuhana 1.29 O dugusagw, Yuhana ye Yesu natɔ ye a ma, a ko: «Ala ka Sagaden filɛ, min bɛ di ka jurumu ta ka bɔ yen.»

Yuhana Batiselikla ye Yesu dn ko Ala ka Sagaden min b di ka jurumu ta ka b yen.

1. "Ala ka Sagaden: Kisili Yesu barika la".

2. "Yuhana Batiselikɛla: Seere kantigi".

1. Esayi 53:6 - An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an kelen-kelen bɛɛ y'i ɲɛsin a yɛrɛ ka sira ma . Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Yuhana 1.30 Ne y'a fɔ a ko la ko: «Mɔgɔ dɔ bɛ na ne kɔfɛ, min ka fisa ni ne ye.»

Yuhana Batiselikɛla bɛ seereya kɛ ko Yesu ka fisa ni a ye.

1: Yesu ka bon ni An Bɛɛ ye

2: Yesu nana an bɛɛ ɲɛ

1: Kolosekaw 1:15-17 Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ la fɔlɔ. Katuguni fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, kuntigiw wo, faamaw wo, faamaw wo, fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn. A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ sirilen bɛ ale de la.

2: Filipekaw 2:5-7 Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye, ka ta baaraden cogoya, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

Yuhana 1.31 Ne ma a dn, nka ne nana ka batise ni ji ye.

Yuhana Batiselikla tun nana ka batise ji la walisa Yesu ka jira Israɛl la.

1: Yesu ye Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma jiracogo ye.

2: Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara tun ye ka kɛ Krisita nali ciden ye.

1: Esayi 40:3-5 - Mɔgɔ dɔ kan dɔ bɛ wele ko: “A’ ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye. ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye.

2: Malaki 3:1 - «A filɛ, ne na ne ka ciden ci, o na sira labɛn ne ɲɛ. O kɔ, i bɛ Matigi min ɲini, o na barika sɔrɔ ka na a ka Alabatosoba kɔnɔ. layidu ciden, aw b'a fɛ min na, o na na,” Matigi Sebaayabɛɛtigi ko ten.

Yuhana 1.32 Yuhana ye seereya di ko: «Ne ye Ni Senu jigintɔ ye ka bɔ sankolo la i ko tuganin, a tora a kan.»

Yuhana Batiselikla ye Ni Senu jigintɔ ye ka bɔ Sankolo la i ko tuganin ani ka lafiɲɛ Yesu kan.

1. Ni Senu ka nilifɛn: Ala bɛ fanga di an ma cogo min na baara kama

2. Yesu ka batiseli nafa: Ala ka sebaaya waati kura

1. Luc.

2. Kɛwalew 2:3-4 - "O tuma la, kanw tilalen don u la, i ko tasuma, kelen sigilen bɛ u kelen-kelen bɛɛ kan. U bɛɛ fa Ni Senu la, u y'a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu." a ye kuma di u ma."

Yuh .

Yuhana Batiselikla ma Yesu dn, nka Ala y a f a ye ko a ye Ni jigin ye min kan ka to a kan, o de na batise ni Ni Senu ye.

1. Yesu, Munnen min b batise ni Ni Senu ye

2. Se min bɛ ka Masiya dɔn

1. Esayi 11:2-3 - Matigi Ni na sigi a kan - hakilitigiya ni faamuyali Ni, ladili ni sebaaya Ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran Ni.

2. Kɛwalew 2:1-4 - Pantekɔti don na, Ni Senu jigira kalandenw kan tasuma kanw cogo la.

Yuhana 1.34 Ne ye a ye, ka seereya kɛ ko nin ye Ala Denkɛ ye.

Yuhana b Yesu weleweleda iko Ala Denc.

1. Ala y’a Denkɛ jira diɲɛ la.

2. Yesu ye Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma jiracogo ye.

1. Romɛkaw 8:32 "Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn, a ni ale tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?"

2. Galasikaw 4:4-5 "Nka waati dafalen sera, Ala ye a Denkɛ ci, muso bangera, min bangera sariya kɔrɔ, ka taa sariya kɔrɔ mɔgɔw kunmabɔ, walisa an ka denkɛw sɔrɔ." ."

Yuhana 1.35 O dugusagw, Yuhana ni a ka kalanden fila y=ra u j=n.

Yuhana ye Masiya nali laseli ani a ye wele bila ka nimisa.

1. Ka Masiya nali dɔn ani k’a nali labɛn

2. Ka tugu Yuhana ka misali la min ye kalandenw ye

1. Luka 3:3-6 - Yuhana Batiselikla ka welekan ka nimisa

2. Yuhana 4:1-3 - Yesu ye wele bila a ka kalandenw ma u ka tugu a kɔ

Yuhana 1.36 A ye Yesu filɛ a taamatɔ la, a ko: «Ala ka Sagaden filɛ!»

Yuhana Batiselikla ye Yesu taamatɔ ye ani a y’a fɔ ko ale ye Ala ka Sagaden ye.

1. Ala ka Sagaden: Saraka dafalen

2. Yesu yecogo: Weelekan ka ɲɛsin dannaya ma

1. Esayi 53:7 - "A degunna ka tɔɔrɔ, nka a ma a da wuli, a taara ni a ye i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛ kɔrɔ, a ma a da wuli ten." " " .

2. 1 Piɛrɛ 1:18-19 - "Aw b'a dɔn ko aw kunmabɔra ni fɛn tiɲɛnenw ye, i n'a fɔ warijɛ walima sanu, ka bɔ ɲɛnamaya kɛcogo lankolon na, min dira aw ma ka bɔ aw bɛnbaw yɔrɔ, nka aw kunmabɔra ni o joli sɔngɔ gɛlɛn ye." Krisita, sagaden min nɔgɔlen tɛ, wala fiɲɛ tɛ a la."

Yuhana 1.37 Kalanden fila ye a ka kuma mɛn, u tugura Yesu kɔ.

Yuhana ka kalanden fila ye Yesu ka kuma mɛn, u y’a sugandi ka tugu a kɔ.

1: Ala ka weleli fanga ka bon, wa a bɛ se k’an bila ka wale kɛ.

2: An ka kan k’a sugandi n’an bɛna Ala ka welekan jaabi walima n’an tɛna an janto o la.

1: Esayi 6:8 - O kɔ, ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!”

2: Luka 9:23 - O kɔ, a y’a fɔ u bɛɛ ye ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.”

Yuhana 1.38 Yesu y'i firifiri ka u tugura ye, a y'a fò u ye ko: «Aw bè mun de f? U y'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, o kɔrɔ ye ko: Karamɔgɔ, i sigilen bɛ min?»

Yesu ye kalandenw ɲininka u bɛ min ɲini ani u y’a jaabi ni a sigilen bɛ yɔrɔ min na, o ɲininka.

1: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka Yesu ka weleli jaabi ani ka sɔn ka tugu a kɔ.

2: An man kan ka siran ka Yesu ɲininka ni majigilenya ye ani ka a ka bilasirali ɲini.

1: Luka 9:23 - A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.

2: Yuhana 15:4-5 - Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a yɛrɛ la cogo min na, ni a tora rezɛnsun na. aw si tɛ se ka kɛ tun, ni aw tora ne la.» Ne ye ɛrɛzɛnsun ye, aw ye bolow ye.

Yuhana 1.39 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka na a filɛ.» U nana a sigiyɔrɔ ye, u tora a fɛ o don, k'a masɔrɔ a kɛra lɛrɛ tan ɲɔgɔn ye.

Yuhana ye a ka kalanden fila wele u ka na a sigiyɔrɔ lajɛ, u tora a fɛ tile tɔ bɛɛ.

1. Yesu ka weleli: Na ka a lajɛ

2. Ka to Krisita fɛ: Ka to Matigi la

Ka tigɛ-

1. Matiyu 11:28-29 - Aw ka na ne ma, aw minnu b= baara k=, ni doni girinmanw b=, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

2. Yuhana 15:4-5 - Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a kelen na, ni a tora rezɛnsun na, aw fana tɛ se ka den kɛ, ni aw tora ne la. Ne ye ɛrɛzɛnsun ye. aw ye bolow ye . Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ne kɔnɔ, ne bɛ to ale la, o de bɛ den caman kɛ, katuguni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ.

Yuhana 1:40 Mɔgɔ fila minnu ye Yuhana ka kuma mɛn ka tugu a nɔfɛ, olu dɔ la kelen tun ye Simɔn Piɛrɛ balimakɛ Andre ye.

Andre tun ye mɔgɔ fila dɔ ye minnu ye Zan ka kalanw lamɛn ani u y’a sugandi ka tugu a kɔ.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na ka Ala ka kuma lamɛn ani ka sɔn ka tugu a kɔ.

2: An bɛ se ka Andre ka misali lajɛ min ye jagɛlɛya ni sɔnni ye ka tugu Yesu kɔ.

1: Matiyu 4:19 - "A y'a fɔ u ye ko: Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye."

2: Yuhana 15:14 - "Aw ye ne teriw ye, ni aw ye ne ka ci fɔ aw ye."

Yuhana 1.41 A ye a balimakɛ Simɔn sɔrɔ fɔlɔ, a y’a fɔ a ye ko: «An ye Masiya sɔrɔ, o kɔrɔ ye Krisita ye.»

Simɔn y’a dɔn ko Yesu de ye Masiya ye.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ kibaru duman fɔli la

2. Jɔn ye Masiya ye?

1. Kɛwalew 10:38 - "Ala ye Yesu Nazarɛtika mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na, a taara koɲuman kɛ, ka Sitanɛ ka deguntɔw bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ.

2. Esayi 9:6-7 - "Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Fa, Hɛrɛ Kuntigi.A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan, ani a ka masaya kan, ka a sigi sen kan, ka a sabati ni kiri ni tilennenya ye kabini sisan fo abada .Jɛkuluw Matigi ka timinandiya bɛna o kɛ."

Yuhana 1.42 A taara ni a ye Yesu ma. Yesu y'a ye tuma min na, a ko: «I ye Jona denkɛ Simɔn ye.

Yuhana bɛ ka Simɔn jira Yesu la, Yesu ye tɔgɔ da a la ko "Kefa" min kɔrɔ ye "kabakurun".

1: Se bɛ Yesu ye ka danyɔrɔ kura di an ma, wa o danyɔrɔ barika ka bon ka tɛmɛ dugukolo kan tɔgɔ bɛɛ kan.

2: Yesu bɛ jusigilan lakananen di an ma, hali ni an ka waati tɛmɛnenw mana kɛ fɛn o fɛn ye.

1: Esayi 28:16 - O de kosɔn Matigi Ala ko: «A filɛ, ne ye kabakurun, kabakurun kɔrɔbɔlen, kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, jusigilan sabatilen sigi Siyɔn jusigilan ye aw ka kɔrɔtɔ.

2: Matiyu 7:24–25 - “O tuma na fɛ, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u kɛ, o na kɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ farakurun kan. Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛ ye o so gosi, nka a ma bin, katuguni a tun jɔlen bɛ farakurun kan.

Yuhana 1.43 O don kɔfɛ, Yesu tun b’a fɛ ka taa Galile, ka Filipe sɔrɔ k’a fɔ a ye ko: «I tugu ne kɔ.»

Yesu ye Filipe wele a ka tugu a kɔ.

1: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye k’a ɲini fɔlɔ fɛn bɛɛ la.

2: Ka kanminɛli kɛ Yesu ye, o nafa ka bon walisa ka dɔ fara an ka dannaya kan.

1: Matiyu 6:33 - “Aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.”

2: Romɛkaw 12:2 - «Aw kana i kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, i na se k’a kɔrɔbɔ ani ka sɔn Ala sago ye min ye, o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.”

Yuhana 1.44 Filipe tun be Betsaida, Andre ni Piere ka dugu la.

Filipe min tun ye kalanden fɔlɔw dɔ ye, o tun bɛ bɔ Bɛtisayida.

1. Sigida nafa: Filipe ka kalan

2. Weeleli fanga: Yesu ye Filipe wele cogo min na

1. Matiyu 4:18-20 - Yesu ye balimakɛ fila ye tuma min na, Simɔn (Piɛrɛ) ani Andre, u bɛ mɔni kɛ kɔgɔji da la, a ye u wele ka tugu a kɔ.

2. Luka 5:1-11 - Yesu ye Simɔn (Piɛrɛ) n’a jɛɲɔgɔnw wele u ka mɔni kɛ yɔrɔ wɛrɛ la, u bɛ jɛgɛ caman minɛ yɔrɔ min na.

Yuh.

Filipe y’a fɔ Natanaɛl ye ko u ye Yusufu denkɛ Yesu Nazarɛtika sɔrɔ, Musa ni kiraw ye min kofɔ sariya kɔnɔ.

1. Yesu ye Layidu Kɔrɔ ka kirayakumaw tiimɛ.

2. Yesu ye Masiya layidu talen ye min bɔra Nazarɛti.

1. Esayi 7:14 - O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma; A filɛ, npogotiginin dɔ na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, ka a tɔgɔ da Emanuɛl.

2. Mise 5:2 - Nka e, Bɛtilɛhɛm Efrata, hali ni i ka dɔgɔ Juda ba caman cɛma, o bɛɛ n'a ta, a na bɔ e la ne fɛ min bɛna kɛ Israɛl kuntigi ye. U ka taa bɔ kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini badaa.

Yuhana 1.46 Natanaɛl y’a fɔ a ye ko: «Fɛn ɲuman bɛ se ka bɔ Nazarɛti wa? Filipe y'a fɔ a ye ko: «Na ka a filɛ.»

Natanaɛl ye sigasiga kɛ Yesu nali la ka bɔ Nazarɛti, nka Filipe y'a fɔ a ye ko a yɛrɛ ka "Na a lajɛ".

1. "Na ka a lajɛ: Yesu ka ɲumanya seereya".

2. "Yala ko ɲuman dɔ bɛ se ka bɔ Nazarɛti la wa?: Ka se sɔrɔ sigasiga kan dannaya la".

1. Yakuba 1:5-8 - "Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, ni maloya tɛ, o na di a ma".

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Yuhana 1:47 Yesu ye Natanaɛl natɔ ye a fɛ, a y’a fɔ a ko la ko: «Israɛlden filɛ tiɲɛ na, nanbara si tɛ a la!

Yesu ye Natanaɛl tanu a ka kantigiya n’a ka kantigiya kosɔn.

1. Dusukun sɛbɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye

2. Ka kɛ i ka kuma fɔbaga ye: Layidu talenw tiimɛ fanga

1. Ntalenw 10:9 - “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama tilennenya la, o bɛ taama lafiya la, nka min bɛ a ka siraw tigɛli kɛ, o na dɔn.”

2. Luka 6:45 - "Mɔgɔ ɲuman bɛ ko ɲuman bɔ a dusukun nafolo ɲuman na, mɔgɔ jugu bɛ kojugu bɔ a ka nafolo jugu la, katuguni a da bɛ kuma dusukun caya de la.

Yuhana 1:48 Natanael y'a fò a ye ko: «I bè ne dòn min? Yesu y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: «Sanni Filipe ka i wele, i to torosun kɔrɔ, ne y'i ye.»

Natanaɛl kabakoyara k’a ye ko Yesu tun b’a dɔn sani Filipe ka na a wele. Yesu y’a ye k’a to torosun kɔrɔ, wa Natanaɛl y’a dɔn ko Yesu ye Masiya layidu talen ye.

1. Ala ka dɔnniya ka bon ni an ta ye.

2. Yesu ye Masiya layidu talen ye.

1. Zaburu 139:1-2 - "Matigi, i ye ne sɛgɛsɛgɛ ka ne dɔn! I b'a dɔn ne sigilen bɛ tuma min na, ni ne wulila tuma min na, i bɛ ne ka miiriliw dɔn ka bɔ yɔrɔ jan."

2. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

Yuhana 1.49 Natanael y’a jaabi ko: «Karamɔgɔ, i ye Ala Denkɛ ye. e ye Israɛl masakɛ ye.»

Natanaɛl y’a fɔ ko Yesu ye Ala Denkɛ ani Israɛl masakɛ ye.

1: Yesu ye Masakɛw ka Masakɛ ye ani Matigiw ka Matigi ye

2: Aw ka ɲagali Yesu ka kuntigiya la

1: Kolosekaw 2:9-10 - Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ ale de kɔnɔ farikolo la, aw falen don ale la, min ye kuntigiya ni kuntigiya bɛɛ kun ye.

2: Filipekaw 2:11 - kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

Yuhana 1.50 Yesu y’a jaabi ko: «Ne y’a fɔ i ye ko ne ye i ye torosun kɔrɔ, yala i dalen b’a la wa? I na fɛn belebelebaw ye ka tɛmɛ ninnu kan.»

Yesu y’a fɔ ko a ye Natanaɛl ye torosun kɔrɔ, ko a bɛna fɛn belebelebaw ye ka tɛmɛ o kan.

1. Dannaya min bɛ Yesu la, o b’an bila ɲɛnamaya la min ka bon kosɛbɛ.

2. I ka da Yesu la ani i bɛna fɛn caman sɔrɔ ka tɛmɛ i bɛ se ka miiri min na.

1. Esayi 11:6-9 – Wara fana na sigi ni sagaden ye, waraba na da ni misiden ye. misiden ni warabilen ni fatɔw faralen ɲɔgɔn kan. Denmisɛnnin dɔ na u ɲɛminɛ.»

2. Zaburu 34:8 – Aw ka nɛnɛ k’a lajɛ ko Matigi ka ɲi, mɔgɔ min bɛ a jigi da a kan, o ye dubaden ye.

Yuhana 1.51 A y’a fɔ a ye ko: Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko nin kɔfɛ, aw na sankolo da wulilen ye, ani Ala ka mɛlɛkɛw bɛ wuli ka jigin Mɔgɔ Denkɛ kan.

Yuhana bɛ kuma Natanaɛl fɛ k’a fɔ a ye ko a bɛna sankolo da wulilen ye ani Ala ka mɛlɛkɛw bɛ wuli ka jigin Mɔgɔ Denkɛ kan.

1. "Sankolo da b'a la: Krisita ka layidu".

2. "Ala ka mɛlɛkɛw: Yɛlɛn ni jigin".

1. Heburuw 1:14 - “Mɔgɔ minnu bɛna kisili sɔrɔ, olu bɛɛ tɛ ci ka taa baara kɛ wa?”

2. Luka 2:15 - «Mɛlɛkɛw y’u bila ka taa sankolo la tuma min na, sagagɛnnaw y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: “An ka taa Bɛtilɛhɛm ka nin ko kɛlen lajɛ, Matigi ye min fɔ an ye.”

Yuhana 2 bɛ Yesu ka kabako fɔlɔ lakali kɔɲɔ dɔ la Kana ani a ka Alabatosoba saniyalen Jerusalɛm.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu, a ba Mariyama ani a ka kalandenw taara kɔɲɔ dɔ la Kana. Diwɛn banna tuma min na, Mariyama ye Yesu ladɔnniya o ko la. Hali n’a y’a jaabi a daminɛ na ko a ka waati ma se fɔlɔ, a ye ci bila baarakɛlaw ma ko u ka kabakurun daga wɔɔrɔ fa ji la. U ye dɔw bɔ ka taa n'u ye dumunikɛtigi fɛ tuma min na, a y'a sɔrɔ a jiginna ka kɛ diwɛn ɲuman ye. O tun ye Yesu ka kabako fɔlɔ ye min sɛbɛnna min y’a nɔɔrɔ jira min bɛ kalandenw ɲɛminɛ ka da a la (Yuhana 2:1-11).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, a jigira Kapɛrnaum n’a ba balimakɛw ka kalandenw tora yen tile damadɔ nka Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli surunyara ka wuli Jerusalɛm (Yuhana 2:12-13). Jerusalɛm a ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ misiw feere sagaw ka tuganin dɔw sigilen bɛ tabali kan ka wari falenfalen Alabatosoba kiritigɛlaw falen tilennen dimi ye bugɔli juruw bɛɛ gɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ saga misi fila bɛɛ ye warijɛ jɛnsɛn wari cilikɛlaw ye tabali wuli k’a fɔ o tuganin feerelenw ye ko ‘Aw ka ninnu bɔ yan! Aw ka ne Fa ka so tigɛli dabila ka kɛ sugu ye!’ kiraya dafa diyagoya timinandiya i ka so na ne dun (Yuhana 2:14-17).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, Yahutuw ye taamasyɛn ɲini a fɛ walasa ka jo di a ma a ye min kɛ. O jaabi la, Yesu ko: ‘Alabatoso in halaki ne na a lakunu tile saba.’ U tun b’a miiri ko a ye Alabatosoba farikoloma kofɔ min ye san binaani ni wɔɔrɔ ta ka jɔ nka a kumana a farikolo kɔrɔ kan ko a jɛlen don su kununni kɔfɛ tuma min na kalandenw hakili jigira a ye min fɔ dannaya kɛra sɛbɛnni kumaw la Yesu ye minnu fɔ (Yuhana 2:18-22). Sapitiri bɛ kuncɛ k’a kɔlɔsi ko mɔgɔ caman ye taamasiyɛnw ye minnu kɛra Tɛmɛnkan seli waati la a dalen bɛ tɔgɔ la nka a ma a yɛrɛ kalifa u ma bawo a tun b’a dɔn ko mɔgɔw bɛɛ mago tɛ seereya si la hadamadenw ko la bawo a tun b’a dɔn min bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ la min bɛ dɔnniya dɔnni jira hadamaden dusukunw na u ka dannaya sanfɛla min sinsinnen bɛ kabakow dɔrɔn kan (Yuhana 2:23-25).

Yuhana 2.1 A tile sabanan, furu kɛra Kana Galile jamana na. Yesu ba tun bɛ yen.

Yesu taara furu dɔ la Galile mara la Kana ani a ba tun bɛ yen.

1. Denbaya nafa ka bon: Yesu bɛ waati ta ka taa denbaya ka don nafamaw la, hali a ka cidenyabaara cɛmancɛ la.

2. Furu nisɔndiya: Yesu taara furusiri seli la Kana, k’a jira ko a sɔnna furuɲɔgɔnma ma ani ko a ye dugawu sɔrɔ.

1. Kolosekaw 3:12-14 - «Aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw don, aw ka dusukun senumaw ni kanulenw don, ka hinɛ dusukunw ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli kɛ ɲɔgɔn na, ka ɲɔgɔn muɲu, ni mɔgɔ dɔ bɛ ka yafa ɲɔgɔn ma kelen kelen bɛɛ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na.”

2. Efesekaw 5:25-33 - «Cɛw, aw ka aw musow kanu, i ko Krisita ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di a kosɔn, walisa a ka a saniya, ka a saniya ji ko la ni kuma ye, walisa a ka se ka egilisi jira a yɛrɛ la ni nɔɔrɔ ye, nɔgɔ tɛ a la, a ma kɛ ni kurukuru ye, wala o ɲɔgɔnna fɛn si tɛ a la, walisa a ka kɛ senuma ye, nɔgɔ tɛ a la. O cogo kelen na, cɛw ka kan k’u musow kanu i n’a fɔ u yɛrɛ farikolo. Min b'a muso kanu, o b'a yɛrɛ kanu. Mɔgɔ si ma a yɛrɛ farisogo koniya abada, nka a b’a balo ani k’a ladon i ko Krisita b’a kɛ egilisi ye cogo min na, katuguni an ye a farikolo yɔrɔw ye. “O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba bila ka a muso minɛ kosɛbɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye.” O gundo ka bon, wa ne b’a fɔ ko a bɛ Krisita ni egilisi de kofɔ. Nka, aw kelen-kelen bɛɛ k’a muso kanu i ko a yɛrɛ, ani muso k’a ye ko a bɛ a cɛ bonya.”

Yuhana 2.2 Yesu ni a ka kalandenw welera furu la.

U ye Yesu n’a ka kalandenw wele ka na kɔɲɔ dɔ la.

1. Nafa min bɛ waatiw seli la ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Nafa min b’a la ka kɛ sigida lajɛw senfɛ.

1. Waajulikɛla 3:4 - "Ka kasi waati bɛ yen, nisɔndiya waati bɛ yen, kasi waati bɛ yen, dɔn waati bɛ yen."

2. Luka 15:25 - "A denkɛ kɔrɔba tun bɛ foro la, a nana so gɛrɛ tuma min na, a ye dɔnkiliw ni dɔnkiliw mɛn."

Yuhana 2.3 Diwɛn dɛsɛra u la tuma min na, Yesu ba y'a fɔ a ye ko: Diwɛn tɛ u bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka ji tigɛli kɛ diwɛn ye kɔɲɔ dɔ la Galile Kana.

1: Yesu ka kabakow: Ɲɛnamaya Changé ka sebaaya

2: Dannaya fanga: Yesu ni kɔɲɔ min kɛra Kana

1: Matiyu 9:29 - "O kɔ, a magara u ɲɛw la k'a fɔ ko: “Aw ka dannaya ka kɛɲɛ ni aw ka dannaya ye”

2: Romɛkaw 15:13 - “Sisan, jigiya Ala ka aw fa ɲagali ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka jigiya caya Ni Senu ka sebaaya barika la.”

Yuhana 2.4 Yesu y’a jaabi ko: «Muso, ne ni i cɛ ye mun ye? ne ka waati ma se fɔlɔ.

Yesu ye kabako ɲinini kɔrɔfɔ muso dɔ fɛ, bawo a ka waati ma se fɔlɔ.

1. Muɲuli fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ ka waati bɛnnen makɔnɔ

2. I ka da Ala ka waati la: K’a dɔn ko a ka labɛnw dafalen don

1. Ntalenw 20:22 - "I kana a fɔ ko: 'Ne bɛna i sara nin kojugu in na!' Aw ka Matigi makɔnɔ, a na aw kisi.»

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - "Aw ka hami bɛɛ da a kan katuguni a b'a janto aw la."

Yuhana 2.5 A ba y’a fò baaradenw ye ko: «A mana min fò aw ye, aw kè o kè.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ka ci fɔlenw labatoli nafa ka bon.

1: An ka kan ka da Ala sago la ani k’a kan minɛ, hali ni a ka gɛlɛn.

2: Yesu ka kan ni kanminɛli ni dannaya ye.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 30:20 - "Aw ka Matigi aw ka Ala kanu, ka a kan minɛ, ka nɔrɔ a la. Katuguni ale de ye aw ka ɲɛnamaya ni aw ka donw janya ye."

2: Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

Yuhana 2.6 Kabakurun daga wɔɔrɔ tun sigilen bɛ yen, Yahutuw saniya cogo la.

Yuhana 2:6 la, Yesu ye kabako kɛ kɔɲɔ dɔ la Galile Kana, a kɛtɔ ka ji yɛlɛma ka kɛ diwɛn ye. Kabakurun ji daga wɔɔrɔ tun bɛ yen, jifilen fila walima saba tun bɛ u kelen kelen bɛɛ kɔnɔ.

1. Yesu ye kabako kɛbaga ye: Yuhana 2:6 sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka labɛn magoɲɛ waatiw la: Yuhana 2:6 kalan

1. Esayi 55:1 - "Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ!"

. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, i ko Kitabu y’a fɔ cogo min na, ji ɲɛnama bajiw na woyo ka bɔ u kɔnɔ.”

Yuhana 2.7 Yesu y’a fɔ u ye ko: Aw ka jidagayɔrɔw fa ji la. U y'u fa fo ka se u dan na.

Yesu ye ci fɔ baarakɛlaw ye ko u ka jidagayɔrɔw fa ji la fo u ka fa.

1. "Ka kanminɛli fanga: Jidagayɔrɔw fa ji la".

2. "Ala ka caya: Jidagayɔrɔw fa fo ka se a dan na".

1. Matiyu 7:24-27 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan. Sanji nana, sanjiba nana fiɲɛw ye o so gosi, a ma bin, k'a masɔrɔ a ju sigira farakurun kan.Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn, k'a sɔrɔ a ma u kɛ, o na suma ni hakilintan ye, min y'a ka so jɔ cɛncɛn kan: Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw ye o so gosi, a binna, a binna kosɛbɛ.»

2. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw bɛ aw yɛrɛw lafili."

Yuhana 2.8 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka bɔ sisan ka taa seli kuntigi fɛ.» U y'a da.

Yuhana 2:8 bɛ Yesu fɔ ka surunya k’a fɔ a ka kalandenw ye ko a ye ji min tigɛli kɛ diwɛn ye, u k’o dɔ ta ka o lase seli kuntigi ma.

1. Yesu labɛnnen don tuma bɛɛ ka fɛnw di an ma: Ko mana kɛ cogo o cogo, Yesu labɛnnen don tuma bɛɛ ka an dɛmɛ ani k’an dɛmɛ.

2. Yesu ka sebaaya: Se bɛ Yesu ye ka kabakow kɛ, wa a bɛ se ka an mago bɛ fɛn minnu na, olu di an ma.

1. Esayi 55:1 - "Aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, aw minnu tɛ wari sɔrɔ, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san wari tɛ min na, wari tɛ min na."(Alimankan na)

2. Matiyu 11:28 - "Aw bɛɛ, aw sɛgɛnnenw ni doni girinyalenw, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya."

Yuhana 2.9 Seli kuntigi ye diwɛn ji nɛnɛ tuma min na, a ma a bɔyɔrɔ dɔn.

Seli gɔfɛrɛnɛrɛ kabakoyara ji jiginni na ka kɛ diwɛn ye, wa a tun tɛ a bɔyɔrɔ dɔn.

1. Ala bɛ se ka kabakow kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni an tora kantigiya la a sago la.

2. An ka kan ka labɛn ka jɔ Ala kɛrɛ fɛ hali ni diɲɛ min bɛ an lamini, o tɛ a ka siraw faamu.

1. Yuhana 10:30 - Ne ni ne Fa ye kelen ye.

2. Matiyu 17:20 - A y'a fɔ u ye ko: "Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko: 'Aw ka bɔ yan ka taa.' yen,’ a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.

Yuhana 2.10 A y'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ diwɛn ɲuman bɔ a daminɛ na. Ni mɔgɔw ye dɔlɔ min ka ɲɛ, o tuma na, min ka jugu, nka i ye diwɛn ɲuman mara fo ka na se bi ma.»

Tɛmɛsira Yesu bɛ ji tigɛli kɛ diwɛn ye kɔɲɔ na ani o ye diwɛn bɛɛ la ɲuman ye min dira kɔɲɔ na.

1. Yesu ka sebaaya an ka namaya la - Yesu b se ka ko minnu k an ka namaya la cogo min na

2. Ala ka kabakow - Ala bɛ baara kɛ cogo min na gundo siraw la

1. Daniɛl 3:17-18 - Sadrach, Mesak ani Abednego banna ka u biri Nebukadnezar ka boli ɲɛkɔrɔ

2. Ekisode 14:13-14 - Tuma min na Ala ye Kɔgɔji Bilen tila walasa Israɛldenw ka se ka tɛmɛ lafiya la

Yuhana 2.11 Yesu ye kabakow daminɛ Kana kɛ Galile jamana na, ka a nɔɔrɔ jira. A ka kalandenw dara a la.

Yesu y’a daminɛ k’a nɔɔrɔ jira Galile Kana la a ka kabako fɔlɔ fɛ, wa a ka kalandenw dara a la.

1. Yesu ka kabako sebaaya ani a ka dannaya barika

2. Ala ka nɔɔrɔ jiralen bɛ Yesu la

1. Heburuw 11:1 "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yuhana 14:11 "Aw ka da ne la ko ne bɛ Fa la, ko ne Fa bɛ ne la, ni o tɛ, aw ka da a la kɛwalew yɛrɛ kosɔn."

Yuhana 2.12 O kɔfɛ, a jiginna Kapɛrnaum, a ni a ba ni a balimakɛw ni a ka kalandenw.

Yesu n’a ka kalandenw taara Kapɛrnaum kɔɲɔ bannen kɔ Kana, ka to yen tile damadɔ.

1: Yesu n’a ka kalandenw b’a jira ko a nafa ka bon ka waati kɛ ɲɔgɔn fɛ denbaya kɔnɔ ani sigida la.

2: Yesu b’an kalan an ka kɛ mɔgɔ majiginlenw ni bolomafaraw ye, an kɛtɔ ka tugu a ka misali kɔ, n’o ye ka an sen don mɔgɔ wɛrɛw ka nisɔndiya la.

1: Efesekaw 4:2-3 - “Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.”

2: Kolosekaw 3:13 - “Aw ka ɲɔgɔn muɲu, ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na.”

Yuhana 2.13 Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli surunyara, Yesu taara Jerusalɛm.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu jiginni kan Jerusalɛm Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli kama.

1. "Yesu ka sebaaya - Tɛmɛnkan seli maana".

2. "Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli kɔrɔ n'a nafa ye Yesu ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Luka 22:15 - «A y’a fɔ u ye ko: «Ne nege don kosɛbɛ ka nin Tɛmɛnkan seli dun aw fɛ sani ne ka tɔɔrɔ.”

2. Ekisode 12:1-14 - «Nin kalo na kɛ aw bolo kalow daminɛ ye, o na kɛ san kalo fɔlɔ ye aw bolo. A fɔ Israɛl jama bɛɛ ye ko: Nin kalo tile tannan na, u kelen-kelen bɛɛ na sagaden kelen ta u bɛnbaw ka so ka kɛɲɛ ni u ka so ye.»

Yuhana 2.14 Alabatosoba kɔnɔ, misiw ni sagaw ni tuganinw feerelaw ye, ani wari falenbagaw sigilen.

Jago baara min bɛ kɛ Alabatosoba kɔnɔ, o ye Yesu dimi ani a ye mɔgɔ minnu bɛɛ gɛn ka bɔ yen.

1. Yesu b’an wele ka kɛ Ala ka So kuntigiw ye ani k’a lakana walasa a kana nɔgɔ.

2. Ala ka So ka kan ka kɛ bato ni bonya yɔrɔ ye, a man kan ka kɛ suguba ye.

1. Matiyu 21:12-13 - Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ ka sannikɛlaw bɛɛ gɛn ka bɔ yen.

2. Esayi 56:7 - Alabatosoba ye delili yɔrɔ ye siyaw bɛɛ ye.

Yuhana 2.15 A ye bugɔli kɛ ni juru misɛnninw ye, a ye u bɛɛ gɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ, sagaw ni misiw. A ye fɛn caman cilikɛlaw ka wari bɔn, ka tabaliw ci.

Yesu ye Alabatosoba saniya ka bɔ nɔgɔlenya la.

1: Dannaya lakika tɛ nafolomafɛnw nege ye, nka a bɛ ɲɛnamaya kɛ tilennenya ni tilennenya la.

2: Yesu y’a jira ko Ala ka so ye senuya ni saniya yɔrɔ ye, wa a ka kan ka bonya o cogo la.

1: Matiyu 21:12-13 - Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ ka sanni ni feerekɛlaw gɛn ka bɔ yen, k’a fɔ ko “A sɛbɛnnen bɛ ko: ‘Ne ka so na kɛ delili so ye,’ nka aw y’a kɛ ‘dugukolo ye binkannikɛlaw.’”

2: Esayi 56:7 - «Ne na ninnu lase ne ka kulu senuma la ka u nisɔndiya ne ka delili so kɔnɔ. U ka saraka jɛnitaw ni u ka sarakaw na sɔn ne ka sarakabɔlan kan. katuguni ne ka so na wele siyaw bɛɛ ka delili so.”

Yuhana 2.16 A y’a fɔ tuganin feerelaw ye ko: «Aw ka nin fɛnw ta yan. Aw kana ne Fa ka so kɛ jago so ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka dimi ɲɛfɔ jagokɛlaw ye minnu tun bɛ tuganinw feere Alabatosoba kɔnɔ, ani a ye ci min fɔ u ye, u k’u ka jagofɛnw ta.

1. Ka i yɛrɛ di Yesu ka Matigiya ma: A bɛ cogo di?

2. Ka Yesu jaabi ni kanminɛli ni bonya ye.

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - O la, aw mana dumuni kɛ wala aw bɛ minni kɛ, walima aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

2. Matiyu 6:24 - Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, bawo a bɛna kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima a bɛna a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye.

Yuhana 2.17 A ka kalandenw hakili jigira a la ko a sɛbɛnnen bɛ ko: «I ka so timinandiya ye ne dun.»

Kalandenw hakili jigira Yesu ka timinandiya la Ala ka so ko la.

1. Timinandiya ni diyagoya fanga Ala ka so ko la

2. Kalandenw jɔyɔrɔ Yesu ye fɛn minnu kalan, k’u hakili to o la ani k’u kɛ ka kɛɲɛ ni o ye

1. Zaburu 69:9 - "Katuguni timinandiya i ka so ko la, o ye ne ban, i mafiɲɛyabaaw ka mafiɲɛyali binna ne kan."

2. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

Yuhana 2.18 Yahutuw y'a jaabi ko: «I ye taamashyɛn jumɛn jira an na, k'a masɔrɔ i bɛ nin kow kɛ?

Yesu ka kuntigiya tun bɛ ka sɔsɔ Yahutuw fɛ.

1: An ka kan ka da Yesu ka kuntigiya la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.

2: An ka kan ka da a la ko Yesu ka kɛwalew ye tiɲɛ ye ani ko fanga bɛ u la.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2: Yuhana 15:7 - Ni aw tora ne la, ni ne ka kuma tora aw la, aw na min ɲini aw fɛ, o na kɛ aw ye.

Yuhana 2.19 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ka nin Alabatosoba tiɲɛ, ne na a lawuli tile saba kɔnɔ.»

Yesu y’a ka Ala ka sebaaya jira a kɛtɔ ka layidu ta ko a bɛna Alabatosoba jɔ kokura tile saba kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: Yesu y’a ka kuntigiya jira cogo min na

2. Lakununni kabako: Yesu ye min jira an na ɲɛnamaya ko la saya kɔfɛ

1. Matiyu 28:6 - "A tɛ yan, katuguni a kununna i ko a y'a fɔ cogo min na. Matigi dalen bɛ yɔrɔ min na, aw ka na o lajɛ."

2. Heburuw 4:15 - "Katuguni Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra fɛn bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tɛ a la.

Yuhana 2.20 Yahutuw y'a fɔ ko: «Alabatosoba in jɔra san binaani ni wɔɔrɔ kɔnɔ, yala i na a jɔ tile saba kɔnɔ wa?»

Yahutuw tun dalen tɛ a la ko Yesu bɛ se ka Alabatosoba jɔ kokura tile saba kɔnɔ.

1: Yesu fanga ka bon ka tɛmɛ an bɛ se ka miiri min na, wa a ka se ka Alabatosoba jɔ tile saba kɔnɔ, o b’a ka sebaaya jira.

2: An man kan ka teliya ten ka sigasiga Ala ka sebaaya la, bawo a bɛ se ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ an bɛ se ka miiri min na.

1: Esayi 40:28-31 - Aw ma o dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn wala a tɛ sɛgɛn; a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min na, a bɛ dɔ fara fanga kan. Hali funankɛninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin ni sɛgɛn ye. nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2: Matiyu 19:26 - Yesu y’u filɛ k’a fɔ ko: “O tɛ se ka kɛ hadamaden fɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

Yuhana 2.21 Nka a kumana a farikolo Alabatosoba ko la.

Yesu kumana a farikolo batoso kan, o min tun b’a ka saraka laban taamasyɛn ye hadamadenw kosɔn.

1. Saraka min ka bon ni tɔw bɛɛ ye: Yesu farikolo iko Alabatosoba

2. Yesu ka kumaw kɔrɔ: A farikolo Alabatoso

1. Efesekaw 2:19-22 - Aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ye jamanaden senumaw ni Ala ka somɔgɔw ye.

2. Heburuw 10:19-20 - O de kosɔn balimaw, ikomi an dalen b’a la ka don yɔrɔ senumaw la Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama fɛ, a ye min da yele an ye rido fɛ.

Yuhana 2.22 A kununna ka b suw cma tuma min na, a ka kalandenw hakili jigira ko a ye nin f u ye. U dara Kitabu ni Yesu ka kuma fɔlenw la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na kalandenw dara Kitabu ni Yesu ka kumaw la a kununni kɔ ka bɔ suw cɛma.

1. Yesu kununna: Dannaya kantigiya fanga

2. Yesu lakununni: Nimisali ni ɲɛnamaya dannaya barika la

1. Romɛkaw 10:9-10 - «Ni i y’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye,’ ka da a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. I bɛ dannaya kɛ i dusukun na, i bɛ jo sɔrɔ, i bɛ sɔn i da la ka kisi.”

2. Rom=kaw 6:4-5 - «O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka ɲɛnamaya kura kɛ. K’a masɔrɔ ni an ni ale jɛra ɲɔgɔn fɛ saya la i n’a fɔ ale, siga t’a la, an na fara a kan fana lakununni na i n’a fɔ ale.”

Yuhana 2.23 A tora Jerusalɛm Tɛmɛnkan seli don na, mɔgɔ caman dara a tɔgɔ la tuma min na a ye kabako minnu kɛ.

Mɔgɔ caman dara Yesu la tuma min na u ye kabako minnu kɛ Tɛmɛnkan seli waati la Jerusalɛm.

1. Dusukun Changé bɛ na ni dannaya ye Yesu la cogo min na

2. Kabakow fanga bɛ Yesu ka cidenyabaara la

1. Yuhana 4:48-50 «Yesu y’a fɔ a ye ko: Ni aw ma taamashyɛnw ni kabakow ye, aw tɛna da a la. Faama y'a fɔ a ye ko: «Matigi, jigin sani ne den ka sa.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «Taa. i denkɛ ɲɛnama don. Yesu ye kuma min fɔ a ye, o cɛ dara o la.»

2. Matiyu 14:22-27 «Yesu y’a ka kalandenw wajibiya o yɔrɔnin bɛɛ la, u ka don kurun kɔnɔ ka taa a ɲɛfɛ ka taa fan dɔ fɛ, k’a sɔrɔ a ye jama bila ka taa. A ye jama bila ka taa, a yɛlɛla kulu dɔ kan ka delili kɛ. Nka kurun tun bɛ kɔgɔji cɛma, jikuruw tun bɛ ka wuli, katuguni fiɲɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɔ. Sufɛla naaninan na, Yesu taara u fɛ kɔgɔji kan. Kalandenw y'a ye tuma min na a bɛ taama baji kan, u hakili ɲagamina k'a fɔ ko: «Ni don. U pɛrɛnna siran fɛ. O yɔrɔnin bɛɛ Yesu y'a fɔ u ye ko: «A' ye aw ja gɛlɛya. o ye ne ye; aw kana siran. Piɛrɛ y'a jaabi ko: «Matigi, ni e don, a fɔ ne ye ka na i fɛ ji kan.»

Yuhana 2.24 Nka Yesu ma a yr bila u bolo, katuguni a tun b mg b dn.

Yesu ma da a lamini mɔgɔw la, k’a faamu ko mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye.

1: Kana teliya kojugu ka da mɔgɔ wɛrɛw la, bawo an bɛ se ka lafili.

2: Aw k’a dɔn farati min b’an lamini mɔgɔw lafilili la.

1: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2: Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu—ni fɛn o fɛn ka fisa walima ni fɛn dɔ ka kan ka tanu—aw ka miiri o ko suguw la.

Yuh.

Yuhana b’a sinsin a kan ko Yesu b mgw dusukunw dn ani ko a mako t mg ka seereya la walisa ka min b u la, o dn.

1. Ala b’an dusukunw dɔn - Ala ka hakilitigiya dɔnni bɛ se ka an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Yesu b’an ka kɛlɛw faamu - Ka kalan sɔrɔ an ka filiw ni an ka ko kɛlenw na

1. 1 Samuɛl 16:7 - «Nka Matigi y’a fɔ Samuɛl ye ko: «I kana a yecogo wala a janya filɛ, katuguni ne banna a la. Katuguni Matigi tɛ yeli kɛ i ko hadamaden bɛ yeli kɛ cogo min na, mɔgɔ bɛ kɛnɛma yecogo filɛ, nka Matigi bɛ dusukun filɛ.”

2. Jeremi 17:10 - “Ne Matigi bɛ dusukun sɛgɛsɛgɛ ka hakili kɔrɔbɔ, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ n’a ka kɛwalew ye, ka kɛɲɛ n’a ka kɛwalew denw ye.”

Yuhana 3 b kuma Yesu ni Nikodeme ka baro kan, min tun b k ka bange kokura, Yuhana Batiselikla ka seereya min b Yesu ka kuntigiya ko la, ani kuma min b Ala ka kanuya kan diɲɛ ma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Nikodɛmɛ ye, Farisiɛn dɔ ani Yahutuw ka kuntigiya jɛkulu mɔgɔ dɔ, nana Yesu fɛ su fɛ. A sɔnna a ma ko Yesu ye karamɔgɔ ye min bɔra Ala yɔrɔ i n’a fɔ mɔgɔ si tun tɛ se ka taamasiyɛnw kɛ a bɛ minnu kɛ fo ni Ala tun bɛ a fɛ. O jaabi la, Yesu ye hakilina dɔ daminɛ min ye ka bange kokura walima ka bange ka bɔ san fɛ k’a fɔ ko ‘Tiɲɛ yɛrɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ si tɛ se ka masaya Ala ye fo n’a bangera kokura.’ Hali ni Nikodɛm hakili ɲagamina o kan kɔrɔtalen in ko la, Yesu y’a ɲɛfɔ ka ɲɛ ko a bɛ tali kɛ hakili ta fan fɛ bangeli la ji fɛ ani Ni fɛ min bɛ farikolo bangeli danfara. A ye sankolo kow ɲɛfɔ ka t’a fɛ a yɛrɛ ka jigincogo fana sen bɛ o la Denkɛ Mɔgɔ walasa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ (Yuhana 3:1-15).

Dakun 2nan: Vɛrise min tɔgɔ bɔra kosɛbɛ nin tilayɔrɔba kɔnɔ, o bɛ tugu o kɔ, Yesu y’a fɔ yɔrɔ min na ko ‘K’a masɔrɔ diɲɛ kanulen Ala y’a Denkɛ kelenpe di, mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o tɛna halaki, nka ɲɛnamaya banbali bɛna sɔrɔ.’ O bɛ sinsin jalaki tɛ nka kisili kan dannaya fɛ a la, mɔgɔ minnu ma da a la, olu jɔlen bɛ jalaki la kaban bawo u ma da Ala Denkɛ kelenpe tɔgɔ la yeelen nana diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ye dibi kanu yeelen nɔ na bawo u ka kɛwalew tun ka jugu (Yuhana 3: 16-21 la).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yuhana Batiselikɛla ka seereya ye tuma min na a ka kalandenw y’a ɲininka ko bɛɛ ka taa Yesu fɛ ale nɔ na. A y’a jɔyɔrɔ fɔ kokura i n’a fɔ labɛnbaga dɔrɔn cogo min na Krisita y’a yɛrɛ suma terikɛ kɔɲɔcɛ bɛ nisɔndiya kɔɲɔcɛ kan na o cogo la k’a fɔ ko ‘A ka kan ka bonya ne ka kan ka dɔgɔya.’ O kɔfɛ a ye seereya kɛ bɔyɔrɔ la ka bɔ sanfɛ sankolola cogoya sanfɛla la min y’a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn a ka kumaw ma, o bɛ sɔn tiɲɛ ma Ala bɔyɔrɔ cidenyabaara dimi bɛ to mɔgɔ minnu kan minnu bɛ ban a la k’a sinsin dannaya kanminɛli cɛmancɛ kan ɲɛnamaya banbali sɔrɔli kan (Yuhana 3:22-36).

Yuhana 3.1 Farisiɛnw cɛma dɔ tun bɛ yen, o tɔgɔ ko Nikodɛmɛ, Yahutuw kuntigi.

Nikodemu tun ye Farisiɛn ye ani Yahutuw kuntigi.

1: Yesu bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ kunbɛn, u ka sigida cogoya mana kɛ min o min ye.

2: Bɛɛ bɛ sɔn Yesu sen kɔrɔ, wa a bɛ se ka a ka nɛɛma ni a ka makari sɔrɔ.

1: Luka 15:1-2, "Sisan, takasibɔlaw ni jurumukɛlaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn ka Yesu lamɛn. Nka Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw tun bɛ ŋunuŋunu ko: «Nin cɛ bɛ jurumutw bisimila ka dumuni kɛ n'u ye.'

2: Romɛkaw 10:13, "Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.'"

Yuh.

Yuhana tun ye mg ye min ye Yesu dn iko karamɔgɔ min cilen don ka b Ala f, ka da kabakow kan, Yesu tun b se ka minnu k.

1. Ala ka sebaaya bɛ ye Yesu ka kabakow la.

2. An ka kan k’an jija ka Yesu dɔn iko karamɔgɔ min cilen don ka bɔ Ala yɔrɔ.

1. Yuhana 1:14 - Kuma kɛra farisogo ye, ka sigi an cɛma, (an ye a nɔɔrɔ ye i ko Fa ka den kelenpe nɔɔrɔ,) min falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

2. Marka 16:20 - U taara ka waajuli kɛ yɔrɔ bɛɛ, Matigi ye baara kɛ n'u ye, ka kuma sabati ni taamasiyɛnw ye minnu tugura o kɔ. Amiina.

Yuhana 3.3 Yesu y’a jaabi ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ i ye ko ni mɔgɔ ma bange kokura, a tɛ se ka Ala ka masaya ye.

Yesu ye Nikodeme kalan ko mɔgɔ ka kan ka bange kokura walisa ka don Ala ka Masaya la.

1: Ka bange kokura, o kɔrɔ ye mun ye?

2: Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni nimisali la Yesu Krisita barika la.

1: Kɛwalew 2:37-38 - Jama y'o mɛn tuma min na, u dusu tiɲɛna, u y'a fɔ Piɛrɛ ni ciden tɔw ye ko: «Balimaw, an na mun kɛ?» Pir y'a jaabi ko: "Aw kelen kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, aw ka jurumuw yafali kama. Aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ."

2: 1 Yuhana 5:1-5 - Mɔgɔ o mɔgɔ dalen b’a la ko Yesu ye Krisita ye, o wolola Ala fɛ, ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Fa kanu, o bɛ a den fana kanu. An b’a dɔn cogo min na ko an bɛ Ala denw kanu: ka Ala kanu ani ka a ka ci fɔlenw tiimɛ. Tiɲɛ na, nin ye Ala kanuya ye: ka a ka ci fɔlenw mara. Wa a ka ci fɔlenw tɛ doni ye, mɔgɔ o mɔgɔ bangera Ala fɛ, o bɛ se sɔrɔ diɲɛ kan. O ye se sɔrɔli ye min ye se sɔrɔ diɲɛ kan, hali an ka dannaya. Jɔn de bɛ se sɔrɔ diɲɛ kan? Mg drn min b da a la ko Yesu ye Ala Denk ye.

Yuhana 3.4 Nikodemu y’a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ kɔrɔla bɛ se ka bange cogo di?» a bɛ se ka don a ba kɔnɔ siɲɛ filanan na, ka bange wa?

Nikodeme ye Yesu ɲininka cogo min na cɛ bɛ se ka bange kokura ni a kɔrɔla.

1. "Bangera kura: Ɲɛnamaya kura Krisita la".

2. "Ni Senu kuraya".

1. Tite 3:5 - "A ma an kisi an ka kɛwalew kosɔn tilennenya la, nka a ye an kisi ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka makari ye, a ko ni Ni Senu kuraya ye.

2. Ezekiɛl 36:26 - "Ne na dusukun kura di aw ma, ne na ni kura don aw kɔnɔ. Ne na kabakurun dusukun bɔ aw farisogo la ka farisogo dusukun di aw ma."

Yuhana 3.5 Yesu y’a jaabi ko: Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ i ye ko ni mɔgɔ ma bange ji ni Ni la, a tɛ se ka don Ala ka masaya la.

Kisili bɛ bangeko kura de wajibiya alako ta fan fɛ.

1. “An bangera kokura: Ni b’an sɛmɛntiya cogo min na”

2. “Ala ka Masaya: Ka don nɛɛma da la” .

1. Tite 3:4-5 - “Nka an Kisibaa Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya jirala tuma min na, a ma an kisi an ka kɛwalew kosɔn tilennenya la, nka ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka makari ye”

2. Galasikaw 2:20 - «Ne gengenna jiri la ni Krisita ye. Ne tɛ ɲɛnamaya la tun, nka Krisita de bɛ balo ne kɔnɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya min kɛ sisan farisogo la, ne bɛ o kɛ ni dannaya ye Ala Denkɛ la, ale min ye ne kanu ka a yɛrɛ di ne kosɔn.”

Yuhana 3.6 Min bangera farisogo la, o ye farisogo ye. Fɛn min bangera Ni Senu fɛ, o ye Ni ye.

Yesu b mɔgɔw kalan ko mgw ka kan ka bange Ni Senu la walisa ka don Ala ka masaya la.

1. "Ni ka bange: Ka kɛ Ala ka Masaya mɔgɔ ye".

2. "Hakili ta fan fɛ bangeko kura wajibiyalen".

1. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la, o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Tite 3:5 - "A ma an kisi an ka tilennenya kow kosɔn, nka a ka makari kosɔn. A ye an kisi bangeko kura ko ni kurayali ko fɛ Ni Senu fɛ."

Yuhana 3.7 I kana kabakoya ko ne y’a fɔ i ye ko: «Aw ka kan ka bange kokura.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a ka kan ka bange kokura alako ta fan fɛ.

1. Bange kura fanga: Bange kura bɛ fɛn bɛɛ Changé cogo min na

2. Bange kura ka kan: Bange kura faamuyali Alako ta fan fɛ

1. Rom=kaw 6:4 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2. Tite 3:5 - An ye tilennenya kɛwale minnu kɛ, o tɛ, nka ka kɛɲɛ ni a ka makari ye, a ye an kisi, bangeko kura ko ni Ni Senu kurayali sababu fɛ.

Yuhana 3.8 Fiɲɛ bɛ fiyɛ a b’a fɛ yɔrɔ min na, i bɛ a mankan mɛn, nka i tɛ se k’a dɔn a bɔra yɔrɔ min na ani a bɛ taa yɔrɔ min na.

Ni Senu ka fiɲɛ tɛ se ka fɔ ka ɲɛ ani a ye gundo ye, o bɛɛ n’a ta, a bɛ nɔba bila mɔgɔ minnu bangera a fɛ.

1. Ni Senu ka fiɲɛ min tɛ se ka fɔ ka ɲɛ, nka a fanga ka bon

2. Ni Senu ka Gundo ni a ka bonya sɛgɛsɛgɛli

1. Yuhana 4:4-24 - Yesu ye baro kɛ ni Samarika muso ye Ni Senu ka ji ɲɛnama ko la

2. Kɛwalew 2:1-13 - Ni Senu nali Pantekɔti don na ani kan wɛrɛw fɔli o kɔfɛ.

Yuhana 3.9 Nikodemu y’a jaabi ko: «Nin kow bɛ se ka kɛ cogo di?»

Nikodeme ye Yesu ɲininka kisili sira ko la.

1. Dannaya fanga min b Yesu la: Ka da a la, o b na ni kisili ye cogo min na

2. Yesu ka danfara: Mun na a ka sira kelenpe de ye kisili sira ye

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romɛkaw 10:13 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi."

Yuhana 3.10 Yesu y’a jaabi ko: «I ye Israɛl ka matigi ye wa, i tɛ o kow dɔn wa?»

Yuhana 3:10 bɛ Yesu ka jaabi kuncɛ ka ɲɛsin Israɛl karamɔgɔ dɔ ma min tun ma a ka kalansiraw faamu: “Yala i ye Israɛl karamɔgɔ ye, i tɛ o kow dɔn wa?”

1. Dɔnniya fanga: Kalansen min bɔra Yesu fɛ, o min b’a jira ko dannaya jɔnjɔnw faamuyali nafa ka bon.

2. Dɔnbaliya tɛ nisɔndiya ye: Hakililajigin min bɔra Yesu fɛ, ko dɔnniya nafa ka bon walasa ka dannaya ɲɛnamaya kɛ.

1. Matiyu 11:29 - "Aw ka ne ka juru ta aw kan ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di ani ne majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye."

2. Ntalenw 1:7 - "Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye, hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya."

Yuhana 3.11 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ i ye ko an bɛ min dɔn, an bɛ o fɔ, ka seereya kɛ ko an ye min ye. Aw tɛ an ka seereya minɛ.»

Yesu bɛ kuma Nikodeme fɛ, k’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka da Yesu ni Fa ka seereya la.

1: Aw ka da Yesu ni Fa ka seereya la, katuguni olu dɔrɔn de sababu fɛ aw na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2: Yesu ni Fa ka kumaw sr, sabu o ye kisili ni namaya banbali sira ye.

1: Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi.

2: Yuhana 1:12 - Nka minnu y'a minɛ, a ye fanga di olu bɛɛ ma ka kɛ Ala denw ye, minnu dara a tɔgɔ la.

Yuhana 3.12 Ni ne ye dugukolo kan kow f aw ye, ni aw ma da a la, aw na da a la cogo di, ni ne ye sankolo kow f aw ye?

Yesu b’a lamɛnbagaw ɲininka cogo min na u bɛ se ka da sankolola fɛnw na, a bɛ kuma minnu kan, n’u dalen tɛ dugukolo kan fɛnw na, a ye minnu fɔ u ye kaban.

1. Dannaya ka kɛ Ala ka Kuma la

2. Ka da Matigi ni a ka layiduw la

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Yuhana 3.13 Mɔgɔ si ma yɛlɛn sankolo la, fɔ mɔgɔ min jigira ka bɔ sankolo la, Mɔgɔ Denkɛ min bɛ sankolo la.

Mɔgɔ si ma yɛlɛn sankolo la fo Yesu, min jigira ka bɔ sankolo la.

1. Yesu ka danfara: Tiɲɛ faamuyali ko Yesu de ye Sankolo sira kelenpe de ye

2. Yesu ye sankolo sira kelenpe de ye: Ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka dannaya kɛ a ka layidu la

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2. Yuhana 10:30 - Ne ni Fa ye kelen ye.

Yuhana 3.14 Musa ye sa kɔrɔta kungokolon kɔnɔ cogo min na, Mɔgɔ Denkɛ fana ka kan ka kɔrɔta ten.

O tɛmɛsira bɛ kuma a ka kan ka Mɔgɔ Denkɛ kɔrɔta, i n’a fɔ Musa tun ye sa kɔrɔta kungokolon kɔnɔ cogo min na.

1. Nafa min b’a la ka Mɔgɔ Denkɛ kɔrɔta ni majigilenya ye.

2. Sa kɔrɔtacogo taamasyɛn ye kungo kɔnɔ.

1. Nɔnburuw 21:8-9 – “Matigi y’a fɔ Musa ye ko: ‘I ka sa tasumaman dɔ dilan k’a da bere kan. bɛna ɲɛnamaya. Musa ye sa dɔ dilan ni nɛgɛ ye, k’a da bere kan, ni sa ye mɔgɔ dɔ kin, ni a ye nɛgɛ sa ye, a ɲɛnama don.”

2. Esayi 45:22 – “A’ ye ne filɛ, ka kisi, dugukolo dan bɛɛ, katuguni ne ye Ala ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen.”

Yuhana 3.15 Walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kisili ko la min dira mɔgɔ minnu dalen bɛ Yesu Krisita la, ni ɲɛnamaya banbali layidu ye.

1. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn: Yuhana 3:15 kalan

2. Dannaya ni kisili: Kisili sɔrɔli dannaya fɛ Krisita la

1. Yuhana 5:24, “Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko: Min bɛ ne ka kuma lamɛn, ka da ne cibaa la, ɲɛnamaya banbali b’a bolo, nka a tɛna se ka jalaki. Nka a bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la.”

2. Romɛkaw 6:23, “Jurumu sara ye saya ye. Nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.”

Yuhana 3.16 Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Ala b diɲɛ kanu kosɛbɛ fo a ye a Denkɛ kelenpe, Yesu Krisita di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Ala ka kanuya min tɛ se ka faamuya

2. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn

1. 1 Yuhana 4:8-10 – “Mɔgɔ min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye. O de y'a to Ala ka kanuya jirala an cɛma, ko Ala y'a Denkɛ kelenpe ci ka na diɲɛ la, walisa an ka ɲɛnamaya a barika la. Kanuya bɛ o de la, o tɛ ko an ye Ala kanu, nka a y’an kanu ani k’a Denkɛ ci ka kɛ an ka jurumuw kafari ye.”

2. Romɛkaw 5:8-10 – “Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn. O la sa, ikomi an jo sr sisan a joli barika la, an na kisi a f Ala ka diminya ma ka tmn o kan. Ni an tun bɛ juguya tuma min na, ni an ni Ala bɛnna a Denkɛ ka saya barika la, sisan an bɛnna, an na kisi a ka ɲɛnamaya barika la ka tɛmɛ o kan.”

Yuhana 3.17 K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

Ala y’a Denkɛ ci ka diɲɛ kisi, a ma a jalaki.

1: Nisɔndiya: Krisita nana an kisi, a ma an jalaki

2: Ala ka kanuya min bɛ an na: A y’a Denkɛ ci ka na an kisi

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a ka kanuya jira an na, ko an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali k'a sɔrɔ an sara an ka jurumuw la, o y'a to an ni Krisita ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

Yuhana 3.18 Min dara a la, o ma jalaki, nka min ma da a la, o jalakilen don kaban, katuguni a ma da Ala Denkɛ kelenpe tɔgɔ la.

Dannabaaw ma jalaki, nka minnu ma da a la, olu jalakilen don kaban ko u ma da Yesu tg la.

1. Danaya min b Yesu la, o ye Kisili sira ye

2. Ka ban Yesu la, o bɛ na ni jalaki ye

1. Romɛkaw 10:9 - “Ni i y’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ni i dalen b’a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi.”

2. Heburuw 11:6 - “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

Yuhana 3.19 O jalaki ye nin ye, ko yeelen nana diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔw ye dibi kanu ka tɛmɛ yeelen kan, katuguni u ka kɛwalew tun ka jugu.

Mɔgɔw bɛ ban Ala ka tiɲɛ na, ka dibi sugandi o nɔ na, k’a sababu kɛ u ka kɛwale juguw ye.

1. Jurumu bɛ na ni dibi ye ani ka yɔrɔ janya Ala la

2. Ala ka yeelen b an ka jurumu jira ani ka kunmabli lase an ma

1. Romɛkaw 1:18-20 - Katuguni Ala ka diminya jirala ka bɔ sankolo la mɔgɔw ka Ala ɲɛsiranbaliya ni u ka tilenbaliya bɛɛ kama, olu minnu bɛ tiɲɛ bali tilenbaliya la, 19 katuguni Ala bɛ se ka min dɔn, o bɛ ye u la, katuguni Ala y'a jira o ka di u ma. 20 Kabini diɲɛ dabɔra, a ka jogo yebaliw bɛ ye ka jɛya, fɛn dilannenw fɛ, a ka sebaaya banbali ni a ka Ala ye, fo u tɛ dalilu si sɔrɔ.

2. Efesekaw 5:8-14 - Aw tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la. Aw ka taama i ko yeelen denw 9 (k'a masɔrɔ Ni Senu den bɛ ɲumanya ni tilennenya ni tiɲɛ bɛɛ la), 10 aw ka fɛn dɔn min ka di Matigi ye. 11 Aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni dibi kɛwalew ye minnu tɛ den kɛ, nka aw ka u bɔ kɛnɛ kan. 12 U bɛ ko minnu kɛ gundo la, ka kuma o kow kan, o ye maloyako ye. 13 Nka fɛn minnu bɛ kɛnɛ kan, olu bɛɛ bɛ jira kɛnɛ kan, katuguni fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan, o ye yeelen ye. 14 O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Aw ka kunun, aw sunɔgɔlenw, aw ka wuli ka bɔ suw cɛma, Krisita na yeelen bɔ aw ye.”

Yuhana 3.20 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen kɔniya, a tɛ na yeelen fɛ, walisa a ka kɛwalew kana kɔrɔfɔ.

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen kɔniya, k’u yɛrɛ tanga o ma walisa k’u ka kojuguw dogo.

1: An kana a to an ka jurumuw k’an mabɔ yeelen na, nka an ka sɔn o nɔ na, ka an ka siraw yɛlɛma.

2: An bɛ se k’a ɲini k’an ka kojuguw dogo, nka tiɲɛ yeelen bɛna u jira tuma bɛɛ.

1: Efesekaw 5:13-14 - “Nka fɛn o fɛn bɔra kɛnɛ kan yeelen fɛ, o bɛ ye, katuguni fɛn o fɛn bɛ ye, o ye yeelen ye.”

2: Yakuba 1:22-25 - «Aw kana kuma lamɛn dɔrɔn, ka aw yɛrɛw lafili. A bɛ min fɔ, i k’o kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma lamɛn k’a sɔrɔ a ma a fɔlen kɛ, o tigi bɛ i n’a fɔ mɔgɔ min b’a ɲɛda lajɛ filɛlikɛlan na, ka sɔrɔ k’a yɛrɛ lajɛ, ka taa, ka ɲinɛ a cogoya kɔ o yɔrɔnin bɛɛ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ɲɛmajɔ sariya dafalen na, min bɛ hɔrɔnya di, ka taa a fɛ o la, a tɛ ɲinɛ u ka mɛnni kɔ, nka a bɛ o kɛ, o na dugawu sɔrɔ u ka kɛtaw la.”

Yuhana 3.21 Nka min b ti k, o b na yeelen ma, walisa a ka k=walew k=ra Ala la.

Yuhana 3:21 bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka tiɲɛ kɛ ani ka na yeelen la walisa u ka kɛwalew ka se ka ye iko u bɛ kɛ Ala la.

1: An bɛɛ welelen don ka ko ɲuman kɛ, n’an y’o kɛ, Ala bɛna a ka yeelen bɔ an kan, ka an ka kɛwale ɲumanw jira diɲɛ na.

2: An man kan ka siran yeelen ɲɛ, nka an ka kan k’a minɛ, k’a dɔn ko Ala bɛ nɔɔrɔ da an kan an ka kɛwale ɲumanw kosɔn.

1: Matiyu 5:16 - “Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

2: Efesekaw 5:8-10 - «Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la, aw ka taama i ko yeelen denw ka di Matigi ye.”

Yuhana 3.22 O kow kɔfɛ, Yesu ni a ka kalandenw taara Jude jamana na. A tora u fɛ yen ka batise.

Yesu ka kalandenw taara Jude jamana la ani Yesu tora u fɛ ka batise.

1. A nafa ka bon ka tugu Yesu n’a ka kalansiraw kɔ.

2. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye batɛmu sababu fɛ.

1. Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.”

2. Matiyu 28:19-20 - “Aw ka taa siyaw bɛɛ ka kalandenw kɛ, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.”

Yuh.

Yuhana ye batise Aɛnɔn dugu la Salim kɛrɛfɛ ji caya kosɔn.

1: An mago bɛ nafolo minnu na a ka baara kama, Ala bɛ olu di an ma.

2: An ka kan ka sɔn ka taa Ala bɛ an bila yɔrɔ min na walisa k’a sago dafa.

1: Esayi 43:19-20 «A filɛ, ne na ko kura kɛ. sisan a na falen; aw tɛna o dɔn wa? Ne na sira dabɔ kungokolon kɔnɔ, ka bajiw da kungokolon kɔnɔ.”

2: Matiyu 10:7-8 «Aw bɛ taa tuma min na, aw ka waajuli kɛ ko: Sankolo masaya surunyara. Banabagatɔw kɛnɛya, ka kunatɔw saniya, ka suw lakunun, ka jinɛw gɛn ka bɔ yen.

Yuhana 3.24 Yuhana tun ma bila kaso la fɔlɔ.

Yuhana tun b Yesu Krisita ka kibaru duman waajuli k sani a ka don kaso la.

1: I jigi da Matigi kan, a bɛna dogoyɔrɔ lakananen di i ma, hali gɛlɛyaw cɛma.

2: Ala ka labɛn min kɛra an ye, o ka bon ni hadamadenw ka labɛnw ye. An ka kan ka taa a fɛ ka muɲu kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw kɔnɔ, ka an jigi da a ka layiduw kan.

1: Esayi 26:3 - Minnu bɛɛ dalen bɛ i la, i na olu bɛɛ mara hɛrɛ dafalen na, minnu bɛɛ ka miiriliw sinsinnen bɛ i kan!

2: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ka ɲɛtaa kama, ani minnu welelen don ka kɛɲɛ n’a sago ye u ye.

Yuhana 3.25 O k, ɲininkali dɔ wulila Yuhana ka kalanden dɔw ni Yahutuw cɛ saniya ko la.

Yuhana ka kalandenw tun bɛ ɲininkaliw kɛ Yahutuw la saniya ko la.

1: An bɛ se ka jɛya sɔrɔ baro bonya fɛ ni mɔgɔ minnu ka miiriyaw tɛ kelen ye.

2: An ka kan ka barow gɛrɛ ni majigilenya ye, k’a dɔn ko n’a sɔrɔ jaabi bɛɛ tɛ an bolo.

1: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

2: Kolosekaw 2:8 - Aw k’a lajɛ ko mɔgɔ si kana aw minɛ jɔnya la hakilitigiya ni nanbara lankolon fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ hakili fɔlɔw ye, ani ka kɛɲɛ ni Krisita ye.

Yuhana 3.26 U taara Yuhana ma k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, i ye seereya kɛ i fɛ Jurdɛn baji kɔfɛ, a filɛ, o bɛ batise, mɔgɔ bɛɛ bɛ na a fɛ.»

Yuhana ɲininkara Yesu ko la, a ye seereya kɛ min ye, ani min tun bɛ ka mɔgɔ caman batise.

1. Seereya fanga: I ka kumaw bɛ se ka danfara don cogo min na

2. Weelekan ka tugu Yesu kɔ: Weelekan jaabi

1. Kɛwalew 4:18-20 - U ye u wele k’a fɔ u ye ko u kana kuma fewu, u kana mɔgɔw kalan Yesu tɔgɔ la.

2. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana kuma u fɛ ko: Sebaaya bɛɛ dira ne ma sankolo ni dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

Yuhana 3.27 Yuhana y’a jaabi ko: «Mɔgɔ tɛ se ka foyi sɔrɔ ni a ma di a ma ka bɔ sankolo la.»

Yuhana b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka an jigi da Ala ka nɛɛma kan fɛn bɛɛ la.

1: An ka kan k’a dɔn ko an bɛ an jigi da Ala kan, ka an jigi da a ka nɛɛma kan an magow bɛɛ la.

2: Walasa ka Ala ka dubaw sɔrɔ, an ka kan ka sɔn an ka jigi da a kan ani ka sɔn a ka nɛɛma ma.

1: Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2: Romɛkaw 11:36 - "K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale de sababu la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye badaa. Amiina."

Yuhana 3.28 Aw yɛrɛw bɛ ne seereya ko ne y’a fɔ ko ne tɛ Krisita ye, nka ne cilen don a ɲɛ.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yuhana Batiselikɛla b’a sɔsɔ ko ale tɛ Masiya ye, nka a bɛ ci a ma ka kɔn a ɲɛ.

1: An ka kan k’an hakili to an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kuntilenna na tuma bɛɛ, wa an man kan k’a ɲini ka jɔyɔrɔw fa, jɔyɔrɔ minnu ma dabɔ an ye.

2: An ka kan ka tugu Yuhana Batiselikɛla ka misali kɔ, ale min sɔnna a jɔyɔrɔ ma ni majigilenya ye, n’o ye ka Masiya nali labɛn.

1: Filipekaw 2:3-5 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu la. Nka, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ni majigilenya ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw nafa la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la. Aw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la." aw ni ɲɔgɔn ka miiriya kelen ka kɛ i n'a fɔ Krisita Yesu.»

2: Esayi 40:3 - "Mɔgɔ dɔ kan bɛ wele ko: "A' ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ, ka siraba tigɛ an ka Ala ye kungokolon kɔnɔ."

Yuhana 3.29 Kɔɲɔmuso bɛ min fɛ, o ye kɔɲɔcɛ ye, nka kɔɲɔcɛ teri min bɛ jɔ ka a lamɛn, o bɛ ɲagali kosɛbɛ kɔɲɔcɛ kan kosɔn.

Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ kɔɲɔcɛ teri ye, o bɛ dafa ni mɔgɔ ye kɔɲɔcɛ kan mɛn.

1. Teriya nisɔndiya: Ka kɛ kɔɲɔcɛ teri ye

2. Ka seli kɛ ni nisɔndiya ye: Ka nisɔndiya kɔɲɔcɛ kan na

1. Yuhana 15:14-15, "Aw ye ne teriw ye, ni aw ye ne ka ci fɔlenw kɛ. Kabini sisan, ne tɛ aw wele jɔnw, katuguni jɔn tɛ a matigi ka kɛtaw dɔn, nka ne ye aw wele teriw, fɛn bɛɛ kosɔn." ko ne ye ne Fa ko mɛn, ne y'a jira aw la.»

2. Ntalenw 17:17, “Teri bɛ kanu tuma bɛɛ, balima bɛ bange gɛlɛya kama.”

Yuhana 3:30 A ka kan ka bonya, nka ne ka kan ka dɔgɔya.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin majigilenya ni yɛrɛsaraka nafa kan, k’a jira ko Yesu ka kan ka bila jɔyɔrɔba la ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan.

1. “Majigilenya fanga min bɛ Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ” .

2. “Yesu ka kan ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ” .

1. Filipekaw 2:3-5 - “Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ. Aw ka o hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la.»

2. Yakuba 4:10 - “Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.”

Yuhana 3.31 Min b b sankolo la, o ka bon ni b== ye.

Min bɛ bɔ sankolo la, o ka bon ni fɛn tɔw bɛɛ ye. 1: Ala ye bonya lakika bɛɛ bɔyɔrɔ ye, wa an ka kan k’a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a sago ye. 2: An ka ɲɛnamaya ka kan ka sankolola miiriya jira, sanni ka dugukolo kan miiriya jira. 1: Matiyu 6:9-10 "An Fa min bɛ sankolo la, i tɔgɔ ka saniya. I ka masaya ka na, i sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na." 2: Yakuba 4:7-8 "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la."

Yuhana 3.32 A ye min ye ka min mɛn, a bɛ o seereya kɛ. Mɔgɔ si tɛ a ka seereya sɔrɔ.»

Yuhana ye min ye ani a ye min mɛn, a bɛ o seereya kɛ, nka mɔgɔ si tɛ sɔn a ka seereya ma.

1. Dannaya min tɛ wuli, o fanga min bɛ sigasiga ɲɛ

2. A ka kan ka seereya kɛ Ala ka Masaya ko la

1. Heburuw 11:6 - “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

2. Kɛwalew 1:8 - “Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.”

Yuhana 3.33 Min ye a ka seereya sr, o ye taamashyɛn da a kan ko Ala ye tiɲɛtigi ye.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu bɛ sɔn Ala ka seereya ma, olu fana b’a jira ko Ala ye tiɲɛ ye.

1. "Ka da Ala ka seereya la".

2. "Ala ka tiɲɛ: An ka ɲɛnamaya jusigilan".

1. Romɛkaw 10:9-10 - "Ni i ye i da i da la ko Yesu ye Matigi ye ani ko i dalen bɛ i dusukun na ko Ala y'a lawuli ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni i dalen bɛ i dusukun na ani ko i bɛ jo sɔrɔ , i bɛ sɔn i da la ka kisi.”

2. 2 Timote 2:13 - "Ni an ye dannabaliw ye, a bɛ to kantigi ye, katuguni a tɛ se ka ban a yɛrɛ la."

Yuhana 3.34 Ala ye min ci, o b Ala ka kumaw f.

Ala ye Ni di kira Yesu ma, dan tɛ min na.

1. Ala ka nilifɛn sumanbali: Yesu ka kanuya caman bɛ an yɛlɛma cogo min na

2. Ni Senu ka sebaaya min tɛ se ka faamuya: Yesu ka Ala ka nilifɛnw bɛ barika don an na cogo min na

1. Jeremi 31:3 - "Ne ye i kanu ni kanuya banbali ye, ne ye i sama ni kanuya ye."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, wala fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

Yuhana 3.35 Fa Ala b Denk kanu, a ye fn b di a bolo.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Ala bɛ Yesu kanu ani ko a ye fanga di a ma danfɛnw bɛɛ kan.

1: Ala ka kanuya min bɛ Yesu la, o tɛ dantigɛli kɛ

2: Yesu ye danfɛnw bɛɛ Matigi ye

1: Jeremi 31:3 - "Matigi y'i jira ne la kabini tuma jan, a ko: Ɔwɔ, ne ye i kanu ni kanuya banbali ye, o de kosɔn ne ye i sama ni ɲumanya ye."

2: Kolosekaw 1:15-17 - "Ala yebali ja ye, danfɛn bɛɛ den fɔlɔ ka kɛ masasigilanw ye, wala kuntigiw, walima kuntigiw, walima fangatigiw: fɛn bɛɛ dabɔra ale fɛ, ani ale de kosɔn.

Yuhana 3.36 Min dara Denc la, namaya banbali b= o la. Nka Ala ka diminya bɛ to a kan.»

Mg minnu dara Yesu la, olu b namaya banbali sr, k a la minnu t da a la, olu t namaya sr, nka o bna Ala ka diminya de f.

1. "Ka ɲɛnamaya banbali yeelen na".

2. "Ala ka diminya tiɲɛni".

1. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Yuhana 17:3 - Nin ye ɲɛnamaya banbali ye, walisa u ka e dɔn, Ala lakika kelenpe, ani Yesu Krisita, i ye min ci.

Yuhana 4 bɛ Yesu ni Samarika muso ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔn da la, a ka kalan lakali alako ta fan fɛ suman tigɛ ko la, ani faama dɔ denkɛ kɛnɛyali.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu bɔra Jude ka taa Galile, a y’a sugandi ka tɛmɛ Samari fɛ. O yɔrɔ la, A ye Samarika muso dɔ sɔrɔ min tun bɛ ka ji bɔ Yakuba ka kɔlɔn kɔnɔ. Hali ni laadalakow gɛlɛyaw tun bɛ yen, A ye minfɛn dɔ ɲini a fɛ, ka taa a fɛ ka kuma ji ɲɛnama kan min bɛ taa ɲɛnamaya banbali la. Tuma min na a y’a jira ko a b’a mago don o ji la, Yesu y’a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kunnafoniw jira minnu b’a jira ko a ka dɔnniya ka bon ni hadamaden ta ye, a laban na, a y’a yɛrɛ jira iko Masiya (Yuhana 4:1-26).

Dakun 2nan: Nin ɲɔgɔnye in kɔfɛ, a ka kalandenw seginna ka kabakoya k’a sɔrɔ a bɛ kuma muso dɔ fɛ hali o bɛɛ la mɔgɔ si ma ɲininkali kɛ o la. O nɔ na u y'a jija a ka dumuni kɛ nka a y'a jaabi ko 'Ne bɛ dumuni dun i tɛ foyi dɔn.' O ye u hakili ɲagami nka a y’a jɛya ko a ka dumuni tun bɛ a sago kɛ min y’a ci ka a ka baara ban a ye misalikan don sen kan suman tigɛli suman tigɛ ɲɛnamaya banbali min b’a jira ko labɛn bɛ mɔgɔw bolo kibaru duman sɔrɔ (Yuhana 4:27-38).

Dakun 3nan: U seginnen dugu kɔnɔ, Samarika caman dara a la k’a sababu kɛ muso ka seereya ye o waati la k’a sababu kɛ a ka kumaw ye tuma min na u y’a mɛn ko a bɛ Kisibaa diɲɛ fɔ tiɲɛ na (Yuhana 4:39-42). O kɔfɛ Yesu bɔra Samari ka segin Galile hali ni kira tun tɛ bonya sɔrɔ a yɛrɛ ka jamana sɔnna yen taara Kana yɔrɔ min tun ye ji tigɛli kɛ diwɛn ye. O yɔrɔ la masakɛtigi min denkɛ tun bananen don Kapɛrnaum nana a ɲini a fɛ a ka na a denkɛ kɛnɛya k'a sɔrɔ a ma bɔ yɔrɔ la a tun bɛ Yesu ko 'Taa i denkɛ na ɲɛnamaya.' Cɛ ye Yesu ta a ka kuma la a taara k’a sɔrɔ a tun bɛ sira kan hali bi baarakɛlaw ye a kunbɛn kibaruya cɛnin danaya ɲɛnama kɛnɛyali fanga Krisita y’a jira tugun sapitiri kuncɛlen na (Yuhana 4:43-54).

Yuhana 4.1 Matigi y'a dɔn tuma min na Farisiɛnw y'a mɛn cogo min na ko Yesu ye kalandenw caman da ka tɛmɛ Yuhana kan.

Yesu ka cidenyabaara min kɛra ka kalanden caman batise ka tɛmɛ Yuhana kan, o ye Fariziɲɛw ka laadala jigiyaw sɔsɔ.

1. Yesu ka cidenyabaara: Laada gɛlɛn

2. Yesu ka batiseli: Weelekan min ka kan ka tugu a kɔ

1. Marka 1:14-15 - "Yuhana minɛlen kɔ, Yesu nana Galile, ka Ala ka Kibaru Duman fɔ, k'a fɔ ko: «Waati dafara, Ala ka masaya surunyara, aw ka nimisa ka da a la kibaru duman fɔ.”

2. Kɛwalew 5:27-29 - «U nana ni u ye tuma min na, u y’u bila lajɛba ɲɛkɔrɔ. Sarakalasebaa kuntigi ye u ɲininka ko: «An y'a fɔ aw ye kosɛbɛ ko aw kana mɔgɔw kalan nin tɔgɔ in na, o bɛɛ n'a ta, aw ye Jerusalɛm fa aw ka kalan na, aw b'a fɛ ka nin cɛ joli lase an ma.» Nka Piɛrɛ ni cidenw y’a jaabi ko: “An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan.”

Yuhana 4:2 (Hali ni Yesu yɛrɛ ma batise, nka a ka kalandenw de batise.)

Yuhana ka Kibaru Duman tilayɔrɔba 4nan tɛmɛsira 2 bɛ sinsin Yesu ka cidenyabaara kan, n’o ye ka mɔgɔw kalan ani ka kibaru duman fɔ, sanni a ka a yɛrɛ batise.

1. Yesu ka cidenyabaara: Kibaru Duman kalanni ani a fɔli

2. Egilisi jɛkulu dɔ ka fanga min bɛ baara kɛ kelenya kɔnɔ

1. Romɛkaw 10:14-15 - "O tuma na fɛ, u bɛna a wele cogo di, u ma da a la, u ka kan ka da a la cogo di ko u ma deli ka min mɛn? Wa u ka kan ka mɛn cogo di k'a sɔrɔ u ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo ni u cilen don ?»

2. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

Yuhana 4:3 A bɔra Jude jamana na ka taa Galile.

Yesu bɔra Jude jamana na ka segin Galile ka taa Kibaru Duman fɔ.

1: Yesu bɔra Jude jamana na ka taa Ala ka kibaru duman waajuli cidenyabaara daminɛ.

2: Yesu bɔra Jude walisa ka taa a fɛ a ka cidenyabaara la, n’o ye ka kisili kibaru duman waajuli kɛ.

1: Kɛwalew 1:8 - «Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ. Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo yɔrɔ janw ma.”

2: Matiyu 28:19-20 - «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

Yuhana 4.4 A ka kan ka tɛmɛ Samari fɛ.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ka kan ka taama Samari dugu kɔnɔ.

1. Yesu ka kanminɛli: A ka kan ka tugu Ala ka labɛn kɔ

2. Ala ka ɲɛminɛli: Yesu ka taama min kɛra Samari fɛ, o b’an kalan cogo min na ka tugu Matigi ka ci fɔlenw kɔ

1. Matiyu 7:7-11, "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye min bɛ a gosi, o na da wuli.'Wala mɔgɔ jumɛn bɛ aw cɛma, ni a denkɛ ye dumuni deli, a bɛ kabakurun di a ma wa?Wala ni a ye jɛgɛ deli, a bɛ sa di a ma wa? jugu, aw ka nilifɛn ɲumanw dicogo dɔn aw denw ye, aw sankolola Fa tɛna fɛn ɲumanw di a ɲinibagaw ma ka tɛmɛ o kan?»

2. Romɛkaw 8:28, "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Yuhana 4.5 A sera Samari dugu dɔ la, o min tɔgɔ ye ko Sikar, Yakuba ye dugukolo min di a denkɛ Yusufu ma, o kɛrɛfɛ.

Yesu taara bɔ Sikar dugu dɔ la Samari jamana na.

1. bolomafara fanga - Yesu ka misali min ye ka nili kɛ Yakuba ka dugukolo foroko saraka fɛ Yusufu ye.

2. Kanuya fanga - Yesu ka kanuya jirali a ka taama fɛ Samari, yɔrɔ min tariku kɔnɔ Yahutuw tun bɛ min mafiɲɛya.

1. Jenɛse 48:22 - "Ne ye niyɔrɔ kelen di i ma ka tɛmɛ i balimaw kan, ne ye min bɔ Amorkaw bolo ni ne ka npan ni ne ka nɛgɛbere ye."

2. Luka 10:25-37 - "Sariya karamɔgɔ dɔ wulila ka a kɔrɔbɔ k'a fɔ ko: Karamɔgɔ, ne na mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ? A y'a fɔ a ye ko: «Mun sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ? cogo di." i bɛ kalan kɛ wa? A y'a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ni i fanga bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye, ani i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.»

Yuhana 4.6 Yakuba ka kɔlɔn tun bɛ yen. Yesu sɛgɛnnen a ka taama fɛ, a y'i sigi kɔlɔn kan ten.

Yesu sɛgɛnnen a ka taama kosɔn, a jɔra Yakuba ka kɔlɔn da la, ka sigi o kan midi waati la.

1. Sɛgɛn an ka taama na - Yuhana 4:6

2. Lafiɲɛ ni lafiya sɔrɔli - Yuhana 4:6

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Heburuw 4:9-11 - Lafiya tora Ala ka mɔgɔw ye. Min donna a ka lafiɲɛ la, ale fana ye a yɛrɛ ka kɛwalew dabila, i ko Elohim y'a dabila cogo min na. O la sa, an ka baara kɛ walisa ka don o lafiɲɛ la, walisa mɔgɔ si kana o dannabaliya misali kelen nɔfɛ.

Yuhana 4.7 Samari muso dɔ nana ji min.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ji minta deli Samarika muso dɔ kan.

1. Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ fanga

2. Nafa min bɛ barikalanw tiɲɛni na

1. Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen

2. Romɛkaw 5:8 - Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na

Yuhana 4:8 (Katuguni a ka kalandenw taara dugu la ka dumuni san.)

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu tun bɛ ka kuma Samarika muso fɛ kɔlɔn da la, ani a ka kalandenw taara dugu kɔnɔ cogo min na ka dumuni san.

1. Krisita kunbɛnni fanga: Yesu ni Samarika muso ka maana

2. Baara cɛɲi: Yesu ka kalandenw ka taama ka taa dumuni san

1. Matiyu 10:8 - "Aw ye o sɔrɔ gansan, aw ka o di fu."

2. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu , ni kanuya bɛ aw la ɲɔgɔn fɛ.”

Yuhana 4.9 Samari muso y’a fɔ a ye ko: «I min ye Yahutu ye, i bɛ minfɛn ɲini ne fɛ cogo di?» katuguni Yahutuw ni Samarikaw tɛ ɲɔgɔn minɛ.

Samari muso ye Yesu ɲininka mun na ale, Yahutu, bɛ ka minfɛn ɲini a fɛ, Samarika.

1. An minnu ye Krecɛnw ye, an bɛ se ka tɛmɛ an ka danfara kan cogo di walasa ka se ka mɔgɔw sɔrɔ an tun tɛna jɛɲɔgɔnya kɛ ni minnu ye?

2. An bɛ se ka an jigi da Yesu ka misali kan cogo di walasa ka faranfasiw bali ani ka jɛɲɔgɔnya don ni mɔgɔw ye minnu ni an tɛ kelen ye?

1. Efesekaw 2:14-17 - Katuguni ale yɛrɛ de ye an ka hɛrɛ ye, a ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka juguya kogo tiɲɛ a farisogo la.

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se i ma, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

Yuh. i tun na a ɲini a fɛ, a tun na ji ɲɛnama di i ma.»

Yesu ye ji ɲɛnama di muso ma kɔlɔn da la, ka Ala ka nɛɛma ni makari nilifɛn jira a la.

1: Yesu ye ji ɲɛnama di muso ma kɔlɔn da la, o ye nɛɛma ni makari nilifɛn jiralan ye, Ala bɛ min di an ma.

2: Muso min tun bɛ kɔlɔn da la, Yesu ye ji ɲɛnama di a ma, o ye an Matigi ka nɛɛma ni a ka makari dan tɛ min na.

1: Yuhana 3:16, "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2: Efesekaw 2:8-9, "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya fɛ, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yuhana 4.11 Muso y’a jaabi ko: «Matigi, foyi t’i bolo ka ji bɔ, kɔlɔn ka dun.

Muso min bɛ kɔlɔn da la, o bɛ Yesu ɲininka a bɛ ji ɲɛnama min di, a ye o sɔrɔ yɔrɔ min na.

1. Ji ɲɛnama: Nilifɛn min tɛ se ka faamuya

2. Yesu bɛ mun di?

1. Zaburu 36:9 - Katuguni ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ bɛ i fɛ. an na yeelen ye i ka yeelen na.»

2. Esayi 12:3 - O de kosɔn aw na ji bɔ kisili kɔlɔnw na ni nisɔndiya ye.

Yuh.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 4:12 la, ɲininkali dɔ bɛ yen Yesu ka sebaaya kan ni a bɛ tali kɛ Yakuba ta la.

1. Dannaya fanga: Yesu ka kuntigiya faamuyali

2. Fa ka ciyɛn: Yakuba ni kɔlɔn nilifɛn

1. Jenɛse 26:18-22 - Yakuba ye kɔlɔn sɔgɔ cogo min na, o maana

2. Matiyu 14:22-33 - Yesu taamana ji kan ka k a ka sebaaya jirali ye

Yuhana 4.13 Yesu y’a jaabi ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin ji min, minnɔgɔ na minn tuguni.

Yesu b’a kalan ko diɲɛ wasa bɛ tɛmɛn, wa wasa alako ta fan fɛ dɔrɔn de bɛ se ka dafa lakika lase mɔgɔ ma.

1: Yesu b’an hakili jigin ko diɲɛ nafolo tɛ se ka wasa banbali lase an ma, ani ko Ala kelenpe de bɛ se k’an nege juguw fa.

2: An ka kan ka Ala ɲini walisa ka yɔrɔ lakolonw fa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, bawo ale kelenpe de bɛ se ka wasa lakika ni wasa banbali di.

1: Matiyu 6:19-21 - Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumuw ni fɛnɲɛnamaw bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛw ye sankolo la, ntumuw ni fɛnɲɛnamaw tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

2: Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

Yuh. Nka ne na ji min di a ma, o na kɛ ji kɔlɔn ye min bɛ woyo ka taa ɲɛnamaya banbali la.

Yesu bɛ ji min di, o tɛna minnɔgɔ to a minbaga la abada, nka a bɛna kɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔyɔrɔ ye.

1. Yesu ka ji ɲɛnama fanga - Yesu ka ji ɲɛnama bɛ se ka ɲɛnamaya banbali lase cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ

2. Yesu ka welekan ka min - Yesu ye weleli min di ka a ka ji ɲɛnama min, ka o bɔ

1. Esayi 55:1 - «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la. ani wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ, ni musaka tɛ.”

2. Jirali 22:17 - «Ni ni kɔɲɔmuso b’a fɔ ko: ‘Na!’ Min bɛ mɛnni kɛ, o k'a fɔ ko: 'Na!' Minnɔgɔ bɛ min na, o ka na; Min b’a fɛ, o ka ɲɛnamaya ji nilifɛn fu ta.”

Yuhana 4.15 Muso y’a fɔ a ye ko: «Matigi, nin ji di ne ma, walisa minnɔgɔ kana ne minɛ, ne kana na yan ka ji min.»

Muso ye ji ɲɛnama deli Yesu fɛ walisa minnɔgɔ kana a minɛ tugun abada.

1: Yesu bɛ ji ɲɛnama di an ma min bɛ se k’an ka alako minnɔgɔ wasa fo abada.

2: Muso y’a jira ko a dalen bɛ Yesu la, a kɛtɔ ka ji ɲɛnama deli a fɛ.

1: Esayi 55:1 - "Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, aw ka na ji la, wari tɛ min bolo, aw ka na ka san, ka dumuni kɛ. " " .

2: Jirali 22:17 - "Ni ni kɔɲɔmuso b'a fɔ ko: Na. Min b'a lamɛn, o k'a fɔ ko: Na. Minnɔgɔ bɛ min na, o ka na. Ni min b'a fɛ, o ka ɲɛnamaya ji ta gansan.

Yuhana 4.16 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Taa i cɛ wele ka na yan.»

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye cikan di Samarika muso ma ko a ka a cɛ wele ka segin.

1: Yesu ye bilasirali ni dususalo sɔrɔyɔrɔ laban ye an bolo.

2: Yesu ye hinɛ jira tuma min na a ye cikan di Samarika muso ma ko a ka a cɛ wele.

1: Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye."

2: Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ di aw ma i ko diɲɛ bɛ min di aw ma. Aw kana jɔrɔ, aw kana siran."

Yuhana 4.17 Muso y’a jaabi ko: «Cɛ tɛ ne fɛ.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «I y'a fɔ ka ɲɛ ko: Cɛ tɛ ne fɛ.

Muso sɔnna a ma ko ale ma furu.

1. Tiɲɛni fanga: Muso sɛgɛsɛgɛli kɔlɔn da la

2. Ka kɛ tiɲɛtigiw ye an yɛrɛ ma: Muso min bɛ kɔlɔn da la, o misali

1. Ntalenw 10:19, “Ni kumaw ka ca, kojugu tɛ dɛsɛ, nka mɔgɔ min bɛ a dawolo bali, o tigi hakili ka di.”

2. 1 Piɛrɛ 3:3-4, “Aw kana a to aw ka finiw ka kɛ kɛnɛma, kunsigi sirili ani sanu finiw donli, walima aw ka finiw— nka aw ka finiw ka kɛ dusukun dogolen ye ni... hakili dususumanin ni dususumanin cɛɲa min tɛ ban, o min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.”

Yuhana 4.18 I ye cɛ duuru sɔrɔ. Min bɛ i bolo sisan, o tɛ i cɛ ye.

Muso min tun bɛ kɔlɔn in na, o tun ye furu kɛ siɲɛ duuru, wa a tun sigilen bɛ cɛ dɔ fɛ sisan, cɛ min tun tɛ a cɛ ye.

1. Ala ka kanuya ni a ka kunmabli min tɛ dantigɛli kɛ

2. Ka bɔ jɛɲɔgɔnya toxic (banakisɛ)w la

1. Esayi 43:25 - “Ne, ne yɛrɛ de ye i ka jurumuw bɔ yen ne yɛrɛ kosɔn, nka ne hakili tɛna to i ka jurumuw la.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:18 - “Aw ka boli kafoɲɔgɔnya ma. Mɔgɔ bɛ jurumu tɔw bɛɛ kɛ farikolo kɔkan, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛnimusoya jurumu kɛ, o bɛ jurumu kɛ a yɛrɛ farikolo ma.”

Yuhana 4.19 Muso y’a fɔ a ye ko: «Matigi, ne y’a dɔn ko i ye kira ye.»

Muso y’a dɔn ko Yesu ye kira ye.

1: An ka kan ka faamuyali kɛ ani k’a dɔn ko Ala bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka sɔn ka sɔn Ala sago ma hali ni o bɛ an yɛrɛ sago sɔsɔ.

1: Yuhana 7:40 - "U ye nin kumaw mɛn tuma min na, jama dɔw ko: «Nin ye kira ye tiɲɛ na.»

2: Esayi 11:2-3 - «Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali Ni, ladili ni sebaaya Ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran Ni. A na nisɔndiya ka Matigi kan minɛ.”

Yuhana 4:20 An bɛnbaw tun bɛ bato kɛ kulu in kan. Aw b'a fɔ ko mɔgɔw ka kan ka bato kɛ Jerusalɛm de la.»

O tɛmɛsira bɛ kuma an bɛnbaw tun bɛ bato kɛ cogo min na kulu dɔ kan ani Yesu ka waati mɔgɔw y’a fɔ cogo min na ko Jerusalɛm ye batoyɔrɔ ye.

1. A nafa ka bon ka Ala bato yɔrɔ bɛnnen na.

2. An faw ka laadalakow dɔnni n’u bonya.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 12:5-7; Matigi aw ka Ala bɛna yɔrɔ min sugandi aw ka kabilaw bɛɛ cɛma, aw ka o ɲini walisa k'a tɔgɔ da ani k'a sigiyɔrɔ kɛ yen.

2. Zaburu 122:1-5; Ne nisɔndiyara tuma min na u y'a fɔ ne ye ko: “An ka taa Matigi ka so!”

Yuhana 4.21 Yesu y’a fò a ye ko: Muso, da ne la, waati bè na, aw tèna Fa bato nin kulu in kan, wala Jerusalɛm.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 4:21 kɔnɔ, o bɛ Yesu ka cikan lase, ko Fa batoli tɛ dan yɔrɔ farikoloma kelen dɔrɔn ma tugun.

1. Ala batoli ye Alako wale ye, a tɛ farikolo ta ye

2. Dannaya fanga: Ala sɔrɔli yɔrɔ o yɔrɔ

1. Heburuw 11:6 - "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

2. Zaburu 95:6 - "E na, an ka bato kɛ ka an biri, an ka an biri Matigi an dabɔbaa ɲɛ kɔrɔ."

Yuhana 4.22 Aw b bato min na, aw t o dn, an b min bato, an b o dn.

Nin tɛmɛsira bɛ danfara jira Yahutuw ka bato ni Yahutu tɛ minnu na, k’a kɔlɔsi ko Yahutuw bɛ bato ni faamuyali ye, k’a sɔrɔ Yahutu tɛ minnu tɛ Yahutuw ye, olu tɛ o kɛ.

1. "Bato lakika: An bɛ min bato, an k'o dɔn".

2. "Kisili sɔrɔyɔrɔ: Yahutuw ka ciyɛn".

1. Esayi 43:7 - «Mɔgɔ o mɔgɔ welera ne tɔgɔ la, ne ye minnu da ne nɔɔrɔ kama, ne ye minnu da ka u da.”

2. Romɛkaw 11:11-15 - "O la sa, ne bɛ ɲininkali kɛ ko u binna wa? diɲɛ ta fan fɛ, ni u ka dɛsɛ kɔrɔ ye nafolo ye siya wɛrɛw bolo, u sendonli dafalen na kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ!Sisan ne bɛ kuma aw fɛ siya wɛrɛw fɛ ka ne Yahutuɲɔgɔnw keleya, ka u dɔw kisi o cogo la.»

Yuhana 4.23 Nka waati bɛ na, a bɛ se sisan, batobaga lakikaw na Fa bato ni ni ni tiɲɛ na, katuguni Fa bɛ o ɲɔgɔnnaw ɲini ka a bato.

Fa b’a fɛ batokɛlaw ka gɛrɛ a la hakili ni tiɲɛ na.

1. Ka Ala bato Ni ni tiɲɛ na

2. Ka nafa caman sɔrɔ an ka bato kɛcogo la

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.

2. Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw ye aw tɛgɛw ko, aw jurumutw, ka aw dusukunw saniya, aw hakili fila.

Yuhana 4.24 Ala ye Ni ye.

Ala b’a ɲini an fɛ an k’a bato hakili ni tiɲɛ na.

1: An ka kan ka na Ala fɛ ni kɔnɔnajɛya ye ani ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye an ka bato la.

2: An ka kan ka na Ala ma ni majigilenya ni bonya ye, ka a faamu a ye mɔgɔ min ye tiɲɛ na.

1: Zaburu 95:6-7 - «E na, an ka bato kɛ ka an biri. an ka an kunbiri gwan Matigi ɲɛ kɔrɔ, an Dabaga ! Katuguni ale de ye an ka Ala ye, anw ye a ka baganmarayɔrɔ mɔgɔw ye, ani a bolo sagaw.”

2: Romɛkaw 12:1-2 - “Balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Yuhana 4.25 Muso y’a fɔ a ye ko: «Ne b’a dɔn ko Masiya bɛ na, o min bɛ wele ko Krisita.

Muso min bɛ Yuhana 4:25 la, o y’a dɔn ko Masiya min bɛ wele ko Krisita, o bɛna na ka fɛn bɛɛ jira u la.

1: Yesu ye Krisita ye, Masiya min layidu tara Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, wa a bɛ yan ka fɛn bɛɛ jira an na.

2: An bɛ se ka an jigi da Yesu Krisita kan, bawo ale de ye layidu Masiya ye min nana fɛn bɛɛ jira an na.

1: Esayi 9:6 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali, The Hɛrɛ masakɛ.

2: Jeremi 33:14-16 - A filɛ, donw bɛ na, Matigi ko ten, ne ye layidu min ta Israɛl ka so ni Juda ka so ye, ne na o kɛ. O donw na, ani o waatiw la, ne na tilennenya bolofara bonya ka se Dawuda ma. A na kiri ni tilennenya kɛ jamana kɔnɔ.» O donw na, Juda na kisi, Jerusalɛm na sigi hɛrɛ la.

Yuhana 4.26 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne min bɛ kuma i fɛ, o de don.»

Yesu y’a yɛrɛ jira muso la kɔlɔn da la, k’a fɔ ko ale de ye ji ɲɛnama bɔyɔrɔ ye.

1: Yesu ye ji ɲɛnama sɔrɔyɔrɔ ye min bɛ ɲɛnamaya banbali lase an ma.

2: Yesu b’a yɛrɛ jira an na, k’an wele walisa an ka jɛɲɔgɔnya don an ni ale cɛ.

1: Esayi 12:3 - I na ji bɔ kisili kɔlɔnw na ni nisɔndiya ye.

2: Jeremi 2:13 - Ne ka mɔgɔw ye jurumu fila kɛ: U ye ne bila, n’o ye ji ɲɛnama ye, ka u yɛrɛ ka jibolisiraw sɔgɔ, jibolisira karilenw minnu tɛ se ka ji minɛ.

Yuhana 4.27 A ka kalandenw nana o ko la, u kabakoyara a ka kuma la ni muso ye. wala: «Mun na i bɛ kuma a fɛ?»

Yesu ka kalandenw kabakoyara k’a ye ko a bɛ kuma muso dɔ fɛ, nka mɔgɔ si ma ɲininkali kɛ mun na a bɛ o kɛ.

1. "Baro bonyalen nafa: Kalan min bɛ bɔ Yesu ni Samarika muso ka jɛɲɔgɔnya la".

2. "Hakilitigiya sɔrɔli ka bɔ baro la ni mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Ntalenw 18:13 - "Mɔgɔ min bɛ kuma jaabi sani a ka o mɛn, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo."

2. Kolosekaw 4:5-6 - "Aw ka taama hakilitigiya la kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka waati kunmabɔ. Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k'a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na."

Yuhana 4.28 Muso y'a ka jidaga to yen, ka taa dugu kɔnɔ, k'a fɔ cɛw ye.

Muso min tun bɛ kɔlɔn da la, o ye Yesu kunbɛn, ka a ka jidaga to yen ka taa a ko fɔ dugu kɔnɔ mɔgɔw ye.

1: Yesu ye Ji ɲɛnama ye min b’an ka minnɔgɔba wasa.

2: An ka kan ka Yesu ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Yuhana 7:37-38 - Seli laban don, donba, Yesu jɔlen to yen, a pɛrɛnna ko: «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ min na, o ka na ne fɛ, min dara ne la, o ka min .”

2: Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da mɔgɔ min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Ani, u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ u ye? Ani cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka waajuli kɛ fo n’a ma ci?

Yuhana 4.29 Aw ka na c= dɔ ye, o ye ne ka ko kɛlenw bɛɛ fɔ ne ye.

Samarika muso kabakoyara Yesu ka se ka a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko bɛɛ fɔ a ye ani a y’a ɲininka ni ale de ye Krisita ye.

1. Yesu ka dɔnniya min ka bon ni hadamaden ta ye, ani a ka se ka dususalo ni hakilijagabɔ di a ɲinibagaw bɛɛ ma.

2. Ka Krisita ka Ala ka kɛta dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Zaburu 147:3 "A bɛ dusukun tiɲɛnenw kɛnɛya, ka u joginda siri."

2. Luka 8:48 "A y'a fɔ a ye ko: Ne denmuso, i dusu saalo, i ka dannaya ye i kɛnɛya, taa hɛrɛ la."

Yuhana 4.30 U bɔra dugu kɔnɔ ka na a fɛ.

Sikar mɔgɔw bɔra dugu kɔnɔ ka na Yesu ma.

1: An bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, Yesu bɛ sɔn ka an kunbɛn tuma bɛɛ.

2: Yesu labɛnnen don tuma bɛɛ ka an kunbɛn n’an b’a ɲini.

1: Zaburu 145:18 - Matigi ka surun a welebagaw bɛɛ la, minnu bɛ a wele tiɲɛ na.

2: Kɛwalew 17:27 - walisa u ka Ala ɲini, ni jigiya ye ko u bɛna u ka sira dɔn a fan fɛ, ka a sɔrɔ.

Yuhana 4.31 O waati la, a ka kalandenw y’a deli ko: «Karamɔgɔ, dumuni kɛ.»

Yesu dusu donna a ka kalandenw fɛ a ka dumuni kɛ.

1: An ka kan ka dagɛlɛya tuma bɛɛ ka dusu don an lamini mɔgɔw fɛ ani ka barika da o la.

2: An ka kan ka sɔn k’an yɛrɛ magow bila kɛrɛfɛ ani k’an janto mɔgɔ wɛrɛw magow la.

1: Filipekaw 2:3-4 “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2: Galasikaw 6:2 “Aw ka ɲɔgɔn doni ta, aw na Krisita ka sariya dafa o cogo la.”

Yuhana 4.32 Nka Yesu y’a fɔ u ye ko: «Dumuni bɛ ne bolo ka dun, aw tɛ min dɔn.»

Yesu y’a jira a ka kalandenw na ko alako ta fan fɛ balo sɔrɔyɔrɔ dɔ b’a bolo, u tɛ min dɔn.

1. Ɲɛnamaya buru: Alako balo sɔrɔyɔrɔ dogolen sɔrɔli.

2. Yesu: A ye fɛn caman sɔrɔyɔrɔ ye min tɛ se ka faamuya.

1. Esayi 55:1-2 - «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la. ani wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni musaka tɛ. Mun na i bɛ wari bɔ fɛn na min tɛ nbuuru ye, ka i ka baara kɛ fɛn na min tɛ wasa?”

2. Filipekaw 4:19 - “Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.”

Yuhana 4.33 Kalandenw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Mɔgɔ dɔ nana ni dumuni ye wa?

Yesu y’a jira ko a ye Ala ye tuma min na a y’a fɔ Samarika muso ye ko a bɛ se ka ji ɲɛnama di a ma.

1: Yesu ye balo lakika ni balo banbali sɔrɔyɔrɔ ye an niw ye.

2: Yesu ka sebaaya ka bon ni dugukolo kan magoɲɛfɛnw bɛɛ ye an bɛ se ka minnu sɔrɔ.

1: Esayi 55:1 - "Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, aw ka na ji la, wari tɛ min bolo, aw ka na ka san, ka dumuni kɛ; ɔwɔ, aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san wari tɛ min na, sɔngɔ tɛ min na.

2: Yuhana 6:35 - "Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ne ye ɲɛnamaya nbuuru ye, min bɛ na ne ma, kɔngɔ tɛna kɛ o la abada, min dara ne la, minnɔgɔ tɛna kɛ o la abada."

Yuhana 4.34 Yesu y’a fò u ye ko: «Ne cibaa sago kè, ka a ka baara ban.»

Yesu dusu lamin ye ka Ala sago kɛ ani k’a ka baara dafa.

1. Ala sago kɛli nafa ka bon.

2. Nafa min b’a la ka Ala ka baara dafa.

1. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2. Kolosekaw 3:23 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye.

Yuhana 4.35 Aw m'a fɔ ko kalo naani bɛ yen hali bi, suman tigɛ bɛ na wa? A filɛ, ne b'a fɔ aw ye ko: A' ye aw ɲɛ kɔrɔta ka forow filɛ. sabu u finman don kaban ka suman tigɛ.

Suman tigɛ labɛnnen don ani welekan ye ka ɲɛ kɔrɔta ka wale kɛ.

1: Sanfɛla lajɛ - ka sababu minɛ ka suman tigɛ Matigi ye.

2: Aw kana Tɛmɛ - suman tigɛlen don sisan, aw kana a to a ka tɛmɛ aw fɛ.

1: Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko bɛɛ ye.

2: Matiyu 9:37-38 - O kɔ, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “Suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ. O de kosɔn, aw ka suman tigɛ Matigi deli a ka baarakɛlaw bila ka taa a ka suman tigɛ la.”

Yuhana 4.36 Suman tigɛbaa bɛ sara sɔrɔ, ka denw lajɛ ɲɛnamaya banbali kama, walisa dannikɛla ni suman tigɛbaga bɛɛ ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ.

Tɛmɛsira bɛ sinsin nisɔndiya kan min bɛ sɔrɔ ka fɛn danna ɲɛnamaya banbali nɔfɛ.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ danni ni suman tigɛli la ɲɛnamaya banbali nɔfɛ

2. Dannaya ni kanminɛli nafa sɔrɔli

1. Galasikaw 6:7-9 – “Aw kana aw lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana suman. Mɔgɔ min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ. An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n’an ma an fari faga.”

2. Matiyu 6:19-21 – “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ min na sonw tɛ don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

Yuhana 4.37 O kuma ye tiɲɛ ye nin de la ko: Dɔ bɛ danni kɛ, dɔ wɛrɛ bɛ suman tigɛ.

Kuma min b’a fɔ ko mɔgɔ bɛ danni kɛ, dɔ wɛrɛ bɛ suman tigɛ, o ye tiɲɛ ye.

1. Danni ni suman tigɛ fanga: Kalansen min bɛ bɔ Yuhana 4:37 la

2. Ka wari bila mɔgɔ wɛrɛw la: Dugawu sɔrɔcogo

1. Galasikaw 6:7-9 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-10 - Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o fana na suman tigɛ dɔɔnin, ni min ye danni kɛ ka caya, o fana na suman caman tigɛ.

Yuhana 4.38 Aw ma baara min kɛ, ne ye aw ci ka taa o tigɛ, mɔgɔ wɛrɛw ye baara kɛ, aw donna u ka baara la.

Nin tɛmɛsira ye hakilijigin ye ko an bɛ dugawu caman minnu sɔrɔ, olu bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka baara la, wa ko an ka kan k’an ka waleɲumandɔn jira ni an bɛ nafa sɔrɔ ani ka bolomafara di an yɛrɛ ka baara la.

1. Ala b’an wele ka mɔgɔ wɛrɛw ka baara nafa dɔn

2. Mɔgɔ wɛrɛw ka baara dugaw waleɲumandɔn

1. Efesekaw 4:28 - Sonyalikɛla kana sonyali kɛ tun, nka a ka baara kɛ, ka ko ɲuman kɛ ni a bolow ye, walisa a ka se ka fɛn di min ma.

2. Ntalenw 6:6-11 - Taga wulu fɛ, e sɛgɛnbagatɔ; Aw k'aw hakili to a ka siraw la, ka kɛ hakilitigiw ye.

Yuh.

Dugu kɔnɔ Samarika caman dara Yesu la, muso dɔ ye seereya kɛlen kɔ a ye fɛn minnu bɛɛ fɔ a ye.

1. Seereya fanga: An ka maanaw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ cogo min na u ka dannaya kɛ

2. Ka da Yesu la: Nafa min b’a la k’a ka kanuya sɔrɔ ani k’a tila

1. Romɛkaw 10:14-17 - "...u ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Wa u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ?"

2. Kɛwalew 1:8 - "Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma."

Yuhana 4.40 Samarikaw sera Yesu ma tuma min na, u ye Yesu deli ko a ka to u f.

Samarikaw y’a ɲini Yesu fɛ a ka to u fɛ ani a tora yen tile fila.

1. Yesu ka sɔn ka to mɔgɔw fɛ minnu ye dɛmɛ ɲini a fɛ.

2. Nafa min b’a la ka da mɔgɔw ɲɛ na ka ɲɛsin ladamu ni dannaya wɛrɛw ma.

1. Matiyu 11:28-29 «Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne la. katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.”

2. Romɛkaw 12:15 “A’ ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasikɛlaw ye.”

Yuhana 4.41 Mɔgɔ caman wɛrɛw dara a yɛrɛ ka kuma kosɔn.

Samarikaw dara Yesu ka kuma la.

1. Yesu ka kumaw fanga: Ka Yesu ka dannayako sɛgɛsɛgɛ

2. Ka da a la ani ka sɔn: Ka Yesu ka layidu ta

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Yuh.

Sikari mɔgɔw tun dalen bɛ Yesu la iko Krisita ani diɲɛ Kisibaa, u y’a mɛn kɔfɛ u yɛrɛw fɛ.

1. Mɔgɔ yɛrɛ ka seereya fanga: An ka ko kɛlenw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka dannaya kɛ cogo min na

2. Ka da Matigi la: Dannaya bɛ se ka kuluw lamaga cogo min na

1. Romɛkaw 10:14-17 - Dannaya bɛ bɔ cogo min na cikan mɛnni fɛ ani cikan weleweleda cogo min na

2. Kɛwalew 2:22-24 - Piɛrɛ ka seereya min kɛra Yesu ko la ani Jerusalɛm mɔgɔw ye o seereya jaabi cogo min na

Yuhana 4.43 Tile fila tɛmɛnen kɔ, a bɔra yen ka taa Galile.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko tile fila tɛmɛnen kɔ, Yesu bɔra o yɔrɔ la ka taa Galile.

1. Yesu ka taamaw: Kalan minnu bɛ sɔrɔ cɛsiri ni timinandiya la.

2. Yesu ye misali di cidenyabaara ko la: Ka i sinsin cidenyabaara kan.

1. Marka 12:30 - "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ni i hakili bɛɛ ye, ani ni i fanga bɛɛ ye."

2. Matiyu 11:28-29 - «Aw bɛɛ, aw sɛgɛnnenw ni doni girinyalenw, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya. A’ ye ne ka jɔrɔnanko ta aw kan ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di ani ne majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.”

Yuhana 4.44 Yesu yr ye seereya k ko kira bonya t a yr la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu dɔnbaliya jira a yɛrɛ ka jamana na, hali k’a sɔrɔ a tun ye kira ye.

1: An man kan ka kɛ mɔgɔ wasalenw ye an ka dannaya la, nka an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲumanya dɔn, hali n’an ma sɔn u ka fɔta ma.

2: An ka kan ka sɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ ka miiriya kɔrɔw kan walasa ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲumanya ye, u bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la.

1: Matiyu 7:12 - "Aw b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ fana, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

2: Romɛkaw 12:17-18 - "Aw kana mɔgɔ si ka kojugu sara kojugu, nka aw ka miiri ka bonya da mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, ni a bɛ aw bolo, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

Yuhana 4.45 A sera Galile tuma min na, Galilekaw y’a bisimila.

Yuhana selen Galile, Galilekaw ye a bisimila, olu minnu tun y’a ka baara mɛn Jerusalɛm seli la.

1. Ala ka sebaaya bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ - Yuhana 4:45

2. Dunan bisimila - Yuhana 4:45

1. Romɛkaw 15:8-13 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw cɛma mɔgɔ o mɔgɔ ye, ko a kana a yɛrɛ jate kosɛbɛ ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na. Nka u ka miiri ni hakilitigiya ye, i ko Elohim ye dannaya sumanikɛlan di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma cogo min na.

2. Matiyu 25:35 - Kɔngɔ tun bɛ ne la, aw ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, aw ye min di ne ma, ne tun ye dunan ye, aw ye ne minɛ.

Yuhana 4.46 Yesu seginna Galile Kana, a ye ji diwɛn kɛ yen. Faama dɔ tun bɛ yen, a denkɛ tun bananen don Kapɛrnaum.

Yesu seginna Galile Kana, a tun ye ji yɛlɛma yɔrɔ min na ka kɔrɔ ka kɛ diwɛn ye. Faama dɔ bɔra Kapɛrnaum, a y’a ɲini Yesu fɛ a k’a denkɛ kɛnɛya, o min tun bananen don.

1. Yesu ka sebaaya banbali: Yesu ye mɔgɔba Denkɛ kɛnɛya cogo min na

2. Yesu seginna Galile: A kɛnɛyali dakabanako la

1. Marka 5:21-43 - Yesu ye muso dɔ kɛnɛya, joli tun bɛ min na kabini san 12

2. Yuhana 11:1-44 - Yesu ye Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma

Yuhana 4.47 A y’a mɛn tuma min na ko Yesu bɔra Jude jamana na ka taa Galile, a taara a deli ko a ka jigin ka a denkɛ kɛnɛya.

Yesu ye cɛ dɔ denkɛ kɛnɛya min tun bɛ saya waati la.

1. Yesu ye ɲɛnamaya ni kɛnɛya sɔrɔyɔrɔ ye.

2. Ala ka sebaaya bɛ se sɔrɔ dimi ni tɔɔrɔ bɛɛ kan.

1. Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Matiyu 9:22 - "Nka Yesu y'a yɛlɛma, a y'a ye tuma min na, a ko: «Ne denmuso, i dusu saalo, i ka dannaya ye i kɛnɛya. Muso kɛnɛyara kabini o waati."

Yuhana 4.48 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ni aw ma taamashyɛnw ni kabakow ye, aw tɛna da a la.»

Yesu b’a fɔ cɛ dɔ ye ko a ka kan ka taamashyɛnw ni kabakow seereya walisa ka da a la.

1. Dannaya ka kan: Yesu ani kabakow fanga

2. Yesu ka dalilu: Ka yeli ye, o ye dannaya ye

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

Yuhana 4.49 Faama y'a fɔ a ye ko: «Matigi, jigin sani ne den ka sa.»

Faamatigi y’a ɲini Yesu fɛ a ka jigin ka a denkɛ kɛnɛya sani a ka sa.

1. Dannaya fanga: Ka da Yesu la, o bɛ se ka na ni kabakow ye cogo min na

2. Fa ka kanuya: Fa bɛna taa fo yɔrɔ min na a den kosɔn

1. Marka 5:35-43 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya ni hakili jugu ye

2. Matiyu 8:5-13 - Yesu ye kɛlɛcɛba dɔ kɛnɛya

Yuhana 4.50 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Taa. i denkɛ ɲɛnama don. Yesu ye kuma min fɔ a ye, o cɛ dara o la, ka taa.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka kumaw fanga jira ka kɛnɛya ni dannaya lase cɛ ma min tun bɛ dɛmɛ ɲini kosɛbɛ.

1. "An Matigi ka kumaw fanga".

2. "Dannaya bɛ kɛnɛya min lase".

1. Marka 5:35-36 - A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa dugu kɔnɔ aw kɛrɛfɛ, aw na fali sirilen sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ, faliden dɔ sirilen bɛ a fɛ. Ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ aw ye, aw k'a fɔ ko: Matigi mago bɛ u la. A na u ci o yɔrɔnin bɛɛ.»

2. Yakuba 5:15 - Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Yuhana 4.51 A jigintɔ tuma min na, a ka baarakɛlaw y'a kunbɛn k'a fɔ a ye ko: «I denkɛ ɲɛnama don.»

Yesu ka baarakɛlaw y’a kunbɛn k’a to jigintɔ la, k’a ladɔnniya ko a denkɛ ɲɛnama don.

1: Ka da kabakow la - An ka kan ka dannaya kɛ tuma bɛɛ ani ka da kabakow la, i n’a fɔ Yesu y’a kɛ cogo min na tuma min na a ye a denkɛ kɛnɛyali kibaruya sɔrɔ.

2: Jigiya waati gɛlɛnw na - Hali waati gɛlɛnw na, jigiya ka kan ka sɔrɔ an na, i n’a fɔ Yesu y’a kɛ cogo min na tuma min na u y’a fɔ a ye ko a denkɛ kɛnɛyara.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2: Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

Yuhana 4:52 O kɔ, a ye u ɲininka waati min na a y’a daminɛ ka kow ɲɛnabɔ. U y'a fɔ a ye ko: «Kunu lɛrɛ wolonwulanan na, sumaya y'a bila.»

Cɛ dɔ ye mɔgɔw kulu dɔ ɲininka a kɛnɛyali kɛra waati jumɛn na, u y’a jaabi ko don tɛmɛnen don sanga wolonwulanan na.

1. Dannaya min bɛ Ala ka kɛnɛyali sebaaya la, o bɛ se ka ye tuma caman na cogoyaw la minnu ma deli ka kɛ.

2. A nafa ka bon ka da Ala ka waati la ani ka muɲu walisa a sago ka dafa.

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Yakuba 5:16 - O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon kosɛbɛ i n’a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na.

Yuhana 4.53 O la, a fa y'a dòn ko Yesu y'a fò a ye o waati kelen de la, ko: «I denke ɲɛnama don.»

Fa dɔ dara Yesu la tuma min na a denkɛ kɛnɛyara o waati kelen na, Yesu y’a fɔ ko a denkɛ bɛna ɲɛnamaya.

1. Ala bɛ se ka kabakow kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni an bɛ an ka dannaya da a kan.

2. Se bɛ Yesu ye ka an kɛnɛya ani ka an lasegin ɲɛnamaya la.

1. Yuhana 4:53 - "O cogo la, a fa y'a dɔn ko Yesu y'a fɔ a ye o waati kelen na, ko : «I denkɛ ɲɛnama don.»

2. Marka 5:36 - "Aw kana siran, aw ka da dɔrɔn."

Yuhana 4.54 Nin ye kabako filanan ye, Yesu ye min k, tuma min na a bɔra Jude jamana na ka taa Galile.

Yesu ye kabako filanan kɛ tuma min na a bɔra Jude ka taa Galile.

1. Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya yɛlɛma: Yesu ka kabakow lajɛ

2. Yesu n’a ka taama Galile: Kalan min kɛra dannaya ni kanminɛli la

1. Romɛkaw 8:28: An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka nafa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Matiyu 28:18-20: O kɔ, Yesu nana u ma k’a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.”

Yuhana 5 bɛ cɛ dɔ kɛnɛyali ɲɛfɔ Bɛtizada jidagayɔrɔ la, sɔsɔli min kɛra o kɔfɛ lafiɲɛ don labatoli ko la, ani Yesu ka jɛmukan min kɛra a ni Fa Ala cɛsira kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye Jerusalɛm Yahutuw ka seli dɔ senfɛ. A ye cɛ dɔ sɔrɔ Bɛtizada jida la min tun ye banabagatɔ ye kabini san bisaba ni seegin. Tuma min na Yesu y’a dɔn ko a bɛ o cogo la kabini waati jan, a y’a ɲininka n’a b’a fɛ ka kɛnɛya. Cɛ y’a ɲɛfɔ kɔfɛ ko a tɛ se ka don jidaga kɛnɛyaji kɔnɔ tuma min na u wulila, Yesu y’a fɔ a ye ko a ka a ka bɔgɔdaga ta ka taama. O yɔrɔnin bɛɛ, a kɛnɛyara ani a y’a kɛ i ko a fɔra cogo min na (Yuhana 5:1-9).

Dakun 2nan: Nka, o kabako ye sɔsɔli lawuli sabu a kɛra lafiɲɛ don na. Yahutuw ɲɛmɔgɔw ma cɛ kɛnɛyalen dɔrɔn kɔrɔfɔ a ka bɔgɔdaga ta, nka Yesu fana kɔrɔfɔli ko a ye o baara sugu kɛ lafiɲɛ don na. U ka kɔrɔfɔli jaabi la, Yesu y’a fɔ ko ‘Ne Fa bɛ a ka baara la tuma bɛɛ fo ka na se bi ma ne fana bɛ baara la.’ O fɔlen min bɛ bɛn Ala ma, o ye Yahutu ɲɛmɔgɔw dimi ka taa a fɛ, u y’a ɲini ka t’a fɛ k’a faga ka lafiɲɛ don tiɲɛ dɔrɔn, nka hali ka Ala wele a yɛrɛ Fa k’a yɛrɛ kɛ kelen ye ni Ala ye (Yuhana 5:10-18).

Dakun 3nan: Ka a lafasa nin jalakiw ma, Yesu ye jɛmukan jan kɛ a ni Ala Fa cɛsira kan k’a ɲɛfɔ Denkɛ tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ma dɔrɔn min b’a ye ko Fa bɛ fɛn o fɛn kɛ Denkɛ fana bɛ o cogo kelen na ka ɲɛnamaya di mɔgɔ ma min b’a fɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ kiri tigɛ bawo Denkɛ Cɛ bɛ seereya kɛ seere naani n’o ye Yuhana Batiselikɛla ka baara ye Fa yɛrɛ Sɛbɛnniw bɛ ɲɛnamaya banbali ɲɛminɛ minnu bɛ mɛnni kɛ dannaya la hali bi hali ni dalilu caman bɛ yen Yahutu ɲɛmɔgɔw banna ka na a fɛ ɲɛnamaya banbali kumakan kɔrɔfɔli gɛlɛnw u ka dannayabaliya (Yuhana 5:19-47).

Yuhana 5.1 O kɔfɛ, Yahutuw ka seli kɛra. Yesu taara Jerusalɛm.

Nin tɛmɛsira bɛ misali dɔ ɲɛfɔ, Yesu taara Jerusalɛm ka taa Yahutuw ka seli dɔ la.

1: Yesu b’a jira an na ko a nafa ka bon ka an sen don diinɛ seliw la ani ka kɛ jɛkulu kɔnɔ ni dannabaa tɔw ye.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka Ala ka cikanw labato.

1: Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen kɔnɔ: " I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

2: Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

Yuhana 5.2 Sagaw ka sugu da la, jidaga dɔ bɛ Jerusalɛm, o min bɛ wele Heburukan na ko Betesda.

Nin tɛmɛsira bɛ jidagayɔrɔ dɔ ɲɛfɔ min tɔgɔ ye ko Bɛtisda, o min bɛ saga sugu kɛrɛfɛ Jerusalɛm.

1. Yesu bɛ yen tuma bɛɛ ni an mago bɛ an na.

2. Ala bɛ baara kɛ gundo siraw la.

1. Zaburu 138:7 - Hali ni ne bɛ taama gɛlɛya cɛma, i na ne lakunu, i na i bolo kɔrɔta ne juguw ka diminya kama, i kininbolo na ne kisi.

2. Yakuba 5:13-15 - Yala aw dɔw tɔɔrɔla wa? A ka delili kɛ. Yala nisɔndiya dɔ bɛ yen wa? A ka Zaburuw da. Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Yuh.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 5:3 kɔnɔ, o bɛ fiyentɔw kuluba dɔ ɲɛfɔ minnu bɛ ka makɔnɔni kɛ Bɛtizada jida la, ji ka wuli.

1. Ala ka hinɛ mɔgɔ minnu bɛ dankan na - Ka jigiya ni dususalo cikan sɛgɛsɛgɛ ka bɔ Yuhana 5:3 la.

2. Ka se sɔrɔ sebaliya kan - Ka dannaya fanga sɛgɛsɛgɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1. Matiyu 11:28 - Aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè, aw ka na ne ma, ne na aw lafiya.

2. Esayi 35:3-6 - Aw ka bolo barikamaw barika bonya, ka gɛnɛgɛnɛ barikamaw sabati. A fɔ siranbagatɔw ye ko: «Aw ka barika bonya, aw kana siran.»

Yuhana 5.4 Katuguni mɛlɛkɛ dɔ jigira waati dɔ la jidaga kɔnɔ ka ji jɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kabako dɔ fɔ Bɛtizada jidagayɔrɔ la, mɛlɛkɛ dɔ tun bɛna na ji tɔɔrɔ yɔrɔ min na, ani mɔgɔ o mɔgɔ ye sen don a la fɔlɔ, o kɛnɛyara u ka bana na.

1. I jigi da Ala ka kabakow kan - Dannaya sebaaya ka kɛnɛya

2. Bolo yebali - Ala ka kɛli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 5:15 - “Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.”

2. Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.”

Yuhana 5.5 Cɛ dɔ tun bɛ yen, bana tun bɛ min na san bisaba ni seegin.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min tun bɛ bana dɔ la kabini san 38.

1: Yesu de ye furakɛlikɛla laban ye. Foyi man gɛlɛn a ma kojugu.

2: Bana ni tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ Ala fɛ walasa k’a sago kɛ.

1: Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2: Matiyu 8:17 - Walisa kira Esayi ye min fɔ, o ka dafa, ko: «A yɛrɛ ye an ka barikantanw ta ka an ka banaw ta.»

Yuhana 5.6 Yesu ye a nkalon ye tuma min na, a y’a dɔn ko a bɛ o ko la kabini tuma jan, a y’a fɔ a ye ko: «I b’a fɛ ka kɛnɛya wa?»

Yesu nana cɛ dɔ sɔrɔ min tun dalen bɛ bana na kabini waati jan, a y’a ɲininka n’a b’a fɛ ka kɛnɛya.

1. Ala ka kɛnɛya sebaaya - Yesu ye banabagatɔ kɛnɛya cogo min na kabako la

2. Dannaya fanga - Ka da Ala la cogo min na kabakow kosɔn

1. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Yakuba 5:14-15 - Yala banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la . Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Yuhana 5.7 Cɛ sebali y'a jaabi ko: «Matigi, mɔgɔ si tɛ ne fɛ ni ji bɛ ka ne don jidaga kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min tɛ se ka don jidagayɔrɔ la ni a tɔɔrɔla, bawo mɔgɔ si t’a dɛmɛ k’a dɛmɛ.

1: Yesu b’a jira an na ko, hali an ka dɛmɛnbaliya waatiw la, a bɛ yen walisa k’an dɛmɛ.

2: An bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ k’a dɔn ko Matigi tɛna an to ka kɛlɛ kɛ an kelen na.

1: Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2: Heburuw 13:5-6 - “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.” O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye; Ne tɛna siran; mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?”

Yuhana 5.8 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Wuli ka i ka dilan ta ka taama.»

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun tɛ se ka taama, ka ci bila a ma ko a ka a ka dilan ta ka taama.

1. Yesu ye Furakɛla laban ye - Yuhana 5:8

2. Kanminɛli fanga - Yuhana 5:8

1. Matiyu 9:2-7 - Yesu ye paraliden dɔ kɛnɛya

2. Kɛwalew 3:1-8 - Piɛrɛ ni Yuhana ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun ye senkelen ye kabini a bange waati

Yuhana 5.9 O yɔrɔnin bɛɛ la, cɛ kɛnɛyara, a y’a ka dilan ta ka taama, o don kelen na, lafiɲɛ don kɛra.

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ kɛnɛyali ɲɛfɔ ka ɲɛ Yesu fɛ lafiɲɛ don na.

1. An bɛ se ka an jigi da Yesu kan ko a bɛna kɛnɛya ni seginkanni di, hali lafiɲɛ donw na.

2. Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma bɛ ye hali ni u bɛ tugu lafiɲɛ don sariyaw kɔ.

1. Esayi 53:5, "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye."

2. Yakuba 5:14-15, "Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele, u ka delili kɛ a ye, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na kɛ." banabagatɔw kisi, Matigi na a lakunun, ni a ye jurumuw kɛ, u na yafa a ma.»

Yuhana 5.10 Yahutuw y’a fɔ a kɛnɛyalen ye ko: «Lafiɲɛ don don.

Cɛ min kɛnɛyara a ka barikantanya la, Yahutuw ye o sɔsɔ sabu a tun bɛ a ka dilan ta lafiɲɛ don na.

1. Yesu b’a janto mɔgɔw la ka tɛmɛ diinɛ sariyaw kan.

2. Yesu bɛ hɔrɔnya lase an ma ka bɔ farikolo ni hakili ta fan fɛ dɛsɛw la.

1. Matiyu 12:1-14 - Yesu b’a ka kalandenw lafasa ko u ye suman tigɛ lafiɲɛ don na.

2. Luka 13:10-17 - Yesu ye muso kɛnɛya lafiɲɛ don na, ka a ka kɛwalew lafasa.

Yuhana 5.11 A y’u jaabi ko: «Min ye ne kɛnɛya, o y’a fɔ ne ye ko: «I ka i ka dilan ta ka taama.»

Nin tɛmɛsira bɛ ɲɔgɔnye dɔ ɲɛfɔ Yesu ni mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛyako dɔ la. Yesu b’a ɲɛfɔ ko ale de ye o tigi kɛnɛya ani ka ci bila u ma ko u ka u ka dilan ta ka taama.

1. Yesu ka kɛnɛyali sebaaya: Ka kabakow sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka ɲumanya: Kɛnɛya dicogo seli

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn; a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili tun bɛ a kan min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Ekisode 15:26 - A ko: Ni i ye Matigi i ka Ala kan lamɛn ni timinandiya ye, ka ko ɲuman kɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka i tulo da a ka ci fɔlenw kan, ka a ka sariyaw bɛɛ mara, ne ne ye nin bana minnu lase Misirakaw ma, ne tɛna olu si lase i ma, katuguni ne ye Matigi ye min bɛ i kɛnɛya.»

Yuhana 5.12 U y’a ɲininka ko: «Mɔgɔ jumɛn y’a fɔ i ye ko i ka i ka dilan ta ka taama?»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ye kabako kɛ ka cɛ dɔ kɛnɛya.

1: Yesu ye kɛnɛya ni jigiya sɔrɔyɔrɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: Yesu ka kumaw fanga bɛ se ka ɲɛnamaya ni kɛnɛya lase an ma.

1: Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ."

2: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya, ɔwɔ, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Yuh.

Cɛ min kɛnɛyara, o tun t’a dɔn mɔgɔ min y’a kɛnɛya sabu Yesu tun bɔra o yɔrɔ la, yɔrɔ min tun falen bɛ mɔgɔw la.

1: Ala bɛ baara kɛ gundo siraw la, hali ni an tɛ a ka kɛta dɔn tuma bɛɛ, a bɛ yen tuma bɛɛ.

2: Ala ka sebaaya ni a ka kanuya bɛ tɛmɛ an ka faamuyali kan, wa a bɛ baara kɛ cogoyaw la minnu tɛ se ka faamuya.

1: Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ten, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka a dɔn i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Yuhana 5.14 O k, Yesu y’a ye Alabatosoba kn, a y’a fò a ye ko: «I k=ra, i kana jurumu k tun, walisa ko jugu t= i la.»

Yesu ye o cɛ kɛnɛya ani a y’a lasɔmi ko a kana jurumu kɛ tuguni, n’o tɛ, ko jugu dɔ bɛ se ka kɛ.

1. Yesu ka sebaaya: Hakilijigin don an ka nimisa

2. Yesu ka hakilisigi: Ale de ye ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ ye

1. Rom=kaw 6:12-14 - "O de kosn, aw kana jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la, walisa aw ka a nege juguw kanmin Minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la, i ka i yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ di a ma ka kɛ tilennenya minɛn ye.

2. Ezekiɛl 18:20-22 - "Ni min bɛ jurumu kɛ, o na sa. Denkɛ tɛna a fa ka tilenbaliya ta, fa fana tɛna a denkɛ ka tilenbaliya ta. Mɔgɔ tilennen ka tilennenya na kɛ a kan." 0, mɔgɔ juguw ka juguya na kɛ a kan, nka ni mɔgɔ juguw y'a ka jurumuw bɛɛ bɔ a ka jurumuw bɛɛ la, ka ne ka sariyaw bɛɛ mara, ka o kow kɛ, a na ɲɛnamaya ka sa."

Yuhana 5.15 Cɛ taara k’a fɔ Yahutuw ye ko Yesu de y’a kɛnɛya.

Cɛ dɔ kɛnɛyara Yesu fɛ ani a ye o ko fɔ Yahutuw ye.

1. Yesu ye Furakɛla laban ye ani a bɛ na ni jigiya ni dafalenya ye.

2. An ka kan ka dannaya kɛ Yesu la ani ka seereya kɛ a ka kɛwalew la.

1. Esayi 53:5 - «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.”

2. Matiyu 9:2 - «A filɛ, mɔgɔ dɔw nana ni farikolo yɔrɔ dɔ ye, a dalen bɛ dilan kan. Yesu y'u ka dannaya ye tuma min na, a y'a fɔ paraliden ye ko: «Ne denkɛ, i ja gɛlɛya. aw ka jurumuw yafara u ma.”

Yuhana 5.16 O de kosɔn Yahutuw ye Yesu tɔɔrɔ, k’a ɲini k’a faga, katuguni a ye o kow kɛ lafiɲɛ don na.

Yahutuw ye Yesu tɔɔrɔ ani u y’a ɲini k’a faga sabu a tun bɛ kabakow kɛ lafiɲɛ don na.

1. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka se ka kanuya kɛ hali ni tɔɔrɔ bɛ a kan

2. Dannaya barika: Yesu ka dannaya fanga faamuyali a ka cidenyabaara la

1. Romɛkaw 12:14-21 - Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka dugawu kɛ olu ye; aw ka dugawu kɛ ani aw kana danga.

2. Matiyu 5:38-42 - Aw y’a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ bɛ ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na. Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana kojugukɛla kɛlɛ. Nka ni mɔgɔ dɔ ye i kininbolo da gosi, i ka tɔ kelen fana wuli.

Yuhana 5.17 Yesu y’u jaabi ko: «Ne Fa bɛ baara kɛ fo ka na se bi ma, ne fana bɛ baara kɛ.»

Yesu bɛ ka mɔgɔw hakili jigin ko Ala bɛ baara kɛ tuma bɛɛ ani ko ale yɛrɛ fana bɛ baara kɛ.

1. Ala ka baara banbali - Ala ka baara min bɛ senna an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ani an bɛ se ka an sen don o la cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Yesu ye misali ye - Ka jateminɛ kɛ cogo min na Yesu ka yɛrɛdi Ala ka baara la, o bɛ se ka dusu don an kɔnɔ ka baara kɛ a ye.

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Kolosekaw 3:23 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye.

Yuh.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu y’a fɔ ko Ala ye a Fa ye, o ye Yahutuw dimi, o kɛra sababu ye u k’a ɲini k’a faga sabu a ye lafiɲɛ don tiɲɛ ani k’a yɛrɛ kɛ kelen ye ni Ala ye.

1. Yesu ka kumaw fanga: A ka Ala fɔli ko a fa ye tariku sira Changé cogo min na

2. Dannaya musaka: Yesu ka saraka kɛtɔ k’a jɔ a jɔyɔrɔ la

1. Yuhana 8:58-59 - Yesu ko: "Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko sani Ibrahima ka bange, ne bɛ yen."

2. Matiyu 10:32-33 - Yesu ko: "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ."

Yuhana 5.19 Yesu y’u jaabi k’a fɔ u ye ko: Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko Denkɛ tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ la, nka a bɛ min kɛ Fa fɛ, katuguni a bɛ fɛn o fɛn kɛ, Denkɛ fana bɛ o ɲɔgɔn kɛ .

Yesu b’a fɔ jama ye ko a bɛ se ka min kɛ dɔrɔn, a bɛ Fa ka ko minnu kɛ, ani ko a bɛ Fa ka ko minnu kɛ, a bɛ olu kelenw de kɛ.

1. Ka dege ka tugu Fa ka misali kɔ

2. Ala sago kɛli ni Fa bɛ min kɛ

1. Matiyu 11:29 - Aw ka ne ka juru ta aw kan ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu ka di ani ne majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

2. Zaburu 40:8 - Ne ka Ala, i sago kɛli ka di ne ye; i ka sariya bɛ ne dusukun na.

Yuhana 5.20 Katuguni Fa bɛ Denkɛ kanu, a bɛ a yɛrɛ ka kɛwalew bɛɛ jira a la.

Fa bɛ Denkɛ kanu ani a b’a ka kɛwalew jira a la walisa hadamadenw ka kabakoya.

1: Fa ka kanuya min bɛ a denkɛ la ani o kanuya bɛ jira cogo min na

2: Ala ka baara kabakomaw: Ka kabakoya a ka danfɛnw na

1: Dutɛrɔnɔmɛ 4:32-40 - I ka don tɛmɛnenw ɲininka sisan, kabini Ala ye hadamaden da dugukolo kan don min na, ka a ɲininka kabini sankolo fan dɔ fɛ ka taa a bila sankolo fan dɔ la, ni o bɛ yen fɛn dɔ kɛra i n'a fɔ nin koba in, walima a mɛnna o cogo la wa?

2: Zaburu 19:1-3 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; Sankolo bɛ a bololabaara jira. Don o don bɛ kuma fɔ, su ni su bɛ dɔnniya jira. Kuma ni kan tɛ yen, u kan tɛ mɛn yɔrɔ min na.

Yuhana 5.21 Fa Ala b suw lakunun ka u lakunu cogo min na. O cogo kelen na, Denkɛ b'a fɛ mɔgɔ minnu na, a bɛ olu ɲɛnamaya.»

Fa ni Denkɛ fila bɛɛ bɛ se ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ ma, u bɛ min sugandi.

1: Se min bɛ mɔgɔ teliya la

2: Ɲɛnamaya min falen bɛ fɛn caman na

1: Ezekiɛl 37:1-14 - Kolo jalenw kɔji

2: Romɛkaw 8:11 - Ɲɛnamaya Ni Krisita Yesu la

Yuhana 5.22 Fa Ala tɛ kiri tigɛ mɔgɔ si kan, nka a ye kiri bɛɛ di Denkɛ ma.

Fa Ala ye kiri bɛɛ di Denkɛ ma.

1. Denkɛ ka sebaaya: Yesu ka kuntigiya bɛ jigiya di an ma cogo min na

2. Ala ka masaya: A bɛ masaya kɛ cogo min na kiritigɛ bɛɛ kan

1. Yuhana 5:22 - Fa Ala tɛ kiri tigɛ mɔgɔ si kan, nka a ye kiri bɛɛ di Denkɛ ma

2. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

Yuhana 5.23 Mɔgɔw bɛɛ ka Denkɛ bonya i ko u bɛ Fa bonya cogo min na. Min tɛ Denkɛ bonya, o tɛ a cibaa Fa bonya.

Mɔgɔw ka kan ka Denkɛ bonya, i n’a fɔ u bɛ Fa bonya cogo min na, ni u ma Denkɛ bonya, u tɛ bonya da Fa kan min y’a ci.

1. Fa ni Denkɛ bonya nafa ka bon

2. Jɛɲɔgɔnya min tɛ se ka faranfasi Fa ni Denkɛ cɛ

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2. Kolosekaw 1:15-17 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ. Katuguni fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, kuntigiw wo, faamaw wo, faamaw wo, fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn. A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ sirilen bɛ ale de la.

Yuhana 5.24 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ min bɛ ne ka kuma lamɛn ka da ne cibaa la, ɲɛnamaya banbali b’a bolo, nka a tɛna se ka jalaki. Nka a bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la.

Dannabaaw bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la, ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1: An mana fɛn o fɛn kɛ, Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma bɛ se k’an kisi ani ka ɲɛnamaya banbali di an ma.

2: An ye ɲɛnamaya banbali nilifɛn sɔrɔ min tɛ se ka da a la, dannaya barika la Yesu la.

1: Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Yuhana 5.25 Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko waati bɛ na, sisan sera, suw na Ala Denkɛ kan mɛn.

Waati bɛ na, mɔgɔ salenw na Ala Denkɛ kan mɛn ka lakunu.

1. Ala ka sebaaya ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ salenw ma

2. Lakununni ni ɲɛnamaya banbali jigiya

1. Ezekiɛl 37:1-14 (Kolo jalenw yeli) .

2. Yuhana 11:25-26 (Yesu ka lakununni weleweleda) .

Yuhana 5.26 Katuguni Fa Ala b ni a yr ye cogo min na. O cogo la, a ye o di Denkɛ ma walisa a ka ɲɛnamaya sɔrɔ a yɛrɛ la.

Fa ye ɲɛnamaya di Denkɛ ma, walisa a fana ka ɲɛnamaya sɔrɔ a yɛrɛ la.

1. Ɲɛnamaya fanga: Ala ye ɲɛnamaya di an ma cogo min na

2. Ɲɛnamaya nilifɛn: Ala ka dugawu sɔrɔli

1. Romɛkaw 6:23 - “Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.”

2. Yuhana 3:16 - “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

Yuhana 5.27 A ye fanga di a ma ka kiri tigɛ fana, katuguni a ye Mɔgɔ Denkɛ ye.

Se dira Yesu ma ka bɔ Ala yɔrɔ walisa a ka kiri tigɛ iko a ye Mɔgɔ Denkɛ ye.

1. Yesu: Kiiritigɛla bɛ bɛɛ la

2. Mɔgɔ Denkɛ ka fanga

1. Matiyu 28:18 - Yesu nana kuma u fɛ ko: Sebaaya bɛɛ dira ne ma sankolo ni dugukolo kan.

2. Heburuw 10:30 - Katuguni an b’a dɔn min y’a fɔ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na sara, Matigi ko ten.» A fana ko: «Matigi na kiri tigɛ a ka mɔgɔw kan.»

Yuhana 5.28 Aw kana kabakoya nin ko in na, katuguni waati bɛ na, kaburu kɔnɔmɔgɔw bɛɛ na a kan mɛn.

Waati bɛ na, kaburu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛna kunun ka Matigi kan mɛn.

1: Jigiya bɛ lakununni na - Yuhana 5:28

2: Matigi kan ye Sebaaya ye - Yuhana 5:28

1: 1 Tesalonikekaw 4:16 - Sabu Matigi yɛrɛ na jigin ka bɔ sankolo la ni kulekan ye, ni mɛlɛkɛba kan ye, ani ni Ala ka burufiyɛkan ye.

2: Esayi 25:8 - A na saya munumunu fo abada, Matigi Ala na ɲɛji ko ka bɔ ɲɛda bɛɛ la.

Yuhana 5.29 A na bɔ. Minnu ye ko ɲuman kɛ, olu ka se ka ɲɛnamaya lakunu. Minnu ye kojugu kɛ, olu lakununni ka kɛ jalaki la.

Tɛmɛsira bɛ kuma ɲɛnamaya ni danga kununni kan, ani an ka kɛwalew sani lakununni ka kɛ, o bɛna nɔ bila cogo min na an bɛna lakununni min sɔrɔ.

1. An ka kɛwalew kɔlɔlɔw: An ka sugandili bɛ an ka siniɲɛsigi cogoya

2. Tilennenya dugaw: Ka ɲɛnamaya lakununni sɔrɔ

1. Talenw 11:19 - Tilennenya bɛ na ni ɲɛnamaya ye cogo min na, mɔgɔ min bɛ tugu kojugu kɔ, o bɛ tugu o kɔ fo ka se a yɛrɛ ka saya ma.

2. Yakuba 2:14-17 - Nafa jumɛn b’a la, ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwale si t’a la? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa? A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya ani ka balo ɲuman sɔrɔ », nka foyi tɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la? O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni a ma fara wale kan, o ye salen ye.

Yuhana 5.30 Ne yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ, i ko ne bɛ a mɛn cogo min na, ne bɛ kiri tigɛ. katuguni ne tɛ ne yɛrɛ sago ɲini, nka ne Fa sago de bɛ ne ci.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an ka kan ka Ala sago ɲini sanni ka an yɛrɛ sago ɲini.

1: An ka kan k’a ɲini ka Ala sago kɛ sanni ka an yɛrɛ sago kɛ.

2: An k’an jija ka tugu Yesu ka misali la walisa ka Ala sago ɲini an yɛrɛ sago nɔ na.

1: Yakuba 4:13-15 - Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko: “Bi walima sini an bɛna don nin dugu in na, ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ”— o bɛɛ n’a ta, aw t’a dɔn sini bɛna kɛ min ye ka a naati. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, aw ka kan k’a fɔ ko: “Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.”

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Yuhana 5.31 Ni ne ye ne yr seereya, ne ka seereya t ti ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 5:31 la, o b’an hakili jigin ko an ka seereya tɛ tiɲɛ ye ni an bɛ seereya kɛ an yɛrɛw kan.

1. "Kuncɛbaya farati: Ka dannaya don an yɛrɛ la".

2. "Ka ɲɛtaa lakika sɔrɔ majigilenya fɛ".

1. 2 Kɔrɛntekaw 10:12 - “A tɛ kɛ ko an b’an ja gɛlɛya k’an yɛrɛ jate walima k’an yɛrɛ suma ni mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ u yɛrɛ tanu. Nka ni u bɛ u yɛrɛ suman ɲɔgɔn fɛ, ka u suma ɲɔgɔn na, u tɛ faamuyali sɔrɔ.”

2. Ntalenw 16:18 - “Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin.”

Yuhana 5.32 Dɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ ne seereya kɛ. Ne b'a dɔn ko a bɛ seereya min kɛ ne ko la, o ye tiɲɛ ye.»

Yesu ye seereya kɛ a ka kumaw tiɲɛ na, a kɛtɔ ka seere wɛrɛ fɔ.

1: Ala ka Kuma ye Tiɲɛ ye ani mɔgɔ bɛ se ka da a la.

2: Seereya min bɛ bɔ yɔrɔ caman na, o ye tiɲɛ taamasyɛn ye.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 17:6 - Seere fila walima saba ka seereya kan, mɔgɔ min bɛna sa, o bɛ faga; mɔgɔ man kan ka faga seere kelen ka seereya kosɔn.

2: 1 Timote 2:5 - Katuguni Ala kelenpe de bɛ Ala ni hadamadenw cɛ, cɛ Krisita Yesu.

Yuhana 5.33 Aw ye ci bila Yuhana ma, a ye tiɲɛ seereya kɛ.

Yuhana ye tiɲɛ seere ye.

1: An bɛ se k’an ɲɛsin Yuhana ma walisa ka tiɲɛ seereya sɔrɔ ani ka tugu a ka misali kɔ.

2: An ka kan ka tiɲɛ ɲini ani ka baara kɛ ni Yuhana ka kalansiraw ye walasa k’an bilasira.

1: Ntalenw 12:17 - Min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ tilennenya jira, nka seere nkalontigɛla bɛ nanbara jira.

2: Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tilennenya ye, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di. ni jogo ɲuman dɔ bɛ yen, ni tanuli dɔ bɛ yen, aw ka miiri o kow la.

Yuhana 5.34 Nka ne tɛ seereya sɔrɔ mɔgɔ fɛ, nka ne bɛ nin kumaw fɔ walisa aw ka kisi.

Yesu tɛ sɔn seereya ma ka bɔ hadamadenw yɔrɔ, o nɔ na, a bɛ kuma walisa mɔgɔw ka kisi.

1. Yesu ka kumaw: Kisili sira

2. Ka ban hadamadenw ka seereya la: Ka sɔn Yesu ka kalansiraw ma

1. Yuhana 3:16-17 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka a jalaki." diɲɛ, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

2. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da a la i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni a dusukun ye ka tilennenya kɛ. " ;

Yuh.

Yuhana 5:35 b kuma Yesu ko la iko yeelen min na a nɔfɛmɔgɔw tun bɛ sɔn ka ɲagali waati dɔ kɔnɔ.

1. Yeelen min bɛ yeelen bɔ dibi la: Yesu ka kanuya fanga

2. Ka nisɔndiya yeelen na: Ka Yesu ka na seli kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yuhana 8:12 - "Yesu y'a fɔ u ye ko kura ko: Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw tɛ kandili mana k'a bila bugu jukɔrɔ, fɔ kandida kan, ani." o bɛ yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye.Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka aw sankolola Fa bonya.»

Yuhana 5.36 Nka ne ka seereya ka bon ni Yuhana ta ye, katuguni ne Fa ye baara minnu di ne ma ka ban, ne ka baara minnu b k, olu b ne seereya ko Fa Ala de ye ne ci.

Yuhana 5:36 bɛ dalilu di Yesu ka Ala ka cidenyabaara kan, Fa ye baara minnu di a ma a ka kɛ.

1. Yesu cilen Fa fɛ ka taa Ala ka baara kɛ dugukolo kan yan.

2. An yɛrɛ ka kɛwalew bɛ se ka kɛ Yesu ka Ala ka cidenyabaara seereya ye.

1. Romɛkaw 8:14-17 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu ye Ala denw ye.

2. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

Yuhana 5.37 Fa min ye ne ci, o ye ne seereya ye. Aw ma a kan mɛn waati si la, aw ma a cogoya ye fana.

Yesu b’a fɔ ko Yahutuw wala mɔgɔ wɛrɛ si ma Ala kan wala a cogoya ye wala k’a mɛn.

1. Ala yebali faamuyali - Ala ka yebali gundo sɛgɛsɛgɛli

2. Ala kan mɛnni - Ala ka bilasirali lamɛn cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Heburuw 11:27 - Dannaya de kosɔn Musa bɔra Misira, a ma siran masakɛ ka dimi ɲɛ. katuguni a ye muɲuli kɛ i n'a fɔ a ye Yebali ye.

2. Esayi 40:12 - A ye ji suman a bolo dingɛ kɔnɔ, ka sankolo suman ni bɔgɔdaga ye, ka dugukolo buguri minɛ sumanikɛlan na, ka kuluw pese balansi la, kuluw pese ni a ka bɛrɛbɛn?

Yuhana 5.38 A ka kuma ma to aw la.

Mɔgɔw tɛ sɔn ka da Yesu la, hali k’a sɔrɔ u ma sɔn a ka cikan ma.

1. Yesu ka kuma fanga: An bɛ se ka da fɛn minnu na, an tɛ se ka da olu la cogo min na

2. Ka se sɔrɔ dannabaliya kan: Mun na an ka kan ka da Yesu la

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

Yuhana 5:39 Aw ye Bibulu tɛmɛsiraw ɲini; Katuguni aw b'a miiri ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw la olu de la.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don an kɔnɔ ka tɛmɛsiraw kalan, iko u bɛ Yesu seereya cogo min na ani ɲɛnamaya banbali bɛ u kɔnɔ.

1. Ka to Ala ka Kuma la - Mun na Sɛbɛnniw ɲinini nafa ka bon dannaya la

2. Yesu ka seereya - Sɛbɛnniw bɛ Yesu jira an na cogo min na

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Yuhana 6:63 - "Ni de bɛ ɲɛnamaya di, farisogo nafa tɛ foyi la, ne bɛ kuma minnu fɔ aw ye, olu ye ni ye, u ye ɲɛnamaya ye."

Yuhana 5.40 Aw t=na na ne ma walisa aw ka namaya sr.

Yesu b mɔgɔw wele u ka na a fɛ ɲɛnamaya kama.

1: Aw ka na Yesu fɛ ɲɛnamaya kama

2: Ka Ɲɛnamaya sɔrɔ Yesu sababu fɛ

1: Yuhana 10:10 - Son bɛ na sonyali ni fagali ni tiɲɛni dɔrɔn de kama; Ne nana walisa u ka ɲɛnamaya sɔrɔ, ka ɲɛnamaya sɔrɔ ka dafa.

2: Matiyu 11:28 - aw minnu sɛgɛnnen don, aw bɛɛ, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya.

Yuhana 5.41 Ne tɛ bonya sɔrɔ mɔgɔw fɛ.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu tɛ bonya walima bonya sɔrɔ ka bɔ hadamadenw yɔrɔ.

1. An ka kan k’an ka dɔnniya ni bonya ɲini Ala dɔrɔn de fɛ, an man kan ka bɔ mɔgɔw la.

2. An ka kan ka Yesu ka misali ta, n’o ye ko an tɛ dɔnniya ɲini mɔgɔw fɛ, o nɔ na, an ka kan k’o ɲini Ala fɛ.

1. Matiyu 6:1-4 - Aw kana aw ka tilennenya waleya mg wrw kr walisa u ka aw ye, nka aw ka Ala ka mandiya sr.

2. Romɛkaw 2:29 - Katuguni mɔgɔ tɛ Yahutu ye min ye kɛnɛma ye, bolokoli fana tɛ kɛnɛma ni farikolo ta ye.

Yuhana 5.42 Nka ne b aw dn ko Ala kanuya t aw la.

Yɔrɔ min bɔra Yuhana 5 la, o b’a fɔ ko Yesu b’a dɔn ko a bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ, Ala kanuya tɛ olu la.

1: Ni Ala kanuya tɛ, an tɛ foyi ye.

2: Walasa ka Ala dɔn tiɲɛ na, an ka kan k’a kanu.

1: 1 Yuhana 4:19 - An b'a kanu, sabu a ye an kanu fɔlɔ.

2: Efesekaw 5:2 - Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita fana y'an kanu cogo min na.

Yuhana 5.43 Ne nana ne Fa tɔgɔ la, aw tɛ ne minɛ, ni mɔgɔ wɛrɛ nana a yɛrɛ tɔgɔ la, aw na o sɔrɔ.

Yuhana b’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu ma ci Ala ma, olu kana sɔn fiyentɔya ka kalansiraw ni kalansira nkalonmaw ma.

1. An ka kan ka kalanw bɛɛ kɔrɔbɔ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma tiɲɛ ye.

2. Ala ye mɔgɔ minnu ci, i ka sɔn olu dɔrɔn de ma.

1. Kɛwalew 17:11 - Olu tun ka bon ni Tesalonikekaw ta ye, u tun bɛ kuma minɛ ni hakili bɛɛ ye, ka Kitabuw sɛgɛsɛgɛ don o don, ni o kow don.

2. 1 Yuhana 4:1 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka niw kɔrɔbɔ ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

Yuh.

Mɔgɔw bɛ lasɔmi ko u kana nɔɔrɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ, nka u ka nɔɔrɔ ɲini Ala kelenpe de fɛ.

1. Ka bonya ɲini Matigi fɛ - Yuhana 5:44

2. Bonya lakika ɲinini - Yuhana 5:44

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan.

2. Ntalenw 3:34 - A bɛ tulonko kuncɛbaw tulo geren nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.

Yuhana 5.45 Aw kana miiri ko ne na aw jalaki Fa Ala ɲɛkɔrɔ.

Yesu ye Yahutuw lasɔmi ko u kana miiri ko a bɛna u jalaki Fa la, i n’a fɔ Musa de bɛna u jalaki cogo min na, bawo u dalen bɛ Musa la.

1. Ka Musa ni Yesu ka fanga dɔn

2. Ka i jigi da Ala ka Kuma kan Musa ni Yesu sababu fɛ

1. Romkaw 10:5-6 - "Katuguni tilennenya min sinsinnen bɛ sariya kan Musa ye sɛbɛn kɛ, ko mɔgɔ min bɛ ci fɔlenw kɛ, o ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni o ye. Nka tilennenya min sinsinnen bɛ dannaya kan, o b'a fɔ ko: 'Aw kana a fɔ aw dusukun na.' , "Jɔn bɛna wuli sankolo la?"' (o kɔrɔ ye ka Krisita jigin)".

2. Galasikaw 3:24-25 - "O la sa, sariya tun ye an kɔlɔsibaga ye fo Krisita nali, walisa an ka jo sɔrɔ dannaya barika la. Nka sisan dannaya sera, an tɛ kɔrɔsibaga kɔrɔ tun."

Yuhana 5.46 Ni aw tun dara Musa la, aw tun na da ne la.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ sɔn Musa ka kalanw ma, olu fana bɛ se ka sɔn Yesu ka kalansiraw ma, i ko Musa y’a sɛbɛn cogo min na Yesu ko la.

1. Musa ni Yesu cɛsira faamuyali nafa ka bon

2. Ka Yesu dɔn Musa ka sɛbɛnw kɔnɔ

1. Ekisode 3:13-15 - Tuma min na Musa ye Ala ɲininka a ka mɔgɔya la, Ala y’a jaabi ni “Ne ye mɔgɔ min ye, ne de don.”

2. Matiyu 11:25-27 - Yesu bɛ mɔgɔw tanu minnu bɛ sɔn Musa ka kalanw ma ani ka tiɲɛ ɲini a ka kumaw kɔnɔ.

Yuhana 5.47 Nka ni aw ma da a ka sɛbɛnw la, aw na da ne ka kumaw la cogo di?

Yesu b’a ɲini mɔgɔw fɛ u ka Ala ka sɛbɛnw jate i n’a fɔ dalilu minnu b’a jira ko u dalen bɛ a ka kumaw la.

1. Ka da Ala ka Kuma la: Ka da Yesu ka seereya la

2. Sɛbɛnniw: Dannaya jusigilan

1. 2 Timote 3:16 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu de fɛ, wa u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Yuhana 6 bɛ mɔgɔ ba duuru baloli lakali, Yesu taamacogo ji kan, a ka jɛmukan min kɛra ɲɛnamaya nbuuru ye, ani kalanden dɔw ka desizɔn ka kɔsegin.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni jamaba ye min tugura Yesu kɔ bawo u y’a ka kabako taamasyɛnw ye banabagatɔw kan. Yesu ye kabako wɛrɛ kɛ a kɛtɔ ka cɛ ba duuru balo. Bɛɛ ye dumuni kɛ ka ban, dumuni tolenw segi tan ni fila lajɛra. O taamashyɛn yelen, mɔgɔw y’a daminɛ k’a fɔ ko tiɲɛ na, ale ye kira ye min nana diɲɛ kɔnɔ (Yuhana 6:1-14).

Dakun 2nan: O kabako kɛlen kɔfɛ, Yesu seginna ka taa kulu dɔ la a kelen na. Sufɛ tuma min na a ka kalandenw jigira baji la u donna kurun kɔnɔ yɔrɔ min na ka taa Kapɛrnaum baji tigɛ dibi donna ani Yesu tun ma fara u kan fɔlɔ fiɲɛba tun bɛ ka ji fiyɛ tuma min na u ye kurun boli kilomɛtɛrɛ saba naani ɲɔgɔn ye taama baji surunyalen ye kurun siranna kosɛbɛ nka ale siranna ko ‘O ye ne tɛ siran’ o kɔfɛ, a y’a minɛ ni diyanye ye kurun kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ ka se kɔgɔjida la u tun bɛ taa yɔrɔ min na k’a jira ko Ala ka sebaaya bɛ danfɛnw kan (Yuhana 6:15-21).

Dakun 3nan: O dugujɛ jama y’a faamu ko kurun kelen dɔrɔn de tun tɛ yen Yesu ni a ka kalandenw si tun tɛ a kɔnɔ o la tuma min na kurunw bɔra Tiberiyasi ka jigin yɔrɔ kɛrɛfɛ, buru tun bɛ barika da yɔrɔ min na, a kɛlen kɔ k’a dɔn ko a taara fan wɛrɛ fɛ baji tugura a kɔ Kapɛrnaum y’a ɲininka yen ni a sera yen a y'u ka ŋaniyaw kɔrɔfɔ k'a ɲini a tɛ bawo taamashyɛnw nka u kɔnɔw fa dusu donna dumuni ɲini bɛ ɲɛnamaya banbali muɲu min Denkɛ Mɔgɔ bɛna min di i ma a y'a yɛrɛ jira Buru Ɲɛnamaya jɛmukan min bɛ sɔsɔli bila Yahutuw nɔfɛmɔgɔw cɛma sogo dunni kan joli minni ko la a labanna ka kɛ sababu ye ka kalanden caman bila a la hali bi Piɛrɛ confessed behalf remaining Tan ni fila 'Matigi an bɛ taa jɔn? I bɛ kumaw sɔrɔ ɲɛnamaya banbali dalen b'a la k'a dɔn ko i ye Ala Senuman kelen ye.' ka sinsin tiɲɛ nafamaba kan alako ta fan fɛ balo bɛ sɔrɔ dannaya Krisita dɔrɔn de fɛ hali ni kalansiraw faamuyali ka gɛlɛn (Yuhana 6:22-71).

Yuhana 6.1 O kow kɔfɛ, Yesu taara Galile ba cɛma, o ye Tiberi baji ye.

Yesu taara Galile baji cɛtigɛ.

1: Yesu ka taama min kɛra Galile baji tigɛ, o b’an kalan ko a nafa ka bon ka timinandiya ni dannaya kɛ waati gɛlɛnw na.

2: Yesu ka taama min kɛra Galile baji cɛtigɛ, o b’an hakili jigin ko an bɛ se ka taa ɲɛ ni ji ka gɛlɛn.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Zaburu 107:23 - Minnu bɛ jigin kɔgɔji la kurunw kɔnɔ, minnu bɛ jago kɛ jibaw kɔnɔ.

Yuhana 6.2 Jama caman tugura a nɔfɛ, katuguni a ye kabako minnu kɛ banabagatɔw kan, u y’o ye.

Jama caman tugura Yesu kɔ ka da a kan a ye kabako minnu kɛ banabagatɔw kan.

1. Yesu ka kɛnɛyali kabakow: Weelekan ka tugu a kɔ

2. Dannaya fanga: Ka kabakow ye Yesu sababu fɛ

1. Marka 10:52-53 «Yesu y’a fɔ a ye ko: «Taa. aw ka dannaya ye aw kɛnɛya.” O yɔrɔnin bɛɛ, a ye yeli kɛ ka tugu Yesu kɔ sira kan.

2. Luka 5:17-26 «A tora ka mɔgɔw kalan don dɔ la, Farisiɛnw ni sariya karamɔgɔw sigilen tun bɛ yen. Matigi ka sebaaya tun bɛ yen walisa k’u kɛnɛya.”

Yuhana 6.3 Yesu taara kulu dɔ kan, a ni a ka kalandenw y’a sigi yen.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu jiginni kan kulu dɔ kan n’a ka kalandenw ye.

1. Yesu ye wele bila ka wuli: Weelekan min b’a to an ka tugu Ala ka ɲɛminɛli kɔ

2. Ala ka kulu: Lafiya ni kuraya yɔrɔ

1. Matiyu 17:1-8 - Yesu yera cogo min na kulu kan

2. Ekisode 19:3-6 - Israɛl ka ɲɔgɔnye ni Ala ye Sinayi kan

Yuhana 6.4 Tɛmɛnkan seli tun surunyara Yahutuw ka seli la.

Tɛmɛsira bɛ kuma Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli gɛrɛgɛrɛ kan.

1. Kisili nilifɛn Tɛmɛnkan seli la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye Tɛmɛnkan seli waati la

1. Ekisode 12:1-14 - Ala ka cikanw Tɛmɛnkan seli ko la

2. Luka 22:15-20 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan Tɛmɛnkan seli la

Yuhana 6.5 Yesu y’a ɲɛ kɔrɔta ka jamaba dɔ ye min nana a ma, a y’a fɔ Filipe ye ko: «An na dumuni san min, walisa u ka dumuni kɛ?»

Yesu ye jamaba ye a lamini na, ka Filipe ɲininka u bɛ se ka buru san yɔrɔ min na u ka dumuni kɛ.

1. Ɲɛnamaya buru: Yesu ye balo di Ni ma

2. Yesu ka hinɛ mɔgɔw la: Farikolo ni alako magow ɲɛnabɔli

1. Matiyu 14:14-21 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

2. Esayi 55:1-2 - Tilennenya minnɔgɔ ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ minnu bɛɛ wele

Yuhana 6.6 A y'o fɔ walisa k'a kɔrɔbɔ, katuguni a tun bɛna min kɛ, a yɛrɛ tun b'o dɔn.

Yesu ye kalandenw kɔrɔbɔ a kɛtɔ k’a ɲini u fɛ u ka dumuni di jama ma, k’a dɔn kosɛbɛ a bɛna min kɛ walisa ka mago ɲɛ.

1. Ka da Ala la ko a bɛna fɛnw di: Ka dege ka i jigi da Matigi kan magoɲɛ waatiw la

2. Yesu ka sebaaya: A ka kuntigiya n’a ka sebaaya faamuyali

1. Marka 6:30-44 – Yesu bɛ mɔgɔ ba duuru balo

2. Ekisode 16:1-36 – Israɛldenw ye Mana di u ma kungokolon kɔnɔ

Yuhana 6.7 Filipe y’a jaabi ko: «Nburu kɛmɛ fila tɛ se u ma, u kelen-kelen bɛɛ ka dɔɔni ta.»

Filipe b’a hami jira ko buru kɛmɛ fila tɛna se ka jama balo.

1. Ladili fanga - Ala bɛ a ka mɔgɔw balo cogo min na

2. Kabako min bɛ kɛ ka caya - Krisita bɛ nafolo caya cogo min na

1. Jenɛse 22:14 - “O cogo la, Ibrahima ye o yɔrɔ tɔgɔ da ko: ‘Matigi na a di’. i ko a fɔra cogo min na fo ka na se bi ma ko: “A na di Matigi kulu kan.”

2. Matiyu 6:25-34 - «O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun, aw bɛna min min, aw kana aw hakili ɲagami aw farikolo ko la, aw bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa? Sanfɛ kɔnɔw filɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo.

Yuhana 6.8 A ka kalanden d= kelen, Simn Pi=r= balima Andre, y'a fò a ye.

Yesu ka kalanden Andre ye cɛnin dɔ ko fɔ a ye, nbuuru duuru ni jɛgɛ fila tun b’a bolo.

1. "Fɛn misɛnninw fanga".

2. "Dannaya ni bolomafara fanga".

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-8

2. Luka 12:31-34

Yuhana 6:9 Denmisɛnnin dɔ bɛ yan, oje buru duuru ni jɛgɛ fitinin fila bɛ a bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka jama balo ni orje buru duuru ni jɛgɛ fitinin fila ye.

1. Ala bɛ se ka fɛn caman di an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ni an ka nafolo ka dɔgɔ cogo o cogo.

2. Ni dannaya bɛ an na, hali nafolo fitininw bɛ se ka kɛ ka kobaw kɛ.

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== dafa ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Matiyu 17:20 - A y’a jaabi ko: “Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ. Tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yan,’ o bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ i bolo.

Yuhana 6.10 Yesu y’a fɔ ko: «A’ ye cɛw sigi.» Sisan, bin caman tun bɛ o yɔrɔ la. O la, cɛw y'u sigi, u hakɛ bɛ se mɔgɔ waa duuru ɲɔgɔn ma.

Yuhana ka kibaru duman b a jira ko Yesu ye mg ba duuru balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila dɔrɔn ye.

1: Yesu b’a ka sebaaya n’a ka hinɛ jira a kɛtɔ ka mɔgɔ ba duuru balo.

2: Yesu ye an dɛmɛbaga ni an lakanabaga ye, hali ni an jigi tigɛlen don kosɛbɛ.

1: Matiyu 14:13-21 – Yesu bɛ mɔgɔ ba duuru balo

2: Zaburu 33:18-19 – Ala ye an dibaga ni an lakanabaga ye.

Yuhana 6.11 Yesu ye nbuuru ta. A ye barika da Ala ye tuma min na, a ye kalandenw tila-tila ka di kalandenw ma. ani jɛgɛw fana na i n'a fɔ u tun b'a fɛ cogo min na.

O tɛmɛsira bɛ Yesu lakali a ka nbuuru ni jɛgɛw ta ka barika da a ye sanni a k’u tila a ka kalandenw cɛ.

1. Barika dali fanga: Yesu ka waleɲumandɔn ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Kalan min bɛ kɛ bolomafara ko la: Yesu ka misali min bɛ mɔgɔw tila ɲɔgɔn na

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye.

2. Kolosekaw 3:17 - Aw ye fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma walima kɛwalew la, aw ka fɛn bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

Yuh.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka cikan kan min dira a ka kalandenw ma, u ka dumuni tolenw lajɛ.

1. Se min bɛ bolomafara la: Yesu ye dusukun ɲuman jira cogo min na

2. Yesu ka misali min kɛra kuntigiya ko la: An ka nafolomafɛnw waleɲumandɔn ani ka baara kɛ n’u ye

1. Luka 12:13-21 - Nafolotigi hakilintan ntalen

2. Matiyu 6:19-21 - Sankolo nafolo ntalen

Yuh.

Yesu ye kabako kɛ ka jamaba balo ni nbuuru duuru ni jɛgɛ fila ye. O tolenw tun bɛ se ka segi tan ni fila fa.

1: Ala ka labɛn bɛ bɔ tuma bɛɛ.

2: An bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ fɛn fitininw na, hali ni a bɛ iko an magow ka bon kojugu.

1: Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la."

2: Luka 12:22-34 - "Aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun, walima aw farikolo la, aw bɛna min don .

Yuhana 6.14 Yesu ye kabako min k, o c=w ye o ye, u ko: Tiɲɛ na, o kira min nana diɲɛ la, o ye nin ye.

Cɛ minnu ye Yesu ye ka kabako kɛ, olu y’a fɔ ko ale de ye kira ye min layidu tara Ala fɛ.

1. Ala ye layidu min ta kira ko la, o dafara Yesu de la

2. Kabakow ye Yesu ka Ala-ka-marako seereya ye

1. Dutɛrɔnɔmɛ 18:15-19 - Matigi aw ka Ala na kira dɔ lawuli aw ye i ko ne bɔɲɔgɔnko aw cɛma, aw balimaw cɛma -- aw na a lamɛn.

2. Yuhana 10:37-38 - Ni ne tɛ ne Fa ka kɛwalew kɛ, aw kana da ne la. nka ni ne y'u kɛ, hali ni aw ma da ne la, aw ka da kɛwalew la, walisa aw k'a dɔn k'a faamu ko Fa bɛ ne la, ne fana bɛ ne Fa la.

Yuhana 6.15 Yesu y’a ye tuma min na ko u bna na a minɛ ni fanga ye walisa k’a kɛ masakɛ ye, a kelen taara kulu dɔ la tugun.

Yesu y’a sugandi ka to majigilenya la sanni a ka kɛ masakɛ ye fanga la.

1: An ka kan ka to majigilenya la ani ka an jigi da Ala ka labɛn kan an ka ɲɛnamaya kama.

2: Ala b’a fɛ an ka dannaya kɛ a la ani ka dugukolo kan fanga kɔrɔbɔli kɛlɛ.

1: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Yuhana 6.16 Wula sera tuma min na, a ka kalandenw jiginna kɔgɔji la.

Yesu ka kalandenw taara kɔgɔji la wula fɛ.

1: Yesu ka kalandenw tugura a kɔ ni kantigiya ye, tile waati mana kɛ waati o waati.

2: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka tugu Yesu kɔ ani ka a ka ci fɔlenw labato.

1: Marka 4:35-41 - Yesu ye fɔɲɔba hakili sigi kɔgɔji la

2: Kɛwalew 27:13-26 - Paul ka kurun tiɲɛna kɔgɔji kan

Yuhana 6.17 A donna kurun kɔnɔ ka taa kɔgɔji tigɛ ka taa Kapɛrnaum fan fɛ. Dibi donna sisan, Yesu ma na u ma.

Kalandenw donna kurun kɔnɔ ka Galile baji tigɛ ka taa Kapɛrnaum fan fɛ. Su tun don ani Yesu tun ma fara u kan fɔlɔ.

1. Ala sago kɛli dibi la - Yuhana 6:17

2. Ka bonya dannaya la waati gɛlɛnw na - Yuhana 6:17

1. Esayi 50:10 - "Aw cɛma jɔn bɛ siran Matigi ɲɛ, min bɛ a ka baarakɛla kan minɛ, min bɛ taama dibi la, yeelen tɛ a la? a ka a jigi da Matigi tɔgɔ kan, ka to a ka Ala kan." ."

2. Kolosekaw 1:13 - "A ye an kisi dibi fanga ma, ka an bila a Denkɛ kanulen ka masaya la."

Yuhana 6.18 Kɔgɔji wulila fiɲɛba dɔ kosɔn.

Tɛmɛsira Fɔɲɔba dɔ ye kɔgɔji wuli.

1. "Fiɲɛ fanga: An bɛ se ka mun kalan Yuhana 6:18 la?"

2. "Ala ka masaya danbe la: Yuhana 6:18 faamuyali".

1. Zaburu 148:8 - "Tasuma ni sanbɛlɛ, nɛnɛ ni sankaba; Fɔɲɔba, min bɛ a ka kuma dafa."

2. Ezekiɛl 37:9 - "O kɔ, a y'a fɔ ne ye ko: 'I ka kiraya kɛ ninakili ye, ka kiraya kɛ, hadamaden denkɛ, k'a fɔ ninakili ye ko: Matigi Ala b'a fɔ nin ye ko: I ninakili, ka bɔ fiɲɛ naani na ka ninakili.' o fagalenw kan, walisa u ka ɲɛnamaya.'"

Yuh.

Yesu taamana kɔgɔji kan, o b’a ka sebaaya ni a ka kuntigiya jira.

1: Yesu ye bɛɛ Matigi ye, fanga b’a la kɔgɔji kan.

2: An bɛ se ka da Yesu la waati dantigɛbaliw la, ka an ka dannaya da a kan.

1: Zaburu 107:23-29 - Minnu bɛ jigin kɔgɔji la kurunw kɔnɔ, minnu bɛ jago kɛ jibaw kɔnɔ; ninnu bɛ Matigi ka kɛwalew ye, ani a ka kabakow bɛ dugujukɔrɔ.

2: Matiyu 14:22-33 - O yɔrɔnin bɛɛ Yesu ye kalandenw bila ka don kurun kɔnɔ ka taa a ɲɛfɛ ka taa fan dɔ fɛ, k'a sɔrɔ a ye jama gɛn. A ye jama gɛn ka ban, a yɛlɛla kulu kan a kelen na ka delili kɛ. Wula sera tuma min na, a kelen tun bɛ yen.

Yuhana 6.20 Nka Yesu y'a fò u ye ko: Ne de don. aw kana siran.

Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na minnu sirannen don, a y’a fɔ u ye ko u kana siran.

1. Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ Yesu la

2. Ka barika sɔrɔ Yesu la gɛlɛya waatiw la

1. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 27:1 - "Matigi ye ne ka yeelen ni ne ka kisili ye—ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barikama ye—ne na siran jɔn ɲɛ?"

Yuh.

Mɔgɔ kulu dɔ y’a to Yesu ka don u ka kurun kɔnɔ ni diyanye ye, wa kurun sera a yɔrɔ la joona.

1. Ala ka sebaaya ka bon ni an ta ye, wa a bɛ se ka ye an ka kɛwalew bɛɛ la.

2. An bɛ se ka an jigi da Yesu kan walisa k’an lase an ka yɔrɔ la, n’an y’a to a k’an dɛmɛ.

1. Esayi 55:8-9: "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2. Ntalenw 3:5-6: "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

Yuhana 6.22 O dugusagw la, jama min tun b baji da la, o y'a ye ko kurun wɛrɛ si tɛ yen, fo a ka kalandenw donna min kɔnɔ, ko Yesu ma don kurun kɔnɔ n'a ka kalandenw ye. Nka a ka kalandenw taara u kelen na.

Mɔgɔ minnu tun bɛ kɔgɔji fan dɔ fɛ, olu y’a ye ko Yesu ma don kurun kɔnɔ n’a ka kalandenw ye tuma min na, u y’a faamu ko kurun kelen dɔrɔn de bɛ yen.

1: Yesu ma taa yɔrɔ min na, Yesu ka kalandenw jagɛlɛyalen don ani u jagɛlɛyara ka taa yɔrɔ min na.

2: An ka kan ka limaniya sɔrɔ Ala la, hali ni an ka kow bɛ se ka kɛ ko ɲuman tɛ.

1: Esayi 43:2 - «Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.”

2: Heburuw 11:6 - “Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

Yuhana 6:23 (O bɛɛ n'a ta, kurun wɛrɛw nana ka bɔ Tiberiyasi, u tun bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na, Matigi ye barika da o yɔrɔ la.)

Yesu ye mɔgɔ 5000 balo: Tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ye mɔgɔ 5000 balo ni buru duuru ni jɛgɛ fila dɔrɔn ye. Barika dali kɔfɛ, Yesu ye dumuni tila-tila jama cɛ.

1. Waleɲumandɔn fanga: Yesu y’a jira an na cogo min na ko barika dali fanga bɛ fɛn caman sɛmɛntiya

2. Kabako minnu kɛra ka caya: Yesu ma baara dɔɔnin kɛ cogo min na walasa ka fɛn caman da

1. Matiyu 14:13-21 - Yesu bɛ mɔgɔ 5000 balo

2. Matiyu 15:32-38 - Yesu bɛ mɔgɔ 4000 balo

Yuh.

Mɔgɔw taara Kapɛrnaum ka Yesu ɲini tuma min na u y’a ye ko a tɛ yen.

1. Ni gɛlɛya dɔ b’i ɲɛ, i jigi da Yesu kan, a bɛna sira ɲɛminɛ.

2. I ka Yesu ɲini i na a sɔrɔ.

1. Matiyu 7:7-8 - “A’ ye delili kɛ, a na di aw ma. Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka da gosi, a na dayɛlɛ aw ye. Min b'a ɲini, o bɛ sɔrɔ. Min bɛ a gosi, o na da wuli.”

2. Zaburu 34:10 - «Dɛsɛ bɛ warabilenw na, kɔngɔ bɛ u la, nka Matigi ɲinibagaw tɛ dɛsɛ fɛn ɲuman si la.”

Yuhana 6.25 U y'a sɔrɔ kɔgɔji fan dɔ fɛ tuma min na, u y'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, i sera yan tuma jumɛn?»

Yesu tun ye Galile baji tigɛ ani jama tun y’a sɔrɔ fan dɔ fɛ.

1. Yesu b’a jira an na ko dannaya bɛ se ka kuluw lamaga, kɔrɔ yɛrɛ la ani misali la.

2. Yesu b’an wele an ka jagɛlɛya sira ta ani ka an jigi da a kan.

1. Matiyu 17:20 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannabaliya kosɔn, tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: Aw ka bɔ yan ka taa yan. A na bɔ yen; Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ aw bolo.»

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Yuhana 6.26 Yesu y’u jaabi k’a fɔ u ye ko: Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko aw tɛ ne ɲini, k’a masɔrɔ aw ye kabakow ye, nka aw ye nbuuru dun ka fa.

Yesu bɛ ka jama kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ u b’a ɲini yɛrɛɲini kunw kosɔn, a ma kɛ kabakow kosɔn.

1: An ka kan ka Ala ɲini ni dusukun saniyalen ni tiɲɛtigi ye, an man kan ka Ala ɲini ni yɛrɛɲini kunw ye.

2: Yesu b’an minɛ sariyakolo la min ka bon kosɛbɛ, wa a b’a ɲini an fɛ an k’a ɲini kun ɲumanw kosɔn.

1: Matiyu 22:37-40, “Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i n’a fɔ a: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

2: Yakuba 4:3, “Aw bɛ delili kɛ, aw tɛ sɔn sɔrɔ, katuguni aw bɛ delili kɛ cogo jugu la, walisa aw ka o kɛ aw diyanyekow la.”

Yuhana 6.27 Aw kana baara k= dumuni halakilen kosn, nka dumuni min b= to ka taa namaya banbali la.

Aw kana baara kɛ walisa ka diɲɛ nafolo sɔrɔ, nka aw ka ɲɛnamaya banbali ɲini min bɛ bɔ Mɔgɔ Denkɛ dɔrɔn de la, Fa Ala ye min taamasiyɛn kɛ.

1: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, ɲɛnamaya banbali min dira an ma Yesu Krisita barika la, ani an kana ban diɲɛ nafolo ɲinini fɛ.

2: An ka kan ka baara kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ min bɛ sɔrɔ Yesu Krisita dɔrɔn de barika la, katuguni Fa Ala ye o taamasiyɛn kɛ.

1: Filipekaw 3:7-14 - Nka fɛn minnu kɛra tɔnɔ ye ne bolo, ne ye olu jate bɔnɛ ye Krisita kosɔn.

2: 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

Yuhana 6.28 U y’a fɔ a ye ko: «An na mun kɛ walisa ka Ala ka kɛwalew kɛ?»

Tɛmɛsira Mɔgɔw ye Yesu ɲininka u ka kan ka min kɛ walisa ka Ala ka baara kɛ.

1. “Ala ka kɛwalew kɛ” .

2. “Ka Ala ka ci fɔlenw labato” .

1. Dutɛrɔnɔmɛ 10:12-13 «Sisan, Israɛl, Matigi aw ka Ala bɛ mun ɲini aw fɛ, ni aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ ni Matigi aw ka Ala ye i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ la, 13 ani ka Matigi ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow mara, ne bɛ minnu ci i ma bi, i ka ɲumanya kama?”

2. Efesekaw 2:10 “Anw ye a ka baara ye, an dana Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.”

Yuhana 6.29 Yesu y’u jaabi ko: «Ala ka baara ye nin ye, ka da a ka ciden la.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka da Yesu la, Ala ye min ci.

1. Ala ka baara: Ka da Yesu la

2. Ka da Ala ka ciden la

1. Romkaw 10:9-10 – "Ni i ye i da a la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisili ;

2. Efesekaw 2:8-9 – "Aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya fɛ, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yuhana 6.30 U y'a fɔ a ye ko: «O tuma na fɛ, i bɛ taamashyɛn jumɛn jira walisa an ka da i la? i bɛ mun baara kɛ?

U ye Yesu sɔsɔ walisa a ka taamasyɛn dɔ di walisa k’a ka kuntigiya jira.

1. Yesu: A ka bon ni Kabako ye

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin dannaya ma

1. Esayi 53:1 - Jɔn ye da an ka kibaruya la? Matigi bolo jiralen bɛ jɔni de la?

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Yuhana 6.31 An bɛnbaw tun bɛ manɛ dun kungokolon kɔnɔ. I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «A ye nbuuru di u ma ka bɔ sankolo la, u ka dumuni kɛ.»

Yuhana 6:31 Bibulu tɛmɛsira la, a sɛbɛnnen bɛ ko Ala ye nbuuru di Israɛldenw ma ka bɔ sankolo la kungokolon kɔnɔ.

1. Ala ye an dɛmɛbaga ye - A bɛna an balo tuma bɛɛ magoɲɛ waatiw la.

2. Manna ka bɔ Sankolo la - Ka dege ka da Ala la gɛlɛya waatiw la.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 8:2-3 - I hakili to a la cogo min na Matigi i ka Ala ye i ɲɛminɛ kungokolon kɔnɔ nin san binaani kɔnɔ, ka i majigin ani k’i kɔrɔbɔ walisa k’a dɔn fɛn min bɛ i dusukun na, ni i bɛna a ka ci fɔlenw mara walima ni i tɛna a labato . A ye aw majigin, ka kɔngɔ bila aw la, ka tila ka aw balo ni manɛ ye, aw ni aw bɛnbaw tun ma min dɔn, walisa k’aw kalan ko hadamaden tɛ balo buru dɔrɔn de la, nka kuma bɛɛ bɛ bɔ Matigi da la.

2. Zaburu 78:24 - A ye manɛ sanji bɔ jama ka dun, a ye sankolo suman di u ma.

Yuhana 6.32 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko: Musa ma o dumuni di aw ma ka bɔ sankolo la. Nka ne Fa bɛ nbuuru lakika di aw ma ka bɔ sankolo la.

Yesu b’a fɔ jama ye ko Musa ma nbuuru di u ma ka bɔ sankolo la, nka o nɔ na, a Fa de bɛ nbuuru lakika di u ma ka bɔ sankolo la.

1. "Ɲɛnamaya buru: Nilifɛn min bɛ bɔ san fɛ".

2. "Sankolo buru lakika: Yesu ka nilifɛn".

1. Esayi 55:1-2 «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ min na, aw ka na ji la. wari tɛ min bolo, o ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni sɔngɔ tɛ. Mun na i bɛ i ka wari musaka kɛ fɛn ye min tɛ dumuni ye, ka i ka baara kɛ fɛn ye min tɛ wasa? Aw ka ne lamɛn ni timinandiya ye, ka fɛn ɲuman dun, ka aw nisɔndiya dumuni nafama na.”

2. Yuhana 6:35 «Yesu y’a fɔ u ye ko: ‘Ne ye ɲɛnamaya nbuuru ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne fɛ, kɔngɔ tɛna kɛ o la, ni min dara ne la, minnɔgɔ tɛna o minn abada.’”

Yuhana 6.33 Katuguni Ala ka dumuni ye min jiginna ka b sankolo la ka namaya di di ma.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye Ala ka nbuuru ye min bɛ ɲɛnamaya di diɲɛ ma.

1. Ɲɛnamaya buru: Yesu ye ɲɛnamaya banbali sɔrɔyɔrɔ ye

2. Yesu kuntilenna: Ka ɲɛnamaya di diɲɛ ma

1. Yuhana 10:10 - Son bɛ na sonyali ni fagali ni tiɲɛni dɔrɔn de kama; Ne nana walisa u ka ɲɛnamaya sɔrɔ, ka ɲɛnamaya sɔrɔ ka dafa.

2. Zaburu 36:9 - Katuguni ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ bɛ i fɛ. i ka yeelen na an bɛ yeelen ye.

Yuhana 6.34 U y'a fɔ a ye ko: «Matigi, nin nbuuru di an ma tuma bɛɛ.»

Yesu bɛ alako ta fan fɛ dumuni di walisa k’an ni wasa.

1: Yesu ye Ɲɛnamaya Nburu ye min bɛ se k’an magow bɛɛ wasa alako ta fan fɛ.

2: An bɛ se ka an ɲɛsin Yesu ma walisa ka balo ni balo sɔrɔ alako ta fan fɛ.

1: Esayi 55:1-2 - "Aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, aw minnu tɛ wari sɔrɔ, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san wari tɛ min na, wari tɛ aw la."(Alimankan na)

2: Zaburu 63:1-2 - "Ala, e ye ne ka Ala ye, ne b'i ɲini ni timinandiya ye; ne ni minnɔgɔ bɛ i la, ne farikolo b'i fɛ, jamana jalen ni sɛgɛnnen na, ji tɛ yɔrɔ min na."

Yuhana 6.35 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Ne ye ɲɛnamaya dumuni ye. Min dara ne la, minnɔgɔ tɛna a minɛ abada.»

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu kan ko a ye ɲɛnamaya nbuuru ye ani mɔgɔ minnu bɛ na a ma ka da a la, kɔngɔ ni minnɔgɔ tɛna kɛ olu la abada.

1: Yesu ye Ɲɛnamaya Nburu ye - ka na a ma, o bɛna balo ni dafalenya ɲɛnamaya di.

2: Ka da Yesu la - Ale de ye an magow b jaabi ye, wa a bna balo di an ma.

1: Esayi 55:1-3 - "Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, wari tɛ aw bolo, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ, ni musaka tɛ. Mun na aw bɛ musaka kɛ." wari bɛ buru tɛ min na, ani aw ka baara kɛ fɛn na min tɛ wasa? Aw ka ne lamɛn, ka ne lamɛn, ka fɛn ɲuman dun, aw ni na nisɔndiya fɛn nafamaba la.»

2: Matiyu 5:6 - "Tilennenya kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ minnu na, olu ye dubadenw ye, katuguni u na fa."

Yuhana 6.36 Nka ne y’a fò aw ye ko aw fana ye ne ye, nka aw ma da a la.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu tun ye a nɔfɛmɔgɔw ye, nka o bɛɛ n’a ta, u tun dalen tɛ a la.

1: An ka kan ka da Yesu la, hali ni an t’a ka kabakow faamu.

2: Ka da Yesu la, o ye dannaya ko ye, hali ni an t’a faamu a bɛ min kɛ.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Yakuba 1:2-3 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase."

Yuhana 6.37 Fa Ala bɛ min di ne ma, o bɛɛ na na ne fɛ. Min bɛ na ne ma, ne tɛna o gɛn ka bɔ kɛnɛma abada.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Fa ka layidu kan ko a bɛna mɔgɔ minnu na Yesu ma, a bɛna olu lase a ma, ani Yesu ka layidu ko a tɛna ban u la abada.

1. Fa ka layidu kanuya min tɛ dantigɛli kɛ

2. Yesu ye layidu ta ko a bɛna sɔn a ma ni dantigɛli tɛ

1. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. 1 Yuhana 4:19 - "An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ."

Yuhana 6.38 Ne jigira ka bɔ sankolo la ka ne yɛrɛ sago kɛ, nka ne cibaa sago kɛ.

Yesu y’a ɲɛfɔ ko a jigira dugukolo kan walisa ka Ala sago kɛ, a ma na a yɛrɛ sago kɛ.

1. "Krista ka kololi Ala sago ye".

2. "An sago di Ala ma fanga".

1. Filipekaw 2:5-8

2. Matiyu 26:39-42

Yuh.

Fa sago ye ko Yesu ye minnu di a ma, a kana bɔnɛ olu si la, wa a na u lakunun laban don na.

1. Fa ka kanuya ni a ka kantigiya min tɛ wuli

2. Lakununni layidu laban don na

1. Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y'a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

2. 1 Tesalonikekaw 4:16-17 - Katuguni Matigi yr na jigin ka b sankolo la ni kulekan ye, ni mɛlɛkɛ kuntigi kan ni Ala ka burufiyɛkan ye Tolenw na wuli ni u ye sankaba la, ka Matigi kunbɛn fiɲɛ fɛ.

Yuhana 6.40 Ne cibaa sago filɛ nin ye, walisa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Denkɛ ye ka da a la, o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Yesu y’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu dalen bɛ ale la, olu bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ani ko u bɛna kunun laban don na.

1. Ka da Yesu la ani ka Ɲɛnamaya banbali sɔrɔ

2. Lakununni layidu laban don na

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da a la i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi ;

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yuhana 6.41 Yahutuw ye ŋunuŋunu a kɔrɔ, katuguni a ko: «Ne ye nbuuru ye min jiginna ka bɔ sankolo la.»

Yahutuw ye ŋunuŋunu ka Yesu jaabi k’a fɔ ko ale de ye nbuuru ye min jiginna ka bɔ sankolo la.

1. Yesu, Sankolo buru: Ka mɔgɔya kabako sɔrɔ kokura

2. Siga ka ŋunuŋununiw jaabi: An ka dannaya sinsinni kokura Sankolo buru kan

1. Zaburu 78:24-25 - A ye manɛ sanji bɔ u kan walisa u ka dumuni kɛ ka sankolo suman di u ma. Mɔgɔ ye mɛlɛkɛw ka nbuuru dun. A ye dumuni caman ci u ma.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Yuhana 6.42 U y’a fɔ ko: «Nin tɛ Yesu ye, Yusufu denkɛ, an bɛ a fa ni a ba dɔn wa? A y'a fɔ cogo di ko: «Ne jigira ka bɔ sankolo la?»

Yesu ka dugu mɔgɔw hakili ɲagamina a ka fɔta fɛ ko a jigira ka bɔ Sankolo la hali k’a sɔrɔ u tun b’a bangebagaw dɔn dugukolo kan.

1. Yesu: Cɛ min bɔra sankolo la

2. Yesu ka danyɔrɔ gundo

1. Yuhana 3:13 - "Mɔgɔ si ma taa sankolo la abada fo min bɔra sankolo la—Mɔgɔ Denkɛ."

2. Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye," Matigi ko ten miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

Yuhana 6.43 Yesu y’u jaabi ko: «Aw kana ŋunuŋunu aw ni ɲɔgɔn cɛ.»

Yesu b’a lamɛnbagaw bila u kana ŋunan u ni ɲɔgɔn cɛ.

1: Ala b’a fɛ an ka an jigi da a kan, an kana ŋunuŋunu walima ka ŋunan.

2: Yesu b’an kalan an ka dannaya da ale kan, an kana hami wala ka jɔrɔ.

1: Filipekaw 4:6-7 "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw kɔlɔsi." Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

2: Zaburu 37:4-5 "I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma. I ka sira di Matigi ma, i jigi da a kan, a na nin kɛ."

Yuhana 6.44 Mɔgɔ si tɛ se ka na ne fɛ, ni ne Fa min ye ne ci, o ma a sama, ne na a lakunun laban don na.

Ala de bɛ mɔgɔw sama ka na a fɛ, wa a bɛna u lakunun laban na.

1: Ala b’a fɛ k’i gɛrɛ i la

2: Ala ka layidu min ye ɲɛnamaya banbali ye

1: Esayi 43:1 - "Nka sisan Matigi min ye i da, Yakuba, ani min ye i da, Israɛl, o ko ten, i kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ, ne ye i wele i tɔgɔ la, i ye ne ta ye." ."

2: Filipekaw 2:13 - "Ala de bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka a diyanyeko kɛ."

Yuhana 6.45 A sɛbɛnnen bɛ kiraw kɔnɔ ko: «Ala na u bɛɛ kalan.» Mɔgɔ o mɔgɔ ye Fa Ala ka kuma mɛn, ka a kalan, o bɛ na ne fɛ.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala ka kuma mɛn ani ka a kalan, o bɛɛ bɛna na Yesu ma.

1: Ala ka weleli ka na Yesu ma

2: Ala ka Kuma lamɛn ani ka kalan sɔrɔ a kɔnɔ

1: Jeremi 31:34 – “U tɛna u mɔgɔɲɔgɔn kalan tun, ani mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ tɛna a balimakɛ kalan tun ko: ‘Aw ka Matigi dɔn, k’a masɔrɔ u bɛɛ na ne dɔn, k’a ta u fitininw na ka taa a bila u bɛɛ la belebelebaw la, o ko ten Matigi: katuguni ne na u ka tilenbaliya yafa, ne tɛna ne hakili to u ka jurumu la tun.”

2: Yakuba 1:22-25 – “Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲɛda filɛ galasi kɔnɔ. Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, k’a sɔrɔ a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.”

Yuhana 6.46 A t ko mg si ye Fa ye, fo min b b Ala la, o ye Fa ye.

Nin tɛmɛsira b’an kalan ko mɔgɔ si ma Fa ye, fo mɔgɔ min bɔra Ala la.

1. Ala tɛ ye ani a tɛ se ka faamuya

2. Dannaya nilifɛn min bɛ Matigi la

1. Esayi 40:28 - I m’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn wala a tɛ sɛgɛn; a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Yuhana 6.47 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ min dara ne la, ɲɛnamaya banbali bɛ o tigi fɛ.

Yesu b’a fɔ ko mɔgɔ minnu dalen bɛ ale la, olu bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Yesu de ye ɲɛnamaya banbali kun ye

2. Ka da a la ani ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ

1. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b= i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yuhana 6.48 Ne de ye o ɲɛnamaya nbuuru ye.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ye ɲɛnamaya nbuuru ye, min bɛ balo ni balo di alako ta fan fɛ mɔgɔ ma minnu bɛ tugu a kɔ.

1. Yesu: Ɲɛnamaya buru - Yesu bɛ an balo cogo min na alako ta fan fɛ, o sɛgɛsɛgɛ

2. Finding Strength & Nourishment in Jesus - Ka dege ka i jigi da Yesu kan balo kama

1. Esayi 55:1-2 - "Aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la, aw minnu tɛ wari sɔrɔ, aw ka na ka sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ, ni musaka tɛ. Mun na aw bɛ musaka kɛ." wari bɛ fɛn min tɛ buru ye , ani aw ka baara min tɛ wasa ?

2. Zaburu 34:8 - Aw ka nɛnɛ ka a lajɛ ko Matigi ka ɲi; min bɛ dogo a la, o ye dubaden ye.

Yuhana 6.49 Aw faw ye manɛ dun kungokolon kɔnɔ, u sara.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin hakili ta fan fɛ balo nafa kan, bawo farikolo balo dɔrɔn tɛ mɔgɔ bila ɲɛnamaya banbali la.

1: Yesu ye an ka ɲɛnamaya nbuuru banbali ye, wa ale de sababu fɛ an bɛ se ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2: An ka kan ka balo ɲini alako ta fan fɛ, bawo farikolo balo dɔrɔn tɛna an balo fo abada.

1: Matiyu 4:4 - "Nka a y'a jaabi ko: 'A sɛbɛnnen bɛ ko: 'Mɔgɔ tɛna balo nbuuru dɔrɔn de la, nka kuma o kuma bɛ bɔ Ala da la.'

2: Zaburu 34:8 - "E, i ka nɛnɛ k'a ye ko Matigi ka ɲi! Mɔgɔ min bɛ a dogo a la, o ye dubaden ye!"

Yuhana 6.50 Dumuni min bɛ jigin ka bɔ sankolo la, o ye nin ye, walisa mɔgɔ ka a dun, a kana sa.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma ɲɛnamaya nbuuru kan min cilen bɛ ka bɔ Sankolo la, o min bɛna ɲɛnamaya banbali di.

1. Ɲɛnamaya buru: Ka ɲɛnamaya banbali Ala ɲɛkɔrɔ

2. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn: Ka sɔn Ala ka nilifɛn ma

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

Yuhana 6.51 Ne ye nbuuru ɲɛnama ye min jigira ka bɔ sankolo la, ni mɔgɔ dɔ ye nin nbuuru dun, o na ɲɛnamaya badaa, ne na dumuni min di, o ye ne farisogo ye, ne na min di diɲɛ ɲɛnamaya kosɔn .

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu kan, o ye nbuuru ɲɛnama ye min jigira ka bɔ sankolo la, ani ko ni an ye o nbuuru dun an bɛna ɲɛnamaya fo abada.

1. Ɲɛnamaya nbuuru: Yesu bɛ ɲɛnamaya banbali di an ma cogo min na

2. Ka Yesu sogo dun: Ka da a la, o kɔrɔ ye min ye

1. Yuhana 3:16 - “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

2. Romɛkaw 10:9 - “ni i y’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi.”

Yuhana 6.52 Yahutuw ye sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko: «Nin cɛ bɛ se ka a sogo di an ma cogo di ka dun?»

Yahutuw hakili ɲagamina ani u ye sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na Yesu y’a fɔ ko a bɛna a sogo di u ma u ka dumuni kɛ.

1. Ɲɛnamaya buru: Yesu ka weleli min kɛra ni kɔnɔnajɛya ye

2. Layidu Kura gundo: Yesu ka nilifɛn faamuyali

1. Esayi 55:1-2 - "Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ min na, aw ka na ji la, wari tɛ min bolo, aw ka na ka san ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ, ni sɔngɔ tɛ."

2. Matiyu 26:26-28 - "U tun bɛ dumuni kɛ tuma min na, Yesu ye nbuuru ta, a duba kɛlen kɔ, a y'o kari k'a di kalandenw ma, k'a fɔ ko: «Aw ka dumuni kɛ, nin ye ne farikolo ye.” A ye jifilen dɔ ta, a ye barika dali kɛ tuma min na, a y'o di u ma, k'a fɔ u ye ko: «Aw bɛɛ ka o min, katuguni nin ye ne ka layidu joli ye, o min bɛ bɔn mɔgɔ caman kosɔn jurumu yafa kama. ” .

Yuhana 6.53 Yesu y’a fò u ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni aw ma Mɔgɔ Denkɛ sogo dun ka a joli min, ɲɛnamaya tɛ aw la.

Yesu b’a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko u ka kan k’a sogo dun ani k’a joli min walisa ka ɲɛnamaya sɔrɔ u kɔnɔ.

1. Ɲɛnamaya buru: Yesu ka kumaw kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli Yuhana 6:53 kɔnɔ

2. An ka ɲɛnamaya banbali: Ka Yesu ka nilifɛn sɔrɔ a farisogo ni a joli fɛ

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:23-26 – Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan

2. Ezekiɛl 16:6 – Ala ye layidu ta ko a bɛna kɛ Israɛl ka ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ ye

Yuhana 6.54 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne farisogo dun ka ne joli min, ɲɛnamaya banbali bɛ o tigi fɛ. Ne na a lakunun laban don na.»

Yesu bɛ ɲɛnamaya banbali di mɔgɔw ma minnu dalen bɛ a la ani minnu bɛ a farisogo ni a joli dun.

1. I ka da Yesu ka saraka sebaaya la walisa ka namaya banbali di.

2. I ka ɲɛnamaya kɛ ni dɔnniya ye ko Yesu bɛna an lakunun laban don na.

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romɛkaw 10:9 - "Ni i y'a fɔ ni i da ye ko: «Yesu ye Matigi ye», ka da a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

Yuhana 6.55 Ne farisogo ye dumuni ye, ne joli ye minfɛn ye tiɲɛ na.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 6:55 la, o b’a sinsin a kan ko Yesu ye balo ni balo lakika sɔrɔyɔrɔ ye dannabaaw bolo.

1: Yesu ye ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ ye - Yuhana 6:55

2: Ɲɛnamaya dumuni - Yuhana 6:55

1: Esayi 55:1-3 - aw minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la; ani wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni musaka tɛ.

2: Matiyu 4:4 - Yesu y’a jaabi ko: «A sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tɛna balo nbuuru dɔrɔn de la, nka kuma o kuma bɛ bɔ Ala da la.»

Yuhana 6.56 Min b ne farisogo dun ka ne joli min, o b sigi ne la, ne fana b sigi ale la.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ min bɛ Yesu sogo dun ka a joli min, o na sigi ale kɔnɔ, ale fana na sigi olu la.

1. Yesu ye an ka ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ ye - Yuhana 6:56

2. Ka to Krisita la - Yuhana 6:56

1. Yuhana 15:4-5 - Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a yɛrɛ la cogo min na, ni a tora rezɛnsun na. aw si tɛ se ka kɛ tun, ni aw tora ne la.»

2. Galasikaw 2:20 - Ne gengenna jiri la ni Krisita ye. O bɛɛ n'a ta, ne tɛ, nka Krisita bɛ balo ne la.

Yuh.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ Yesu fɛ, i n’a fɔ Yesu bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo min na Fa fɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu fɛ: An ka ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya buru dun: Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu fɛ".

1. Romkaw 6:4-5 - "O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la ni an sigira ɲɔgɔn fɛ a ka saya bɔɲɔgɔnko la, an na kɛ a lakununni bɔɲɔgɔnko la fana.»

2. Kolosekaw 3:1-4 - "Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ Ala kinin fɛ aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la. Ni Krisita min ye an ka ɲɛnamaya ye, o na jira tuma min na, aw fana na yira a fɛ nɔɔrɔ la."

Yuhana 6.58 Dumuni min jiginna ka b sankolo la, o ye nin ye, i ko aw faw tun b mana dun cogo min na, ka u sa.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma ɲɛnamaya nbuuru kan, Yesu bɛ min di mɔgɔ minnu dalen bɛ a la, o min bɛna ɲɛnamaya banbali lase.

1 - Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Yesu bɛ ɲɛnamaya banbali di cogo min na

2 - Ɲɛnamaya buru dunni : Ɲɛnamaya banbali sɔrɔcogo

1 - Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2 - Romɛkaw 10:9 - "Ni i ye Matigi Yesu fɔ i da la, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

Yuhana 6.59 A ye o kow f Alabatoso la, ka a to mɔgɔw kalanni na Kapernaum.

Yesu tun bɛ mɔgɔw kalan Alabatoso kɔnɔ Kapɛrnaum dugu kɔnɔ.

1. Yesu ka kalan minnu kɛra Alabatoso kɔnɔ, olu b’a jira ko a ka setigiya ye Karamɔgɔ ni ɲɛminɛbaga ye.

2. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ cogo min na an bɛ se ka tɛmɛsiraw waleya cogo bɛnnen na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 5:17-20 "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban, ne ma na u ban, nka ne nana u labato , iota kelen tɛ, dot si tɛna bɔ sariya la fo ka se fɛn bɛɛ dafa A bɛ u kalan, u na wele ko mɔgɔba sankolo masaya la.’ katuguni ne b’a fɔ aw ye ko ni aw ka tilennenya ma tɛmɛ sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ta kan, aw tɛna don sankolo masaya la abada.»

2. Kolosekaw 3:16 Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

Yuhana 6.60 A ka kalanden caman y'o mɛn tuma min na, u ko: «Nin kuma gɛlɛn don. jɔn bɛ se k'a mɛn?

Yesu kumana a sogo dunni ni a joli minni ko la, o kɔfɛ, a ka kalanden caman ye gɛlɛya sɔrɔ ka o kuma faamu, wa u y’a jaabi ni dannabaliya ye.

1. Yesu ka kalansiraw dabɔra walisa u ka mɛn ani ka faamuya, hali ni u faamuyali ka gɛlɛn.

2. Yesu ka kumaw bɛ se ka an ka ɲɛnamaya yɛlɛma ni an y’u lamɛn.

1. Matiyu 11:28-29 - Aw ka na ne ma, aw minnu b= baara k=, ni doni girinmanw b=, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

2. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye, aw ka miiri o kow ko la.

Yuhana 6.61 Yesu y'a dòn a yèrè la ko a ka kalandenw bè ŋunuŋunu o ko la, a y'a fɔ u ye ko: «Nin bɛ aw dusu tiɲɛ wa?

Yesu y’a ka kalandenw ɲininka n’a ka kumaw tun bɛ ka u dusu tiɲɛ.

1. Yesu ka kanuya min bɛ a ka kalandenw na: A hakilijakabɔ Yuhana 6:61 kan

2. Kuma minnu bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ, an bɛ se ka olu jaabi cogo min na: Kalansen min bɛ bɔ Yuhana 6:61 la

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Matiyu 11:28-30 - Aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

Yuhana 6.62 Ni aw na Mɔgɔ Denkɛ wulitɔ ye, a tun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ, o ye mun ye?

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka wuliliko kan ani a seginni nɔfɛkow kan.

1: Yesu bɛ segin - Weelekan min bɛ kɛ ka labɛn

2: Yesu ka wuli sankolola - O kɔrɔ ye min ye an bolo

1: Kɛwalew 1:11 - "Yesu min bɔra aw bolo ka taa sankolo la, o na segin ka na sankolo la cogo min na."

2: Kolosekaw 3:1–4 - "Kabini aw kununna ni Krisita ye, aw ka aw dusukunw bila sanfɛfɛnw na, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ kow. Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ sisan Ala la. Ni Krisita min ye aw ka ɲɛnamaya ye, o y'a jira tuma min na, aw fana na yira a fɛ nɔɔrɔ la."

Yuhana 6.63 Ni de bɛ ɲɛnamaya di. Nafa foyi tɛ farisogo la.

Ni de ye ɲɛnamaya di, farisogo tɛ nafa foyi la. Yesu ka kumaw ye hakili ye ani u bɛ ɲɛnamaya lase mɔgɔ ma.

1. Ala ka kuma sebaaya - Yesu ka kumaw bna ni namaya ni bnbaliya ye cogo min na.

2. Ni nafa - Hakili bɛ ɲɛnamaya lase an ma cogo min na ani ka fanga di an ma.

1. Romɛkaw 8:11 - “Nka Yesu lakununni ka Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.”

2. Ezekiɛl 37:3-5 - “A ye ne ɲininka ko: “Mɔgɔ denkɛ, yala nin kolow bɛ ɲɛnamaya wa?” Ne ko: “Matigi kuntigiba, e kelen de b’a dɔn.” O kɔ, a y’a fɔ ne ye ko: «I ka kiraya kɛ nin kolow ye k’a fɔ u ye ko: ‘Kolo jalenw, aw ka Matigi ka kuma lamɛn! Matigi kuntigiba b’a fɔ nin kolow ye nin ye: Ne na ninakili don aw la, aw na ɲɛnamaya.’”

Yuhana 6.64 Nka aw dɔw bɛ yen minnu tɛ dannaya kɛ. Kabini Yesu tun b'a dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ, mɔgɔ minnu ma da a la, olu ye jɔnw ye, ani minnu ka kan ka a janfa.

Yesu tun b’a dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ minnu tun bɛna da a la ani minnu tun bɛna a janfa.

1. Yesu ka kantigiya - Yesu tun b’a dɔn mɔgɔ min bɛna da a la ani ka to kantigiya la, hali ni a tun bɛ siran janfa ɲɛ.

2. Yesu ka sebaaya - Se tun b Yesu bolo ka siniko filɛ ani k’a dɔn mɔgɔ min bɛna jɔ a kɛrɛfɛ ani mɔgɔ min bɛna a kɛlɛ.

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Heburuw 13:5 - “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

Yuhana 6.65 A ko: «O de kosɔn ne y’a fɔ aw ye ko mɔgɔ si tɛ se ka na ne fɛ, ni ne Fa ma o di a ma.»

Mɔgɔ si tɛ se ka na Yesu fɛ fo ni Fa Ala ye sira di a ma.

1. Ka kisili lakika sɔrɔ: Ka i jigi da Ala ka ɲɛminɛbaga kan

2. Fa ka nɛɛma: An jigi kelenpe

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Romɛkaw 11:36 - Katuguni fɛn bɛɛ bɔra ale de la ani ale de barika la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina.

Yuhana 6.66 Kabini o waati la, a ka kalanden caman seginna, u ma taama a fɛ tun.

Yesu ka kalanden caman y’a bila a kɛlen kɔ ka kalan gɛlɛnw kɛ.

1. "Kalandenya sira gɛlɛn".

2. "Gɛlɛya min bɛ Yesu nɔfɛtaama".

1. Matiyu 8:19-22 - Yesu ye wele bila kalanden dɔ ma a ka tugu a kɔ

2. Luka 14:25-33 - Yesu ka kalan min b kalandenya musakaw kan

Yuhana 6.67 Yesu y’a fɔ a tan ni fila ye ko: «Aw fana bɛ taa wa?»

Yesu ye kalanden tan ni fila ɲininka ni u bɛna a to i ko tɔw.

1. Kana i fari faga Yesu la ni a bɛ ɲininkali gɛlɛnw kɛ.

2. Ni i kɔrɔbɔra, i ka jɔ Yesu fɛ.

1. Heburuw 10:23 - An ka jigiya jirali minɛ kosɛbɛ, k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ, katuguni min ye layidu ta, o ye kantigi ye.

2. Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye bawo, ni a ye kɔrɔbɔli muɲu, o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

Yuhana 6.68 Simɔn Piɛrɛ y’a jaabi ko: «Matigi, an na taa jɔn fɛ? ɲɛnamaya banbali kumaw bɛ i bolo.»

Simɔn Piɛrɛ y’a ka kantigiya fɔ Yesu ye, k’a ɲininka u bɛ se ka taa jɔn wɛrɛ fɛ ɲɛnamaya banbali kama.

1. "Kantigiya min tɛ wuli: Piɛrɛ ka cɛsiri Yesu ma, o lajɛ".

2. "Ɲɛnamaya banbali kumaw: Mun na an bɛ an ɲɛsin Yesu ma".

1. Romɛkaw 10:8-13 - Sabu “mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.”

2. Matiyu 16:13-20 - Yesu ye a ka kalandenw ɲininka mgw b’a fɔ ko ale ye jɔn ye, Piɛrɛ y’a jaabi ko: “E ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.”

Yuhana 6.69 An dalen b a la ko e ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.

A ka kalandenw y’a jira ko Yesu ye Masiya ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.

1. Ka Yesu sinsin kokura iko Masiya: Ka da a ka baara n’a ka sebaaya la

2. Ka Yesu dɔn iko Ala Denkɛ: Ɲɛnamaya banbali kun

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Matiyu 16:13-17 - Yesu sera Sesare Filipe mara la tuma min na, a ye a ka kalandenw ɲininka ko: «Mɔgɔw b’a fɔ ko ne ye jɔn ye?” O la, u ko: «Dɔw ko Yuhana Batiselikɛla, dɔw ko Eli, dɔw ko Jeremi walima kira dɔ.» A y'a fɔ u ye ko: «Nka aw b'a fɔ ko ne ye jɔni ye?» Simɔn Piɛrɛ y’a jaabi ko: “E ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.” Yesu y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: «Simɔn Bar-Jonasi, i ye dubaden ye, katuguni farisogo ni joli ma o jira i la, fɔ ne Fa min bɛ sankolo la.»

Yuhana 6.70 Yesu y’u jaabi ko: «Ne ma aw tan ni fila sugandi, ni aw la kelen ye jinɛ ye wa?

Yesu ye kalanden tan ni fila ɲininka ni a ye u sugandi, ka u hakili jigin ko u dɔ la kelen ye jinɛ ye.

1. Yesu b’an sugandi ka ɲɛ, nka an ka kan ka an janto tuma bɛɛ jinɛ ka nɔ bila an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Yesu ka kanuya ka bon an na fo a ye an sugandi hali k’a sɔrɔ a tun b’a dɔn ko an dɔ bɛna kɛ jinɛ ye.

1. 1 Piɛrɛ 5:8-9 – “Aw ka hakili sigi. aw ka aw janto aw yɛrɛ la. I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n’a fɔ waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun. Aw k’a kɛlɛ, aw ka dannaya sabatilen to...”

2. Efesekaw 6:11-13 – “Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Katuguni an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.”

Yuhana 6:71 A kumana Simɔn denkɛ Juda Iskariyɔti ko la, katuguni ale de tun bɛna a janfa, a tun ye mɔgɔ tan ni fila dɔ ye.

Yesu y’a jira ko a ka kalanden tan ni fila dɔ la kelen, n’o ye Juda Iskariɔti ye, o bɛna a janfa.

1. An bɛ se ka kantigiya kɛ Ala ye cogo min na janfa waatiw la

2. Layidu talenw marali nafa ka bon

1. Zaburu 119:63 - Minnu be siran i ɲɛ, ani minnu bɛ i ka cikanw mara, ne ye olu bɛɛ jɛɲɔgɔn ye.

2. Matiyu 26:45 - O tuma na, a nana a ka kalandenw ma k'a fò u ye ko: «Aw ka sunɔgɔ sisan ka aw lafiɲɛ.

Yuhana 7 bɛ Yesu ka taama ɲɛfɔ Fanibugu seli la Jerusalɛm, sɔsɔli min kɛra o kɔfɛ a ka kalansiraw ko la, ani hakilinaw tɛ kelen ye a ka mɔgɔya ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka yaala-yaala ye Galile jamana na, k’a yɛrɛ tanga Jude ma bawo Yahutu ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ cogo ɲini k’a faga. Nka, tuma min na Yahutuw ka fanibugu seli surunyana, a balimaw y’a fɔ a ye ko a ka taa Jude kɛnɛ kan walisa a ka kalandenw ka baara minnu kɛ, olu ye. Yesu y’a jaabi ko a ka waati ma se fɔlɔ ka dafa nka u ta bɛ bɛn tuma bɛɛ o tuma na a wulila u kelen na u bɔlen kɔ (Yuhana 7:1-10).

Dakun 2nan: Seli waati la, Yahutuw tun b’a ɲini ka hakilinaw fɔ a ko la nka u tun bɛ siran ɲɛmɔgɔw ɲɛ, mɔgɔ si ma kuma a ko la foroba la. Seli cɛmancɛ la Yesu wulila Alabatosoba kɔnɔ a y’a daminɛ ka mɔgɔw kalan mɔgɔ caman kabakoya minnu y’u yɛrɛ ɲininka cogo min na a bɛ tɛmɛsiraw dɔn k’a sɔrɔ a ma u kalan. O jaabi la, a y'a jira ko kalan bɔra Ala Fa fɛ a tɛ a yɛrɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a sugandi ka Ala sago kɛ, o b'a faamu ni kalan bɛ bɔ Ala de la walima ni kuma bɛ bɔ Ala de la walima ni kuma bɛ bɔ a yɛrɛ ka fanga la ka Farisiɛnw ɲɛminɛ ani sarakalasebaa kuntigiw bɛ Alabatosoba kɔlɔsilikɛlaw ci k'a minɛ o bɛɛ n'a ta mɔgɔ si ma a bolo da a kan bawo a ka waati tun bɛ ma na fɔlɔ (Yuhana 7:11-30).

Dakun 3nan: Donba laban seli la Yesu jɔlen y’a fɔ ni kanba ye ko: ‘Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, o ka na ne fɛ ka minni kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la i n’a fɔ Kitabu y’a fɔ cogo min na ko baji ɲɛnamaw bɛna woyo ka bɔ u kɔnɔ.’ O Ni kofɔlen min dara a la, olu ye min sɔrɔ kɔfɛ Ni kosɔn, o tun ma di bawo Yesu tun ma bonya fɔlɔ ka farali lase jama cɛma dɔw b’a fɔ ko ‘Ale ye kira ye’ dɔw b’a fɔ ko ‘Ale ye Krisita ye’ k’a sɔrɔ dɔw ye ɲininkali kɛ ko a bɛ se ka kɛ Krisita ka na ka bɔ Galile ka ban ni Nikodɛmɛ y’a lafasa jalaki jɛlen ma k’a sɔrɔ a ma lafasali mɛn ka kɛɲɛ ni sariya ye min bɛ na ni tulonko wɛrɛ ye a tɔɲɔgɔnw fɛ ka taa so kelen-kelen bɛɛ to yen (Yuhana 7:31-53).

Yuhana 7.1 O kow kɔfɛ, Yesu taamana Galile, katuguni a ma sɔn ka taama Yahutuw ka diinɛ kɔnɔ, katuguni Yahutuw tun b’a fɛ k’a faga.

Yesu y’a yɛrɛ tanga Galile Yahutuw ma sabu u tun b’a fɛ k’a faga.

1: Ala ka lakanani bɛ an bolo tuma bɛɛ, ko mana kɛ cogo o cogo.

2: An man kan ka jigiya dabila abada, kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo.

1: Zaburu 23:4 "Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ, i ka bere ni i ka bere de bɛ ne dusu saalo."

2: Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

Yuhana 7.2 Yahutuw ka fanibugu seli tun surunyara.

Yahutuw ka fanibugu seli waati la, Yesu tun bɛ taa Jerusalɛm.

1. Yesu ka kanuya min tun bɛ a ka mɔgɔw la: Yesu y’a ka kanuya jira cogo min na a kɛtɔ ka taa Jerusalɛm fanibugu seli waati la

2. Ka kanminɛli Ala ye: Ala kanminɛli nafa ka bon hali ni a ka gɛlɛn

1. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

2. Matiyu 28:20 - «A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

Yuhana 7.3 A balimaw y’a fɔ a ye ko: «I ka bɔ yan ka taa Jude jamana na, walisa i ka kalandenw fana ka i ka kɛwalew ye.»

Yesu balimaw y’a jija a ka bɔ Galile ka taa Jude walisa a ka kalandenw ka se ka kabako minnu kɛ.

1. Dannaya fanga: Ka da kabakow la dege

2. Ka tugu Fa sago kɔ: Yesu ye a balimaw ka laadilikan labato cogo min na

1. Heb 13:5-6 - “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.” O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye; Ne tɛna siran; mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?”

2. Yuhana 14:12-14 - “Tiɲɛ la, tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, ne ka kɛwalew fana na o kɛ. A na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ. Aw bɛ fɛn o fɛn ɲini ne tɔgɔ la, ne na o de kɛ, walisa ne Fa ka nɔɔrɔ sɔrɔ Denkɛ la. Ni i ye fɛn o fɛn ɲini ne fɛ ne tɔgɔ la, ne na o kɛ.”

Yuhana 7.4 K'a masɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ fɛn dɔ kɛ gundo la, a yɛrɛ b'a ɲini ka dɔn kɛnɛ kan. Ni i bɛ nin kow kɛ, i y'i yɛrɛ jira diɲɛ la.

Yesu b’an jija an ka baara ɲumanw kɛ jama ɲɛ na walisa dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ u ka o ɲɔgɔn kɛ.

1. Ka ko ɲuman kɛ jama ɲɛ na: K’a jira diɲɛ na cogo min na ka tugu Yesu kɔ, o bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changer

2. Baara fanga: Ka yɛlɛma don mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la

1. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la."

2. Galasikaw 6:9 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga."

Yuhana 7.5 A balimaw fana ma da a la.

Tɛmɛsira: Hali ni Yesu tun ye kabako taamashyɛn caman kɛ a faso Nazarɛti la, a yɛrɛ balimaw tun dalen tɛ a la (Yuhana 7:5).

Yesu ma sɔn a yɛrɛ ka denbaya ma, hali ni taamasyɛn caman tun b’a la.

1. Ka Ala sago dɔn ko gɛlɛnw na: Yesu ka misali

2. Dannaya fanga hali ni dannabaliya bɛ yen: Yesu n’a balimaw ka maana

1. Esayi 53:1 - "Jɔn dara an ka cikan na ani Matigi bolo jirala jɔn na?"

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Yuhana 7.6 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Ne ka waati ma se fɔlɔ, nka aw ka waati labɛnnen don tuma bɛɛ.»

Yesu b’an kalan ko an ka waati ka kan ka kɛ Ala ka baara la.

1: An ka waati ye Ala ka nilifɛn ye, wa, an ka kan ka baara kɛ n’a ye.

2: An welelen don k’an ka waati ni an ka nafolo di Ala n’a ka masaya ma.

1: Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

2: Efesekaw 5:15-16 - Aw k'a kɔlɔsi ko aw kana taama i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka waati kunmabɔ, katuguni donw ka jugu.

Yuhana 7:7 Diɲɛ tɛ se ka aw kɔniya; Nka a bɛ ne kɔniya, katuguni ne bɛ o seereya kɛ ko a ka kɛwalew ka jugu.»

Diɲɛ bɛ Yesu koniya ka a sababu kɛ a ye seereya min di diɲɛ ka kɛwale juguw ko la.

1. Ka seereya kɛ cogoya juguw la - Yuhana 7:7

2. Ka jɔ dannaya la, o musaka - Yuhana 7:7

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. 1 Yuhana 5:19 - An b’a dɔn ko an ye Ala denw ye, ko diɲɛ bɛɛ bɛ juguman bolo.

Yuhana 7.8 Aw ka taa nin seli la, ne ma taa nin seli la fɔlɔ, katuguni ne ka waati ma dafa fɔlɔ.

Yuhana 7:8 b’an kalan an ka muɲu ani ka kɔnɔni kɛ fo waati ka se an ka wale kɛ.

1: Muɲuli ye jogo ɲuman ye - Yuhana 7:8

2: Ala ka waati dafalen don - Yuhana 7:8

1: Yakuba 5:7-8 - Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ, sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den sɔngɔ gɛlɛn makɔnɔ, a bɛ muɲu o la ka mɛn, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma.

2: Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn o fɛn na, waati bɛ o fɛn bɛɛ la sankolo jukɔrɔ: Bange waati ni saya waati bɛ yen. sɛnɛ waati bɛ yen, ani fɛn min sɛnɛna, o tigɛ waati bɛ yen.

Yuhana 7.9 A ye nin kumaw f u ye tuma min na, a tora Galile.

Yesu kumana jama fɛ Galile, o kɔfɛ, a tora o mara la o kɔfɛ.

1. Yesu ka kanminɛli Ala ka labɛn na: Yesu ka to Galile misali

2. Kuma fanga: Yesu ka kuma y’a ka kɛwalew kunnafoni cogo min na

1. Matiyu 4:23-24 - Yesu taara Galile jamana bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana sifa bɛɛ ni bana sifa bɛɛ kɛnɛya jama cɛma.

2. Yuhana 9:4 - Ne cibaa ka baara ka kan ka k, k'a sɔrɔ tile don, su bɛ na, mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ.

Yuhana 7.10 Nka a balimaw taara tuma min na, Yesu fana taara seli la kɛnɛ kan, nka a taara gundo la.

Yuhana hakili jiginna a ka wajibi la Ala ɲɛkɔrɔ, ka taa seli la, nka a b’o kɛ ni hakilitigiya ye.

1. An ka wajibi Ala ɲɛ: Hali gundo la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye walisa k’an ka wajibiw dafa

1. Ntalenw 16:2 Mɔgɔ ka siraw bɛɛ saniyalen don a yɛrɛ ɲɛ na. Nka Matigi bɛ jinɛw pese.»

2. Matiyu 6:4-6 “O de kosɔn aw kana kɛ i ko olu. Aw mago bɛ fɛn minnu na, aw Fa bɛ olu dɔn sani aw ka a deli. O de kosɔn, i ka delili kɛ nin cogo la ko: An Fa min bɛ sankolo la, i tɔgɔ ka saniya. I ka masaya ka na. I sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na.

Yuhana 7.11 Yahutuw y’a ɲini seli la, k’a fɔ ko: «A bɛ min?»

Yahutuw tun bɛ ka Yesu ɲini seli la.

1: Yesu bɛ an kɛrɛfɛ tuma bɛɛ, hali ni an ma se k’a sɔrɔ.

2: An ka kan ka Yesu ɲini an ka ɲɛnamaya waati bɛɛ.

1: Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2: 1 Tilew Kibaru 16:11 - "Aw ka Matigi ni a ka fanga ɲini, aw ka a ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ!"

Yuhana 7.12 Yɛlɛma caman kɛra jama cɛma a ko la, katuguni dɔw ko: «Mɔgɔ ɲuman don.» Nka a bɛ jama lafili.

Mɔgɔw tun bɛ ŋunuŋunu Yesu ko la, dɔw tun b’a fɔ ko a ye mɔgɔ ɲuman ye, dɔw tun b’a fɔ ko a bɛ u lafili.

1. Ala ka kanuya: Ka Yesu ye dannaya ɲɛw fɛ

2. Kuma fanga: Tiɲɛ ni nanbara

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

17 Elohim ma a Denkɛ ci diɲɛ la walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

2. Yakuba 3:5-6 - O cogo kelen na, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso kobaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ!

6 Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ don. A bɛ tasuma don jahanama na.

Yuhana 7.13 Nka, mɔgɔ si ma kuma a ko la kɛnɛ kan Yahutuw ɲɛsiran kosɔn.

Nin tɛmɛsira b’a jira farati min b’a la ka kuma Yesu ko la k’a jɛya, iko Yahutuw tun bɛ miiri jugu la a ko la.

1: Ala bɛ jagɛlɛya di an ma ka kuma Yesu ko la kɛnɛ kan ani ni jagɛlɛya ye, hali ni an bɛ siran mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka min miiri.

2: Hali ni gɛlɛyaw bɛ an kɛlɛ, an ka kan ka jɔ an ka dannaya la Yesu la.

1: Kɛwalew 4:19-20 - «Nka Piɛrɛ ni Yuhana y’u jaabi ko: Ni a ka ɲi Ala ɲɛ kɔrɔ ka aw lamɛn ka tɛmɛ Ala kan, aw ka kiri tigɛ. An ye ko minnu ye, an ye minnu mɛn, an tɛ se ka olu fɔ.”

2: Matiyu 10:32-33 - «Mɔgɔ o mɔgɔ mana a fɔ ne ye mɔgɔw ɲɛ na, ne na sɔn o ma fana ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.”

Yuhana 7.14 Seli cɛmancɛ la, Yesu taara Alabatosoba kɔnɔ ka mɔgɔw kalan.

Yesu taara Alabatosoba kɔnɔ seli cɛmancɛ la ka mɔgɔw kalan.

1. Yesu ka kalan fanga

2. Yesu ka cɛsiri a ka cidenyabaara la

1. Esayi 55:11, "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne bɛ min latigɛ, a na o dafa, ne ye min ci, o na ɲɛ sɔrɔ.

2. Matiyu 9:35, "Yesu taara duguw ni duguw bɛɛ la, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana bɛɛ ni tɔɔrɔ bɛɛ kɛnɛya."

Yuhana 7.15 Yahutuw kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin cɛ ma deli ka sɛbɛnniw dɔn cogo di?»

Yahutuw kabakoyara Yesu ka se ka faamuyali ni mɔgɔw kalan hali k’a sɔrɔ u tun ma kalan a la cogo la.

1. Ala ka kuma fanga ka ɲɛnamaya yɛlɛma

2. Nafa min bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka seko dɔnni na

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k ne barika la.

Yuhana 7.16 Yesu ye u jaabi ko: Ne ka kalan t ne ta ye, nka ne cibaa de ta don.

Yesu ɲininkara a ka kalan ko la ani a y’a jaabi ko o bɔra a Fa la.

1. Yesu ka kalansira fanga

2. Yesu ka kalansira bɔyɔrɔ

1. Matiyu 28:18-20 - "Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa tɔgɔ la ani Denkɛ ni Ni Senu ta fan fɛ, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Yuhana 14:26 - "Nka, Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la."

Yuhana 7.17 Ni mg d b'a f ka a sago k, a na o kalan dn, ni o ye Ala de f, ni ne b kuma ne yr de la.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka Ala sago ɲini walisa k’a ka kalansiraw faamu.

1. Aw ka Ala sago ɲini ani ka a ka kalansiraw tiɲɛ faamu

2. Ala sago bila ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ani ka a ka hakilitigiya dege

1. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni bolomafara tɛ, o na di a ma."

Yuhana 7.18 Min b kuma a yr la, o b a yr ka bonya sr.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Ala nɔɔrɔ ɲini sanni ka mɔgɔ yɛrɛ ka nɔɔrɔ ɲini.

1: I ka Ala ka nɔɔrɔ ɲini sanni i ka nɔɔrɔ ɲini

2: Tilenbaliya foyi tɛ Ala nɔɔrɔ ɲinini na

1: Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa filɛ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2: Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

Yuhana 7.19 Musa ma sariya di aw ma, nka aw si ma sariya labato wa? Mun na aw bɛ taa ka ne faga?

Yesu bɛ ɲininkali kɛ mun na Yahutuw ɲɛmɔgɔw b’a ɲini k’a faga hali ni Musa ka sariya b’u bolo.

1. Filankafoya min b'a ɲini ka Yesu faga - Ka an ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛ Musa ka sariya yeelen na.

2. Yesu ka danfara - Ka baro kɛ Yesu ka danfara kan ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye.

1. Matiyu 5:17 - "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban, ne ma na u ban, nka ne nana u dafa."

2. Yakuba 2:10 - "Mɔgɔ min bɛ sariya bɛɛ labato, nka a dɛsɛra cogo kelen na, o tigi kɛra o bɛɛ jate la."

Yuhana 7.20 Jama y'a jaabi ko: Jinɛ b'i la.

Mɔgɔw ye Yesu ɲininka a ka kalanw kosɔn ani u y’a jalaki ko jinɛ b’a fɛ.

1: Yesu ka kalansiraw tun ye fɛn juguw ye ani u tun bɛ fɛn caman sɛmɛntiya fo jama tun tɛ se k’u faamu, wa o cogo la, u y’a jalaki ko jinɛ dɔ b’a la.

2: An ka kan ka to tiɲɛ na tuma bɛɛ, hali ni a ka gɛlɛn ka sɔn a ma, ikomi an ka dannaya ka kan ka barika sɔrɔ fo ka se k’o ɲɛnabɔ.

1: Yuhana 8:32, "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2: Yuhana 14:6, "Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye.

Yuhana 7.21 Yesu y’u jaabi ko: «Ne ye baara kelen de k, aw bè kabakoya.»

Yesu y’a jira ko a ye baara kelen de kɛ ani jama kabakoyara.

1. Yesu ka baara: Kabako kabakoman

2. Ala ka baara kabakoman an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Heburuw 2:3-4 "An na kisi cogo di, ni an ma o kisili belebeleba bila, o min tun daminɛna Matigi fɛ fɔlɔ, a mɛnbagaw y'a sabati an ye. Ala fana ye u seereya kɛ. ni taamashyɛnw ni kabakow ye, ani kabako suguya caman ani Ni Senu ka nilifɛnw, ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye wa?”

2. Kɛwalew 2:22 "Aw Israɛlkaw, aw ka nin kumaw lamɛn: Yesu Nazarɛtika, mɔgɔ min diyara Ala ye aw cɛma kabakow ni kabakow ni taamashyɛnw fɛ, Ala ye minnu kɛ a fɛ aw cɛma, aw yɛrɛw b'a dɔn cogo min na." ."

Yuhana 7.22 Musa ye bolokoli di aw ma. (A tɛ bɔ Musa la, nka a bɛ bɔ faw de la.) aw bɛ cɛ boloko lafiɲɛ don na.

O tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Musa ye bolokoli di Israɛldenw ma, a ma kɛ a yɛrɛ ka fanga kosɔn, nka a kɛra o ye Israɛldenw bɛnbaw tun bɛ min kɛ.

1. Nafa min b’an bɛnbaw n’u ka laadalakow bonya.

2. Ala ka kuntigiya ka bon ni hadamadenw ka kuntigiya bɛɛ ye.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 10:16 - "A' ye aw dusukun boloko, aw kana aw kɔ gɛlɛya tun."

2. Zaburu 78:5-7 - "Katuguni a ye seereya sigi Yakuba la, ka sariya sigi Israɛl la, a ye min fɔ an bɛnbaw ye, walisa u ka u ladɔnniya u denw la. hali denw minnu bɛna bange, olu na wuli ka u fɔ u denw ye, walisa u ka u jigi da Ala kan, u kana ɲinɛ Ala ka kɛwalew kɔ, nka a ka ci fɔlenw mara.»

Yuhana 7.23 Ni maa bolokoli don lafi don na, walisa Musa ka sariya kana tiɲɛ. aw dimina ne kɔrɔ wa, katuguni ne ye mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kɛnɛya lafiɲɛ don na wa?

Yesu b’a ka kɛnɛya walew lafasa lafiɲɛ don na, ka mɔgɔw ɲininka mun na u diminnen don ni a bɛ fɛn dɔ kɛ min bɛ sɔn Musa ka sariyaw fɛ.

1. "Yesu ni lafiɲɛ don: Ala ka ci fɔlenw kanminɛli misali".

2. "Yesu ni lafiɲɛ don: Furakɛla hinɛbaga".

1. Matiyu 12:1-14 - Yesu ɲininkara a ka kalandenw ka suman tigɛcogo la lafiɲɛ don na

2. Dutɛrɔnɔmɛ 5:12-15 - Ala ka ci fɔlen ka lafiɲɛ don labato

Yuhana 7.24 Aw kana kiri tigɛ ka kɛɲɛ ni aw yecogo ye, nka aw ka kiri tilennenya tigɛ.

Yesu b’an jija an ka desizɔnw ta ka da tiɲɛkow ni tilennenya kan sanni an ka kɛwalew ye.

1. Ka kiri tigɛ ni tilennenya ye - Yuhana 7:24

2. Ka yeli kɛ ka tɛmɛn dugukolo kan - Yuhana 7:24

1. Ntalenw 16:2 - "Mɔgɔ ka siraw bɛɛ saniyalen don a yɛrɛ ɲɛ na, nka Matigi bɛ ni jateminɛ."

2. Kolosekaw 3:12 - "O tuma na fɛ, aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw don, aw senumaw ni kanulenw, dusukun makarilenw ni ɲumanya ni majigin ni dususuma ni muɲuli.

Yuhana 7.25 Jerusalɛmkaw dɔw y’a fɔ ko: «U b’a fɛ ka min faga, o tɛ nin ye wa?»

Jerusalɛm mɔgɔ dɔw y’a ɲininka ni u tun b’a fɛ ka cɛ min faga, o tun bɛ yen.

1. An bɛ se ka da a la cogo di ko an bɛ tugu Ala sago kɔ, ko an tɛ tugu hadamaden sago kɔ?

2. Ni an y’an yɛrɛ sɔrɔ ko dɔ cɛma min bɛ iko a bɛ an ka dannaya sɔsɔ, o ye jaabi ɲuman jumɛn ye?

1. Matiyu 22:36-40 - "Karamɔgɔ, cikan belebeleba jumɛn bɛ sariya kɔnɔ?' A y'a fɔ a ye ko: 'I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.’”

2. Ntalenw 14:12 - "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don mɔgɔ ma, nka a laban ye saya sira ye."

Yuhana 7.26 Nka, a filɛ, a bɛ kuma ni jagɛlɛya ye, u tɛ foyi fɔ a ye. Yala kuntigiw b’a dɔn tiɲɛ na ko nin ye Krisita yɛrɛ de ye wa?

Kuma surun - Yesu kumana ni jagɛlɛya ye foroba la, hali ni faamaw tun b’a dɔn ko ale de ye Masiya ye, u y’a sugandi ka to u makun na.

1. Yesu ka jagɛlɛya ka tiɲɛ fɔ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ.

2. N’i y’a sugandi ka to i makun tiɲɛ ɲɛkɔrɔ, o kɔlɔlɔw.

1. Matiyu 10:32-33 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ."

2. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Yuhana 7.27 Nka an b nin c dn a b= yr min na.

O tɛmɛsira b’a jira ko mɔgɔ si t’a dɔn Yesu bɛna bɔ yɔrɔ min na ni a sera yen.

1. Yesu ka gundo: Ka fɛn dɔnbaliw sɛgɛsɛgɛ

2. Dannaya fanga: Ka da fɛn yebaliw la

1. Esayi 40:13 - Jɔn ye Matigi Ni ɲɛminɛ, walima jɔn ye a kalan a ladilikɛla ye?

2. Luka 17:20-21 - Farisiɛnw ye a ɲininka tuma min na ko Ala ka masaya bɛna na tuma min na, a y'u jaabi ko: «Ala ka masaya tɛ na ni kɔlɔsili ye. walima, a filɛ yen! Elohim ka masaya bɛ aw kɔnɔ.»

Yuhana 7.28 Yesu pɛrɛnna Alabatosoba kɔnɔ k'a to mɔgɔw kalanni na ko: «Aw fila bɛɛ bɛ ne dɔn, aw fana b'a dɔn ne bɔra yɔrɔ min na.

Yesu ye mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ, k’a fɔ ko Ala de y’a ci ani ko jama tun t’a dɔn Ala ye min ye tiɲɛ na.

1. Yesu ka cidenyabaara ni a ka kalan tun bɔra Ala de la, a tun tɛ bɔ ale yɛrɛ la.

2. An ka kan ka Ala ka tiɲɛ dɔn ani k’a ɲini k’o faamu.

1. Yuhana 8:12, "Yesu y'a fɔ u ye tugun ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2. Zaburu 34:8, “E, i ka nɛnɛ k’a ye ko Matigi ka ɲi! Mɔgɔ min bɛ dogo a la, o ye dubaden ye!”

Yuhana 7.29 Nka ne b'a dòn, katuguni ne bɔra ale de la, ale de ye ne ci.

Yesu y’a jira ko ale bɛ Ala dɔn sabu ale de cilen don.

1. An bɛɛ sirilen bɛ Ala la Yesu barika la.

2. Ka Ala dɔn, o ye nɛɛma ye min bɛ sɔrɔ Yesu sababu fɛ.

1. Yuhana 1:1-5 - Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

Yuhana 7.30 U y'a ɲini k'a minɛ, nka mɔgɔ si ma bolo da a kan, katuguni a waati tun ma se fɔlɔ.

Yesu tun b’a ɲini ka minɛ a kɛlɛbagaw fɛ nka u si ma se ka bolo da a kan bawo a ka waati tun ma se fɔlɔ.

1. Ka a dege ka da Ala ka waati la - An ka kan ka da a la ko Ala ka waati dafalen don, hali ni o t an bolo.

2. Se min bɛ makɔnɔni na - Tuma dɔw la, an bɛ se ka min kɛ, o fanga ka bon kosɛbɛ, o ye ka muɲu ka Ala ka laɲini makɔnɔ a ka ɲɛfɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye cogo min na, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2. Yakuba 4:13-15 - "Aw minnu b'a fɔ ko bi walima sini, an na taa o dugu sugu la, ka san kelen kɛ yen, ka sanni kɛ ka feere, ka tɔnɔ sɔrɔ mun na kɛ sini.Katuguni aw ka ɲɛnamaya ye mun ye?O yɛrɛ ye lafiɲɛ ye, min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ, ka tila ka tunun.Katuguni aw ka kan k'a fɔ ko: Ni Matigi b'a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin kɛ.' , walima o."

Yuhana 7.31 Jama caman dara a la k'a fɔ ko: Krisita nana tuma min na, yala a bɛna kabako caman kɛ ka tɛmɛ nin cɛ ka kabakow kan wa?

Mɔgɔ caman kabakoyara Yesu ka kabakow la ani u y’u yɛrɛ ɲininka ni a bɛna dɔ fara o kan ni a seginna.

1. Yesu ka kabakow: Taamaʃyɛnw b’a jira ko fanga ka bon kosɛbɛ

2. Ka da Yesu la: Cikan min bɔra Kabakow la

1. Matiyu 11:2-5 - Yuhana Batiselikla ka seereya Yesu ko la

2. Esayi 35:5-6 - Ala ka layidu min ye kɛnɛyali ni seginkanni ye

Yuhana 7.32 Farisiɛnw y’a mɛn ko jama bɛ ŋunuŋunu a ko la. Farisiɛnw ni sarakalasebaaw kuntigiw ye cidenw ci ka taa Yesu minɛ.

Farisiɛnw ni Sarakalasebaaw kuntigiw ye mɔgɔw ka ŋunuŋunukan mɛn Yesu ko la, ka sɔrɔdasi dɔw ci ka taa a minɛ.

1. Kumakanw fanga - Kumakan ni mɛnni bɛ se ka nɔ bila an ka latigɛw ni an ka kɛwalew la cogo min na.

2. Tɔɔrɔ min tɛ se ka bali - Yesu ka misali ye timinandiya ye kɛlɛ ɲɛkɔrɔ.

1. Yakuba 3:5-6 - "O cogo kelen na, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso fɛnbaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ don. O cogo kelen na." kan bɛ an farikolo yɔrɔw cɛma, ko a bɛ farikolo bɛɛ nɔgɔ, ka danfɛnw taama tasuma don, ka jahanama tasuma don a la.»

2. Matiyu 5:10-12 - "Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, k'a masɔrɔ sankolo masaya ye olu ta ye. Aw ye dubadenw ye, ni mɔgɔw na aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sifa bɛɛ fɔ." Aw ka nkalon tigɛ ne kosɔn.Aw ka ɲagali ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

Yuhana 7.33 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Ne bɛ aw fɛ dɔɔnin, o kɔ, ne bɛ taa ne cibaa fɛ.»

Yesu b’a ka kalandenw ladɔnniya ko sɔɔni a bɛna u to yen ka segin a Fa fɛ.

1: Yesu b’an kanu kosɛbɛ fo a b’a ka ɲɛnamaya di an kosɔn ni diyanye ye.

2: Yesu ye an ka misali laban ye yɛrɛsaraka ni kanminɛli ko la.

1: Yuhana 10:17-18 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko Denkɛ tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ la, fo a bɛ min kɛ Fa fɛ a bɛ Denkɛ kanu, ka a yɛrɛ ka kɛwalew bɛɛ jira a la, a na kɛwalew jira a la minnu ka bon ni ninnu ye, walisa aw ka kabakoya.»

2: Filipekaw 2:5-8 - "Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la. a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Yuhana 7.34 Aw na ne ɲini, aw tɛna ne sɔrɔ, ne bɛ yɔrɔ min na, aw tɛ se ka na yen.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u tɛna a sɔrɔ, ani ko u tɛ se ka taa a bɛ yɔrɔ min na.

1. Dannaya nafa ka bon Yesu la: Ka a ɲini hali ni a tɛ ye

2. Yesu ka wuli ka taa sankolo la: Sankolo sebaliya

1. Heburuw 11:6 - Nka ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2. Luka 24:50-51 - A ye u bila ka taa fo Betani, a y'a bolow kɔrɔta ka duba u ye. A ye duba kɛ u ye tuma min na, a farala u cɛ ka taa sankolo la.

Yuhana 7.35 Yahutuw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «A na taa min, an kana a sɔrɔ?» Yala a na taa siya wɛrɛw cɛma minnu jɛnsɛnnen don, ka siya wɛrɛw kalan wa?

Yahutuw tun bɛ ɲininkali kɛ ni Yesu bɛna taa siya wɛrɛw fɛ ka u kalan.

1. Yesu: Siyaw bɛɛ ka baarakɛla

2. Ka tɛmɛ an ka dususalo yɔrɔw kan

1. Kɛwalew 10:34-35 "O kɔ, Piɛrɛ y'a daminɛ k'a fɔ ko: "Ne y'a faamu sisan ko tiɲɛ don ko Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, nka a bɛ sɔn siya bɛɛ ma, min bɛ siran a ɲɛ, ka ko ɲuman kɛ."

2. Romɛkaw 10:12-13 "Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni siya wɛrɛ cɛ—Matigi kelen de ye bɛɛ Matigi ye, a bɛ duba caman kɛ a welebagaw bɛɛ la, katuguni: “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.” .”"

Yuhana 7.36 A ko nin kuma sugu jumɛn ye ko: Aw na ne ɲini, aw tɛna ne sɔrɔ, ne bɛ yɔrɔ min na, aw tɛ se ka na yen?

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 7 la, o bɛ kuma Yesu ka hakilisigi kan ko a ɲinibagaw bɛna a sɔrɔ ani ko a bɛna kɛ yɔrɔ la, mɔgɔ minnu dalen tɛ a la, olu tɛ se ka se yɔrɔ min na.

1. Dususalo min bɛ Yesu dɔnni na: Ka i jigi da Yesu ka layidu kan ko a bɛna sɔrɔ

2. Dannaya gɛlɛya: Ka Yesu ɲinini kunkanbaaraw ta

1. Jeremi 29:13 - "Aw na ne ɲini, ka ne sɔrɔ, ni aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye."

2. Yuhana 4:23 - "Nka waati bɛ na, sisan sera, batobaga lakikaw na Fa bato ni ni tiɲɛ na, katuguni Fa bɛ o ɲɔgɔnnaw ɲini ka a bato."

Yuhana 7.37 O seli donba don laban na, Yesu y'i jɔ ka pɛrɛn ko: Ni minnɔgɔ b'a la, o ka na ne fɛ ka min.

Minnɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bɛɛ la, Yesu b’o wele u ka na a fɛ ka minni kɛ.

1: Aw ka lafiya sɔrɔ Yesu fɛ: Minnɔgɔ bɛ minnu na.

2: Yesu ka kɔlɔn min: I ka minnɔgɔ ban.

1: Esayi 55:1-2 - «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la. ani wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ, ni musaka tɛ.”

2: Jirali 22:17 - «Ni ni kɔɲɔmuso b’a fɔ ko: “Na!” Min bɛ mɛnni kɛ, o k’a fɔ ko: “Na!” Minnɔgɔ bɛ min na, o ka na, min b’a fɛ, o ka ɲɛnamaya ji nilifɛn fu ta.”

Yuhana 7.38 Min dara ne la, i ko Kitabu y’a fɔ cogo min na, baji ɲɛnamaw na woyo ka bɔ a kɔnɔbara la.

Yesu b’a fɔ ko mɔgɔ minnu dalen bɛ a la, olu bɛna dugawu caman sɔrɔ alako ta fan fɛ.

1. Yesu ka ji ɲɛnama: Duba caman bɛ sɔrɔ Alako ta fan fɛ

2. Ji ɲɛnama bajiw: Duba minnu bɛ sɔrɔ ka da Yesu la

1. Ezekiɛl 47:1-12 - Ji ɲɛnama baji yelifɛn

2. Esayi 55:1 - Weelekan ka na Matigi fɛ ɲɛnamaya ji kama.

Yuhana 7:39 (Nka a kumana Ni ko la, dannabaaw ka kan ka min sɔrɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yesu kumana Ni kan, dannabaaw tun bɛna min sɔrɔ, nka Ni Senu tun ma di fɔlɔ sabu Yesu tun ma nɔɔrɔ sɔrɔ.

1. Ka da Yesu la ani Ni Senu ka sebaaya la

2. Dannaya ni Ni Senu ka nilifɛn

.

2. Efesekaw 4:30 (Aw kana Ala Ni senu dusukasi, aw taamashyɛn bɛ kunmabɔli don na.)

Yuhana 7.40 Jama caman ye nin kuma mɛn tuma min na, u ko: Tiɲɛ na, nin ye kira ye.»

Mɔgɔ caman ye Yesu ka kumaw mɛn ani u dalen tun b’a la ko ale de ye kira ye.

1. Yesu ka kumaw lamɛn: A ka kalanw bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na

2. Ka da Yesu la: Ka kɛ Masiya ka kalanden ye

1. Dutɛrɔnɔmɛ 18:15-19 - Matigi bɛ kuma kira dɔ kan i ko Musa.

2. Yuhana 1:45 - Filipe ka Yesu jira ko a ye Masiya layidu talen ye.

Yuhana 7.41 Dɔ wɛrɛw ko: Nin ye Krisita ye. Dɔw y'a fɔ ko: «Krista na bɔ Galile wa?»

Jɛkafɔ dɔw kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni cɛ Yesu tun ye Krisita ye, dɔw y’a ɲininka ni Krisita bɛna bɔ Galile.

1. Yesu: An mago bɛ Krisita min na

2. Krisita bɔyɔrɔ ɲɔgɔn tɛ yen

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Matiyu 2:23 - A taara sigi dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Nazarɛti, walisa kiraw ye min fɔ, o ka dafa: “A na wele ko Nazarɛti.”

Yuhana 7.42 Kitabu m'a f::> ko: Krisita na b::> Dawuda b::>r::> la, ani BetilehEmu dugu la, Dawuda tun be yen wa?

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu wolola Dawuda bɔnsɔn na ani Bɛtilɛhɛm dugu kɔnɔ.

1. Kabako kɛ farikolo la: Krisita ye Sɛbɛnniw dafa cogo min na

2. Yesu ka bonya: A bangeli kofɔra cogo min na

1. Esayi 9:6-7: Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Mise 5:2: Nka e, Bɛtilɛhɛm Efrata, min ka dɔgɔ kojugu ka se ka kɛ Juda bɔnsɔnw cɛma, i na mɔgɔ dɔ bɔ ne ye min bɛna kɛ Israɛl kuntigi ye, min bɔra kabini fɔlɔfɔlɔ. kabini fɔlɔfɔlɔ waatiw la.

Yuhana 7.43 O cogo la, farali donna jama cɛ ale kosɔn.

Mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Yesu ko la.

1. Yesu ka faranfasi: Kɛlɛw kunbɛncogo

2. Yesu ka sebaaya: A ka kɛta bɛ se ka an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

1. Romɛkaw 14:13-14 - O la sa, an kana kiri tigɛ ɲɔgɔn kan tun, nka an k’a latigɛ ko an tɛna kuncɛbaya walima balimakɛ bali abada.

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:10-13 - Balimaw, ne b'aw deli an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la, ko aw bɛɛ ka sɔn a ma, ko farali kana kɛ aw cɛma, nka aw ka kɛ kelen ye hakili kelen na ani o kiritigɛ kelen.

Yuhana 7.44 U dɔw tun b’a fɛ k’a minɛ. Nka mɔgɔ si ma bolo da a kan.

Yuhana 7:44 ye tɛmɛsira ye min bɛ kuma Yesu ka a yɛrɛ tanga minɛni ma.

1. Aw kana siran ka jɔ ko ɲuman na.

2. Mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ a ye ni kantigiya ye, Ala bɛna olu lakana.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 27:1 - "Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye; ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barika bonya ye, ne na siran jɔn ɲɛ?"

Yuhana 7.45 O tuma la, kuntigiw taara sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw fɛ. U y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw ma na ni a ye?»

Kuntigilaw ye sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw ɲininka mun na u ma na ni Yesu ye u fɛ.

1. Se min bɛ ɲininkaliw kɛli la walasa ka tiɲɛ bɔ kɛnɛ kan.

2. Layidu talen min tara, o nafa ka bon ka tugu o kɔ.

1. Luka 6:46-49, Mun na i b ne wele ko Matigi, Matigi, ka ne ka kuma flenw k?

2. Luka 11:9-10, A ɲini, i na a sɔrɔ; da gosi, da bɛna da wuli i ye.

Yuhana 7.46 Kuntigiw y’a jaabi ko: «Mɔgɔ si ma kuma i ko nin cɛ abada.»

Yesu ka kumaw ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw kabakoya.

1: Yesu ka kumaw bɛ mɔgɔ kabakoya ani ka siran.

2: An ka kan k’an jija ka kuma ni hakilitigiya ni kuntigiya kelen ye i ko Yesu.

1: Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ni ne ka miiriliw ye ten." ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2: Yakuba 3:17 "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Yuhana 7.47 Farisiɛnw y’u jaabi ko: «Aw fana lafilila wa?

Farisiɛnw y’a ɲininka ni mɔgɔw minnu tun bɛ Yesu lamɛn, olu fana lafilila.

1. Foyi ma dogo Ala la - Waajulikɛla 12:14

2. Aw ye hakilitigiya kumaw lamɛn - Talenw 23:23

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Zaburu 119:104 - I ka cikanw sababu fɛ ne bɛ faamuyali sɔrɔ; O de kosɔn ne bɛ sira nkalonma bɛɛ kɔniya.»

Yuhana 7.48 Kuntigiw wala Farisiɛn dɔw dara a la wa?

Nin tɛmɛsira b’a ɲininka ni Yahutu kuntigiw walima Farisiɛn dɔw dara Yesu la.

1. Dusukun fiyentɔya: An bɛ Ala ka kɛta ɲini an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na

2. Dannaya fanga: Dannaya bɛ se k’an sɛmɛntiya cogo min na

1. Romɛkaw 10:14-17 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi cogo min na.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye a den ci cogo min na diɲɛ na walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Yuhana 7.49 Nka nin jama minnu t sariya dn, olu dangalen don.

Mɔgɔ minnu tɛ sariya dɔn, olu dangalen don.

1: Aw kana ɲinɛ aw ka wajibi kɔ Ala ni sariya ɲɛ; sabu aw bɛ se ka kisi sariya labatoli dɔrɔn de fɛ.

2: Aw kana sariya jate, katuguni Ala sago don an ka sariya labato; Minnu t'o kɛ, olu na danga.

1: Yakuba 2:10-12 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, k'a sɔrɔ a ma se yɔrɔ kelen na, o tigi ye o bɛɛ jate. Ni aw ma jatɔya kɛ, nka aw ye mɔgɔfaga kɛ, aw kɛra sariya tiɲɛbaga ye.

2: Matiyu 5:17-19 - "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban sɛbɛn fitinin, sɛbɛnnikɛlan sɔgɔli fitinin tɛ, o bɛna tunun cogo si la sariya kɔnɔ fo fɛn bɛɛ ka dafa.O de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o cikan fitinin dɔ bila kɛrɛfɛ, ka mɔgɔ wɛrɛw kalan ka kɛɲɛ n'o ye, o tigi bɛna wele ko dɔgɔmannin sankolo masaya la , nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o ci fɔlenw waleya ka u kalan, o na wele ko mɔgɔba sankolo masaya la.»

Yuhana 7.50 Nikodemu y'a fɔ u ye ko: «Min nana Yesu fɛ su fɛ, a kɛra olu dɔ ye.

Nikodeme y’a jira ko Yesu ye Masiya ye.

1. Ka kɛ Yesu nɔfɛmɔgɔ ye, o kɔrɔ ye mun ye?

2. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo di ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye Yesu la?

1. Yuhana 3:1-21 - Nikodemu taara bɔ Yesu ye

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ka j= i da la ani ka da dusukun na, o b na ni kisili ye

Yuhana 7.51 An ka sariya b kiri tig mg si kan, sani a ka a lamn, ka a ka ko klenw dn wa?

Nin tɛmɛsira in bɛ ɲininkali kɛ ni sariya ka kan ka mɔgɔ dɔ kiri tigɛ sani a ka mɛn ani ka a faamu.

1. Ala ka sariya t kiri bn baara ye, nka a ye nɛɛma ni faamuyali sababu ye.

2. An ka kan k’an jija ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn ani k’u faamu sani an ka kiri tigɛ.

1. Yakuba 2:12-13 - "Aw ka kuma ka kɛ i ko sariya min bɛ hɔrɔnya di aw ma, aw ka kiri tigɛ aw kan, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ ma makari kɛ, ni makari tɛ min na. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan.

2. Matiyu 7:1-5 - "Aw kana kiri tigɛ, n'o tɛ, kiri na tigɛ aw fana kan. Aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ cogo min na, aw na kiri tigɛ aw kan, aw na sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye. Mun na." yala i b'i balimakɛ ɲɛ na sɔgɔsɔgɔninjɛ filɛ, i tɛ i janto i yɛrɛ ɲɛ na jiribolo la wa?, i bɛ se k'a fɔ i balima ye cogo di ko: 'A to n ka o sɔgɔsɔgɔninjɛ bɔ i ɲɛ na,' k'a sɔrɔ waati bɛɛ bɛ yen pankurun dɔ bɛ i yɛrɛ ɲɛ na wa? E filankafo, fɔlɔ ka pankurun bɔ i yɛrɛ ɲɛ na, o kɔfɛ, i na ye ka jɛya ka jiribolo bɔ i balimakɛ ɲɛ na."

Yuhana 7.52 U y’a jaabi ko: «E fana ye Galile ye wa?» A ɲini ka a lajɛ, katuguni kira si tɛ bɔ Galile.

Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw y’a ɲininka, k’a ɲininka n’a bɔra Galile, bawo kira si ma wuli ka bɔ Galile.

1. Mɔgɔ minnu tun ka kan ka fɛn dɔn ka tɛmɛ o kan, olu ye Yesu mafiɲɛya ani a banna a la.

2. An man kan ka teliya ka mɔgɔ dɔ kiri tigɛ ka da a bɔyɔrɔ kan.

1. Esayi 53:3 - A mafiɲɛya ani a banna mɔgɔw fɛ, dusukasibaga ani dusukasi dɔnbaga.

2. Matiyu 7:1 - Aw kana kiri tigɛ, walisa aw kana kiri tigɛ.

Yuhana 7.53 Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ taara u yɛrɛ ka so.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ Yahutuw ka jama jɛnsɛnna cogo min na Fanibugu seli kɔfɛ.

1. Ala ka don senumaw marali nafa ka bon

2. Kelenya ni jɛɲɔgɔnya dugawu

1. Kɛwalew 2:1-4 - Ni Senu nali Pantekɔti don na

2. Zaburu 133:1 - A ka ɲi ani a ka di kosɛbɛ ni Ala ka mɔgɔw sigilen bɛ ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ.

Yuhana 8 bɛ muso min minɛ jatɔya la, o ko lakali, Yesu ka jɛmukan min kɛra a ka Ala cogoya n’a bɔyɔrɔ kan, ani sɔsɔli min kɛra o kɔfɛ ni Yahutu ɲɛmɔgɔw ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ka mɔgɔw kalanni ye Alabatosoba kɔnɔ tuma min na sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw nana ni muso dɔ ye min minɛna jatɔya la. U y’a ɲininka ni a ka kan ka bon ni kabakurunw ye ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, k’a ɲini k’a minɛ. Sanni Yesu ka jaabi di a ma k’a ɲɛsin a yɛrɛ ma, a ye sɛbɛn ci duguma o kɔfɛ a ko: ‘Aw la mɔgɔ o mɔgɔ tɛ jurumu kɛ, o ka fɔlɔ ka kabakurun ci a ma.’ U jalakilen u yɛrɛ dusukunw fɛ, u bɔra yen kelen kelen fo Yesu dɔrɔn tora ni muso ye min jɔlen bɛ yen, a ye min bila k’a fɔ ko ‘Ne fana tɛ i jalaki taa sisan i ka ɲɛnamaya jurumu bila.’ (Yuhana 8:1-11).

Dakun 2nan: Nin ko in kɔfɛ, Yesu y’a yɛrɛ jira ko ‘diɲɛ yeelen’ ye layidu ta ko mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ, olu tɛna taama dibi la abada nka u bɛna yeelen ɲɛnamaya sɔrɔ min bɛ Farisiɛnw ɲɛminɛ ka a ka seereya sɔsɔ ko a bɛ a yɛrɛ sinsin o la a tɛ se ka kɛ. O jaabi la a y’a jira ko hali ni a bɛ seereya kɛ a yɛrɛ ko la seereya bɛ se ka kɛ bawo a b’a dɔn yɔrɔ min bɔra ka taa a fɛ k’u jalaki ka kiri tigɛ hadamadenw ka sariyakolow fɛ k’a sɔrɔ u t’a dɔn ko Ala Fa y’a ci (Yuhana 8:12-20).

Dakun 3nan: Hali n’u tora ka dannabaliya ni hakili ɲagami a ka danyɔrɔ ko la, a ye saya nata segin u ka jurumu dannabaliya min bɛ sɔrɔ o la bawo a tɛ se ka taa yɔrɔ la min fɔra fo n’a dalen b’a la ko ‘ne de don’ o bɛna sa jurumuw la minnu bɛ farali lase Yahutuw ma dɔw dalen bɛ tɔw la minnu b’a ɲini k’a minɛ hali bi ayi kelen y'a bolo da a kan bawo a ka waati tun ma se fɔlɔ ka ban ni ka Ibrahima ka nisɔndiya sinsin ye don ye a nisɔndiyara sɔsɔli kuma fɔlen pre-existence ka kɔn Ibrahima ɲɛ 'Sanni Ibrahima ka bange ne ye.' ka u ɲɛminɛ ka kabakurunw ta ka kabakurun ci a ma nka a bolila ka dogo (Yuhana 8:21-59).

Yuhana 8.1 Yesu taara Oliviye kulu la.

Yesu taara Oliviye kulu la walisa ka a ka kalandenw kalan.

1. Karamɔgɔya nafa ka bon: Yesu Oliviye kulu kan

2. Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ: Taama min kɛra ka taa Oliviye kulu la

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana k'a fɔ u ye ko: "Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa tɔgɔ la Denkɛ ni Ni Senu ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato.»

2. Kɛwalew 1:1-8 - Kitabu fɔlɔ la, e Teofili, Yesu ye fɛn minnu daminɛ ani ka mɔgɔw kalan, ne ye olu bɛɛ ɲɛfɔ, fo ka se a kɔrɔta don ma, a ye ci fɔ Ni Senu barika la ka... a tun ye ciden minnu sugandi. A y'a yɛrɛ jira u ɲɛnamaya la a ka tɔɔrɔ kɔfɛ dalilu caman fɛ, a y'a yɛrɛ jira u la tile binaani kɔnɔ, ka kuma Ala ka masaya ko la. Ka to u fɛ, a y’a fɔ u ye ko u kana bɔ Jerusalɛm, nka u ka Fa Ala ka layidu makɔnɔ, a ko: “aw ye ne ka layidu mɛn. katuguni Yuhana ye batise ji la, nka aw na batise Ni Senu la tile caman kɔfɛ.”

Yuhana 8.2 Sɔgɔmada joona fɛ, a seginna Alabatosoba kɔnɔ, jama bɛɛ nana a ma. A y'i sigi ka u kalan.

Yuhana ye mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ sɔgɔmada joona fɛ.

1. Se min bɛ wuli joona: Ka kalan sɔrɔ Zan ka misali la

2. Ka wari bila i ka hakilimaya ɲɛnamaya la: Ka waati ta Ala ye

1. Zaburu 5:3 - "Sɔgɔma, Matigi, i bɛ ne kan mɛn, sɔgɔma, ne bɛ ne ka deliliw bila i ɲɛ kɔrɔ ka makɔnɔni kɛ ni kɔnɔnafili ye."

2. Talenw 8:17 - "Ne kanubagaw ka di ne ye, ne ɲinibagaw bɛ ne sɔrɔ."

Yuhana 8.3 Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw nana ni muso dɔ ye min minɛna jatɔya la. U y'a sigi a cɛma.

Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw nana ni muso dɔ ye min minɛna jatɔya la, Yesu ma.

1. Hinɛ fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. Yesu ni sariya: An yɛrɛ ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛli

1. Yakuba 2:13 - “Kiri tɛ hinɛ mɔgɔ la min ma makari. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiri kan.”

2. Luka 6:36-37 - «Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na. Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. yafa i ma, i na yafa i ma.”

Yuhana 8.4 U y’a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, nin muso minɛna jatɔya la, o kɛwale yɛrɛ la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma muso dɔ kan min minɛna jatɔya la, ka na ni a ye Yesu fɛ walisa a ka kiri tigɛ.

1. Kunmabli sebaaya: Ala ka nɛɛma ni kanuya yafa la

2. An yɛrɛ ka jurumu sɛgɛsɛgɛli: An yɛrɛ ka filiw dɔnni ani k’u kunbɛn

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Esayi 1:18 - Matigi ko: “Na sisan, an ka hakilijakabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ.” “Hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.”

Yuhana 8.5 Musa ye ci bila an ma sariya la ko u ka bon ni kabakurunw ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma a kan ko Musa ye yamaruya di ka kabakurun tigɛ kojugu dɔw kosɔn, ani Yesu ka jaabi.

1. Yesu ka hinɛ: Ka Yesu ka kalan faamu min tun bɛ hinɛ ni nɛɛma ko la, ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye.

2. Sariya ni nɛɛma: Ka Layidu Kɔrɔ sariyaw suma ani k’u faranfasi ni Yesu ka nɛɛma ye.

1. Romɛkaw 6:14 - Jurumu tɛna se ka aw kuntigiya, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.

2. Matiyu 5:17-18 - "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban, ne ma na u ban, nka ne nana u labato yɔrɔ jan, iota kelen, dot si tɛna tɛmɛ sariya la fo ka se a bɛɛ dafa."

Yuhana 8.6 U y'o fɔ ka a kɔrɔbɔ, walisa u ka a jalaki. Nka Yesu y'i biri, ka sɛbɛnni kɛ duguma ni a bolokɔnincinin ye, i n'a fɔ a ma u mɛn.

Yuhana tun bɛ ka kɔrɔbɔ a lamini mɔgɔw fɛ, nka Yesu y’i biri ka sɛbɛnni kɛ duguma o nɔ na, a bɛ iko a ma a janto o kɔrɔbɔli la.

1. Ala bɛ fanga di an ma walisa an ka se ka kɔrɔbɔli kɛlɛ.

2. An ka kan ka baara kɛ ni hakilitigiya ye walisa k’a dɔn an bɛ se ka kɔrɔbɔli jaabi cogo min na.

1. Yakuba 1:13-15 - "Mɔgɔ si kɔrɔbɔra, a kana a fɔ ko: «Ala bɛ ne kɔrɔbɔ», katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a ye." bɛ lafili ani ka lafili a yɛrɛ nege fɛ.

2. Heburuw 4:15-16 - "Katuguni sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, jurumu tɛ a la neema masasigilan gɛrɛfɛ, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la."

Yuh.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka welekan jira ka ɲɛsin majigilenya ni tilennenya ma, ka mɔgɔw jija u ka kiri tigɛ u yɛrɛ ka jurumu kan sani u ka mɔgɔ wɛrɛ jalaki.

1. "Majigilenya fanga: Ala ka nɛɛma bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na ka kiri tigɛ cogo tilennen na".

2. "Tilennenya Ala ɲɛ na: Ka kanuya ni yafa dege".

1. Yakuba 4:12 - "Sariya dibaga ni kiritigɛla kelenpe de bɛ yen, min bɛ se ka kisi ani ka mɔgɔ halaki. Nka e ye jɔn ye ka kiri tigɛ i mɔgɔɲɔgɔn kan?"

2. Matiyu 7:5 - "E filankafo, fɔlɔ ka pankurun bɔ i yɛrɛ ɲɛ na, o kɔ, i na ye ka jɛya ka o jirisun bɔ i balima ɲɛ na."

Yuhana 8.8 A y'i biri tugun ka sɛbɛnni kɛ duguma.

Zan tun bɛ sɛbɛnni kɛ duguma iko majigilenya taamasyɛn.

1: Majigilenya ye jogo ɲuman ye min bɛ se k’an bilasira an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An bɛ se ka fanga ni hakilitigiya sɔrɔ Yesu ka misali la Yuhana 8:8 la.

1: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2: Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Yuhana 8.9 Minw y'o mɛn, u dusukun y'a fɔ u ye, u bɔra kelen kelen, k'a daminɛ u kɔrɔba la fo ka se u laban ma.

Mɔgɔ minnu ye Yesu ka kumaw mɛn, olu ye min kɛ, o tɛmɛsira bɛ o ɲɛfɔ, k’a sɔrɔ u jalakilen don u yɛrɛ dusukun fɛ ani kelen kelen bɔra o yɔrɔ la, fo Yesu ni muso dɔrɔn tora.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye: I bɛ se ka jɔ cogo min na kɔrɔbɔliw ɲɛkɔrɔ

2. Daɲɛw fanga: An ka kumaw bɛ se ka ɲɛnamaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na

1. Romɛkaw 2:15 - “U b’a jira ko sariya baara sɛbɛnnen bɛ u dusukunw kan, k’a sɔrɔ u dusukun fana bɛ seereya kɛ, u ka miirili sɔsɔlenw bɛ u jalaki walima k’u yafa yɛrɛ”

2. Yakuba 3:2 - “k’a masɔrɔ an bɛɛ bɛ senna tiɲɛ cogo caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma sennatan a ka kuma fɔlenw na, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se k’a farikolo bɛɛ minɛ fana.”

Yuhana 8.10 Yesu y'i kɔrɔta tuma min na, a ma mɔgɔ si ye ni muso tɛ, a y'a fɔ a ye ko: «Muso, i jalakibagaw bɛ min? Mɔgɔ si ma i jalaki wa?

Muso tun bɛ ka jama jalaki, nka Yesu y’a ye ka tɛmɛ o kan, k’a ɲininka ni mɔgɔ dɔ y’a jalaki.

1: Ala bɛ tɛmɛn diɲɛ jalakiw kan, wa a b’a janto an na kosɛbɛ.

2: Yesu ka kanuya min bɛ an na, o tɛ dantigɛli kɛ, wa a bɛ tɛmɛ hali ko minnu ka jugu kosɛbɛ.

1: 1 Yuhana 3:16-18 - "An bɛ kanuya dɔn o de fɛ, ko a y'a ni di an kosɔn, an ka kan ka an ni di balimaw kosɔn. Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ka a balima ye a kɔnɔ." mago b'a la, o bɛɛ n'a ta, a b'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kanu kuma walima kuma fɛ, nka an ka kanuya kɛ ni kɛwalew ni tiɲɛ ye."

2: Luka 6:27-28 - "Nka ne b'a fɔ aw ye minnu bɛ mɛnni kɛ ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka aw tɔɔrɔbagaw deli."

Yuhana 8.11 A ko: «Mɔgɔ si tɛ, Matigi.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «Ne fana tɛ i jalaki.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka hinɛ ni a ka nɛɛma kan muso min minɛna jatɔya la. A ye makari jira a kɛtɔ a ma a jalaki, o nɔ na, a y’a fɔ a ye ko a ka taa jurumu kɛ tun.

1. Yesu ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Yesu ka kanuya min bɛ an na, o ka bon kosɛbɛ fo a bɛ an ka jurumuw lajɛ ka tɛmɛ ani ka makari ni nɛɛma jira an na.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la - Yesu tɛ yafa an ka jurumuw ma dɔrɔn, a b’an wele ka ɲɛnamaya kɛ senuya ni kanminɛli la Ala ye.

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - Nka i min ye aw wele, o ye senuma ye, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”

Yuhana 8.12 Yesu y'a fò u ye kosebe ko: Ne ye dinye yeelen ye.

Yesu b a yr weleweleda ko a ye di ka yeelen ye ani a ye layidu ta ko mg minnu b tugu a la, olu tna taama dibi la, nka o bna taama namaya yeelen sr o nɔ na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ka yeelen na - Kisili jigiya

2. Ka taama Yesu ka yeelen na - Ɲɛnamaya lakika sira

1. Yuhana 1:5 - Yeelen bɛ yeelen bɔ dibi la. Dibi ma a minɛ.

2. Esayi 60:1 - Wuli ka yeelen bɔ; katuguni i ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ wulila i kan.»

Yuhana 8.13 Farisiɛnw y’a fɔ a ye ko: «I bɛ seereya kɛ i yɛrɛ ko la. i ka sɛbɛn tɛ tiɲɛ ye.

Farisiɛnw ye Yesu ka seereya sɔsɔ.

1: Mɔgɔ bɛ se ka da Yesu ka seereya la hali ni diɲɛ bɛ se ka min fɔ.

2: An bɛ se ka an jigi da Yesu ka kumaw kan walisa k’an bilasira.

1: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ.

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye; fɛn kɔrɔw tɛmɛna; A filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye.

Yuhana 8.14 Yesu y’u jaabi ko: «Hali ni ne ye seereya kɛ ne yɛrɛ la, ne ka seereya ye tiɲɛ ye. Nka aw tɛ se k'a dɔn ne bɔra yɔrɔ min na, ani ne bɛ taa yɔrɔ min na.»

Yesu ye seereya kɛ a yɛrɛ ko la nka a ka seereya tun ye tiɲɛ ye.

1. Yesu ka seereya ni tiɲɛ

2. An bɔra yɔrɔ min na ani an bɛ taa yɔrɔ min na, o dɔnni

1. Yuhana 1:14 - Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an ye a nɔɔrɔ ye i ko a Denkɛ kelenpe min bɔra Fa la, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

2. 1 Yuhana 5:9-10 - Ni an ye mgw ka seereya sr, Ala ka seereya ka bon, katuguni Ala ye seereya min di a Denc ko la, o ye nin ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ Ala Denkɛ la, o seereya bɛ a yɛrɛ la.

Yuhana 8.15 Aw bɛ kiri tigɛ farisogo cogo la. Ne tɛ kiri tigɛ mɔgɔ si kan.

Yuhana 8:15 b’an kalan an ka majigin ani an kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan.

1. "I mɔgɔɲɔgɔn kanu: I yɛrɛ tanga kiritigɛ ma".

2. "Majigilenya fanga: K'i yɛrɛ tanga mɔgɔ wɛrɛw kiri ma".

1. Yakuba 4:11-12 - "Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma, balimaw. Min bɛ kuma jugu fɔ balima dɔ kan, walima min bɛ kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la, ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni aw bɛ kiri tigɛ sariya kan, aw." u tɛ sariya labatobagaw ye, nka u ye kiritigɛlaw ye.

2. Matiyu 7:1-5 - "Aw kana kiri tigɛ, walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw na kiri tigɛ ni o ye bɛ i balimakɛ ɲɛ na, nka i kana jiribolo min bɛ i yɛrɛ ɲɛ na, i kana o kɔlɔsi, wala i bɛ se k'a fɔ i balima ye cogo di ko: 'A to ne ka nɔgɔ bɔ i ɲɛ na,' k'a sɔrɔ o jirisun bɛ i yɛrɛ ɲɛ na?' E filankafo, fɔlɔ ka jiribolo bɔ i yɛrɛ ɲɛ na, o kɔfɛ, i na ye ka jɛya ka jiribolo bɔ i balima ɲɛ na.»

Yuhana 8.16 O bɛɛ n'a ta, ni ne bɛ kiri tigɛ, ne ka kiritigɛ ye tiɲɛ ye, katuguni ne kelen tɛ, nka ne ni ne Fa min ye ne ci.

Yesu kelen t a ka kiri la, iko ale ni Fa ye kelen ye cogo min na.

1. Kelenya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se k’an ka kiritigɛlaw barika bonya cogo min na

2. Fa ni Denkɛ: Jɛɲɔgɔnya min bɛ Yesu ni Ala cɛ kalan

1. Romɛkaw 8:31-39 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Yuhana 17:1-26 - I ye nɔɔrɔ min di ne ma, ne ye o di u ma. walisa u ka kɛ kelen ye, i ko anw ye kelen ye cogo min na.»

Yuhana 8.17 A sɛbɛnnen bɛ aw ka sariya kɔnɔ fana ko mɔgɔ fila ka seereya ye tiɲɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma seere fila walima seere caman ka tiɲɛ kan sariya siratigɛ la, ka kɛɲɛ ni sariya ye.

1. "Seereya fanga: Seere fila ka sariya bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na ka se tiɲɛ ma".

2. "Seerew ka sariya: Baarakɛcogo ɲuman an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 19:15 - "Seere kelen man kan ka wuli mɔgɔ kama tilenbaliya si la, wala jurumu si kosɔn, a ka jurumu si la ko ka sigi sen kan."

2. Heburuw 10:28 - "Min ye Musa ka sariya mafiɲɛya, o sara seere fila walima saba kɔrɔ, hinɛ tɛ min na."

Yuhana 8.18 Ne ye ne yr seere ye, ne Fa min ye ne ci, o b ne seereya.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu bɛ ka a yɛrɛ seereya, ani ko Fa min y’a ci, o fana bɛ a yɛrɛ seereya kɛ.

1. Yesu ye Ala Denkɛ ye: Dannaya seereya

2. Ala ka Yesu seereya: Yuhana 8:18 kalan

1. Romɛkaw 8:16 - Ni yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.

2. 1 Yuhana 5:9-10 - Ni an ye mgw ka seereya sr, Ala ka seereya ka bon; A ye Ala ka seereya min fɔ a Denkɛ ko la, o ye nin ye.

Yuhana 8.19 U y’a fɔ a ye ko: «I Fa bɛ min?» Yesu y'a jaabi ko: «Aw tɛ ne dɔn wala ne Fa fana, ni aw tun ye ne dɔn, aw tun na ne Fa fana dɔn.

Farisiɛnw ye Yesu ɲininka a Fa ko la, a y’a jaabi ko u t’a dɔn wala a Fa dɔn.

1. An ni Ala cɛsira - ka Ala ye mɔgɔ min ye ani an ni a cɛsira dɔnni nafa faamuyali.

2. Ala dɔnni - ka a dɔn ko a nafa ka bon ka Ala kɔnɔko ni a jogo faamuya.

1. Matiyu 11:27 - "Fɛn bɛɛ dira ne Fa fɛ. Mɔgɔ si tɛ Denkɛ dɔn ni Fa tɛ, mɔgɔ si tɛ Fa dɔn fo Denkɛ ni Denkɛ b'a sugandi ka a jira minnu na."

2. Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

Yuhana 8.20 Yesu ye nin kumaw f nafolo marayɔrɔ la, k'a to mɔgɔw kalanni na Alabatosoba kɔnɔ. katuguni a ka waati tun ma se fɔlɔ.

Yesu kumana Alabatosoba kɔnɔ k’a sɔrɔ a ma minɛ, ikomi a ka waati tun ma se fɔlɔ.

1. Ala ka waati dafalen don - Yuhana 8:20

2. Kanminɛli nafa ka bon - Yuhana 8:20

1. Kɛwalew 2:23 - Ala ka labɛn ni a ka dɔnniya fɔlɔ min latigɛra ka kɔn Yesu ka saya ko la.

2. Esayi 53. bɛna ɲɛtaa sɔrɔ a bolo.

Yuhana 8.21 Yesu y’a fɔ u ye kosegin ko: «Ne bɛ taa, aw na ne ɲini, ka sa aw ka jurumuw la.

Yesu b a f mgw ye ko o bna a åini, nka u bna sa o ka jurumuw la, ani ko o t se ka tugu a la.

1. Ka ban Yesu la, o kɔlɔlɔw

2. Ala ka kanuya ni a ka makari fanga

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la."

Yuhana 8.22 Yahutuw y'a fɔ ko: «A bɛna a yɛrɛ faga wa? A ko: «Ne bɛ taa yɔrɔ min na, aw tɛ se ka na yen.»

Yahutuw hakili ɲagamina Yesu ka kuma fɛ, ko u tɛ se ka tugu a kɔ ka taa a bɛ taa yɔrɔ min na.

1. Yesu ka cidenyabaara kun: K’an dɛmɛ ka tugu a kɔ yɔrɔ o yɔrɔ, a bɛ taa ni a ye yɔrɔ o yɔrɔ

2. Dannaya fanga: An bɛ tugu Yesu kɔ cogo min na a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ

1. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ko a ye a ɲinibagaw sarabaga ye."

2. Yuhana 14:4 - "Ne bɛ taa sira min na, aw bɛ o dɔn."

Yuhana 8.23 A y’a fɔ u ye ko: «Aw bɔra duguma. Ne bɔra sankolo la. Ne tɛ nin diɲɛ ta ye.

Yesu b’a jira k’a jɛya ko ale tɛ bɔ nin diɲɛ in na, nka a bɔra san fɛ.

1: Yesu nana an kisi ka b jurumu ni dibi la.

2: Yesu bɔra sankolo la, a tɛ bɔ nin diɲɛ tiɲɛnen in na.

1: Yuhana 3:19-21 - O jalaki ye nin ye, ko yeelen nana diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔw ye dibi kanu ka tɛmɛ yeelen kan, katuguni u ka kɛwalew tun ka jugu. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen kɔniya, a tɛ na yeelen na, walisa a ka kɛwalew kana kɔrɔfɔ. Nka min bɛ tiɲɛ kɛ, o bɛ na kɛnɛ kan, walisa a ka kɛwalew k'a jira ko u kɛra Ala la.

2: Kolosekaw 1:13-14 - Ale de ye an kisi dibi sebaaya ma, ka an bila a Denc kanulen ka masaya la: An kunmabli ye a joli barika la ale de la, jurumu yafali.

Yuhana 8.24 O de kosɔn ne y’a fɔ aw ye ko aw na sa aw ka jurumuw la.

I bna sa i ka jurumuw la fo ni i dalen b Yesu la iko Masiya.

1. Dannaya fanga: Dannaya min bɛ Yesu la, o b’an kisi cogo min na

2. Ka sɔn Yesu ma iko Masiya: Ka tugu a kɔ, o kɔrɔ ye min ye

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i b i da i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Yuhana 8.25 U y'a ɲininka ko: «E ye jɔn ye?» Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ne ye min fɔ aw ye kabini fɔlɔfɔlɔ.»

Yesu y’a jira ko ale ye kelen ye i n’a fɔ a y’a fɔ cogo min na kabini a daminɛ na.

1. Yesu ka danyɔrɔ faamuyali - A ye jɔn ye?

2. Jiginni - Yesu ka sabatili waati kɔnɔ

1. Esayi 7:14, "O de kosɔn Matigi yɛrɛ na taamashyɛn di aw ma: Npogotigi na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, a na a wele ko Emanuɛl."

2. Yuhana 10:30, "Ne ni ne Fa ye kelen ye."

Yuhana 8.26 Fɛn caman bɛ ne fɛ ka fɔ ani ka kiri tigɛ aw ko la, nka ne cibaa ye tiɲɛtigi ye. Ne ye ko minnu mɛn a ko la, ne bɛ olu fɔ diɲɛ ye.»

Yuhana ye tiɲɛ min mɛn Ala yɔrɔ, a bɛ o de fɔ diɲɛ ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na.

2. Ka Ala ka Tiɲɛ dɔn ani ka sɔn a ma.

1. Yuhana 8:32, "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2. Kolosekaw 3:17, "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye ale barika la."

Yuhana 8.27 U m’a faamu ko a kumana u Fa Fa ko la.

Mɔgɔw m’a faamu ko Yesu tun bɛ kuma Fa de kan.

1. Fa min jirala Yesu sababu fɛ: Yesu ka kumaw nafa faamuyali

2. Fa dɔnni: Ala ka kanuya sɔrɔli Yesu sababu fɛ

1. Matiyu 11:27 - «Fɛn bɛɛ kalifa ne Fa ma. Mɔgɔ si tɛ Denkɛ dɔn ni Fa tɛ, ani mɔgɔ si tɛ Fa dɔn fo Denkɛ ani Denkɛ b’a fɛ k’a jira minnu na.”

2. 1 Yuhana 4:16 - “Ala ye kanuya ye, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to kanuya la, o bɛ to Ala la, Ala bɛ to ale la.”

Yuhana 8.28 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Ni aw ye Mɔgɔ Denkɛ kɔrɔta tuma min na, aw na a dɔn ko ne ye ale de ye, ko ne tɛ foyi kɛ ne yɛrɛ la. Nka ne Fa ye ne kalan cogo min na, ne bɛ o kow fɔ.

Mɔgɔ Denkɛ ye Yesu ye ani a Fa ye min kalan a ye, a bɛ o fɔ.

1. Yesu, an ka kantigiya misali

2. Fa ka hakilitigiya ani Denkɛ ka kanminɛli

1. Yuhana 14:10-11 - "Aw dalen t'a la ko ne bɛ Fa la, ko ne Fa bɛ ne la wa? Ne bɛ kuma minnu fɔ aw ye, ne tɛ olu fɔ ne yɛrɛ ka kuntigiya la, fɔ ne Fa min sigilen bɛ a kɔnɔ." ne bɛ a ka kɛwalew kɛ.Aw ka da ne la ko ne bɛ Fa la, ko ne Fa bɛ ne la, wala aw ka da a la kɛwalew yɛrɛ kosɔn."

2. Galasikaw 2:20 - "Ne gengenna jiri la ni Krisita ye. Ne tɛ ɲɛnamaya la tun, nka Krisita de bɛ balo ne la. Ne bɛ ɲɛnamaya min kɛ sisan farisogo la, ne bɛ o kɛ ni dannaya ye Ala Denkɛ la, o min." a ye ne kanu ani a y'a yɛrɛ di ne kosɔn."

Yuhana 8.29 Min ye ne ci, o b ne f. katuguni ko minnu ka di a ye, ne bɛ olu kɛ tuma bɛɛ.

Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, wa a tɛna an to an kelen na abada.

1. Ala bɛ yen tuma bɛɛ: Ka an jigi da Matigi ka kɛta kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka Ala diyabɔ: An ka kɛwalew bɛ Ala ka kanuya jira cogo min na

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Heburuw 13:5 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

Yuhana 8.30 A ye o kumaw f tuma min na, mg caman dara a la.

Tɛmɛsira Mɔgɔ caman dara Yesu la a ka kuma kɔfɛ.

1. Dannaya fanga - Yesu ka kumaw ye dannaya bila a nɔfɛmɔgɔw la cogo min na.

2. Ka da a la ani ka sr - Ka da Yesu la ani dugawu minnu b b o la, o nafa ka bon.

1. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Yuhana 8.31 Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na.

Yesu bɛ dusu don Yahutuw kɔnɔ u ka taa a fɛ a ka kuma la walisa ka kɛ kalanden lakikaw ye.

1: Ka to Krisita la walisa ka kɛ kalanden Sɛbɛ ye

2: Ka kɛ kalanden ye, o musakaw

1: Yuhana 15:1-10 - Ka to Krisita la walisa ka k kalanden lakika ye

2: Luka 14:25-33 - Kalanden ka musakaw

Yuhana 8.32 Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka dɔnniya ni tiɲɛ ɲini, o bɛna na ni hɔrɔnya ye.

1. Aw k’a dɔn ko dɔnniya ni tiɲɛ ye hɔrɔnya jusigilan ye.

2. Ka dɔnniya ni tiɲɛ minɛ i n’a fɔ sira min bɛ taa ɲɛnamaya hɔrɔnyalen na.

1. Ntalenw 3:13-14 - «Mɔgɔ min bɛ hakilitigiya sɔrɔ, ani min bɛ faamuyali sɔrɔ, o ye dubaden ye. A ka jagofɛn ka fisa ni warijɛ feerefɛn ye, a tɔnɔ ka fisa ni sanu ɲuman ye.”

2. Filipekaw 4:8 - «A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di. ni jogo ɲuman dɔ bɛ yen, ni tanuli dɔ bɛ yen, aw ka miiri o kow la.”

Yuhana 8.33 U y’a jaabi ko: «An ye Ibrahima bɔnsɔn ye, an ma kɛ mɔgɔ si ka jɔnya ye abada.

Yahutuw b’a fɔ k’u ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka jɔnya ye, nka Yesu ma sɔn o ma.

1. "Hɔrɔnya tiɲɛ Krisita la".

2. "Ka kɛ Hɔrɔnyalen ye tiɲɛ na, o kɔrɔ ye mun ye?"

1. Galasikaw 5:1, "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn, aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

2. Heburuw 2:14-15, "O de kosɔn denw bɛ farisogo ni joli niyɔrɔ la, ale yɛrɛ fana ye o fɛn kelenw dun, walisa saya sebaaya bɛ mɔgɔ min na, o kɔrɔ Sitanɛ, a ka o halaki saya fɛ. mɔgɔ minnu tun bɛ jɔnya la u si bɛɛ la saya siranya fɛ, ka olu bɛɛ kisi."

Yuhana 8.34 Yesu y’u jaabi ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jurumu kɛ, o ye jurumu ka jɔn ye.

Jurumu bɛ an kɛ jɔnw ye, Yesu kelenpe de bɛ se ka an hɔrɔnya.

1: Yesu kelenpe de ye Hɔrɔnya sira ye

2: Kana kɛ jurumu ka jɔn ye

1: Yuhana 8:34

2: Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

Yuhana 8.35 Baaraden tɛ to so kɔnɔ badaa, nka Denkɛ bɛ to badaa.

Denkɛ bɛna to so kɔnɔ tuma bɛɛ k’a sɔrɔ baarakɛlaw tɛna to yen.

1. Fa ka kanuya: Ka to Krisita la

2. Ala ka layidu min tɛ ban: Layidu banbali

1. Yuhana 14:16-18 - Ne na Fa deli, a na Dɛmɛbaga wɛrɛ di aw ma, a ka kɛ aw fɛ badaa, tiɲɛ Ni.

2. Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna to badaa.

Yuhana 8.36 Ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na kɛ hɔrɔnw ye tiɲɛ na.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka sɔn Yesu ka hɔrɔnya nilifɛn ma ani ka ɲɛnamaya kɛ o hɔrɔnya kɔnɔ.

1. "Hɔrɔnya Tiɲɛ na - Ka ɲɛnamaya Hɔrɔnya la Yesu bɛ min Di".

2. "Krista ka Hɔrɔnya min tɛ dantigɛli kɛ".

1. Rom=kaw 6:18 "Aw hɔrɔnyara jurumu ma, aw kɛra tilennenya jɔnw ye."

2. Galasikaw 5:1 "O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka aw jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun."

Yuhana 8.37 Ne y’a dɔn ko aw ye Ibrahima bɔnsɔn ye. Nka aw b'a ɲini ka ne faga, katuguni ne ka kuma jɔyɔrɔ tɛ aw la.»

Ibrahima bɔnsɔn mɔgɔw tun b’a ɲini ka Yesu faga sabu u banna a ka kuma ma.

1: An ka kan ka majigin ka sɔn Yesu ka Kuma tiɲɛ ma hali ni an ye ciyɛn ye.

2: An man kan k’an ka ciyɛn kɛ dalilu ye walisa ka ban Yesu ka kalansiraw la.

1: Romɛkaw 2:17-29 - Yahutuw hakili jiginna ko u ka farikolo bɔnsɔn ka bɔ Ibrahima la, o ma se ka u kɛ mɔgɔ tilennenw ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

2: Galasikaw 6:15-16 - Pol b Galasikaw hakili jigin ko u ka ciyɛn tɛ jate, nka danfɛn kura de bɛ jate Krisita la.

Yuhana 8.38 Ne ye min ye ne Fa f, ne b o f.

Yesu bɛ kuma a ye min ye a Fa fɛ, ani a nɔfɛmɔgɔw ye min ye u fa fɛ, u bɛ o kɛ.

1. "An dalen bɛ min na, o ye: Yuhana 8:38 sɛgɛsɛgɛli".

2. "Kunnafoni taama: An dalen bɛ min na, o ɲɛnamaya".

1. Efesekaw 4:1-2 - "Ne Matigi ka kasoden, ne b'aw deli ko aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, aw welera min fɛ, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye ɲɔgɔn kanuya la."

.

Yuhana 8.39 U y’a jaabi ko: «An fa ye Ibrahima ye.» Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ni aw tun ye Ibrahima denw ye, aw na Ibrahima ka kɛwalew kɛ.»

Jama y’a fɔ Yesu ye ko Ibrahima ye u fa ye, nka Yesu y’a jaabi ko ni u tun ye a denw ye tiɲɛ na, u bɛna wale kɛ ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ibrahima ka kalan

2. I ka to Kuma kɔnɔ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye

1. Romɛkaw 4:16-17, “O de kosɔn, layidu bɛ na ni dannaya de ye, walisa a ka kɛ nɛɛma de kosɔn, wa a ka se ka kɛ Ibrahima bɔnsɔn bɛɛ ye—a tɛ kɛ sariya lamɔgɔw dɔrɔn ye, nka a ka kan ka dafa fana.” Ibrahima ka dannaya.Ale ye an bɛɛ fa ye.»

2. Yakuba 2:21-22, "An bɛnba Ibrahima tun ma jate mɔgɔ tilennen ye, a ye min kɛ tuma min na a ye a denkɛ Isaka saraka sarakabɔlan kan wa? I y'a ye ko a ka dannaya ni a ka kɛwalew tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, a ka dannaya dafara a ye min kɛ."

Yuhana 8.40 Nka sisan aw b'a ɲini ka ne faga, ne ye tiɲɛ fɔ aw ye, ne ye min mɛn Ala fɛ.

Yesu tɔɔrɔla ka da a kan a ye min mɛn Ala yɔrɔ, Ibrahima tun ma min kɛ, a ye o tiɲɛ fɔ.

1. Farati min bɛ tiɲɛ fɔli la

2. Tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔ la ka da a kan a ye ko ɲuman kɛ

1. Yuhana 15:18-21 - “Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k’a to aw hakili la ko a ye ne kɔniya fɔlɔ. Ni i tun ye diɲɛ ta ye, a tun bɛna i kanu i n’a fɔ a yɛrɛ ta. I n'a fɔ a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. O de kosɔn diɲɛ bɛ i koniya. Ne ye min fɔ aw ye, aw hakili to o la ko: ‘Jɔnden man bon ni a makɛ ye.’ Ni u ye ne tɔɔrɔ, u na aw fana tɔɔrɔ. Ni u ye ne ka kalan labato, u na aw ka kalan fana kan minɛ. U na aw minɛ nin cogo la ne tɔgɔ kosɔn, katuguni ne cibaa tɛ o dɔn.”

2. Luka 6:22-23 - “Ni mɔgɔw b’i koniya, ni u b’i bɔ kɛnɛ kan, k’i mafiɲɛya, ka ban i tɔgɔ la ka kɛ jugu ye, Mɔgɔ Denkɛ kosɔn. Aw ka ɲagali o don na, ka pan ni nisɔndiya ye, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la. U bɛnbaw ye kiraw minɛ ten.”

Yuhana 8.41 Aw bɛ aw fa ka kɛwalew kɛ. U y'a fɔ a ye ko: «An ma bange jatɔya la. an Fa kelenpe de bɛ an fɛ, Ala yɛrɛ.

Yesu y’a jira Yahutuw la ko wajibi tɛ u ka bange jatɔya la, iko Fa kelen de b’u fɛ, o min ye Ala ye.

1. An bɛɛ fa ye kelen ye: Yuhana 8:41 kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka faya: An ka danyɔrɔ lakika

1. Esayi 64:8 - Nka sisan, Matigi, e ye an fa ye. anw ye bɔgɔ ye, e de ye an ka bɔgɔdaga ye. An bɛɛ ye i bolo baara ye.»

2. 1 Yuhana 3:1 - A filɛ, Fa Ala ye kanuya sugu min lase an ma, walisa an ka wele Ala denw.

Yuhana 8.42 Yesu y'a fò u ye ko: Ni Ala tun ye aw Fa ye, aw tun na ne kanu. ne fana ma na ne yɛrɛ la, nka a ye ne ci.»

Yesu b’a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ sigasiga a ka mɔgɔya la, u k’a jateminɛ ko ni Ala tun ye u Fa ye tiɲɛ na, u tun tɛna sigasiga a la.

1: An ka kan ka Yesu kanu ani ka an jigi da a kan, katuguni a bɔra Ala yɔrɔ, a cilen don a fɛ.

2: An man kan ka sigasiga Yesu ni a ka mɔgɔya la, bawo n’an y’o kɛ, o bɛna kɛ dannayabaliya ye an Fa Ala la.

1: Matiyu 7:21-23 "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne sankolola Fa sago kɛ dɔrɔn. Mɔgɔ caman na a fɔ ne ye." o don na, ko: 'Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la, ka jinɛw gɛn i tɔgɔ la, ka kabako caman kɛ i tɔgɔ la wa?' O tuma na fɛ, ne na a fɔ u ye k'a jɛya ko: 'Ne ma aw dɔn abada. Aw ka yɔrɔ janya ne la, aw juguw!'"

2: 1 Yuhana 4:7-8 "Teri kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye." ."

Yuhana 8.43 Mun na aw t ne ka kuma faamu? Hali katuguni aw tɛ se ka ne ka kuma mɛn.»

Yesu bɛ ɲininkali kɛ mun na a lamɛnbagaw t’a faamu a bɛ cikan min lase, k’a jira ko kun min na u tɛ se ka o faamu, o ye ko u tɛ se k’a ka kuma mɛn.

1. Ka Ala ka Kuma lamɛn: Faamuyali kun

2. Ka sɔn Yesu ka cikan ma: Dusukun ko don

1. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

2. Ntalenw 4:20-22 - Ne denkɛ, i janto ne ka kumaw la; I tulo kɔrɔta ne ka kumaw la.» U kana bɔ i ɲɛ na. U mara i dusukun cɛma.»

Yuhana 8.44 Aw ye aw fa jinɛ de la, aw na aw fa negew kɛ. A tun ye mɔgɔfagala ye kabini fɔlɔfɔlɔ, a ma to tiɲɛ la, katuguni tiɲɛ tɛ a la. Ni a bɛ nkalon tigɛ, a bɛ kuma a yɛrɛ la, katuguni nkalontigɛla don, nkalontigɛla fa don.

Nin tɛmɛsira bɛ tiɲɛ jira ko nkalon ni nanbara bɔyɔrɔ ye jinɛ ye.

1. Sitanɛ ka nkalonw: I janto nanbarako la

2. Tiɲɛ fanga: Ka ban jugu ka nanbara ma

1. 1 Yuhana 4:1-6 - Niw kɔrɔbɔli

2. Efesekaw 6:10-18 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw donli

Yuhana 8.45 Ni ne b ti f aw ye, aw t da ne la.

Tiɲɛ mɛnbagaw bɛ ban o la.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na ka tiɲɛ mɛn, hali ni a ka gɛlɛn ka sɔn a ma.

2: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na, walisa mɔgɔ ka se ka da an ka kumaw la.

1: Ntalenw 12:17 - Min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ ko ɲuman fɔ, nka seere nkalonma, nanbara.

2: Kolosekaw 3: 9-10 - Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k'a masɔrɔ aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ n'a ka kɛwalew bila, ka yɛrɛ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la.

Yuhana 8.46 Aw la jumɛn bɛ ne laadi jurumu ko la? Ni ne ye tiɲɛ fɔ, mun na aw tɛ da ne la?

Yuhana 8:46 b’an gɛlɛya an ka an yɛrɛ dusukunw sɛgɛsɛgɛ ani k’a jateminɛ ni an da b’a la tiɲɛ na, a bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1: I kana teliya ka kiri tigɛ mɔgɔ minnu kan minnu bɛ tiɲɛ lase i ma, bawo i bɛ se ka sababu tiɲɛ ka fɛn dɔ kalan.

2: I ka da tiɲɛ na, mɔgɔ o mɔgɔ mana o fɔ.

1: Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

2: Ntalenw 18:13 - Ni mɔgɔ ye jaabi di sani a ka mɛnni kɛ, o ye a ka nalomanya ni a ka maloya ye.

Yuhana 8.47 Mg min b Ala la, o b Ala ka kumaw lamn.

Mɔgɔ minnu ye Ala ta ye, olu na Ala ka kumaw lamɛn, k’a sɔrɔ minnu tɛ Ala ta ye, olu tɛna o lamɛn.

1. An ka kan k’a sugandi ka kɛ Ala ta ye ni an b’a fɛ k’a ka kumaw lamɛn.

2. Ala b’an wele ka sɔn a ka kumaw ma ani ka kɛ a ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye.

1. Romɛkaw 8:14-17 Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. 1 Yuhana 5:1-5 Mɔgɔ o mɔgɔ dalen b’a la ko Yesu ye Krisita ye, o bangera Ala fɛ.

Yuhana 8.48 Yahutuw y'a jaabi ko: «An m'a fɔ koɲuman ko i ye Samarika ye, jinɛ b'i la wa?»

Yahutuw ye Yesu jalaki ko jinɛ b’a fɛ bawo a tun ye Samarika ye.

1. An sigiɲɔgɔnw ka jalaki minnu tɛ tiɲɛ ye

2. Ka jalaki nkalonmaw sɔsɔ

1. Romɛkaw 8:31-32 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?

2. Matiyu 5:11-12 - «Aw ye dubadenw ye ni mgw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka juguya sifa bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.

Yuhana 8.49 Yesu y’a jaabi ko: «Sitan tɛ ne fɛ. Nka ne bɛ ne Fa bonya, aw fana bɛ ne maloya.»

Yesu b’a jira ko a bɛ bonya da Ala kan ani ko jama bɛ ka a mafiɲɛya.

1. Yesu ka bonya: Kalan min bɛ kɛ Yuhana ka Kibaru Duman kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ye walisa ka bonya jira Ala la

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. 1 Piɛrɛ 2:17 - Aw ka bonya bɛnnen jira bɛɛ la: Dannabaaw ka balimaya kanu, ka siran Ala ɲɛ, ka masakɛ bonya.

Yuhana 8.50 Ne t ne yr bonya ɲini.

Yesu tɛ a yɛrɛ nɔɔrɔ ɲini, nka dɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ a ɲini ka kiri tigɛ.

1. Ka nɔɔrɔ sɔrɔ yɛrɛɲinibaliya la - Yuhana 8:50

2. Ala ka kiri - Yuhana 8:50

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

4. Romɛkaw 14:10 - Katuguni an bɛɛ na jɔ Ala ka kiritigɛso ɲɛkɔrɔ.

Yuhana 8.51 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ bɛ ne ka kuma mara, a tɛna saya ye abada.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu Yesu ka kalansiraw kɔ walisa ka ɲɛnamaya banbali di an ma.

1. Yesu ka kalan fanga: A ka kuma marali bɛ ɲɛnamaya banbali di an ma cogo min na

2. Yesu ye ɲɛnamaya layidu ta: Ɲɛjirali min bɛ mɔgɔ bila ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye

1. Esayi 25:8 - A na saya munumunu fo abada; Matigi Ala na ɲɛji bɔ mɔgɔ bɛɛ la.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:26 - Jugu laban min bɛna halaki, o ye saya ye.

Yuhana 8.52 Yahutuw y'a fɔ a ye ko: «An y'a dɔn sisan ko jinɛ b'i la.» Ibrahima sara, kiraw fana sara. I b'a fɔ ko: Ni mɔgɔ bɛ ne ka kuma labato, a tɛna saya nɛnɛ abada.»

Yahutuw ye Yesu jalaki ko jinɛ b’a fɛ, a y’a fɔ kɔfɛ ko ni cɛ y’a ka kumaw mara, a tɛna saya nɛnɛ abada.

1. Yesu ka kumaw fanga: Mun na an ka kan k’a lamɛn ani ka tugu a kɔ

2. Yahutuw ye Yesu faamuyabaliya: Cogo min na an man kan ka tugu u ka misali kɔ

1. Heburuw 9:27 - "A ka kan ka sa siɲɛ kelen, nka o kɔfɛ, kiritigɛ bɛ kɛ cogo min na".

2. Yuhana 11:25-26 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, hali ni a sara, o na ɲɛnamaya ."

Yuhana 8.53 I ka bon ni an fa Ibrahima ye, min sara? Kiraw salen don.

Yahutuw tun bɛ ka Yesu ɲininka a ka kuntigiya ko la.

1: An ka kan k’a ɲini tuma bɛɛ k’a dɔn kuntigiya min bɛ tugu an kɔ.

2: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na tuma bɛɛ ko fanga wɛrɛ bɛ se ka bonya ka tɛmɛ an bɛ tugu min kɔ kaban.

1: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ.

2: Efesekaw 2:19-20 - O la sa, aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ni mɔgɔ senumaw ni Ala ka so kɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye, aw jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Yesu Krisita yɛrɛ ka kɛ nkɔni kabakurunba ye.

Yuhana 8.54 Yesu y’a jaabi ko: Ni ne ye ne yr bonya, ne bonya t foyi ye. Aw b'a fɔ o ko la ko ale de ye aw ka Ala ye.

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko majigilenya nafa ka bon ani ko Ala ka sebaaya.

1. Majigilenya fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. Ka bonya da Ala kan: Bato lakika dusukun

1. Filipekaw 2:5-11

2. Matiyu 6:1-4

Yuhana 8.55 O bɛɛ n'a ta, aw ma a dɔn. Nka ne b'a dɔn.»

Yuhana tun b Ala ni a ka kalanw dn, ani a tun t siran ka kuma mg minnu ma.

1: An man kan ka siran ka kuma k’a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ dɔn.

2: Ka Ala dɔn ani ka tugu a ka kalansiraw kɔ, o nafa ka bon kosɛbɛ.

1: Ntalenw 28:1 - Mɔgɔ juguw bɛ boli ni mɔgɔ si ma tugu a kɔ, nka mɔgɔ tilennenw bɛ ja gɛlɛya i ko waraba.

2: Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ.

Yuhana 8.56 Aw fa Ibrahima nisɔndiyara ka ne ka don ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ibrahima ka nisɔndiya kan ka Yesu n’a ka don ye.

1. Yesu yecogo nisɔndiya: Ibrahima ka dannaya filɛli

2. Ka ɲagali Yesu la: Kunmabɔli layidu seli

1. Heburuw 11:13-16 - Ibrahima ka danaya ka da Kisibaa layidu kan

2. Romkaw 4:17-18 - Ibrahima ka danaya ni a ka jigiya Ala ka layiduw la

Yuhana 8.57 Yahutuw y'a fɔ a ye ko: «I ma san biduuru sɔrɔ fɔlɔ, i ye Ibrahima ye wa?

Yesu bɛ baara kɛ ni Ibrahima ye walisa k’a ka kuma jira ko a bɔra Ala la.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka baara kɛ ni Sɛbɛnniw ye walasa k’a ka kumaw n’a ka kalansiraw sinsin.

2. Ka da Ala ka layiduw la ani ka da a la ko a ka waati dafalen don.

1. Heburuw 11:8-12 - Dannaya barika la, Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Zaburu 33:4 - Sabu Matigi ka kuma tilennen don, a ye tiɲɛ ye; A bɛ kantigiya kɛ a ka kɛtaw bɛɛ la.

Yuhana 8.58 Yesu y’a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko sani Ibrahima ka bange, ne bɛ yen.

Yesu b’a fɔ ko ale ye Ala ye, i n’a fɔ a b’a fɔ cogo min na ko a tun bɛ yen ka kɔn Ibrahima ɲɛ, o min tun ye badaa kuma ye.

1. Yesu ye Ala ye: Yuhana 8:58 sɛgɛsɛgɛli

2. Yesu ka bonya faamuyali a ka banbali cogoya fɛ

1. Filipekaw 2:5-11

2. Esayi 9:6-7 kɔnɔ

Yuhana 8.59 U ye kabakurunw ta ka u ci a ma, nka Yesu y’a dogo ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ ka tɛmɛ u cɛma.

Yesu y’a yɛrɛ tanga bɛnbaliya ma, ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ ni hakilisigi ye.

1. Hɛrɛ ni majigilenya fanga min bɛ bɛnbaliya kan.

2. A nafa ka bon ka taama ka bɔ kɔrɔbɔli la.

1. Matiyu 26:52-54 - Yesu ye jaabi di Piɛrɛ ma tuma min na a ye sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla tulo tigɛ.

2. Ntalenw 16:32 - "Muɲuli ka fisa ni kɛlɛcɛ ye, min bɛ a yɛrɛ minɛ ka tɛmɛ dugu minɛbaga kan."

Yuhana 9 ye Yuhana ka Kibaru Duman tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan ye, min bɛ cɛ dɔ kɛnɛyali lakali, Yesu ye min bange fiyentɔ ye, ani sɔsɔli min kɛra o kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye cɛ dɔ kunbɛn min tun ye fiyentɔ ye kabini a bange waati (Yuhana 9:1-7). A ka kalandenw b’a ɲininka a ka fiyentɔya sababu la, k’a ɲininka ni o kɛra a yɛrɛ ka jurumu de kosɔn wala a bangebagaw ka jurumu de kosɔn. Yesu b’a jaabi ko u fila si ma jalaki, nka o kɛra walisa Ala ka kɛwalew ka jira ale la. O kɔ, Yesu ye daji da duguma, ka bɔgɔ kɛ ni a daji ye, ka o kɛ cɛ ɲɛw la. A y’a fɔ a ye ko a ka ko Siloam jidaga kɔnɔ. Cɛ bɛ kan minɛ ani a bɛ a yeli sɔrɔ kabako la.

Dakun 2nan: Kɛnɛya bɛ mɔgɔw lafili minnu tun bɛ fiyentɔ fɔlɔ dɔn (Yuhana 9:8-34). Dɔw bɛ kabakoya a ka yeli kura sɔrɔlen na k’a sɔrɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ n’a ye o mɔgɔ kelen ye tiɲɛ na. Farisiɛnw — diinɛ ɲɛmɔgɔw — bɛ cɛ kɛnɛyalen n’a bangebagaw bɛɛ wele walisa u ka ɲininkali kɛ. U bɛ ɲininkali kɛ a ye a ye cogo min na lafiɲɛ don na, k’a jate ko o ye u ka lafiɲɛ don sariyaw kɔrɔfɔcogo gɛlɛn tiɲɛni ye. Cɛ kɛnɛyalen bɛ Yesu lafasa iko kira min cilen don ka bɔ Ala yɔrɔ nka a sɔnna a ma ko a tɛ fɛn caman dɔn a ko la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu ye a ɲini ka a yɛrɛ jira cɛ kɛnɛyalen na (Yuhana 9:35-41). Yesu y’a dɔn tuma min na ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ye cɛ min tun ye fiyentɔ ye fɔlɔ, o gɛn ka bɔ u cɛma, a y’a sɔrɔ k’a ɲininka n’a dalen bɛ a la ko “Mɔgɔ Denkɛ.” Cɛ kɛnɛyalen bɛ jaabi di a ma ani a b’a bato. O jaabi la, Yesu b’a fɔ ko a nana nin diɲɛ kɔnɔ kiritigɛ kama—ka fiyentɔw jira alako ta fan fɛ—ani kisili kama—u ka u ɲɛw da tiɲɛ hakili ta fan fɛ. Farisiɛn dɔw b’o ɲɔgɔn falen-falen mɛn, u bɛ ɲininkali kɛ ni olu fana ye fiyentɔw ye alako ta fan fɛ, k’a sababu kɛ u ye Yesu ka kalansiraw kɛlɛ.

Kuma surun na, .

Yuhana tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan bɛ cɛ dɔ kɛnɛyali lakali, Yesu ye min bange fiyentɔ ye, sɔsɔli min kɛra o kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛ, ani Yesu ka a yɛrɛ jira iko Mɔgɔ Denkɛ.

Yesu ye fiyentɔ kɛnɛya ni daji ye, k’a fɔ a ye ko a ka ko jidagayɔrɔ dɔ la, k’a ɲɛw segin a cogo kɔrɔ la. O bɛ faranfasi bila a dɔnbagaw cɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka Farisiɛnw ɲininka lafiɲɛ don tiɲɛni ko la.

Cɛ kɛnɛyalen bɛ Yesu lafasa iko kira ani kɔfɛ, a ye a kunbɛn kokura. A sɔnna Yesu ma iko Mɔgɔ Denkɛ ani a b’a bato. Yesu b’a kuntilenna ɲɛfɔ kiritigɛ ni kisili ko la, k’a sɔrɔ a bɛ Fariziɲɛ dɔw ka fiyentɔya sɔsɔ alako ta fan fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ Yesu ka kabako sebaaya jira, a ka diinɛ sariyasunw kunbɛncogo, ani a jɔyɔrɔ min tun bɛ a la iko kiritigɛla ani Kisibaa.

Yuhana 9.1 Yesu tɛmɛna tuma min na, a ye cɛ dɔ ye min tun ye fiyentɔ ye kabini a bange tuma.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni cɛ dɔ ye min tun ye fiyentɔ ye kabini a bange waati, o ɲɛfɔ.

1. Fiyentɔ dɔ ka dannaya: Hakilina minnu bɛ an jigi da Yesu kan hali ni gɛlɛyaw bɛ an na

2. Yesu ka hinɛ mɔgɔ minnu ka dɔgɔ: An ni mɔgɔ wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnya misali dɔ

1. Matiyu 11:5 - "Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw bɛ saniya, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, faantanw ye Kibaru Duman fɔ u ye".

2. Yakuba 1:27 - "Diinɛ saniyalen nɔgɔlen tɛ Ala ni Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔ la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma."

Yuhana 9.2 A ka kalandenw y'a ɲininka ko: «Karamɔgɔ, jɔn ye jurumu kɛ, nin cɛ wala a bangebagaw, fo a bangera fiyentɔ ye?

Yesu ka kalandenw y’a ɲininka ni cɛ min bangera fiyentɔ ye, o ye kojugu kɛ, walima ni o kɛra a bangebagaw ka hakɛ ye.

1. Ala bɛ baara kɛ ni tɔɔrɔ ye walasa ka ko ɲuman lase an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An ka tɔɔrɔw t’a jira ko Ala ma diya an ye.

1. Romɛkaw 8:28 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, olu minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:7-10 "O de kosɔn, walisa ne kana kuncɛbaya, ŋani dɔ dira ne ma ne farisogo la, Sitanɛ ka ciden, walisa ka ne tɔɔrɔ. Ne ye Matigi deli siɲɛ saba ko a ka o bɔsi." ka bɔ ne la.Nka a y’a fɔ ne ye ko: «Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.» O de kosɔn ne na waso kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan barika dɔgɔyara, o tuma na, ne barika ka bon.»

Yuhana 9.3 Yesu y’a jaabi ko: «Nin cɛ ma jurumu kɛ, a bangebagaw fana ma jurumu kɛ, nka Ala ka kɛwalew ka jira a la.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ma jurumu si ye cɛ la min bangera fiyentɔ ye, ani a bangebagaw fana na, nka ko Ala ka kabako kɛtaw tun bɛ se ka ye cɛ kɛnɛyali la.

1. Ala ka kabako sebaaya - Ala ka kɛwalew bɛ jira cogo min na kabakow fɛ i n’a fɔ cɛ min bangera fiyentɔ ye, o kɛnɛyali.

2. Jalaki tɛ - Yesu ma jurumu si ye cogo min na cɛ la walima a bangebagaw la, ani cogo min na an fana jalaki tɛ Ala fɛ.

1. Romɛkaw 8:1-2 - O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki si tɛ yen. Katuguni Ni Senu ka sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la.

2. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili tun bɛ a kan min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

Yuhana 9.4 Ne cibaa ka baara ka kan ka baara k, ka su don.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an ka kan ka baara kɛ kosɛbɛ ani ka baara kɛ ni waati ye min bɛ an bolo sisan, bawo su bɛna se ani an ka sababu bɛna ban.

1. Ka baara kɛ ni waati ye min bɛ an bolo: Ka kalan sɔrɔ Yuhana 9:4 la

2. Ka baara kɛ kosɛbɛ ani ka an seko kɛ: Yuhana 9:4 ka hakilitigiya

1. Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k’o kɛ ni i seko bɛɛ ye.

2. Efesekaw 5:16 - ka baara ɲuman kɛ ni waati ye, bawo donw ka jugu.

Yuhana 9.5 Ni ne tora diɲɛ la, ne ye diɲɛ yeelen ye.

Yesu b weleweleda ko ni a b di kn, ale de ye di ka yeelen ye.

1. Diɲɛ yeelen: Yesu bɛ jigiya ni kisili lase cogo min na.

2. Diɲɛ yeelenba: Yesu n’a ka kanuya ni hinɛ cikan banbali.

1. Matiyu 5:14-16 - “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

2. Filipekaw 2:14-16 - “Aw ka fɛn bɛɛ kɛ k’a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu walima ka sɔsɔli kɛ, walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni jalakibaliw ye, Ala denw, nɔgɔ tɛ minnu na, bɔnsɔn nɔgɔlenw ni mɔgɔ tigɛlenw cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelen diɲɛ kɔnɔ .

Yuh.

Yesu ye a daji ni dugukolo buguri kɛ ka cɛ fiyentɔ kɛnɛya.

1: Hali waati gɛlɛnbaw la, Yesu bɛ se ka kɛnɛyali di an ma, an mago bɛ min na.

2: Ala bɛ se ka baara kɛ ni fɛn o fɛn ye walasa ka kabako kɛ, hali don o don fɛn jɔnjɔnw.

1: Marka 8:22-25 - Yesu ye fiyentɔ dɔ kɛnɛya Bɛtisayida kɛrɛfɛ, a magara a ɲɛw la.

2: Matiyu 9:29-30 - Yesu ye fiyentɔ fila kɛnɛya a kɛtɔ ka maga u ɲɛw la.

Yuhana 9.7 A y’a fɔ a ye ko: «Taa ka ko Siloam jida la, o kɔrɔ ye ko a cilen don.»

Yuhana bɛ mɔgɔw kalan dannaya ni kanminɛli nafa ka bon. 1. "Dannaya ni kanminɛli: Kabakow kɔfɛ fanga" 2. "Siloam jidagayɔrɔ: Dannaya ni kanminɛli fanga". 1. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.» 2. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara."

Yuhana 9:8 O tuma la, sigiɲɔgɔnw ni minnu tun ye a ye fɔlɔ ko a ye fiyentɔ ye, olu y'a fɔ ko: «Nin tɛ nin ye min sigilen bɛ ka delili kɛ wa?»

Mɔgɔ kulu dɔ minnu tun ye fiyentɔ dɔ ye ka kɔrɔ a bɛ ka delili kɛ, olu y’a dɔn Yesu kɛnɛyalen kɔfɛ.

1. Fiyentɔw ka kɛnɛyali kabako la - Yuhana 9:8

2. Ka Yesu ka kabakow ye ni ɲɛ kura ye - Yuhana 9:8

1. Esayi 35:5-6 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. O tuma la, senkelen na pan i ko wulu, bobow nɛnkun na dɔnkili da, katuguni ji na bɔ kungokolon kɔnɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.

2. Matiyu 15:30-31 - Jama caman nana a ma, ni senkelenw, fiyentɔw, bobow, fiyentɔw, ani mɔgɔ caman wɛrɛw, ka u fili Yesu sen kɔrɔ. A y'u kɛnɛya, fo jama kabakoyara, ni u ye bobow ye minnu bɛ kuma, ni fiyentɔw kɛnɛyara, senkelenw bɛ taama, ani fiyentɔw ye yeli kɛ.

Yuh.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka danyɔrɔ jira tuma min na a bɛ a yɛrɛ ka danyɔrɔ sinsin.

1. Yesu b’a dɔn a ye mɔgɔ min ye ani a b’a fɛ an fana k’o dɔn

2. An ka danyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Yesu la

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Efesekaw 1:17-21 - walisa an Matigi Yesu Krisita ka Ala, nɔɔrɔ Fa, ka hakilitigiya ni jirali hakili di aw ma a dɔnni na, aw dusukunw ka yeelen bɔ, walisa aw ka se a ye aw wele jigiya min na, o ye mun ye, a ka nɔɔrɔ ciyɛn nafolo ye mun ye mɔgɔ senumaw la, ani a ka sebaaya bonya min tɛ se ka suman, o ye mun ye an dannabaaw fan fɛ, ka kɛɲɛ ni a ka fanga belebele baara ye, a ye baara kɛ min na Krisita tuma min na a y’a lakunun ka bɔ suw cɛma k’a sigi a kinin fɛ sankolo yɔrɔw la, ka tɛmɛ kuntigiya ni fanga ni fanga ni kuntigiya bɛɛ kan, ani ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan min tɔgɔ fɔra, nin waati dɔrɔn tɛ, nka min bɛ fɔ fana ka na.

Yuhana 9.10 O de y'a to u y'a ɲininka ko: «I ɲɛw wulila cogo di?»

A y’a ɲɛw yɛlɛ Yesu Krisita ka tiɲɛ kan: Yesu ye diɲɛ yeelen ye.

1: Yesu ye Yeelen ye min bɛ yeelen bɔ dibi la, ka na ni an bɛɛ ye kisili la.

2: An ka kan ka an ɲɛw da Yesu Krisita ka tiɲɛ kan ani ka a ka yeelen minɛ.

1: Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Matiyu 5:14-16 - Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ kandili mana k'a bila bɔgɔdaga jukɔrɔ, fɔ kandililan kan. O bɛ yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye.» Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.

Yuh.

Cɛ kɛnɛyara a ka fiyentɔya la Yesu fɛ, ale min ye bɔgɔ dilan ka a ɲɛw mun.

1. Yesu ka kabakow: Weelekan don ka da a la

2. Yesu ka kɛnɛya sebaaya: Ka yeli sɔrɔ ani ka Tiɲɛ ye

1. Esayi 35:5-6 - «O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli. o tuma na, senkelen na pan i ko saga, bobo kan na dɔnkili da ɲagali la.”

2. Matiyu 11:5 - “Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw bɛ saniya, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, faantanw ye Kibaru Duman fɔ u ye.”

Yuhana 9.12 U y'a ɲininka ko: «A bɛ min?» A ko: «Ne t'a dɔn.»

Farisiɛnw ye Yesu ɲininka fiyentɔ kɛnɛyalen bɛ yɔrɔ min na, nka Yesu ko ale t’a dɔn.

1: A man kan ka kɛ Ala ka ko bɛɛ kunna tuma bɛɛ. Tuma dɔw la, a b’a to an ka an yɛrɛ ka latigɛw ni an ka siraw ta.

2: Hali n’an ma Ala ka laɲini faamu, a bɛ an kuntigiya la hali bi ani ka baara kɛ an ka nafa laban kama.

1: Romɛkaw 8:28 “An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2: Ntalenw 3:5 “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.”

Yuhana 9.13 U nana ni Fiyentɔ ye Farisiɛnw fɛ.

Farisiɛnw jirala ni cɛ dɔ ye min tun ye fiyentɔ ye fɔlɔ.

1. Ala ka kɛnɛyali: Dannaya seereya

2. Yesu de la An bɛ Seginkanni Sɔrɔ

1. Esayi 61:1 - «Matigi Ala Ni bɛ ne kan. katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya laseli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon dayɛlɛli fɔ sirilenw ye.

2. Marka 10:46-52 - «U sera Jeriko, ka bɔ Jeriko n’a ka kalandenw ni mɔgɔ camanba ye, fiyentɔ Bartime, Time denkɛ, sigilen tun bɛ siraba da la ka delili kɛ. A y'a mɛn tuma min na ko Yesu Nazarɛtika don, a y'a daminɛ ka pɛrɛn k'a fɔ ko: «Yesu, Dawuda denkɛ, makari ne la.... Yesu y'a fɔ a ye ko: «Taa. i ka dannaya de y'i kɛnɛya.» O yɔrɔnin bɛɛ, a ye yeli kɛ, ka tugu Yesu kɔ sira kan.”

Yuhana 9.14 Yesu ye bɔgɔ dilan ka a ɲɛw yɛlɛ lafiɲɛ don don.

Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min wolola fiyentɔ ye lafiɲɛ don na, o tɛmɛsira bɛ o maana ɲɛfɔ ka ɲɛ.

1. Ala ka hinɛ tɛ dantigɛli ye

2. Kɛnɛya sɔrɔli dannaya fɛ

1. Matiyu 12:9-14 - Yesu b’a ka kalandenw lafasa ko u ye suman tigɛ lafiɲɛ don na

2. Luka 6:6-11 - Yesu ye banabagatɔw kɛnɛya lafiɲɛ don na, hali ni Farisiɛnw ye u kɔrɔfɔ

Yuhana 9.15 Farisiɛnw fana y’a ɲininka ko a ye a ye cogo min na. A y'a fɔ u ye ko: «A ye bɔgɔ da ne ɲɛw kan, ne ye ko kɛ ka yeli kɛ.»

Yesu ye fiyentɔ dɔ kɛnɛya bɔgɔ ni ji wale nɔgɔman dɔ fɛ.

1: An bɛ se ka kɛnɛya farikolo ni hakili ta fan fɛ ni an majiginlen don Ala ka labɛn kɔrɔ.

2: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ na ni kɛnɛya ni seginkanni ye.

1: Yakuba 5:15 "Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun, ni a ye jurumuw kɛ, u na yafa a ma."

2: Esayi 53:5 "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye."

Yuhana 9.16 Farisiɛn dɔw y'a fɔ ko: «Nin cɛ tɛ bɔ Ala la, katuguni a tɛ lafiɲɛ don labato.» Dɔ wɛrɛw ko: «Mɔgɔ min ye jurumut ye, o bɛ se ka o kabako suguw kɛ cogo di?» U farala ɲɔgɔn cɛ.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Farisiɛnw tun tilalen don u ka miiriya la Yesu ko la tuma min na u ye kabako minnu kɛ lafiɲɛ don na.

1: An ka kan ka Ala ka sebaaya seli kɛ, don o don o don.

2: An man kan ka teliya ka mɔgɔ wɛrɛw ka kɛwalew jateminɛ.

1: Matiyu 7:1-5 - "Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw bɛ kiri tigɛ aw kan ni o ye, aw bɛna o suman ni aw ye."

2: 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - "Kanuya bɛ muɲuli ni ɲumanya ye, kanuya tɛ keleya wala waso, a tɛ kuncɛbaya ni maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan, a tɛ dimi wala a tɛ dimi; a tɛ kɛ." aw ka ɲagali kojugu kɛli la, nka aw ka ɲagali tiɲɛ la.»

Yuhana 9.17 U ye fiyentɔ ɲininka ko kura ko: «I bɛ mun fɔ a ko la, ko a ye i ɲɛw yɛlɛ?» A ko: A ye kira ye.

Fiyentɔ ye seereya kɛ ko Yesu ye kira ye.

1. An bɛ se ka seereya jumɛn di Yesu ko la?

2. An bɛ se ka Ala ka baara dɔn cogo di?

1. Dutɛrɔnɔmɛ 18:15-22 (Matigi aw ka Ala na kira dɔ lawuli aw ye i ko ne bɔɲɔgɔnko aw cɛma, aw balimaw cɛma—aw ka a lamɛn—)

2. Heburuw 1:1-2 (Kabi tuma jan, waati caman na ani cogo caman na, Ala kumana an bɛnbaw fɛ kiraw fɛ, nka nin don laban ninnu na, a kumana an fɛ a Denkɛ barika la...)

Yuh.

Yuhana 9:18 bɛ kuma Yahutuw ka dannabaliya kan, cɛ min kɛnɛyara ka bɔ fiyentɔya la.

1. Ala bɛ se ka kabakow kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ni an tɛ se k’o ye.

2. An ka dannaya man kan ka da fɛn yetaw kan, nka o nɔ na, an ka kan ka sinsin fɛn yebaliw de la.

1. Yuhana 20:29 "Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ye ne ye, i dara a la wa?

2. Romɛkaw 4:17-21 “I n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Ne ye i kɛ siya caman fa ye”—a dalen bɛ Ala min na, o ɲɛ kɔrɔ, min bɛ ɲɛnamaya di suw ma, ka fɛn minnu tɛ yen. Jigiya la, a dara jigiya la, ko a ka kɛ siya caman fa ye, i ko a fɔra a ye cogo min na ko: “I bɔnsɔn na kɛ ten.” A ma barika dɔgɔya dannaya la tuma min na a ye a yɛrɛ farikolo jateminɛ, o min tun ka ɲi i n’a fɔ a salen (k’a masɔrɔ a si tun bɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn bɔ), walima tuma min na a ye Saran kɔnɔbara denkɛbaliya jateminɛ. Dannabaliya si y’a to a ka jɔrɔ Ala ka layidu ko la, nka a barika bonyana a ka dannaya la tuma min na a tun bɛ nɔɔrɔ da Ala kan, a dalen tun b’a la kosɛbɛ ko Ala ye layidu ta min ye, a bɛ se k’o kɛ.”

Yuhana 9.19 U y’u ɲininka ko: «Aw b’a fɔ ko a wolola fiyentɔ ye, yala nin ye aw denkɛ ye wa?» O tuma na fɛ, a bɛ cogo di sisan?

Mɔgɔw ye fiyentɔ dɔ bangebagaw ɲininka a bɛ se ka yeli kɛ cogo min na sisan.

1. Dannaya bɛ se k’an ɲɛw yɛlɛ cogo min na

2. Ala ka kabakow ye don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 9:27-31 (Fiyentɔ fila kɛnɛyali) .

2. Yuhana 11:38-44 (Lazarɛ kununni ka bɔ suw cɛma) .

Yuhana 9.20 A bangebagaw y’u jaabi k’a fɔ u ye ko: «An b’a dɔn ko nin ye an denkɛ ye, ko a bangera fiyentɔ ye.

Zan bangebagaw y’a jira k’u dalen bɛ u denkɛ kɛnɛyali la kabako la, hali k’a sɔrɔ a jɛlen don ko a ye fiyentɔya ye.

1: An k’an jigi da Ala ka kabakow kan, hali n’an tɛ se k’u ye an yɛrɛ ɲɛ na.

2: An ka kan ka sɔn Ala sago ma ni dannaya ye, hali ni an ɲɛw ma se ka yeli kɛ.

1: Jeremi 17:7-8 - "Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, a jigi dalen bɛ Matigi kan, o ye dubaden ye. A bɛ i ko jiri min turulen don ji la, min bɛ a ju ci baji da la, a tɛ siran ni funteni ye." bɛ na, katuguni a buluw bɛ to ka bilen, a tɛ jɔrɔ ja san na, katuguni a tɛ den dabila.”

2: Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Yuhana 9.21 Nka a b min ye sisan, an t o dn. Min ye a ɲɛw yɛlɛ, an t'a dɔn. a ɲininka: a na kuma a yɛrɛ ye.

Yuhana 9:21 b’an kalan ka an jigi da Ala kan ni an ka ɲininkaliw jaabi ma sɔrɔ ani ka bonya da mɔgɔ wɛrɛw ka yɛrɛmahɔrɔnya kan.

1. Ala ka gundo: Ka da an na hali ni an t’a faamu

2. Yɛrɛmahɔrɔnya bonya: Mɔgɔ wɛrɛw ka latigɛw bonya

1. Esayi 55:8-9 «Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2. Esayi 40:28-29 “Aw m’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn wala a tɛ sɛgɛn; a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min bolo, a bɛ dɔ fara o fanga kan.”

Yuh.

Nin tɛmɛsira bɛ Yahutuw ka siran jira iko u dalen tun b’a la ko ka sɔn Krisita ma, o bɛna kɛ sababu ye ka u gɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ.

1. Hadamaden siranya ye Jaan ye

2. I dalen bɛ min na, i ka jɔ o la

1. Talenw 29:25 - Mɔgɔ siran bɛ na ni jaan ye, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da Matigi kan, o tigi bɛ lafiya.

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b i da i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi. Katuguni mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ, ka jurumu fɔ a da la ka kisili kɛ.

Yuhana 9.23 O de y'a to a bangebagaw y'a fɔ ko: «A kɔrɔla. a ɲininka.

Tɛmɛsira: Yuhana 9 la, Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min bangera fiyentɔ ye. A sigiɲɔgɔnw, a dɔnbagaw, ani hali a bangebagaw ɲininkara jɔn de ye nin kɛnɛyali wale "min tɛ sariya kɔnɔ" lafiɲɛ don na. Nka, u ma se ka jaabi di mɔgɔ min ye o kɛnɛyali kɛ bawo u tun t’a dɔn. Tuma min na Yesu ka kalandenw ye cɛ min kɛnɛya, a y’a fɔ ko Yesu de don. Nka, a bangebagaw ma kuma, bawo u tun bɛ siran Yahutuw ɲɛmɔgɔw ɲɛ. A laban na, u ko: «A kɔrɔla, a ɲininka.»

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya: Yesu sera cogo min na ka kabako kɛnɛyali kɛ cɛ dɔ la min wolola fiyentɔ ye ani dannaya min tun bɛ o la

2. Yesu nɔfɛmɔgɔw ka jagɛlɛya: Cɛ min wolola fiyentɔya la, ani a bangebagaw ye jagɛlɛya jira cogo min na ka tugu Yesu kɔ hali ni u ye kɛlɛ kɛ

1. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

2. Yuhana 10:27-28 - "Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya banbali di u ma, u tɛna halaki abada, mɔgɔ si tɛna u bɔ ne bolo."

Yuhana 9.24 U ye fiyentɔ wele ko kura k'a fɔ a ye ko: «I ka Ala tanu.

Diinan kuntigiw y’a ɲini fiyentɔ fɛ a ka Ala tanu, u dalen tun b’a la ko cɛ Yesu ye jurumut ye.

1: An ka kan ka Ala ka sebaaya dɔn Yesu ka baara la, hali ni an lamini mɔgɔw tɛ o dɔn.

2: An ka kan ka Yesu ka kabakow seli kɛ, hali ni mɔgɔ wɛrɛw ma se k’u dɔn.

1: Esayi 29:18-19 - O don na, tulogwerenw na kitabu kumaw mɛn, fiyentɔw ɲɛ na ye ka bɔ u ka dibi ni u ka dibi la. Mɔgɔ dususumaninw na nisɔndiya kura sɔrɔ Matigi la, hadamadenw cɛma faantanw na ɲagali Israɛl ka senuma ko la.

2: Matiyu 11:5 - Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw saniyalen don, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, faantanw ye kibaru duman fɔ u ye.

Yuhana 9.25 A y’a jaabi ko: «A ye jurumut ye wo, ni jurumut t, ne t o dn.

Fiyentɔ dɔ kɛnɛyara Yesu fɛ ani a y’a ɲɛfɔ ko a dalen t’a la ko furakɛla ye jurumut ye walima ni jurumut tɛ, nka a b’a dɔn ko a tun ye fiyentɔ ye fɔlɔ, nka sisan a bɛ se ka yeli kɛ.

1. Yesu ka sebaaya ka kɛnɛya ani ka segin a cogo kɔrɔ la

2. Fiyentɔ ka dannaya seereya

1. Matiyu 9:27-31 - Yesu ye fiyentɔ fila kɛnɛya

2. Zaburu 146:8 - Matigi bɛ fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ

Yuhana 9.26 U y’a fɔ a ye kosegin ko: «A ye mun kɛ i la?» a ye i ɲɛw yɛlɛ cogo di?

Fiyentɔw kɛnɛyali: Yesu y’a ka Ala ka sebaaya jira a kɛtɔ ka fiyentɔ dɔ kɛnɛya kabako la.

1. Ala bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ

2. Kabakow ye Ala ka sebaaya hakilijigin ye

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Ekisode 15:11 - Matigi, jɔn bɛ i ko ala cɛma? Jɔn bɛ i ko e, min ka bon kosɛbɛ senuya la, min bɛ siran nɔɔrɔ kɛwalew la, min bɛ kabakow kɛ?

Yuhana 9.27 A y’u jaabi ko: «Ne y’a fɔ aw ye kaban, nka aw ma o mɛn. Aw fana bɛna kɛ a ka kalandenw ye wa?

Cɛ min wolola fiyentɔ ye, Farisiɛnw y’a ɲininka n’a ye Yesu ka kalanden ye, a y’a jaabi k’a ɲininka mun na u mago bɛna kɛ ka o jaabi lamɛn kokura ni u y’a mɛn kaban.

1. Yesu ka sebaaya: Hali k’a sɔrɔ a bangera fiyentɔ ye ani a tun bɛ yeli kɛ Farisiɛnw fɛ, o cɛ y’a sugandi ka jɔ a ka dannaya kosɔn Yesu la.

2. Dannaya min tun bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Nin cɛ ka dannaya min tun bɛ Yesu la, o tun tɛ se ka wuli hali ni Farisiɛnw tun b’a kɛlɛ.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Matiyu 16:24 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

Yuhana 9.28 U ye a tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko: «I ye a ka kalanden ye. Nka anw ye Musa ka kalandenw ye.

Yuhana 9:28 bɛ Yesu ka kalandenw tɔgɔjugu fɔ ka surunya mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu tun b’a fɔ ko olu ye Musa ka kalandenw ye.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka majigilenya ni nɛɛma misali la, ni an bɛ kɛlɛw kunbɛn.

2. An ka limaniya ka kan ka tanu sanni ka kɔrɔfɔ.

1. Matiyu 5:11-12 «Aw ye dubadenw ye, ni mgw na aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

2. Yakuba 1:2-4 «Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate ɲagali ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.”

Yuhana 9.29 An b'a dn ko Ala kumana Musa f.

O waati mɔgɔw tun bɛ ɲininkali kɛ Yesu ye mɔgɔ min ye, bawo u tun b’a dɔn ko Ala kumana Musa fɛ, nka u tun t’a dɔn Yesu bɔra yɔrɔ min na.

1. Yesu ka bon ni Musa ye: Ala kumana Musa fɛ, nka Yesu tun ye Ala ka sebaaya misali kɛrɛnkɛrɛnnen ye.

2. Bɛɛ bɛ bisimila Ala ka masaya kɔnɔ: An mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ, Ala b’an bisimila ni bolo da wulilen ye.

1. Matiyu 11:11-12 "Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko muso wolola musow cɛma, mɔgɔ si ma bɔ min ka bon ni Yuhana Batiselikɛla ye. O bɛɛ n'a ta, min ka dɔgɔ sankolo masaya la, o ka bon ni ale ye."

2. Romɛkaw 8:38-39 "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la." ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

Yuhana 9.30 Cɛ y’u jaabi ko: «Mun na kabako don, k’a sɔrɔ aw ma a bɔyɔrɔ dɔn, nka a ye ne ɲɛw yɛlɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kabako dɔ jira, cɛ min wolola fiyentɔya la, o kɛnɛyara Yesu fɛ. A kabakoyara kosɛbɛ k’a ye ko Yesu y’a kɛnɛya, hali k’a sɔrɔ a tun t’a dɔn.

1: Yesu ye Furakɛla ye ani a ka kɛnɛya bɛ sɔrɔ bɛɛ fɛ, u mana kɛ cogo o cogo.

2: Yesu ye kabako kɛnɛyali sababu ye ani minnu bɛ sɔn a ka kɛnɛyali ma, olu bɛ yɛlɛma.

1: Matiyu 11:5 - Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw bɛ saniya, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw bɛ kunun, kibaru duman bɛ fɔ faantanw ye.

2: Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Yuhana 9.31 An y’a dn sisan ko Ala t jurumutw lamn.

Mɔgɔ minnu ye a batobaga lakikaw ye ani minnu bɛ a sago kan minɛ, Ala bɛ olu lamɛn.

1: Bato lakika: Kanminɛli dusukun

2: Bato fanga: Ala kan mɛn cogo

1: Yakuba 4:7-10, Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2: Kolosekaw 3:17, Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

Yuhana 9:32 Kabini diɲɛ daminɛna, a ma mɛn ko mɔgɔ si ye fiyentɔ bangelen ɲɛw yɛlɛ .

Tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min wolola fiyentɔ ye, a ɲɛw dabɔra.

1. Ala ka kabakow ni a ka nɛɛma nilifɛnw

2. Dannaya fanga

1. Matiyu 19:26, “Nka Yesu y’u filɛ k’a fɔ u ye ko: “Mɔgɔw fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

2. Zaburu 146:8, “Matigi bɛ fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ; Minnu birilen don, Matigi bɛ olu lakunun; Matigi bɛ mɔgɔ tilennenw kanu.”

Yuhana 9.33 Ni nin c tun t Ala la, a tun t se ka foyi k.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka Ala ka fanga ni a ka sebaaya kan, k’a jira ko a tun bɛ se ka min kɛ dɔrɔn, bawo a bɔra Ala la.

1. Yesu: Kuntigiya ni sebaaya bɛɛ bɔyɔrɔ

2. Krisita ka kabako kɛwalew: A ka Alaya seereya

1. Yuhana 14:10-11 - "Aw dalen t'a la ko ne bɛ Fa la, ko ne Fa bɛ ne la wa? Ne bɛ kuma minnu fɔ aw ye, ne tɛ olu fɔ ne yɛrɛ ka kuntigiya la, nka ne Fa min sigilen bɛ ne kɔnɔ." a ka kɛwalew kɛ.Aw ka da ne la ko ne bɛ Fa la, ne Fa bɛ ne la, wala aw ka da a la kɛwalew yɛrɛ kosɔn.

2. Kolosekaw 2:9-10 - Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ ale de kɔnɔ farikolo la, aw falen don ale la, min ye kuntigiya ni kuntigiya bɛɛ kuntigi ye.

Yuhana 9.34 U y'a jaabi ko: «I bangera jurumuw la pewu, yala i b'an kalan wa? U y'a gɛn ka bɔ yen.

Diinan ɲɛmɔgɔw tun falen bɛ kuncɛbaya ni ɲɛngoya la fo u ye fiyentɔ dɔ gɛn ka bɔ yen k’a sababu kɛ a ye fɛn dɔ kalan u ye dɔrɔn.

1: Kuncɛbaya ni ɲɛngoya jɔyɔrɔ tɛ Ala ka Masaya la.

2: Matigi b’an wele an ka majigin ani ka da mɔgɔw ɲɛ na ka kalan sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

1: Yakuba 4:6: “Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: ‘Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

2: Luka 18:14: “Ne b’a fɔ aw ye ko nin cɛ jolen don a ka so, ka tɛmɛ tɔ kelen kan. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin, nka min bɛ a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta.”

Yuhana 9.35 Yesu y’a mɛn ko u y’a gɛn ka bɔ kɛnɛma. A y'a sɔrɔ tuma min na, a y'a fɔ a ye ko: «I dalen bɛ Ala Denkɛ la wa?»

Yesu ye makari jira cɛ dɔ la min gɛnna ka bɔ a yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ, ka sababu di a ma a ka da a la.

1: Yesu ka hinɛ tɛ dantigɛli kɛ

2: Aw ka da Ala Denkɛ la

1: Luka 6:36 - "Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga don cogo min na."

2: 1 Yuhana 5:10-12 - "Mɔgɔ min dalen bɛ Ala Denkɛ la, o seereya bɛ a yɛrɛ la, mɔgɔ o mɔgɔ ma da Ala la, o y'a kɛ nkalontigɛla ye, katuguni Ala ye seereya min di a Denkɛ ko la, a ma da o la." ."

Yuhana 9.36 A y’a jaabi ko: «Matigi, jɔn don, walisa ne ka da a la?»

Yuhana 9:36 b o tɛmɛsira kuncɛ i n’a fɔ ɲininkali min kɛra fiyentɔ fɛ, k’a ɲininka Yesu ye jɔn ye walisa a ka da a la.

1. Dannaya ɲininkali: An b’a dɔn cogo di ko an bɛ se ka da Yesu la?

2. Tiɲɛ jirali: Kisibaa dɔ ka layiduw ɲinini

1. Romɛkaw 10:17 - Dannaya bɛ na ni mɛnni ye ani mɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ.

2. 1 Yuhana 5:13 - Ne ye nin kow sɛbɛn aw ye, aw minnu dalen bɛ Ala Denkɛ tɔgɔ la. walisa aw k'a dɔn ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw bolo.»

Yuhana 9.37 Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ye a ye, a bɛ kuma i fɛ.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu y’a yɛrɛ jira cɛ dɔ la min wolola fiyentɔ ye, ani a y’a jira ko a ye mɔgɔ ye min bɛ kuma a fɛ.

1. Mɔgɔ yɛrɛ dɔnni fanga: An ye mɔgɔ minnu ye, o b’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ fiyentɔya kan

2. Yesu b’a ka mɔgɔya jira: An yɛrɛ lakikaw dɔnni ani k’u minɛ

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.

2. Ekisode 33:14 - Matigi y’a jaabi ko: “Ne ɲɛ na taa i fɛ, ne na lafiɲɛ di i ma.”

Yuhana 9.38 A ko: «Matigi, ne dalen b a la.» A y'a bato.

Yuhana bɛ limaniya jira a kɛtɔ ka Yesu bato nin tɛmɛsira kɔnɔ.

1. Dannaya fanga - Ka danaya fanga sɛgɛsɛgɛ Yuhana ka misali fɛ min bɛ Yesu bato.

2. Ka bonya danaya la - Ka a dn an b se ka bonya danaya la cogo min na Yuhana ka misali f ka Yesu bato.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ bɔ fɛn mɛnta la, min bɛ mɛn, o bɛ bɔ Krisita ko la."

Yuhana 9.39 Yesu y’a fɔ ko: «Ne nana nin diɲɛ kɔnɔ kiritigɛ de kama, walisa minnu tɛ yeli kɛ, olu ka yeli kɛ. Mɔgɔ minnu bɛ yeli kɛ, olu ka kɛ fiyentɔw ye.»

Yesu nana di la ka kiri tigɛ jurumu fɛ minnu fiyentɔ don ani ka "fiyentɔw" ɲɛw dayɛlɛ.

1: Yesu ye diɲɛ yeelen ye.

2: Ala ka kiri ye Tilennen ye.

1: Esayi 9:2 - Jama minnu taamana dibi la, olu ye yeelenba ye, minnu sigilen bɛ saya sumaya jamana kan, yeelen bɔra olu kan.

2: Yuhana 12:46 - Ne nana yeelen ye diɲɛ kɔnɔ, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, o kana to dibi la.

Yuhana 9.40 Farisiɛn minnu tun bɛ a fɛ, olu dɔw ye o kumaw mɛn ka a fɔ a ye ko: «An fana ye fiyentɔw ye wa?»

Yesu tun bɛ ka Farisiɛnw kalan fiyentɔya ko la alako ta fan fɛ ani u ye o jaabi ni u y’a ɲininka ni olu fana ye fiyentɔw ye.

1. Farati min bɛ Alako ta fan fɛ fiyentɔya la

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin yɛrɛlajɛ ma

1. Esayi 6:9-10 - Aw ka faamuyali sɔrɔ ni u dusukun ye, ka aw ɲɛsin Matigi ma walisa a ka u kɛnɛya.

2. Matiyu 13:13-15 - Yesu ye ntalen min kɛ dannikɛla ni ɲɛw bɛ minnu na, nka u tɛ yeli kɛ.

Yuhana 9.41 Yesu y’a fò u ye ko: Ni aw tun ye fiyentɔw ye, jurumu tun tɛna kɛ aw la. o de kosɔn aw ka jurumu bɛ to.»

Yesu ye Farisiɛnw sɔsɔ, olu minnu b’a fɔ ko u bɛ se ka yeli kɛ, a kɛtɔ k’a jira ko ni u tun ye fiyentɔw ye, jurumu si tun tɛna kɛ u la.

1. "Kuncɛbaya fiyentɔya" - Ka a sɛgɛsɛgɛ cogo min na kuncɛbaya bɛ se k'an bali ka tiɲɛ ye, ani cogo min na majigilenya bɛ se k'an dɛmɛ ka bonya an ka dannaya la.

2. "Ka yeli ni Alako ɲɛw ye" - Ka tiɲɛ dɔnni nafa sɛgɛsɛgɛ ni dannaya ɲɛw ye, a kana kɛ an farikolo yeli dɔrɔn ye.

1. Yakuba 4:6 - “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

2. Ntalenw 3:5-6 - “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Yuhana 10 bɛ Yesu ka misali lakali sagagɛnnaw ɲuman ko la, a ka jɛmukan min kɛra a ni a nɔfɛmɔgɔw cɛsira kan, ani farali min tora senna a ka danyɔrɔ kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu y’a yɛrɛ jira ko ale de ye sagaw ni sagagɛnna ɲuman ye. Mɔgɔ minnu bɛ don sagaso kɔnɔ sira wɛrɛ fɛ ni da tɛ, a bɛ olu kɔrɔfɔ ko sonw ni binkannikɛlaw. Sagaw tugura a kɔ sabu u b’a kan dɔn nka u tɛna tugu dunan kɔ abada. Ikomi a ye sagagɛnna ɲuman ye, a b’a ka sagaw dɔn, wa a b’a ni di u ye ni diyanye ye, a tɛ i n’a fɔ baarakɛla min bɛ sagaw bila waraba ye (Yuhana 10:1-18).

Dakun 2nan: O kalan ye farali lase Yahutuw cɛ dɔw ko jinɛw bɛ a la dibi la dɔw bɛ ɲininkali kɛ cogo min na jinɛ bɛ se ka ɲɛw da fiyentɔya la. Waati dɔ la, Seli Dabɔli kɛra Jerusalɛm nɛnɛ waati la Yesu tun bɛ ka taama Alabatosoba kɔnɔ Solomani ka Kolonbɔyɔrɔ la Yahutuw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn a lamini na k’a ɲininka i bɛna an to jɔrɔnanko la fo waati jumɛn? Ni i ye Masiya ye, o fɔ an ye ka jɛya.’ O jaabi la a y'a jira ko a y'a fɔ u ye nka u dalen tɛ baara kɛtaw kɛ tɔgɔ Fa bɛ seereya kɛ a ko la hali bi u tɛ da a la bawo u tɛ a ka sagaw ye minnu bɛ a kan lamɛn k'u dɔn u ka ɲɛnamaya banbali di u ma abada mɔgɔ si kana u minɛ ka bɔ Fa bolo la (Yuhana 10:19-30).

Dakun 3nan: O jɛmu kɔfɛ, Yesu y’a fɔ ko a ni Ala Fa ye kelen ye ‘Ne Fa ye kelen ye.’ O ye Yahutuw bila ka kabakurunw ta kabakurun a ye tugun ka Ala tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko ale ye Ala ye k'a sɔrɔ hadamaden dɔrɔn de jaabi y'a jira baara kɛtaw kɛli tɔgɔ Fa ka seereya kɛ a la hali bi ni aw ma da kɛwalew la dɔgɔmannin da kabakow la o la aw bɛ se k'a dɔn faamuya Fa bɛ ne kɔnɔ ne bɛ Fa la ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛminɛ a ma ɲɛ sɔrɔ k'a minɛ o kɔfɛ a y'a yɛrɛ bɔ tugun mara la Zuridɛn fan fɛ yɔrɔ min na Zan tun bɛ batise yɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ caman nana a fɛ yen k'a fɔ ko 'Yuhana ma taamashyɛn si kɛ Yuhana ye min fɔ nin cɛ in ko la, o bɛɛ ye tiɲɛ ye.' (Yuhana 10:31-42).

Yuh.

Yesu bɛ lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu b’a ɲini ka mɔgɔw bila ka bɔ dannaya lakika la. 1: An ka kan k’an yɛrɛ tanga karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma ani ka nɔrɔ Ala ka Kuma la. 2: An ka kan ka tiɲɛ ɲini, an kana an lafili ni nanbara kumaw ye. 1: Jeremi 29:11, "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko fɔra, ko ne ye laɲiniw kɛ ɲɛtaa kama, ko juguya tɛ, ka siniɲɛsigi ni jigiya di aw ma." 2: 1 Piɛrɛ 5:8, "Aw ka hakili sigi, aw ka to aw ɲɛ na. Aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun."

Yuhana 10.2 Nka min b don da la, o ye sagagnbaga ye.

Tɛmɛsira bɛ kuma sagagɛnna kan min bɛ don da la ka sagaw ladon.

1. An welelen don ka kɛ an ka sagagɛnnaw ye, k’u lakana ni ladonni ye i n’a fɔ sagagɛnna bɛ a ka sagaw ladon cogo min na.

2. Ka tugu Krisita kɔ, o kɔrɔ ye ko an ka kan k’a ɲini ka kɛ sagagɛnnaw majiginlenw ni dususumaninw ye, ka sira ɲɛminɛ ni hinɛ ni faamuyali kelen ye, a bɛ min na.

1. 1 Piɛrɛ 5:2-3 “Aw ka kɛ Ala ka sagagɛnnaw ye minnu bɛ aw bolo, ka u kɔlɔsi, aw kana kɛ k’a sababu kɛ aw ka kan ka kɛ, nka aw b’a fɛ ka kɛ cogo min na, i ko Ala b’a fɛ aw ka kɛ cogo min na. Aw kana tugu tɔnɔ namara kɔ, nka aw b'a fɛ ka baara kɛ. Min kalifara aw ma, aw kana aw kuntigiya, nka aw ka kɛ misali ye sagakulu ye.”

2. Zaburu 23:1 “Matigi ye ne sagagɛnna ye, foyi tɛ ne la.”

Yuhana 10.3 Dakuntigi bɛ da wuli a ye. Sagaw b'a kan mɛn.

Sagagɛnna ɲuman b’a ka sagaw wele u tɔgɔ la, k’u bila ka bɔ yen.

1. Sagagɛnna min b’an tɔgɔ dɔn

2. Ka tugu sagagɛnnaw ka welekan kɔ

1. Esayi 40:11 A na a ka sagaw balo i ko sagagnbaga, a na sagadenw lajɛ ni a bolo ye, ka u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ ni dususuma ye.

2. Matiyu 18:12-14 E hakilina ye mun ye? Ni saga kɛmɛ bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni saga kɛmɛ dɔ tununna, a tɛ saga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn to kuluw kan ka taa min tununna wa? Ni a y'a sɔrɔ, tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko a nisɔndiyalen don o ko la ka tɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan minnu ma tunun abada. O la sa, ne Fa min bɛ sankolo la, o sago tɛ ko nin denmisɛnninw dɔ ka halaki.

Yuh.

Tɛmɛsira bɛ kuma Yesu bɛ a ka sagaw ɲɛminɛ cogo min na ani u b’a kan dɔn ani ka tugu a kɔ.

1: Yesu ye sagagɛnna ɲuman ye min bɛ a ka sagaw ɲɛminɛ ani k’u janto u la

2: Yesu kan bɛ dɔn ani a bɛ tugu a kɔ a ka sagaw fɛ

1: Zaburu 23:1, "Matigi ye ne ka sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ."

2: Matiyu 11:28-30, "Aw ka na ne ma, aw minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw bɛɛ ye, ne na lafiya di aw ma. Aw ka ne ka juru ta aw kan ka ne kalan, katuguni ne ye mɔgɔ dususumanin ye, ne dusukun majiginlen don. Aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

Yuhana 10.5 U tɛna tugu dunan kɔ, nka u na boli a ɲɛ, katuguni u tɛ dunanw kan dɔn.

A ka c’a la, mɔgɔw tɛ tugu u dɔnbaliw kɔ, bawo u tɛ u kan dɔn.

1. Dɔnniya fanga - An bɛ mɔgɔ minnu dɔn, an ka teli ka olu lamɛn ani ka tugu olu kɔ ka tɛmɛ an tɛ minnu dɔn.

2. Ala dɔnni nafa - An ka kan k’an jija ka Ala dɔn kosɛbɛ walisa an ka tugu a kan kɔ kosɛbɛ.

1. Kɛwalew 2:42 - U y'u yɛrɛ di cidenw ka kalan ni jɛɲɔgɔnya ma, ka nbuuru kari ani ka delili kɛ.

2. Yuhana 8:32 - Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.

Yuhana 10.6 Yesu ye nin ntalen in f u ye, nka a ye ko minnu f u ye, u ma o faamu.

Yesu ye ntalen dɔ fɔ mɔgɔw ye, nka a tun bɛ min fɔ, u ma o faamu.

1. Yesu ka ntalen: Ala ka Kuma jirali

2. Ntalenw kɔrɔ fɔcogo: Yesu ka kumaw kɔrɔ faamuyali

1. Zaburu 119:105-106: "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan. Ne ye kalili kɛ ka a sinsin ko ne bɛna i ka sariya tilennenw mara."

2. Ntalenw 2:1-5: “Ne denkɛ, ni i ye ne ka kumaw minɛ ka ne ka ci fɔlenw mara i fɛ, k’i tulo to hakilitigiya la, ka i dusukun kɔrɔta hakilitigiya la, n’i ye hakilitigiya wele ka i kɔrɔta.” kumakan faamuya kama, n'i y'a ɲini i ko warijɛ, k'a ɲini i ko nafolo dogolenw, o tuma na, i na Matigi siran faamu, ka Ala dɔnniya sɔrɔ.»

Yuhana 10.7 Yesu y'a fò u ye kosebe ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ne ye sagaw da ye.

Yesu ye kisili da ye sagaw bolo.

1. Yesu ye ɲɛnamaya banbali da kɔlɔsibaga ye

2. Yesu ka sebaaya iko Kisili da

1. Matiyu 7:13-14 “A’ ye don da fitinin fɛ. K'a masɔrɔ halakili da ka bon, sira ka nɔgɔn, mɔgɔ minnu bɛ don a fɛ, olu ka ca. K’a masɔrɔ ɲɛnamaya donda ka surun, sira ka gɛlɛn, mɔgɔ minnu b’a sɔrɔ, olu ka dɔgɔ.”

2. 1 Piɛrɛ 1:3-5 “An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu! Ka kɛɲɛ n’a ka makariba ye, a ye an bange kokura jigiya ɲɛnama la Yesu Krisita lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ka kɛ ciyɛn ye min tɛ tiɲɛ, nɔgɔ tɛ min na, ani min tɛ ban, min maralen bɛ sankolo la aw ye, aw minnu bɛ Ala ka sebaaya fɛ bɛ kɔlɔsi dannaya barika la kisili kama min labɛnnen don ka jira waati laban na.”

Yuhana 10.8 Minnu nana ne ɲɛfɛ, olu bɛɛ ye sonw ni binkannikɛlaw ye, nka sagaw ma u lamɛn.

O tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yesu ka sagaw ma sonw ni binkannikɛlaw lamɛn minnu nana a ɲɛfɛ.

1: An ka kan k’an janto ka Ala kumakan dɔrɔn lamɛn ani ka ban kira nkalontigɛlaw bɛɛ la.

2: An ka kan k’a dɔn an bɛ mɔgɔ min lamɛn ani k’a lajɛ ko an bɛ Ala kan lakika kelen dɔrɔn de lamɛn.

1: Jeremi 23:1-4 - "Bɔnɛ ka kɛ sagagɛnnaw ye minnu bɛ ne ka baganmarayɔrɔ sagaw halaki ka u jɛnsɛn!"

2: Matiyu 7:15-20 - "Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba wuluwuluw ye."

Yuhana 10.9 Ne de ye da ye, ni mg d donna ne f, a na kisi, ka don ka bɔ ka baganmarayɔrɔ sɔrɔ.

Yɔrɔ min bɛ Yuhana 10:9 la, o b’a ɲɛfɔ ko Yesu ye kisili da ye, wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don ale fɛ, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ani u mago bɛ balo ni balo bɛɛ la.

1. Yesu ye Kisili da ye: Weelekan don ka taa namaya banbali la

2. Yesu ladonni ni a ka ladonni: Balo sɔrɔli a la

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

Yuhana 10.10 Son tɛ na, fo ka sonyali kɛ, ka mɔgɔ faga, ka mɔgɔ halaki.

Yesu nana ɲɛnamaya caman di.

1: Yesu nana ɲɛnamaya ni nisɔndiya di an ma.

2: Yesu nana hɛrɛ, jigiya ani fɛn caman lase an ma.

1: Esayi 61:1-2 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase faantanw ma. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon da wuli mɔgɔ sirilenw ye. ka Matigi ka nɛɛma san ani an ka Ala ka hakɛ ta don weleweleda.

2: Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

Yuhana 10.11 Ne ye sagagnbaga ɲuman ye, sagagɛnna ɲuman b’a ni di sagaw kosɔn.

Sagagɛnna ɲuman b’a ni di sagaw kosɔn.

1. Yesu ye sagagɛnna ɲuman ye: Saraka kanuya

2. Kanuya min bɛ i n’a fɔ sagagɛnnaw, o fanga

1. Esayi 40:11 - A b’a ka sagakulu ladon i n’a fɔ sagagɛnna: A bɛ sagadenw lajɛ a bolo la k’u gɛrɛ a dusukun na;

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Yuh.

Baarakɛla tɛ sagagɛnnatigi lakika ye, wa a bɛna boli ni farati nana, ka saga to u ka se ka tiɲɛni kɛ.

1: Sagagɛnnaw lakikaw bɛna to k’u ka sagakulu lakana, farati mana kɛ cogo o cogo.

2: An ka kan k’an ɲɛmajɔ sagagɛnnaw lakikaw ni baarakɛlaw cɛma.

1: Matiyu 7:15-20 - Aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye.

2: Jeremi 23:1-4 - bɔnɛ bɛ sagagɛnnaw ye minnu bɛ ne ka baganmarayɔrɔ sagaw tiɲɛ ka u jɛnsɛn ! Matigi b'o fɔ.

Yuhana 10.13 Baarakɛla bɛ boli, katuguni saratigi don, a tɛ hami sagaw la.

Sagagɛnnatigi min bɛ baara la, o t’a janto sagaw la, a bɛ boli ni farati bɛ a la.

1: Ala b’an wele walisa k’an janto a ka sagakulu la

2: An ka kan ka baara kɛ ani ka mɔgɔw lakana

1: 1 Piɛrɛ 5:2-3 - "Aw ka kɛ Ala ka sagagɛnnaw ye minnu bɛ aw bolo, aw kana u kɔlɔsi, aw kana kɛ k'a sababu kɛ aw ka kan ka kɛ, nka aw b'a fɛ ka kɛ cogo min na, i ko Ala b'a fɛ aw ka kɛ cogo min na aw b'a fɛ ka baara kɛ, aw kana aw kuntigiya kalifa aw ma, nka aw ka kɛ misaliw ye sagakulu ye.»

2: Ezekiɛl 34:11-12 - «Matigi Matigi ko: Ne yɛrɛ na ne ka sagaw ɲini ka u sɔrɔ. Ne na kɛ i ko sagagɛnnaw b’a ka sagakulu jɛnsɛnnenw ɲini. Ne na ne ka sagaw sɔrɔ ka u kisi ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la, u jɛnsɛnna yɔrɔ minnu na o dibi ni sankaba don na.

Yuhana 10.14 Ne ye sagagnbaga ɲuman ye, ne bɛ ne ka sagaw dɔn, ne bɛ ne ta dɔn.

Tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kɛ sagagɛnnaw ɲuman ye ani a ka sagaw dɔnni kan, olu fana b’a dɔn.

1: Yesu ye Sagagɛnnabaga ɲuman ye ani a b’an dɔn kosɛbɛ.

2: An bɛ se ka an jigi da Yesu kan, o min ye Sagagɛnnamɔgɔ ɲuman ye, ko a bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma ani k’an bilasira.

1: Ezekiɛl 34:11-16 - Ala ye layidu ta ko a bɛna a ka sagaw di ani k’u lakana.

2: Zaburu 23 - Matigi ye ne ka sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ.

Yuhana 10.15 Fa Ala b ne dn cogo min na, ne fana b ne Fa dn o cogo kelen na.

Yuhana 10:15 bɛ kuma jɛɲɔgɔnya min bɛ Fa Ala ni Yesu Krisita cɛ. U fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔnni ni ɲɔgɔn faamuyali dafalen sɔrɔ.

1. Kanuya jɛɲɔgɔnya dafalen min bɛ Fa ni Denkɛ cɛ

2. Ka baara kɛ sagaw ye saraka fɛ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mg y'a ni di a teriw kosɔn.

Yuhana 10.16 Saga wɛrɛw bɛ ne bolo, minnu tɛ nin sagakulu la, ne ka kan ka na ni olu fana ye, u na ne kan mɛn. Sagakulu kelen na kɛ yen, sagagɛnnaw na kɛ kelen ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka dannabaaw lajɛ minnu tɛ Yahutuw ye ka kɛ sagakulu kelen ye a ka ɲɛmɔgɔya kɔrɔ iko sagagɛnna kelen.

1. Yesu ka weleli fanga: Dannabaaw ka kelenya faamuyali

2. Sagagɛnna ɲuman: Yesu ka ɲɛmɔgɔya kɔrɔ

1. Efesekaw 4:4-6 - Farikolo kelen ni Ni kelenpe de b yen, i ko aw welelen don jigiya kelen na cogo min na aw wele tuma na. Matigi kelen, dannaya kelen, batiseli kelen; Ala kelenpe ani bɛɛ Fa, min bɛ fɛn bɛɛ kun na ani fɛn bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la.

2. Zaburu 23:1-3 - Matigi ye ne ka sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ. A bɛ n da baganmarayɔrɔw la minnu falen bɛ binkɛnɛ na; a bɛ ne bila ji lafiyalenw kɛrɛ fɛ; a bɛ ne ni lasegin a cogo kɔrɔ la. A bɛ ne bila sira ɲumanw kan a tɔgɔ kosɔn.

Yuhana 10.17 O de kosn ne Fa b ne kanu, katuguni ne ye ne ni di walisa ne ka o ta ko kura.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu y’a ka ɲɛnamaya di Fa kanuya kosɔn, wa a tun bɛna o ta kokura.

1. Kanuya fanga: Ka Yesu ka misali sɛgɛsɛgɛ saraka kanuya kan

2. Saraka kɔrɔ lakika: Yesu ka kanuya jugumanba faamuyali

1. Filipekaw 2:5-8 - Yesu ka misali ye majigilenya ni kanminɛli ko la

2. Romkaw 5:8 - Ala ka kanuya min b an na hali ni an ye jurumu ye

Yuhana 10.18 Mɔgɔ si tɛ o bɔ ne bolo, nka ne y'a bila ne yɛrɛ la. Se bɛ ne ye k'a bila, wa se bɛ ne ye k'a ta kokura. O ci fɔlen ne ye ne Fa fɛ.

Yuhana 10:18 bɛ sinsin Yesu ka kuntigiya ni a ka sebaaya kan a ka ɲɛnamaya kan, o min dira a ma Fa fɛ.

1. Yesu: Kuntigiya fanga min tɛ se ka bali

2. Yesu ka yɛrɛsaraka b’a ka kuntigiya jira cogo min na

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka miiriya ka kan ka kɛ kelen ye ni Krisita Yesu ta ye: ale min tun bɛ Ala yɛrɛ la, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye, ka a cogoya yɛrɛ ta baarakɛla, min dabɔra hadamaden bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin ani a kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!

Yuhana 10.19 O kumaw kosɔn, farali donna Yahutuw cɛ tugun.

Yahutuw hakilinaw tun tɛ kelen ye Yesu ka kalansiraw kosɔn.

1. Se b’a la ka Yesu ka kalansiraw fara ɲɔgɔn kan ani ka fara ɲɔgɔn kan.

2. Yesu ka kumaw bɛ se ka hɛrɛ ni bɛnbaliya lase mɔgɔw ma.

1. Matiyu 10:34-36 "Aw kana miiri ko ne nana hɛrɛ lase dugukolo ma. Ne ma na hɛrɛ lase mɔgɔw ma, nka npan de don. Ne nana cɛ dɔ lawuli a fa kama, denmuso fana nana." a ba..."

2. Heburuw 12:14-15 Aw ye aw jija ka sigi hɛrɛ la ni bɛɛ ye ani ka kɛ mɔgɔ senumaw ye. ni senuya tɛ mɔgɔ si tɛna Matigi ye. Aw k’aw janto mɔgɔ si kana dɛsɛ Ala ka nɛɛma la, ani ko jirisun duman si kana falen ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ caman ma ani ka mɔgɔ caman nɔgɔ.

Yuhana 10.20 U caman ko: Jinɛ bɛ a la, a diminnen don. mun na aw b'a lamɛn?

Yesu juguw tun bɛ ka ɲininkali kɛ a ka kalansiraw la ani k’a fɔ ko a diminnen don ani ko jinɛ dɔ b’a la.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na hakilina kuraw seko kan hali n’an t’u faamu.

2: A man ɲi ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ ani ka miiriliw kɛ u jogo kan k’a sɔrɔ dalilu tɛ.

1: Matiyu 7:1-5 - "Aw kana kiri tigɛ, walisa aw kana kiri tigɛ. Aw bɛ kiri tigɛ ni kiritigɛ min ye, aw na kiri tigɛ.

2: Yakuba 1:19 - "O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi."

Yuhana 10.21 Dɔ wɛrɛw ko: «Nin tɛ jinɛ bɛ mɔgɔ min na, o ka kumaw tɛ.» Yala jinɛ bɛ se ka fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ wa?

Yesu kɔrɔfɔlaw ye ɲininkali kɛ a ka se ka kabakow kɛ, nka a nɔfɛmɔgɔw tun b’a dɔn ko jinɛ tɛ a la.

1. Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ siga kan

2. Yesu ka kabakow: A ka Ala-ka-marako taamasyɛn

1. Esayi 35:5-6 - O tuma na, fiyentɔw ɲɛw na yɛlɛ, tulogwerenw tulo na wuli.

6 O tuma na fɛ, senkelen na pan i ko wulu, bobow nɛnkun na dɔnkili da, katuguni ji na bɔ kungokolon kɔnɔ, bajiw na bɔ kungokolon kɔnɔ.

2. Matiyu 11:4-5 - Yesu y’u jaabi ko: «Aw bɛ ko minnu mɛn ka u ye, aw ka taa olu jira Yuhana la kokura.

5 Fiyentɔw bɛ yeli kɛ, senkelenw bɛ taama, kunatɔw saniyalen don, tulogwerenw bɛ mɛnni kɛ, suw kununna, faantanw ye Kibaru Duman fɔ u ye.

Yuhana 10.22 A y=r= seli don Jerusalm.

Tilemana waati la, Yahutuw tun bɛ ka Ala yɛrɛbakun seli kɛ Jerusalɛm.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka kantigiya seli kɛ

2. Ala ka kanuya seli kɛ cogo min na nɛnɛ waati

1. Nehemi 8:13-18

2. Zaburu 105:1-5

Yuhana 10.23 Yesu taamana Alabatosoba kɔnɔ Solomani ka barada la.

Yuhana 10:23 b’a fɔ an ye ko Yesu taamana Alabatosoba kɔnɔ Solomani ka barada la.

1. Yesu ka kɛli Alabatosoba kɔnɔ Solomani ka barada la, o nafa ka bon.

2. Yesu ka kɛli Alabatosoba kɔnɔ Solomani ka barada la, o nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi.

1. 1 Masakɛw 6:3 - So Alabatosoba ɲɛfɛla, a janya tun ye mɛtɛrɛ mugan ye, ka kɛɲɛ ni so bonya ye. A bonya tun ye mɛtɛrɛ tan ye so ɲɛfɛ.

2. Yuhana 4:23 - Nka waati bɛ na, sisan sera, batobaga lakikaw na Fa bato ni ni tiɲɛ na, katuguni Fa bɛ o ɲɔgɔnnaw ɲini ka a bato.

Yuhana 10.24 Yahutuw y'a lamini k'a fɔ a ye ko: «I bɛ sigasiga an na fo waati jumɛn? Ni e ye Krisita ye, o fɔ an ye ka jɛya.

Yesu y’a jira k’a jɛya ko ale de ye Masiya ye Yahutuw ɲɛkɔrɔ, k’a ɲini u fɛ u ka jaabi di u ma.

1: Bɛɛ ka kan ka desizɔn ta Yesu ko la: ka da a la walima ka ban a la.

2: Yesu de ye kisili sira kelenpe de ye, o de kosn an ka kan ka sn a ma iko Matigi ani Kisibaa.

1: Kɛwalew 4:12 - Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la, katuguni tɔgɔ wɛrɛ tɛ sankolo jukɔrɔ min dira mɔgɔw ma, an ka kan ka kisi min fɛ.

2: Rom=kaw 10:9 - Ko ni i b'a fò ni i da ye ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi.

Yuhana 10.25 Yesu y’u jaabi ko: «Ne y’a fɔ aw ye, nka aw ma da a la.

Yesu y’a jira u la ko ale ye Masiya ye a ka baara kɛlenw sababu fɛ a Fa tɔgɔ la.

1. Yesu tun ye Masiya ye, min jirala a ka baaraw fɛ minnu kɛra a Fa tɔgɔ la.

2. I ka da Yesu la iko i Matigi ni i Kisibaa, min jiralen don a ka baaraw f minnu b k a Fa tg la.

1. Yuhana 5:36, "Nka ne ka seereya ka bon ni Yuhana ta ye: ne ka kalanw ni ne ka kabakow."

2. Esayi 61:1, "Matigi Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, ka u bila." ka bɔ dibi la kasodenw kosɔn.»

Yuhana 10.26 Nka aw ma da a la, katuguni aw t ne ka sagaw la, i ko ne y’a f aw ye cogo min na.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu ma da a la, olu tɛ Yesu ka saga dɔw ye.

1. Nafa min b’a la ka da Yesu la

2. Yesu ka sagaw ka sebaaya

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Matiyu 11:28 - Aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè, aw ka na ne ma, ne na aw lafiya.

Yuhana 10.27 Ne ka sagaw b ne kan lamn, ne b u dn, u b ne tugu.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Yesu kan lamɛn ani ka tugu a ka ci fɔlenw kɔ.

1. Lamɛnni fanga: Mun na an ka kan ka tugu Yesu kɔ

2. Duba min bɛ kanminɛli la: Ka tugu Yesu kɔ, o bɛ na ni nisɔndiya ye cogo min na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

Yuhana 10.28 Ne b namaya banbali di u ma. U tɛna halaki abada, mɔgɔ si tɛna u bɔ ne bolo.»

Ala bɛ ɲɛnamaya banbali di an ma ani a b’an tanga kojugu ma.

1: Ala ka kanuya ni a ka lakanani min tɛ ban

2: Ɲɛnamaya banbali layidu

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: Zaburu 121:2-3 - Ne ka dɛmɛ bɛ bɔ Matigi de la, ale min ye sankolo ni dugukolo da. A tɛna a to i sen ka lamaga; min bɛ aw mara, o tɛna sunɔgɔ.

Yuhana 10.29 Ne Fa min ye ne di u ma, o ka bon ni b== ye. Mɔgɔ si tɛ se ka u bɔ ne Fa bolo.»

Ala ka lakanani ka bon ni farati o farati ye an bɛ min sɔrɔ.

1: An bɛ se ka da a la ko farati mana kɛ cogo o cogo, Ala ka lakanani bɛna an ye.

2: Ala ka bon ni farati bɛɛ ye an bɛ se ka min sɔrɔ, wa a tɛna a to kojugu si ka na an na ni an y’an jigi da a kan.

1: Romɛkaw 8:31-39 - Fanga si tɛ se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la diɲɛ kɔnɔ.

2: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Yuhana 10:30 Ne ni ne Fa ye kelen ye.

Yesu Krisita y’a ka kelenya sabati ni Fa Ala ye a ka Ala cogoya sababu fɛ, k’u kɛ kelen ye.

1: Yesu Krisita ye Ala ye min ye farikolo ye, min bɛ Fa Ala ni a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan.

2: Yesu Krisita ye Ala ni Hadamadenw cɛ sira ye, min bɛ u fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɔnɔ.

1: Kolosekaw 2:9 - Sabu ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ farikolo la.

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:19 - K'a masɔrɔ Ala tun bɛ Krisita la, a tun bɛ diɲɛ bɛn a yɛrɛ ma, a ma u ka jurumuw jate u la...

Yuhana 10.31 Yahutuw ye kabakurunw ta ko kura ka a bon ni kabakurunw ye.

Yesu b’a ka sebaaya jira saya kan, a kɛtɔ ka kuma Yahutuw fɛ, k’u bagabaga ko a bɛna nɔ bila u ka kɛwalew la.

1: Yesu kelenpe de bɛ se ka ɲɛnamaya ni saya kan.

2: An ka kan k’an ka ɲɛnamaya bɛɛ di ka tugu Yesu kɔ, an man kan ka kojugu kɛ a la.

1: Romɛkaw 6:9-11 - An b'a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛna sa tun abada. saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun.

2: Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.”

Yuhana 10.32 Yesu y’u jaabi ko: «Ne ye kɛwale ɲuman caman jira aw la ka bɔ ne Fa yɔrɔ. Aw bɛ ne bon ni kabakurunw ye o kɛwale jumɛnw kosɔn?

Yesu tun bɛ ka tɔɔrɔ baara ɲumanw kosɔn, a ye minnu kɛ ka kɛɲɛ ni a Fa ka seereya ye.

1: An ka kan ka to ka kɛwale ɲumanw kɛ, hali ni tɔɔrɔ bɛ an na o kosɔn, katuguni Yesu ye misali min di an ma, o de ye o ye.

2: Tɔɔrɔ man kan k’an bali ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye ani ka baara kɛ walasa ka baara kɛ Ala ye ani ka nɔɔrɔ da a kan.

1: Matiyu 5:11-12 "Aw ye dubadenw ye, ni mgw na aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka juguya sifa bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn. Aw ka ɲagali, ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon." sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u tun bɛ olu tɔɔrɔ ten.»

2: 1 Piɛrɛ 4: 12-13 “Kanulen kanulenw, aw kana kɛ kabako ye kɔrɔbɔli tasumaman na min bɛna aw kɔrɔbɔ, i n’a fɔ kabako dɔ kɛra aw la. A nɔɔrɔ na jira tuma min na, aw fana ka ɲagali ni ɲagaliba ye.”

Yuhana 10.33 Yahutuw y’a jaabi ko: «An ma i bon ni kabakurun ye baara ɲuman de kosɔn. Nka Ala tɔgɔ tiɲɛni de kosɔn. Ikomi i ye mɔgɔ ye, i bɛ i yɛrɛ kɛ Elohim ye.»

Yahutuw ye Yesu jalaki ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ, k’a sababu kɛ a y’a fɔ ko ale ye Ala ye.

1: An ka kan ka Yesu ka kumaw fanga faamu, ani u ye nɔ min bila a lamini mɔgɔw la.

2: Kanuya ni yafa fanga min bɛ Yesu la, a bɛ misali di, hali ni jalaki nkalonmaw bɛ u kan.

1: 1 Yuhana 4:8 - "Mɔgɔ min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye."

2: Matiyu 5:44 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye."

Yuhana 10.34 Yesu y’u jaabi ko: «Aw ma sèbèn aw ka sariya la ko: «Aw ye ala ye wa?»

Yesu tun b’a ka alaya sinsin a kɛtɔ ka Zaburu 82:6 ka kuma fɔ.

1: Yesu ye Ala ye, a ka kan ka bato ani ka kan minɛ.

2: An bɛɛ dabɔra Ala ja la, wa an ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya senuma ni Ala ɲɛsiran.

1: Zaburu 82:6 - "Ne ko: Aw ye “ala” ye, aw bɛɛ ye Kɔrɔtalenba denw ye.'”

2: Yuhana 1:1 - “Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye.”

Yuhana 10.35 Ni a ye u wele ala, Ala ka kuma sera minnu ma, ni Kitabu t se ka tiɲɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kuma tɛ se ka tiɲɛ cogo min na ani ko Ala ye hadamadenw wele ko ala.

1. Ala ka kuma ka sebaaya

2. Ala denw ka senuya

1. Matiyu 5:48 - "O de kosɔn, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don."

2. Zaburu 19:7 - "Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ mɔgɔ ni lafiya."

Yuhana 10.36 Fa Ala ye min saniya, ka min ci diɲɛ la, aw k’a fɔ ko: ‘E bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ. katuguni ne y'a fɔ ko: «Ne ye Ala Denkɛ ye?»

Yesu bɛ ka ɲininkali kɛ a jalakibagaw la, k’u ɲininka mun na u b’a jalaki ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ, k’a sɔrɔ a b’a fɔ ko ale ye Ala Denkɛ ye.

1. Yesu ka fanga: Yuhana 10:36 hakilijakabɔ

2. Ala Denkɛ Ala: Yesu b’a ka Ala-ka-marako lafasa cogo min na

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw bolo, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Hɛrɛ masakɛ.

2. Filipekaw 2:5-8 - Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la, o ka kɛ aw la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye iko fɛn min ka kan ka kɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya, ka ta jɔn cogoya , ka bange hadamaden bɔɲɔgɔnko la . Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin ani a kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan.

Yuhana 10.37 Ni ne t ne Fa ka k=walew k, aw kana da ne la.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka da Yesu la dɔrɔn ni a bɛ Ala ka baara kɛ.

1. Wajibi don Yesu ka Ala ka kɛwalew jira walisa an ka da a la.

2. Dannaya fanga min bɛ Yesu la ani Ala ka kɛwalew la.

1. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye dannaya ye fɛn yetaw la.”

2. Romɛkaw 10:17 - “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

Yuhana 10.38 Nka ni ne b o k, hali ni aw ma da ne la, aw ka da k=walew la, walisa aw ka a dn ka da a la ko Fa b ne la, ne fana b ale la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kɛwalew kan ani Fa ni Denkɛ ka kelenya kan.

1. Yesu ka kɛwalew: Kelenya taamasyɛn ye Fa ni Denkɛ cɛ

2. Ka da Yesu la: Fa dɔnni sira

1. Yuhana 14:10-11 – “Aw ka da ne la ko ne bɛ Fa la, ko ne Fa bɛ ne la, ni o tɛ, aw ka da ne la kɛwalew yɛrɛ kosɔn. Aw ka da ne la ko ne bɛ Fa la, ne Fa bɛ ne la, wala aw ka da ne la kɛwalew yɛrɛ kosɔn.”

2. Yuhana 17:21 - «Walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye. I ko e, ne Fa, i bɛ ne la cogo min na, ne fana bɛ i kɔnɔ cogo min na, walisa olu fana ka kɛ kelen ye an kɔnɔ.”

Yuhana 10.39 O de y'a to u y'a ɲini ko kura ka a minɛ.

Farisiɛnw y’a ɲini ka Yesu minɛ, nka a y’a yɛrɛ tanga u ma ka boli.

1. Yesu ka kanuya fanga: Yesu ye Farisiɛnw kisi cogo min na a ka kanuya fɛ an ko la

2. Ala ka lakanani: Yesu ka boli Farisiɛnw ɲɛ, o kɛra Ala ka lakanani taamasyɛn ye

1. Romɛkaw 8:31-39 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Matiyu 16:18 - Ne b’a fɔ i ye fana ko i ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ nin farakurun kan. Jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan.»

Yuhana 10.40 A taara tugun Jurdn baji kɔfɛ, Yuhana ye batise yɔrɔ min na fɔlɔ. A tora yen.

Yuhana seginna ka taa yɔrɔ la, Yuhana Batiselikɛla ye batiseli kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ, ka to yen.

1: Yesu y’a jira an na ko a nafa ka bon ka segin an ju la.

2: Yesu bɛ majigilenya fanga jira, ka segin yɔrɔ la min daminɛ majiginlen don.

1: 2 Timote 2:1-2 - "O tuma na fɛ, ne denkɛ, i barika ka bonya nɛɛma min bɛ Krisita Yesu la. I ye ne ka kuma mɛn seere caman ɲɛkɔrɔ, i ka o kalifa mɔgɔ dannamɔgɔw ma minnu fana bɛna kɛ." min bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kalan."

2: Ntalenw 27:17 - "Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ cogo min na, mɔgɔ bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ ten."

Yuhana 10.41 Mɔgɔ caman taara a fɛ k'a fɔ ko: «Yuhana ma kabako si kɛ.

Yuhana ye seereya kɛ Yesu ka mɔgɔya ni a ka cidenyabaara tiɲɛ ko la.

1: Yesu ye Ala Denkɛ ye ani se bɛ a ye ka kabakow kɛ.

2: An ka kan ka Yesu ka seereya lamɛn ka bɔ an lamini mɔgɔw yɔrɔ.

1: Matiyu 11:2-6 - Yuhana ka seereya min b Yesu ka danbe ni a ka cidenyabaara kan.

2: Luka 7:18-23 - Yuhana ka seereya Yesu ka sebaaya kan ka jurumuw yafa.

Yuhana 10.42 Mɔgɔ caman dara a la yen.

Yuhana 10:42 bɛ Yesu ka cidenyabaara lajɛ ka surunya Galile, yɔrɔ min na mɔgɔ caman dara a la.

1: Ka da Yesu la, o bɛ na ni hɔrɔnya lakika ye.

2: Yesu ka cidenyabaara bɛ nisɔndiya ni hɛrɛ lakika lase mɔgɔw ma.

1: Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya de kosɔn. Aw ka jɔ, aw kana a to jɔnya jurukisɛ ka don aw la tugun."

2: Esayi 9:6-7 - "Katuguni den bangera anw fɛ, denkɛ dira an ma, gɔfɛrɛnaman na kɛ a kamankunw kan. A na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Kuntigi." Hɛrɛ.A ka gɔfɛrɛnaman caya ni hɛrɛ tɛna ban."

Yuhana 11 bɛ Lazarɛ ka saya ni a lakununni lakali, Yesu ka jɛmukan min kɛra ka ɲɛsin a ka kɛ Lakununni ni ɲɛnamaya ye, ani Yesu fagali laɲini min kɛra o kɔfɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni cikan ye ka ci Yesu ma ko a terikɛ Lazarɛ tun bananen don. Nka, sanni Yesu ka taa a fɛ o yɔrɔnin bɛɛ, a tora tile fila wɛrɛ la a tun bɛ yɔrɔ min na. O kɔfɛ, a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko Lazarɛ "sunɔgɔra" (a sara), nka a tun b'a fɛ ka taa a kunun. Hali n’u tun tɛ faamuyabaliya ni siran Yahutuw ka juguya ɲɛ Jude jamana na, u tugura a kɔ ka segin (Yuhana 11:1-16).

Dakun 2nan: U sera Bɛtani tuma min na, Lazarɛ tun bɛ kaburu kɔnɔ kaban kabini tile naani. Marte ye Yesu kunbɛn ka kasi ni a tun bɛ yen a balimakɛ tun tɛna sa hali bi a bɛ dannaya jira Ala bɛna fɛn o fɛn ɲini a fɛ o tuma na Yesu y’a dusu saalo ni jirali ye ‘Ne ye su kununni ɲɛnamaya ye mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la hali ni a sara hali bi a na ɲɛnamaya mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo, o bɛɛ dalen bɛ ne la, o tɛna sa abada. ' . A kɛlen kɔ k’a ɲininka a ka dannaya la nin kuma in taara a fɛ ka Mariyama kunbɛn min binna a sen kɔrɔ ka kasi ka fara Yahutuw kan minnu nana a dusu saalo a dusu tiɲɛna kosɛbɛ hakili jɔrɔlen don kosɛbɛ A kasira tɛmɛsira surunba Bibulu fɛ ‘Yesu kasilen don.’ a jirala ko a ka hinɛ hadamaden dusukasi o kɔfɛ kaburu y’a ɲini kabakurun ka bɔ hali ni Marte tun bɛ hami kasa la bawo farikolo tun bɛ yen tile naani (Yuhana 11:17-39).

Dakun 3nan: Delili kɛlen kɔ ni kanba ye walasa jama ka nafa ɲini walasa u ka da a la ko Fa y’a ci a ye a wele ni kanba ye ko ‘Lazarɛ ka bɔ!’. mɔgɔ salen bɔra bolow senw sirilen bɔrɔw finimugu lamini ɲɛda kabakoya Yahutu caman ye dannaya kɛ a la nka dɔw taara Farisiɛnw ye min kɛ sarakalasebaa kuntigiw ɲɛmɔgɔw Farisiɛnw bɛ wele ko lajɛ Sanhedrin siran jira Romɛkaw bɛ yɔrɔ fila bɛɛ ta jamana ni a y'a to a ka taa ɲɛ i n'a fɔ nin fura sugandilen Kayifa sarakalasebaa kuntigi san a dɔnbali ye kiraya kɛ ka fisa mɔgɔ kelen ka sa mɔgɔw siya bɛɛ halaki ka bɔ o don na laɲini kɛra k'a ka ɲɛnamaya ta o de kosɔn a ma yaala-yaala tugun foroba la mɔgɔw cɛma Yahutuw bɔra mara la kungokolon dugu kɛrɛfɛ min bɛ wele ko Efrayimu tora cidenyabaara kalandenw na (Yuhana 11:40-54).

Yuhana 11.1 Cɛ dɔ tun bananen don, a tɔgɔ ko Lazarɛ, a bɔra Betani, Mariyama ni a balimamuso Marte dugu la.

Nin tɛmɛsira bɛ Lazarɛ ka maana daminɛ, cɛ min tun bananen don Bɛtani dugu kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: Lazarɛ ka maana ani a lasegincogo kabakoma

2. Jigiya bɛ tɔɔrɔ waatiw la: Ka kalan sɔrɔ Lazarɛ ka dannaya la

1. Heburuw 11:1-3 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a kan, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

Yuhana 11:2 (O Mariyama de ye Matigi mun ni tulu ye, ka a senw ko ni a kunsigi ye, a balimakɛ Lazarɛ tun bananen don.)

Mariyama min tun ye tulu tulu kɛ Yesu la ka a senw ko ni a kunsigi ye, balimakɛ dɔ tun bɛ a fɛ min tɔgɔ ye ko Lazarɛ, o tun bananen don.

1. Yesu ni hinɛ

2. Dannaya fanga min bɛ kɛnɛyali la

1. Matiyu 6:14-15, "Ni aw ye mɔgɔ wɛrɛw ka hakɛw yafa, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma, nka ni aw ma u ka hakɛw yafa, aw Fa fana tɛna yafa aw ka hakɛw ma."

2. Yakuba 5:15-16, "Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma."

Yuhana 11.3 O de y'a to a balimamusow ye ci bila a ma k'a fɔ a ye ko: «Matigi, i bɛ min kanu, o bananen don.»

Yesu balimamusow ye ci bila a ma k’a ladɔnniya ko a bɛ mɔgɔ min kanu, o tigi bananen don.

1. Ala ka kanuya an ye waati gɛlɛnw ɲɛkɔrɔ - Yuhana 11:3

2. Cikan nɔgɔman fanga - Yuhana 11:3

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:7 - Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ jigiya kɛ fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu.

Yuhana 11.4 Yesu y’o mɛn tuma min na, a ko: «Nin bana tɛ saya ye, nka Ala nɔɔrɔ de kama, walisa Ala Denkɛ ka bonya o fɛ.»

Yesu y'a jira ko Lazarɛ ka bana tɛ saya ye, nka Ala nɔɔrɔ de kama, walisa Ala Denkɛ ka se ka bonya.

1. Ala ka nɔɔrɔ cogoya gɛlɛnw na

2. Yesu ka hinɛ ni a ka ladonni dan tɛ min na

1. Zaburu 19:1 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; Sankolo bɛ a bololabaara jira.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Yuhana 11.5 Yesu ye Marte ni a balimamuso ani Lazarɛ kanu.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 11:5 kɔnɔ, o b’a jira ko kanuya kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ Yesu la ka ɲɛsin Marte, a balimamuso ani Lazarɛ ma.

1. Yesu ka kanuya: Yesu y’a ka kanuya jira cogo min na Marte, a balimamuso ani Lazarɛ la, k’a sɔrɔ a ma dantigɛli kɛ

2. Kanuya fanga: Yesu ka kanuya bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Matiyu 5:43-48 - Yesu ka kalan ka an juguw kanu

2. 1 Kɔrɛntekaw 13 - Kanuya tilayɔrɔba, min bɛ kanuya jogo ɲɛfɔ

Yuhana 11.6 A y'a mɛn ko a bananen don tuma min na, a tora o yɔrɔ kelen na tile fila.

Yesu y’a mɛn ko a terikɛ Lazarɛ bananen don ani a y’a latigɛ ka to a bɛ yɔrɔ min na tile fila kɔnɔ.

1. Yesu b’an kalan ko tuma dɔw la wale ɲuman ye ka to ka muɲu ani ka da Ala ka labɛn na.

2. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali ni an b’a miiri ko an kelenpe de bɛ yen.

1. Romɛkaw 8:28 - ? 쏛 nd an b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ n'a sago ye.??

2. Zaburu 46:1 - ? 쏥 od ye an ka dogoyɔrɔ ni fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.??

Yuhana 11.7 O kɔfɛ, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «An ka taa Jude jamana la tuguni.»

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka taa Jude jamana na tugun.

1: Ka an ka danaya bila baara la - Yesu ka danaya misali.

2: Ka i jigi da Ala ka labɛn kan - Dannaya nafa ka bon waati gɛlɛnw na.

1: Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye".

2: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye".

Yuhana 11.8 A ka kalandenw y'a fò a ye ko: «Karamɔgɔ, Yahutuw y'a ɲini ka i bon ni kabakurunw ye. I bɛ taa yen tugun wa?

Kalandenw tun bɛ hami ko Yesu seginna yɔrɔ la, Yahutuw tun y’a ɲini ka a bon ni kabakurunw ye yɔrɔ min na kɔsa in na.

1: Tɔɔrɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye, Yesu y’a jira ko a cɛsirilen don a ka cidenyabaara la, wa a y’a jigi da Ala ka lakanani kan.

2: An man kan ka siran ka jɔ an dalen bɛ min na hali ni kɛlɛ bɛ an na.

1: Matiyu 5:10-12 - "Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔ wɛrɛw ye aw mafiɲɛya ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sifa bɛɛ fɔ aw kama ne kan." jate.Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.»

2: 1 Piɛrɛ 2:21-23 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. A ma jurumu si kɛ, nanbara ma sɔrɔ o la." a da.Ni a mafiɲɛyara, a ma tɔgɔjugu fɔ a nɔ na, ni a tɔɔrɔla, a ma bagabagali kɛ, nka a tora k'a yɛrɛ kalifa kiritigɛla tilennen ma."

Yuhana 11:9 Yesu y’a jaabi ko: «Lɛrɛ tan ni fila tɛ tile kɔnɔ wa? Ni mɔgɔ dɔ bɛ taama tile fɛ, a tɛ kunkolo tigɛ, katuguni a bɛ nin diɲɛ yeelen ye.

Yesu ye a ɲininka ni lɛrɛ tan ni fila bɛ tile kɔnɔ ani a y’a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama tile kɔnɔ, o tɛna senna tiɲɛ bawo a bɛ se ka diɲɛ yeelen ye.

1. Yeelen fanga: Tile yeelen bɛ an bilasira ani k’an tanga cogo min na

2. Tan ni fila ka sebaaya: Ka nafa sɔrɔ an ka waati ni an ka nafolo la cogo ɲuman na

1. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma ani yeelen ye ne ka sira kan.

2. Waajulikɛla 3:1 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, ani waati bɛ sankolo jukɔrɔ baara bɛɛ la.

Yuhana 11.10 Nka ni mg b taama su la, a b sennatig, katuguni yeelen t a la.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka yeelen sɔrɔ walasa ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ wa? 셲 taama ye.

1. I ka yeelen ka yeelen bɔ: Ala? 셲 weleli ka kɛ jigiya yeelenbɔlan ye.

2. I ka sira yeelen: Ka ɲɛminɛni ni kuntilenna sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Zaburu 119:105 ? 쏽 an ka kuma ye lanpan ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan.??

2. Matiyu 5:14-16 ? 쏽 ou ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, a bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan sankolo la.??

Yuhana 11.11 A ye o kow f. Nka ne bɛ taa, walisa ne ka a kunu ka bɔ sunɔgɔ la.»

Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko u terikɛ Lazarɛ bɛ sunɔgɔ la, nka a bɛna taa a kunun.

1. Lakununni jigiya - Yesu ye layidu ta ko a bɛna lakunu ka bɔ suw cɛma ani jigiya min bɛ na ni o ye.

2. Dannaya wale la - Yesu ye danaya jira wale la a ka ŋaniya fɛ ka taa Lazarɛ kunun.

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:51-57 - Paul ye Yesu ka sebaaya ɲɛfɔ ka ɲɛnamaya lase saya ma.

2. Esayi 26:19 - Lakununni layidu dannabaaw bɛɛ ye.

Yuhana 11.12 A ka kalandenw ko: Matigi, ni a sunɔgɔra, a na kɛnɛya.

Yesu ka kalandenw y’u hami jira ko ni Lazarɛ y’a to a ka sunɔgɔ, a bɛna kɛnɛya ka bɔ a ka bana na.

1. Yesu bɛ ni labɛn ɲuman ye tuma bɛɛ an ka ɲɛnamaya kama, hali ni an ma o faamu o waati yɛrɛ la.

2. Ala ye kuntigi ye ani a bɛ se ka baara kɛ ni hali ko gɛlɛnbaw ye ka ɲɛ.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Jeremi 29:11 - Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn,??Matigi ko ten, ? 쐏 lans ka ɲɛtaa sɔrɔ i la ani ka kojugu kɛ i la, labɛnw ka jigiya ni siniɲɛsigi di i ma.

Yuhana 11.13 Nka Yesu kumana a ka saya ko la, nka u tun b miiri ko a kumana sunɔgɔ la.

Kalandenw ma Yesu ka kumaw faamu, u dalen tun b’a la ko a tun bɛ kuma lafiɲɛ sunɔgɔ la sanni a ka sa.

1. Ala ka labɛnw: Ka dege k’u faamu ani ka tugu u kɔ

2. Yesu n’a ka kalandenw: Kalan min bɛ kɛ ka ɲɛsin kololi ma

1. Esayi 55:8-9: "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2. Filipekaw 2:5-8: “Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw kɔnɔ. a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Yuhana 11.14 Yesu y’a fɔ u ye k’a jɛya ko: «Lazarɛ sara.»

Yesu y’a ka kalandenw ladɔnniya ko Lazarɛ sara.

1: Hali saya ɲɛkɔrɔ, Yesu ye jigiya ni hɛrɛ sɔrɔyɔrɔ ye hali bi.

2: An bɛ se ka an jigi da Matigi kan, hali dusukasi ni jigitigɛ waatiw la.

1: Romɛkaw 8:18 - ? 쏤 walima ne b'a jate ko nin waati in tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.??

2: Zaburu 46:1-2 - ? 쏥 od ye an ka dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɔra, hali ni kuluw bɛ taa kɔgɔji cɛmancɛ la.??

Yuhana 11.15 Ne nisɔndiyara aw kosɔn, ko ne tun tɛ yen, walisa aw ka da a la. O bɛɛ n'a ta, an ka taa a fɛ.»

Yesu nisɔndiyara ko a tun tɛ yen tuma min na Lazarɛ salen, walisa mɔgɔ minnu tun bɛ yen, olu ka da a la.

1. Ka dannaya sɔrɔ gɛlɛyaw la

2. Ka i jigi da Matigi kan waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Zaburu 37:3-4 - I jigi da Matigi kan, ka ko ɲuman kɛ; sigi jamana kɔnɔ ka teriya don kantigiya la. I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

Yuhana 11.16 Toma min tɔgɔ ye ko Didimu, o y’a fɔ a kalandenɲɔgɔnw ye ko: «An fana ka taa, walisa an ka sa n’a ye.»

Toma n’a kalandenɲɔgɔnw tun b’a fɛ ka fara Yesu kan saya la walisa k’u ka kantigiya n’u ka dɛmɛ jira.

1: I ka i yɛrɛ di Krisita ka ko ma, hali ni i yɛrɛ ka musaka mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: I kana siran ka jɔ i ka dannayakow la.

1: Matiyu 10:32-33 ? 쏷 o de y'a to mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. 33 Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la.??

2: Yuhana 15:13 ? 쏥 reater kanuya tɛ mɔgɔ si la ka tɛmɛ nin kan, ka tɛmɛn ka kelen bila? 셲 ɲɛnamaya a teriw ye.??

Yuhana 11.17 Yesu nana tuma min na, a y’a ye ko a dalen tun bɛ kaburu kɔnɔ tile naani kaban.

Yesu sera yen k’a ye ko Lazarɛ salen don ani a su donna a bɛ tile naani bɔ.

1. Dannaya fanga: An bɛ se ka da Yesu la hali ni a bɛ iko jigiya bɛɛ banna.

2. Delili fanga: Hali ni saya ye an diyanyemɔgɔw bɔsi, Yesu bɛ se k’u lasegin.

1. Esayi 43:2 ? 쏻 n'i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; ni i tɛmɛna bajiw fɛ, u tɛna i minɛ.??

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:8-9 ? 쏻 e bɛ digi kosɛbɛ fan bɛɛ fɛ, nka u tɛ mugumugu; u hakili ɲagamina, nka u jigi ma tigɛ; tɔɔrɔla, nka u ma bila; a gosira, nka a ma tiɲɛ.??

Yuhana 11.18 Betani tun bɛ Jerusalɛm gɛrɛfɛ, a ni a cɛ tun bɛ kilomɛtɛrɛ tan ni duuru ɲɔgɔn bɔ.

Yesu ye Mariyama ni Marte dusu saalo u balimakɛ Lazarɛ salen kɔfɛ.

1. Yesu ye an dusu saalobaga ye gɛlɛya waatiw la

2. Nafa min bɛ teriya la

1. Esayi 40:1 - "Aw ka dusu saalo, ɔwɔ, ka ne ka mɔgɔw dusu saalo," aw ka Ala ko ten.

2. Ntalenw 17:17 - Teri bɛ kanuya kɛ waati bɛɛ, balimakɛ bɛ bange gɛlɛya waati kama.

Yuhana 11.19 Yahutu caman nana Marte ni Mariyama ma ka u dusu saalo u balima ko la.

Yahutu caman taara bɔ Marte ni Mariyama ye walisa k’u dusu saalo u balimakɛ ka saya kosɔn.

1. Ka dusukasi kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye: Mɔgɔ wɛrɛw dusu saalo cogo min na bɔnɛ waatiw la

2. Sigida fanga ka se sɔrɔ bɔnɛ kan

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.

2. Job 2:11-13 - Tuma jumɛn na Job? 셲 teri saba, Temanka Elifaz, Suhika Bildad ani Naamaka Sofar ye gɛlɛya minnu bɛɛ mɛn a kan, u bɔra u ka so ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnkan kɔnɔ ka taa hinɛ a la k'a dusu saalo.

Yuhana 11.20 Marte y'a mɛn ko Yesu natɔ, a taara a kunbɛn.

Marte ni Mariyama ma kɛ cogo wɛrɛ la tuma min na Yesu nana bɔ u ye.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Marte ni Mariyama ka misali la ko an ka kan ka Yesu bisimila tuma bɛɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An ka kan k’an jija ka kɛ i ko Marte ani ka Yesu jaabi ni nisɔndiya ni dusu ye.

1. Matiyu 11:28-29 ? 쏞 ome ye ne ye, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na lafiɲɛ di aw ma. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, bawo ne dusu ka di ani ne dusukun majiginlen don, aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye.??

2. Luka 10:38-42 U taatɔ, Yesu donna dugu dɔ kɔnɔ. Muso dɔ tɔgɔ ko Marte y'a bisimila a ka so kɔnɔ. Balimamuso dɔ tun b'a fɛ min tɔgɔ ko Mariyama, o tun sigilen bɛ Matigi sen kɔrɔ ka a ka kalan lamɛn. Nka Marte hakili tun bɔra baara caman kɛli la. A taara a fɛ k’a fɔ a ye ko : ? 쏬 ord, yala i t'i janto ko ne balimamuso ye ne to ka baara kɛ ne kelen na wa? A fɔ a ye o tuma na ko a ka ne dɛmɛ.??Nka Matigi y'a jaabi, ? 쏮 artha, Marte, i bɛ jɔrɔ ani ka jɔrɔ fɛn caman na, nka fɛn kelen de ka kan. Mariyama ye tilayɔrɔ ɲuman sugandi, min tɛna bɔsi a la.??

Yuhana 11.21 Marte y’a fɔ Yesu ye ko: «Matigi, ni i tun bɛ yan, ne balima tun tɛna sa.»

Marte y’a ka dusukasiba jira ani a jigi tigɛlen don kosɛbɛ, k’a ye ko Yesu tun tɛ yen walisa k’a balimakɛ kɛnɛya.

1. Yesu kelenpe de ye an jigiya ye gɛlɛya waatiw la

2. Ala ka waati dafalen don, hali ni an t’a faamu

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 46:1-3 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɔra, hali ni kuluw bɛ taa kɔgɔji cɛma. Hali ni a ji bɛ mankanba bɔ ka jɔrɔ, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun fɛ.

Yuhana 11.22 Nka ne y'a dòn ko hali sisan, i b'a fò Ala ye, Ala na o di i ma.

Yesu ye Marte hakili sigi ko a mana Ala deli fɛn o fɛn na, o bɛna di a ma.

1. Dannaya: Ka da a la ko Ala bɛna a ka layidu tiimɛ

2. Jigiya: Ka i jigi da Matigi kan ko gɛlɛnw na

1. Matiyu 21:22 - Aw mana fɛn o fɛn deli delili la ni dannaya ye, aw na o bɛɛ sɔrɔ.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn, Matigi ko fɔra, ne ye laɲiniw dɔn walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma.

Yuhana 11.23 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I balimakɛ na kunun.»

Yesu ye Marte hakili sigi ko a balimakɛ Lazarɛ bɛna lakunu.

1: Yesu ye jigiya ni hakilisigi sababu ye ko saya tɛ laban ye.

2: Yesu bɛ ɲɛnamaya ni jigiya lase mɔgɔ ma minnu dalen bɛ a la.

1: Romɛkaw 8:11 - ? 쏛 nd ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o Ni bɛ balo aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o fana na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw ma k'a sababu kɛ a Ni ye min bɛ balo aw kɔnɔ.??

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - ? 쏝 ut Krisita kununna ka bɔ suw cɛma tiɲɛ na, sunɔgɔtɔw den fɔlɔw. Ikomi saya nana mɔgɔ dɔ sababu fɛ, suw lakununni fana bɛ na mɔgɔ dɔ sababu fɛ. Sabu i ko Hadama la, bɛɛ bɛ sa cogo min na, o cogo kelen na Krisita la, bɛɛ na ɲɛnamaya.??

Yuhana 11.24 Marte y’a fɔ a ye ko: «Ne b’a dɔn ko a na kunun su kununni don laban na.»

Marte b’a fɔ ko a dalen bɛ Yesu lakununni na laban don na.

1: Jigiya bɛ Yesu lakununni na, ko ko mana kɛ cogo o cogo, an bɛ se ka an jigi da Ala ka layiduw kan.

2: Aw ka aw jigi da Matigi kan, katuguni a ye kantigi ye, wa a bɛna na ni seginkanni ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: 1 Piɛrɛ 1:3-5 - An Matigi Yesu Krisita ka Ala ni a Fa ka tanu! Ka kɛɲɛ n’a ka makariba ye, a ye an bange kokura jigiya ɲɛnama dɔ la Yesu Krisita lakununni barika la ka bɔ suw cɛma.

2: Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

Yuhana 11.25 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye.

Yesu de ye ɲɛnamaya ni lakununni sababu ye.

1. An ka kan ka da Yesu la walisa ka ɲɛnamaya ni lakununni sɔrɔ.

2. Ka da Yesu la, o de ye ɲɛnamaya ni lakununni da wulicogo kun ye.

1. Yuhana 3:16 "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romkaw 10:9 "Ni i ye i da a la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi."

Yuhana 11.26 Mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛnama don ka da ne la, o tɛna sa abada. Yala i dalen bɛ nin na wa?

Nin tɛmɛsira b’a jira Yesu ka dannaya la ko mɔgɔ minnu dalen bɛ a la, olu tɛna sa abada.

1. Yesu ka sebaaya: Dannaya min bɛ a la, o bɛ se ka se sɔrɔ saya kan cogo min na

2. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn: Ka da Yesu la ani ka sayabaliya sɔrɔ

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i b'a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye,' ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni i dusukun de bɛ i la." i dalen b'a la ka jo sɔrɔ, i bɛ sɔn i ma ka kisi i da la.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:54-57 - "Ni fɛn tiɲɛnenw donna ni fɛn tiɲɛbaliw ye, ni mɔgɔ sataw donna ni sabali ye, o tuma na, kuma min sɛbɛnna, o na kɛ tiɲɛ ye ko: Saya munumunu se sɔrɔli la.' 'E saya, i ka se sɔrɔli bɛ min?, saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min?' Saya bɔgɔ ye jurumu ye, jurumu sebaaya ye sariya ye. Nka barika Ala ye, a bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la."

Yuhana 11.27 A y’a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi, ne dalen b’a la ko i ye Krisita ye, Ala Denkɛ min ka kan ka na diɲɛ kɔnɔ.»

Yesu ye Marte kunbɛn a ka dusukasi la a balimakɛ salen kɔfɛ. A b’a fɔ ko a dalen b’a la ko Ala Denkɛ don.

Marte b’a jira ko a dalen bɛ Yesu la iko Ala Denkɛ.

1. Marte ka dannaya: Cogo min na an bɛ se ka dannaya kɛ Matigi la min tɛ se ka wuli

2. Dususalo dususalo la: Ka barika sɔrɔ Yesu ka kanuya la

1. Matiyu 11:28 - ? 쏞 ome ne ye, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ka doni girinman don, ne na lafiɲɛ di aw ma.??

2. Romɛkaw 10:9-10 - ? 쏷 hat ni i y'a fɔ i da ye ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. ani ni da ye jyɛnnatigɛ bɛ kɛ kisili kama.??

Yuhana 11.28 A y'o fɔ tuma min na, a taara a balimamuso Mariyama wele gundo la k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ nana ka i wele.»

Yesu tun sera Mariyama ni Marte ka so ani a tun ye Mariyama wele.

1. Yesu b’an wele jigitigɛ waatiw la, ka jigiya di an ma.

2. An ka kan ka Yesu ka weleli jaabi ani ka an jigi da a ka kanuya ni a ka makari kan.

1. Esayi 43:2-3 ? 쏻 n'i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni. Sabu ne ye Matigi i ka Ala ye, Israɛl ka senuma, i Kisibaa.??

2. Matiyu 11:28 ? 쏞 ome ne ye, minnu bɛɛ bɛ baara kɛ ani minnu doni girinyalen don, ne bɛna lafiɲɛ di aw ma.??

Yuhana 11.29 A ye o mɛn dɔrɔn, a wulila joona ka na a fɛ.

Mariyama y’a mɛn ko Yesu bɛ na, a wulila joona ka taa a kunbɛn.

1. Ala labɛnnen don tuma bɛɛ ka an kunbɛn ni an b’a ɲini.

2. Ni an ye i ka fɛɛrɛ tigɛ ka Ala ɲini, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugawu sɔrɔ min tɛ se ka da a la.

1. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Esayi 55:6 - "Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ, aw ka a wele ka a surunya."

Yuhana 11.30 Yesu tun ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ, nka a tun bɛ o yɔrɔ la, Marte ye a kunbɛn yɔrɔ min na.

Marte ye Yesu kunbɛn yɔrɔ dɔ la dugu kɔkan sanni a ka don.

1. Ka se sɔrɔ dusukasi kan: Ka kalan sɔrɔ Marita ka ɲɔgɔnye la ni Yesu ye

2. Ka Yesu kunbɛn yɔrɔw la, an tun ma miiri minnu na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada. Yala aw dalen bɛ nin na wa???

Yuhana 11.31 Yahutu minnu tun b a f so kn ka a dusu saalo, u ye Mariyama ye tuma min na, a wulila joona ka taa, u tugura a la k'a f ko: «A b taa kaburu la ka kasi yen.»

Mariyama taara Lazarɛ ka kaburu la walisa ka kasi a ka saya mɛnnen kɔ. Yahutu minnu tun bɛ so kɔnɔ n'a ye, olu tugura a kɔ ka taa kaburu la.

1. Ala ka dususalo dusukasi waatiw la

2. Jigiya sɔrɔli saya cɛma

1. Zaburu 56:8 - ? 쏽 ou ye ne ka yaala-yaala jate; ne ɲɛji don I ka buteli kɔnɔ. Yala u tɛ I ka gafe kɔnɔ wa???

2. Esayi 41:10 - ? 쏡 o kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.??

Yuhana 11.32 Mariyama sera Yesu yɔrɔ la k'a ye tuma min na, a y'i biri a sen kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Matigi, ni i tun bɛ yan, ne balimakɛ tun tɛna sa.»

Mariyama y’a ka dusukasi jira Yesu la a balimakɛ ka saya kosɔn.

1: Dusukasi waatiw la, i ka i ɲɛsin Yesu ma walisa ka dusu saalo sɔrɔ.

2: Yesu de ye dususalo ni hɛrɛ sɔrɔyɔrɔ laban ye.

1: Esayi 41:10 - "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni i kininbolo ye." ne ka tilennenya ko la.»

2: Zaburu 34:18 - "Matigi bɛ gɛrɛ minnu dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ minnu nimisalenw kisi."

Yuh.

Mɔgɔ minnu tun bɛ ka Lazarɛ ka saya kasi, Yesu dusu tiɲɛna.

1. Ala b an f an ka dusukasiw la ani a b an ka dimi faamu.

2. Dususalo Krisita la: Ka fanga sɔrɔ dusukasi waatiw la.

1. Romɛkaw 12:15 - "Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, aw ka kasi ni kasibagaw ye."

2. Zaburu 34:18 - "Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ minnu ni hakili tiɲɛnenw kisi."

Yuhana 11.34 A ko: «Aw y’a bila min?» U y'a fɔ a ye ko: «Matigi, na a filɛ.»

Yesu ye hinɛ jira Lazarɛ ka denbaya la, a kɛlen k’a ka sudon yɔrɔ ɲini.

1: An ka kan ka hinɛ jira mɔgɔ minnu na dusukasi la, an kɛtɔ ka sɔn k’u lamɛn ani k’u dusu saalo.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, min b’a jira cogo min na an bɛ se ka hinɛ ani ka dusu saalo mɔgɔ dusukasilenw na.

1: 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka hami bɛɛ bila a kan, katuguni a b’a janto aw la.

2: Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye; kasi ni dusukasibagaw ye.

Yuhana 11:35 Yesu kasila.

Yesu kasila Lazarɛ ka saya kosɔn, k’a jira ko a ka kanuya ni a ka hinɛ ka bon a terikɛ la.

1. Yesu ka sebaaya??Kanuya: Kalan min b Yuhana 11:35 kan

2. Hinɛ gɛlɛya kɔnɔ: Yesu hakilijakabɔ??Ɲɛji minnu bɛ Yuhana 11:35 kɔnɔ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Yuhana 11.36 Yahutuw ko: «A ye a kanu cogo min na!

Yesu kasila a teri kanulen Lazarɛ kosɔn. Yesu tun tɛ yen tuma min na Lazarɛ banana, ani a sera yen Lazarɛ salen kɔfɛ. A terikɛ ka saya ye Yesu dusu minɛ kosɛbɛ, wa Yahutu minnu tun bɛ a lamini na, olu y’a ka kanuya n’a ka dusukasi kɔlɔsi.

Yesu ka kanuya min tun bɛ a teri la, o y’a jira ko a ka hinɛ ni a ka makari tun ka bon kosɛbɛ.

1: Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ

2: Hinɛ bɛ bɔnɛ cɛma

1: 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - Kanuya bɛ muɲu ani a ka ɲi; kanuya tɛ keleya wala ka waso; o tɛ kuncɛbaya walima maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan; a tɛ dimi walima dimi ye; a tɛ nisɔndiya kojugu kɛli la, nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ ye.

2: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a ka kanuya jira an na, ka k= jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Yuhana 11.37 U dɔw y’a fɔ ko: «Nin cɛ min ye fiyentɔw ɲɛw yɛlɛ, o tun tɛ se ka kɛ sababu ye hali nin cɛ kana sa wa?»

Lazarɛ kaburu lamini mɔgɔw hakili ɲagamina, u y’a ɲininka mun na Yesu ma a kɛnɛya, sanni a k’a to a ka sa.

1. Yesu ye Masakɛ ye: Hakilijagabɔw Lazarɛ ka saya kan

2. Ɲɛnamaya, saya ani jigiya Lazari lakununni na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yuhana 11:25 - Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye.

Yuhana 11.38 Yesu ye kasi a yr la ko kura ka na kaburu la. O tun ye kɔba ye, kabakurun dɔ tun dalen bɛ a kan.

Yesu taara bɔ Lazarɛ kaburu la ani dusukasi ye se sɔrɔ a kan.

1: Hinɛ fanga - Yesu ye hinɛ fanga jira tuma min na a ye kasi a teri kanulen Lazarɛ kosɔn.

2: Hinɛ ɲɛnamaya - Yesu ye sebaaya jira an na ka hinɛ ɲɛnamaya kɛ a kɛtɔ k’a ka kanuya jira Lazarɛ la.

1: Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.

2: 1 Yuhana 4:19-20 - An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ. Ni mɔgɔ dɔ ko, ? 쏧 Ala kanu,??ani a balima koniya, nkalontigɛla don; katuguni min t'a balima kanu, a ye min ye, o tɛ se ka Elohim kanu, a ma min ye.

Yuhana 11.39 Yesu ko: Aw ka kabakurun ta. Min salen balimamuso Marte y'a fɔ a ye ko: «Matigi, nin waati in na, a kasa bɛ bɔ, katuguni a sara a bɛ tile naani bɔ.»

Marte hakili jiginna Yesu ka sebaaya la ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ ma hali ni a bɛ iko saya bɛ se ka kɛ.

1: Dusukasi waatiw la, Yesu de ye an ka jigiya sɔrɔyɔrɔ ye.

2: An bɛ se ka da Yesu la ko a bɛna kɛ kantigi ye hali ni a bɛ iko kow tɛ se ka kɛ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

Yuhana 11.40 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne m’a fɔ i ye ko ni i b’a fɛ ka da a la, i na Ala nɔɔrɔ ye wa?

Yesu ye Marte hakili jigin a ka layidu la min tun tara ka kɔn o ɲɛ, ko ni a dalen b’a la, a bɛna Ala nɔɔrɔ ye.

1: Dannaya b’an gɛrɛ Ala nɔɔrɔ la.

2: Dannaya kɛ, i na Ala nɔɔrɔ ye.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Yuhana 11.41 O kɔ, u ye kabakurun ta ka bɔ suw da yɔrɔ la. Yesu y'a ɲɛ kɔrɔta k'a fɔ ko: «Ne Fa, ne bɛ barika da i ye ko i ye ne lamɛn.»

Yesu ye barika da Ala ye u ka kabakurun bɔlen kɔ Lazarɛ kaburu kɔnɔ.

1. Barika dali fanga: Ka barika dali dege waati ɲumanw ni waati juguw la.

2. Ka an ɲɛw kɔrɔta ka taa sankolo la: Ka a dege ka Matigi filɛ gɛlɛya waatiw la.

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2. Zaburu 118:1-2 - Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi; a ka kanuya bɛ to badaa. Israɛl k’a fɔ ko: ? 쏦 ni kanuya bɛ muɲu fo abada.??

Yuhana 11.42 Ne y’a dɔn ko i bɛ ne lamɛn tuma bɛɛ, nka ne y’o fɔ mɔgɔw kosɔn , walisa u ka da a la ko i ye ne ci.

Yesu ye Ala deli ani a sɔnna a ma ko a b’a lamɛn tuma bɛɛ, hali ni a y’o fɔ ni kanba ye walisa mɔgɔw k’a mɛn ani ka da a la ko Ala de ye Yesu ci.

1. Ka a dege ka da Ala ka waati latigɛlen na

2. Tandoli ni batoli fanga

1. Heburuw 13:5-6 - "Aw ka kɛwalew kana kɛ wasabaliya ye, aw ka fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka o wasa, katuguni a y'a fɔ ko: Ne tɛna i to abada, ne tɛna i bila abada. Walisa an ka jagɛlɛya k'a fɔ ko: Matigi ye ne dɛmɛbaga ye, mɔgɔ bɛna min kɛ ne la, ne tɛna siran o ɲɛ.»

2. Zaburu 66:19 - "Nka tiɲɛ na, Ala ye ne lamɛn, a ye ne ka delili kan minɛ."

Yuhana 11.43 A ye o kuma f, a pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Lazarɛ, bɔ.»

Tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu ye Lazarɛ wele ka bɔ a kaburu kɔnɔ.

1. Yesu ka sebaaya saya kan ani a ka hinɛ tɔɔrɔbagaw la

2. Dannaya nafa ka bon Yesu ka sebaaya la

1. Luka 7:14-15 - Yesu ye muso cɛ salen dɔ denkɛ lakunun ka bɔ suw cɛma

2. Rom=kaw 6:23 - Jurumu ni saya sebaaya b bn Yesu ka lakununni barika la

Yuhana 11.44 Min salen bɔra, a bolow ni a senw sirilen bɛ kaburudo finiw na. Yesu y'a fɔ u ye ko: «A' ye a lajɔ ka a bila ka taa.»

Cɛ salen bɔra ka bɔ a kaburu la, a sirilen bɛ kaburu finiw na. Yesu ye ci fɔ jama ye ko u k’a bila.

1. Yesu bɛ ɲɛnamaya di - Lazarɛ ka misali ani Yesu ka sebaaya ka ɲɛnamaya di.

2. Yesu ka sebaaya - Se bɛ Yesu ye cogo min na ka suw lakunun ani ka an hɔrɔnya ka bɔ an ka jɔnya la.

1. Esayi 26:19 - ? 쏽 an ka suw na ɲɛnamaya; u farikolow na wuli. Aw minnu sigilen bɛ buguri la, aw ka kunun ka dɔnkili da nisɔndiya la! Sabu aw ka nɛnɛ ye yeelen nɛnɛ ye, dugukolo bɛna suw bange.??

2. Romɛkaw 6:4-5 - ? 쏻 e su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la. Sabu ni an ni ale farala a kan saya la i n'a fɔ ale, siga t'a la, an bɛna fara a kan lakununni na i n'a fɔ ale.??

Yuhana 11.45 Yahutu minnu nana Mariyama ma, ka Yesu ka kow ye, olu caman dara a la.

Yahutu caman ye Yesu ka kabakow ye ani u dara a la.

1: I ka da Yesu la ani a ka kabakow la.

2: Dannaya sababu fɛ, an bɛ se ka an jigi da Yesu ka sebaaya kan.

1: Rom=kaw 10:9 - Ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi.

2: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Yuhana 11.46 Nka u dɔw taara Farisiɛnw fɛ ka Yesu ka ko kɛlenw fɔ u ye.

Mɔgɔ minnu tun ye Yesu ka kabakow ye, olu dɔw y’o fɔ Farisiɛnw ye.

1. Krisita ka kabakow: Seereya min tɛ se ka sɔsɔ

2. Seereya fanga: An ka maanaw bɛ se ka yɛlɛma don cogo min na

1. Kɛwalew 4:20, ? 쏤 walima an tɛ se ka fɔ ka ban an ye fɛn minnu ye ani an ye minnu mɛn.??

2. Esayi 43:10, ? 쏽 e ye ne seerew ye, Matigi ko ten, ani ne ye ne ka baaraden min sugandi.??

Yuh. katuguni nin cɛ bɛ kabako caman kɛ.»

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka baro kɛ Yesu kan, ale min tun bɛ ka kabako caman kɛ.

1. Dannaya kabako - Yesu ni Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw ka maana

2. Ala ka kabakow - Ala bɛ kabakow kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kɛwalew 4:13-17 - Tuma min na faamaw, maakɔrɔw ani sariya karamɔgɔw ye senkelen kɛnɛyali kunbɛn, u kabakoyara ani u y’a faamu ko o kɛra Yesu ka sebaaya de fɛ.

2. Matiyu 16:21-23 - Ni Pir y’a jira ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, Yesu bɛ jaabi di ni lasɔmini ye ko Ala juguw bɛna a ɲini k’a halaki.

Yuh.

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw bɛ siran ko jama bɛna sɔn Yesu ma iko Masiya ani ko Romɛkaw bɛna na ka u ka jamana bɔsi u la.

1. Yesu iko Masiya - A ye jɔn ye ani a kɔrɔ ye mun ye an bolo?

2. Hadamaden siran ni Ala ɲɛsiran - An ka dusudon ka kan ka kɛ mun ye?

1. Yuhana 11:48 - ? 쏧 f an y'a to o cogo la, mɔgɔw bɛɛ na da a la: Romɛkaw na na an ka yɔrɔ ni an ka jamana fila bɛɛ bɔsi an na.??

2. Romɛkaw 10:17 - ? 쏶 o dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.??

Yuhana 11.49 U la kelen tɔgɔ ko Kayafa, o tun ye sarakalasebaaw kuntigi ye o san kelen na, a y’a fɔ u ye ko: «Aw tɛ foyi dɔn.

Kayafa ye jama lasɔmi ko u kana u sen don kow la minnu tɛ tɛmɛ u ka faamuyali kan.

1: An ka kan ka majigin ani k’a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen minnu tɛ se ka faamuya.

2: An ka kan ka an yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma ka kiri tigɛ ani k’u kɔrɔfɔ, mɔgɔ minnu ka dannayakow walima u ka miiriyaw ni an yɛrɛ ta tɛ kelen ye.

1: Yakuba 4:11-12 "Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma, balimaw. Min bɛ kuma jugu fɔ balima dɔ kan, walima min bɛ kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la, ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni aw bɛ kiri tigɛ sariya kan, aw bɛ o kɛ." A tɛ sariya labatobaga ye, nka kiritigɛla don.

2: Kolosekaw 2:8 "Aw k'a lajɛ ko mɔgɔ si kana aw minɛ jɔnya la hakilitigiya ni nanbara lankolon fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ hakili fɔlɔw ye, ka kɛɲɛ ni Krisita ye."

Yuhana 11:50 Aw kana miiri ko a ka ɲi an ma, ko mɔgɔ kelen ka sa jama kosɔn, siya bɛɛ kana halaki.

Cɛ kelen ka kan ka sa jama kosɔn walisa ka jamana kisi.

1. Saraka fanga: Kalan min kɛra Yuhana 11:50 fɛ

2. Kanuya musaka: Krisita ka saraka bonya faamuyali

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala y’a ka kanuyaba jira an na, a kɛlen k’a ka Krisita ci ka sa an kosɔn, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye.

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Yuhana 11.51 A ma o f a yr de la, nka a ye sarakalasebaa kuntigi ye o san la, a ye kiraya f ko Yesu na sa o siya kosn.

Yesu ka saya kofɔra sarakalasebaa kuntigi fɛ.

1. Yesu cilen don ka sa siya ka jurumuw kosn.

2. Yesu ka saya tun ka kan ka an kisi ka b an ka jurumuw ma.

1. Esayi 53:5-6 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Yuhana 11.52 O siya drn t, nka Ala denw minnu jɛnsɛnnen don, a ka olu fana lajɛ kelen ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala denw jɛnsɛnnenw lajɛli kan ka kɛ siya kelen ye.

1. ? 쏥 athering Together in Unity????A kan kelenya sabatili nafa ka bon Ala ka mɔgɔw cɛ.

2. ? 쏷 he Ala Denmisɛnw jɛnsɛnnenw????A ka kan ka Ala denw jɛnsɛnnenw lasegin ɲɔgɔn na.

1. Efesekaw 4:3-7 ??? 쏮 ake cɛsiri bɛɛ ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.??

2. Zaburu 133:1 ??? 쏝 ehold, a ka ɲi ani a ka di cogo di ni balimaw sigilen bɛ kelenya kɔnɔ!??

Yuhana 11.53 Kabini o don na, u ye ladili kɛ walisa k’a faga.

O tɛmɛsira b’a jira ko o waati diinɛ ɲɛmɔgɔw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Yesu faga.

1: An ka kan ka jɔ tilennenya kama, an kana a to ŋaniya juguw ka an yɛrɛ lafili.

2: An ka kan k’an janto mɔgɔ minnu b’a fɛ k’an lafili ni layidu nkalonmaw ye ani u yɛrɛ ka agenda.

1: Ntalenw 14:16 - Hakilitigi bɛ a janto a yɛrɛ la, a bɛ a kɔdon kojugu la, nka naloman bɛ kɛ ni hakilintanya ye, a tɛ a janto a la.

2: Heburuw 10:24-25 - An k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn lawuli kanuya ni kɛwale ɲumanw na, an kana ɲinɛ ka ɲɔgɔn lajɛn, i n'a fɔ dɔw delila cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija, ka dɔ fara ɲɔgɔn kan, i n'a fɔ aw b'a ye cogo min na Tile bɛ ka surunya.

Yuhana 11.54 Yesu ma taama Yahutuw cma tun. A bɔra yen ka taa jamana dɔ la min ka surun kungokolon yɔrɔ la, dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Efrayimu.

Yesu bɔra Jude jamana na ka taa Efrayimu dugu la min tun bɛ a kɛrɛfɛ, a tora a ka kalandenw fɛ yen.

1. Yesu ka dannaya taama: Yesu ka jagɛlɛya ni a ka timinandiya faamuyali

2. Ka tugu Yesu ka misali kɔ: Ka jɔ ko tilennen na

1. Kɛwalew 5:29 - ? 쏝 ut Piɛrɛ ni cidenw y'a jaabi ko : ? 쁗 e ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ hadamadenw kan.? 쇺 € ye?

2. Heburuw 11:8 - ? 쏝 y dannaya Ibrahima ye kanminɛli kɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun ka kan ka min sɔrɔ ciyɛn ye. Wa a bɔra, a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.??

Yuhana 11.55 Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli surunyara, mɔgɔ caman bɔra jamana kɔnɔ ka taa Jerusalɛm sani Tɛmɛnkan seli ka se, walisa u ka u yɛrɛ saniya.

Yahutu caman taara Jerusalɛm ka kɔn Tɛmɛnkan seli ɲɛ walisa k’u saniya.

1. Alako ta fan fɛ saniya ni saniya nafa ka bon sani hakili ta fan fɛ ko nafamaw ka kɛ.

2. Tɛmɛnkan seli ni Jerusalɛm taama nafa ka bon Yahutuw bolo.

1. Romɛkaw 6:19-22 - Katuguni aw ye aw farikolo yɔrɔw di nɔgɔ ni tilenbaliya jɔnw ye cogo min na, o min bɛ taa ni tilenbaliya ye, o cogo kelen na sisan, aw ka aw farikolo yɔrɔw kɛ tilennenya jɔnw ye min bɛ taa saniyali la.

2. Esayi 1:16-17 - Aw ka aw ko; Aw ka aw yɛrɛw saniya; aw ka kɛwale juguw bɔ ne ɲɛ kɔrɔ. aw ka kojugu kɛli dabila, aw ka ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini, ka degun latilen; ka tilennenya lase faantanw ma , ka muso cɛ salen ka ko fɔ .

Yuhana 11.56 U ye Yesu ɲini, u jɔlen tora Alabatosoba kɔnɔ, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Aw b'a miiri ko a tɛna na seli la?

Yahutuw tun bɛ ka baro kɛ Yesu kan u ni ɲɔgɔn cɛ Alabatosoba kɔnɔ, k’a ɲininka n’a bɛna na o seli la.

1: Yesu ɲini ani ka ɲininkali gɛlɛnw kɛ.

2: I kana siran ka fɛn minnu faamu, i kana olu kunbɛn.

1: Matiyu 7:7-8 - Aw ka delili kɛ, o na di aw ma; Aw ka ɲinini kɛ, aw na o sɔrɔ. aw ka da gosi, a na dayɛlɛ aw ye. Min b'a ɲini, o bɛ sɔrɔ. Min bɛ a gosi, o na da wuli o ye.»

2: Zaburu 27:4 - Ne ye fɛn kelen de ɲini Matigi fɛ, ne na o de ɲini; walisa ne ka sigi Matigi ka so kɔnɔ ne ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, ka Matigi cɛɲi filɛ, ka ɲininkali kɛ a ka Alabatosoba kɔnɔ.

Yuhana 11.57 Sarakalasebaaw kuntigiw ni Farisiɛnw tun ye ci fɔ ko ni mɔgɔ dɔ y’a dɔn, a ka o fɔ, walisa u k’a minɛ.

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw tun ye ci fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Yesu yɔrɔ dɔn, o ka o ladɔnniya walisa u ka se k’a minɛ.

1. Ala ka Laɲini ka bon ni an ka faamuyali ye - Romɛkaw 11:33-36

2. Ala ka lakanani tɛ ban - Zaburu 91:1-2

1. Yuhana 7:30 - "U y'a ɲini k'a minɛ, nka mɔgɔ si ma bolo da a kan, katuguni a waati tun ma se fɔlɔ."

2. Matiyu 26:53-54 - "E b'a miiri ko ne tɛ se ka ne Fa deli sisan, a na mɛlɛkɛ kɛlɛbolo tan ni fila ni kɔ di ne ma sisan wa? Nka Kitabuw na dafa cogo di, ko a ka kan ka kɛ ten?"

Yuhana 12 bɛ Yesu ka munni lakali Bɛtani, a donna Jerusalɛm ni se sɔrɔli ye, a ka saya kofɔlen, ani mɔgɔ caman ka dannayabaliya min tora ka taa a fɛ hali ni a ye kabakow kɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sufɛdumuni ye Bɛtani tile wɔɔrɔ ka kɔn Tɛmɛnkan seli ɲɛ, Lazarɛ tun bɛ yɔrɔ min na ni Yesu ye. Dumuni kɛtuma na, Mariyama ye Yesu senw mun ni tulumafɛn sɔngɔ gɛlɛn ye, ka u ko ni a kunsigi ye. Juda Iskariɔti ye sɔsɔli kɛ o tulumafɛn tiɲɛni in na min tun bɛ se ka feere walasa ka faantanw nafa, nka Yesu ye Mariyama ka wale lafasa k’a kɛ a sudon labɛnni ye (Yuhana 12:1-8).

Dakun 2nan: Lazarɛ lakununni kibaruya ye Yahutu caman bila ka taa a fila bɛɛ ye Lazarɛ min tun bɛ sarakalasebaaw kuntigiw ɲɛminɛ, olu fana ye Lazari faga bawo ale kosɔn Yahutu caman tun bɛ taa Yesu fɛ ka da a la. O dugusagwɛ, jamaba nana dumuni kɛ tuma min na, u y’a mɛn ko Yesu bɛ na Jerusalɛm, u ye bolow ta, jirisunw bɔra ka taa a kunbɛn k’a pɛrɛn ko ‘Hozana! Min nana tɔgɔ fɔ Matigi hali masakɛ Israɛl, o ye dubaden ye!' kirayakuma dafa Zakari tun bɛ fali denmisɛnnin kan o bɛɛ n’a ta kalandenw ma o kow faamu fɔlɔ dɔrɔn nɔɔrɔ kɛlen kɔfɛ u hakili bɛ nin kow sɛbɛnna a ko la a ye min kɛ (Yuhana 12:9-16).

Dakun 3nan: Hali ni u ye taamashyɛn caman kɛ u ɲɛkɔrɔ hali bi u ma da a la ko a bɛ kirayakuma tiimɛ Esayi ka u dusukunw gɛlɛya. O bɛɛ n’a ta, o waati kelen na Yahutu ɲɛmɔgɔw cɛma, mɔgɔ caman dalen tun bɛ a la nka ikomi Farisiɛnw tun tɛna sɔn u ka dannaya ma kɛnɛ kan siran fɛ u tun bɛna gɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ, hadamadenw ka tanuli kanu ka tɛmɛ Ala tanu kan. O kɔ, Yesu kulela ni kanba ye k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la, o tɛ da ne la nka min ye ne ci ne nana yeelen diɲɛ walasa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la, o kana to dibi la ni mɔgɔ dɔ ye ne ka kumaw mɛn, o tɛ u mara ne tɛ kiri tigɛ a kan bawo ne ma na kiri tigɛ diɲɛ kan nka diɲɛ kisi sapitiri kuncɛlen laɲini cidenyabaara cikan lakali ka bɔ Fa yɛrɛ fɛ (Yuhana 12:37-50).

Yuhana 12.1 O tuma la, tile wɔɔrɔ ka kɔn Tɛmɛnkan seli ɲɛ, Yesu taara Betani, Lazarɛ tun bɛ yɔrɔ min na.

Yesu taara bɔ Bɛtani tile wɔɔrɔ ka kɔn Tɛmɛnkan seli ɲɛ, ka Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma.

1. Kanuya fanga: Yesu ka kanuya min tun bɛ Lazarɛ la, o tɛmɛna saya kan cogo min na

2. Yesu ye kabako kɛbaga ye: A ka kabako sebaaya kalan

1. Romɛkaw 8:38-39: Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Yuhana 11:25-26: Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada. Yala i dalen b’a la wa?”

Yuhana 12.2 U ye surɔfana di a ma yen. Marte tun bɛ baara kɛ, nka Lazarɛ tun ye olu dɔ ye tabali la.

Mɔgɔ minnu ni Yesu ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, Lazarɛ tun bɛ olu cɛma.

1: Yesu b’a jira an na ko an bɛ se ka nisɔndiya ni jɛɲɔgɔnya sɔrɔ tɔɔrɔw cɛma.

2: An bɛ se ka jigiya ni fanga sɔrɔ Yesu la hali waati gɛlɛnbaw la.

1: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2: Heburuw 13:5 - Aw ka aw ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, ka wasa sɔrɔ aw bolofɛnw na, bawo Ala y’a fɔ ko: “Ne tɛna aw to yen abada; ne tɛna i bila abada.”

Yuh.

Mariyama y’a ka kanuya n’a ka cɛsiri jira Yesu la, a ka nilifɛn sɔngɔ gɛlɛn fɛ, n’o ye ka a senw mun ni tulu ye min bɛ wele ko spikenard.

1. Ala ka yɛrɛdi fanga: Mariyama ye nilifɛn min di Yesu ma, o sɛgɛsɛgɛli

2. bolomafara ni kanuya: Mariyama ka misali

1. Esayi 1:17 “A’ ye ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini, ka degun latilen; ka tilennenya lase faantanw ma, ka muso cɛ salen ka ko fɔ.”

2. Romɛkaw 12:1-2 «O de kosɔn balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Yuh.

Juda Iskariɔti, Yesu ka kalanden dɔ, jirala ko ale de tun bɛna a janfa.

1. Juda janfa - Ko jugu minnu kɛra ka kɔn Yesu gengen jiri la, olu sɛgɛsɛgɛli

2. Janfa fanga - Waleya kelen bɛ se ka tariku taabolo Changer cogo min na

1. Matiyu 26:14-16 - Laɲini min kɛra ka Yesu janfa

2. Luka 22:47-48 - Yesu janfa min kɛra Juda Iskariɔti fɛ

Yuhana 12:5 Mun na o tulu ma feere wari kɛmɛ saba la, ka di faantanw ma?

Nin tɛmɛsira bɛ ko ɲɛfɔ cogo min na Mariyama ye Yesu senw mun ni tulu sɔngɔ gɛlɛn ye ani Yesu y’a jaabi ko a tun ka fisa ka wari di faantanw ma.

1. Faantanw ladonni nafa ka bon Yesu ɲɛ na.

2. Nafa min b’a la ka dusukun bolomafara sɔrɔ.

1. Matiyu 25:40 - “Masakɛ na u jaabi ko: ‘Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko aw ye o kɛ ne balima fitininw dɔ la kelen na cogo min na, aw ye o kɛ ne la.’”

2. Ntalenw 14:31 - “Mɔgɔ min bɛ faantan degun, o b’a Dabaga mafiɲɛya, nka min bɛ bolomafara di dɛsɛbagatɔ ma, o b’a bonya.”

Yuhana 12.6 A y’o fɔ, a ma fɔ ko a b’a janto faantanw na. Nka, katuguni a tun ye son ye, bɔrɔ tun b'a bolo, a tun bɛ fɛn min don a kɔnɔ, a tun bɛ o ta.

Zan tun bɛ ka mɔgɔw kalan dɛmɛni nafa kan tuma min na a y’a jira ko son min tun bɛ ni bɔrɔ ye, o tun b’a fɛ ka ta a yɛrɛ ye dɔrɔn.

1. An ka kan ka nili kɛ kanuya kosɔn, an man kan ka nili kɛ namara kosɔn.

2. Aw ye aw yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛɲini kɔrɔbɔli la.

1. Matiyu 6:19-21, “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na ani yɔrɔ min na.” sonw tɛ don ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

2. 1 Yuhana 3:17, "Nka diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, ka a balima ye dɛsɛbagatɔ la, ka a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di?"

Yuhana 12.7 Yesu ko: «A ka a to, a ye nin mara ne su don don na.»

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ Yesu y’a fɔ mɔgɔw ye ko u ka Mariyama to a kelen na tuma min na a tun bɛ ka a sudon labɛn.

1. Yesu ka hinɛ ni a ka kanuya: Mariyama ka saraka

2. Labɛnni fanga: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Mariyama fɛ

1. Luka 10:38-42 - Mariyama ka batoli misali

2. Yuhana 11:1-44 - Yesu ye Lazarɛ lakunun

Yuhana 12.8 Faantanw b aw f tuma b. Nka ne tɛ aw fɛ tuma bɛɛ.»

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko faantanw bɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ, nka Yesu tɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ.

1. Kana Yesu jate fɛn ye min tɛ fosi ye: Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ye don o don

2. bolomafara fanga: Ka baara kɛ faantanw ye Yesu tɔgɔ la

1. Matiyu 25:31-46 - Sagaw ni bakɔrɔnw ntalen

2. Yakuba 2:14-17 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara

Yuhana 12.9 Yahutu caman y'a dòn ko a bè yen.

Yahutu caman tun b’a dɔn ko Yesu nana Bɛtani ani ko a ye Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma. U nana Yesu ni Lazarɛ ye.

1. Dannaya fanga: Yesu ye Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma cogo min na

2. Ala ka kabakow: Yesu ka kabakow

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Kɛwalew 3:1-10 - Piɛrɛ ni Yuhana tun bɛ taa Alabatosoba kɔnɔ delili waati la, lɛrɛ kɔnɔntɔnnan.

Yuhana 12.10 Nka sarakalasebaaw kuntigiw ye ladili kɛ walisa u ka Lazarɛ fana faga.

Sarakalasebaa kuntigiw tun b’a fɛ ka Lazarɛ faga.

1: An man kan k’a to dimi ni keleya k’an ka kɛwalew kunbɛn.

2: Ala ka kanuya min bɛ an na, o ka bon ni an ka waleɲumandɔn nege ye.

1: Matiyu 5:44 - Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

2: Romɛkaw 12:19 - Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: "Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na o sara," Matigi ko ten.

Yuhana 12.11 Katuguni Yahutu caman taara Yesu kosn ka da Yesu la.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yahutu caman dara Yesu la a ka kabakow yelen kɔ.

1. Yesu ka kabakow fanga: Yesu ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Dannaya bɛ nɔ min bila: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2. Yuhana 16:8-9 - “Ni a nana, a na diɲɛ jalaki jurumu ni tilennenya ni kiri ko la, jurumu ko la, katuguni u dalen tɛ ne la.”

Yuhana 12.12 O dugusagw, mg caman nana seli la, u y'a mɛn ko Yesu bɛ na Jerusalɛm.

Jerusalɛm mɔgɔw tun bɛ Yesu nali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

1: Yesu ye Nɔɔrɔ Masakɛ ye ani an ka kan ka labɛn k’a bisimila an dusukunw na.

2: Yesu de ye kisili sira kelenpe de ye ani an ka kan ka an dusukunw da yele ka a sr.

1: Zaburu 24:7-10, Aw ye aw kun kɔrɔta, aw daaw; Aw ka kɔrɔta, aw da banbaliw. nɔɔrɔ Masakɛ na don.»

2: Yuhana 3:16-17, Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Yuhana 12.13 A ye jirisunw bolow ta ka taa a kunbɛn, ka pɛrɛn ko: «Ozana: Israɛl masakɛ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka se sɔrɔli lakali Jerusalɛm tuma min na a nɔfɛmɔgɔw y'a fo ni jirisunw bolow ye, ka pɛrɛn ko: "Ozana! Israɛl masakɛ min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye!

1. Weelekan min bɛ kɛ ka nisɔndiya: Yesu donna Jerusalɛm ni se sɔrɔli seli ye

2. Ozana! Israɛl masakɛ bɛ na Matigi tɔgɔ la

1. Esayi 40:9-10 - "E Siyɔn, i min bɛ kibaru duman lase, i ka wuli kulu jan kan; Jerusalɛm, i min bɛ kibaru duman lase, i ka i kan kɔrɔta ni barika ye, i k'a kɔrɔta, i kana siran." A fɔ Juda duguw ye ko: “Aw ka Ala filɛ.”

2. Zaburu 118:26 - Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye! An bɛ duba aw ye ka bɔ Matigi ka so .

Yuhana 12.14 Yesu ye faliden dɔ sɔrɔ minkɛ, a y'i sigi a kan. i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na .

Yesu donna Jerusalɛm ni majigilenya ye fali dɔ kan. 1: Yesu ka majigilenya ye misali ye an ka kan ka tugu min kɔ. 2: Yesu donna Jerusalɛm, o tun bɛ kiraya kuma tiimɛ. 1: Filipekaw 2:5-11, o min bɛ kuma Yesu ka majigilenya kan. 2: Esayi 62:11, o min tun b’a fɔ ko Yesu bɛna don Jerusalɛm.

Yuhana 12.15 Siyɔn denmuso, i kana siran, i ka Masakɛ bɛ na, a sigilen bɛ faliden kan.

Yesu bɛ na Jerusalɛm, a bɛ faliden dɔ kan.

1. "Masakɛ Yesu: So boli ka don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "An ka masakɛ nali: Se sɔrɔli don".

1. Zakari 9:9 - «Siyɔn denmuso, i ka ɲagali kosɛbɛ! Jerusalɛm denmuso, pɛrɛn ni kanba ye! A filɛ, i ka masakɛ bɛ na i ma. mɔgɔ tilennen don, kisili bɛ a bolo, a majiginlen don, a sigilen bɛ fali kan, faliden kan.»

2. Esayi 62:11 - «A filɛ, Matigi y’a fɔ fo ka se dugukolo laban ma ko: A fɔ Siyɔn denmuso ye ko: ‘A filɛ, i ka kisili bɛ na. A filɛ, a ka sara bɛ a bolo, a ka sara bɛ a ɲɛkɔrɔ.’”

Yuh.

Yesu ka kalandenw ma Yesu ka saya nafa faamu a daminɛ na, nka Yesu nɔɔrɔra tuma min na u y’a faamu ko o kow kɛra kiraya ye ani ko u y’u kɛ a ye.

1. Yesu ka nɔɔrɔ: Ka a kuntilenna dɔn

2. Ka tugu Yesu kɔ: A ka labɛn faamuyali

1. Esayi 53:4-6 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

Yuhana 12.17 Mɔgɔ minnu tun bɛ a fɛ tuma min na a ye Lazarɛ wele ka bɔ a kaburu kɔnɔ ka a lakunun ka bɔ suw cɛma, olu ye seereya kɛ.

Mɔgɔ minnu tun bɛ Yesu ka Lazarɛ lakununni kabako la ka bɔ suw cɛma, olu ye seereya kɛ Ala ka sebaaya kan.

1. Ɲɛnamaya kabako: Yesu ka sebaaya sɔrɔli kokura walisa ka ɲɛnamaya kura lase

2. Ka seereya kɛ: Yesu ka kabakow bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Romɛkaw 8:11 - “Nka Yesu lakununnen ka Ni sigi aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.”

2. Yuhana 11:25-26 - «Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dalen bɛ ne la, hali ni a bɛ sa, a na ɲɛnamaya. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada. Yala i dalen b’a la wa?’”

Yuhana 12.18 O de y'a to jama fana y'a kunbɛn, k'a masɔrɔ u y'a mɛn ko a ye o kabako kɛ.

Mɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn Yesu lamini na sabu a ye kabako min kɛ, u tun ye o mɛn.

1: Ala ka sebaaya bɛ ye a ka kabakow la.

2: Yesu y’a ka sebaaya jira a ka ɲumanya ni a ka baara kɛtaw fɛ.

1: Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la."

2: Kɛwalew 9:36 - "Kalanden dɔ tun bɛ Jope dugu kɔnɔ, o tɔgɔ ye ko Tabita (min bamanankanna, o ye Dɔrɔkasi ye), a tun bɛ koɲuman kɛ tuma bɛɛ, ka faantanw dɛmɛ."

Yuhana 12.19 Farisiɛnw y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Aw tɛ se sɔrɔ foyi la wa? A filɛ, diɲɛ tɛmɛna a nɔfɛ.»

Farisiɛnw ma se ka Yesu bali ka tugubagaw sɔrɔ, hali k’a sɔrɔ u ye cɛsiri bɛɛ kɛ.

1. Ka tugu Ala sago kɔ, hali k’a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la, o bɛna ɲɛtaa lase an ma.

2. An ka kan ka sɔn ka jɔ an ka dannayakow la hali ni kɛlɛ bɛ an na.

1. Filipekaw 4:13- “Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya.”

2. Josue 1:9 - “Aw ka barika sɔrɔ ka aw jagɛlɛya. aw kana siran, aw kana siran, katuguni aw taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi aw ka Ala bɛ aw fɛ.”

Yuhana 12.20 Gɛrɛki dɔw tun bɛ u cɛma minnu nana bato kɛ seli la.

O Gɛrɛkiw tun ye siya wɛrɛw ye minnu tun nana Ala bato Tɛmɛnkan seli la.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Gɛrɛkiw ka misali la, hali ni u tun tɛ Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw dɔ ye, u y’a sugandi hali bi k’a ɲini ani k’a bato.

2. Bato kɛli ɲɔgɔn fɛ fanga bɛ ye Gɛrɛkiw ka misali la, olu minnu y’a sugandi ka Ala ɲini jɛkulu ka lajɛ la.

1. Romɛkaw 10:12 - Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni siya wɛrɛ cɛ—Matigi kelen de ye bɛɛ Matigi ye, wa a bɛ dugawu caman kɛ a welebagaw bɛɛ la.

2. Heburuw 13:15 - O la sa, Yesu barika la, an ka to ka tanuli saraka di Ala ma, o ye dawolo den ye min b’a tɔgɔ fɔ kɛnɛ kan.

Yuh.

Mɔgɔ kulu dɔ nana Fili fɛ, min sigilen bɛ Bɛtsayida la Galile jamana na, ka a ɲini ka Yesu ye.

1. Yesu ka kan ka ɲini

2. Ka Yesu kunbɛn mɔgɔ wɛrɛw sababu fɛ

1. Matiyu 18:20 “Katuguni mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba lajɛra yɔrɔ minnu na ne tɔgɔ la, ne bɛ u cɛma.”

2. Yuhana 14:9 «Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne bɛ i fɛ kabini tuma jan, nka i ma ne dɔn, Filipe? Fa’?”

Yuhana 12.22 Filipe nana ka o fɔ Andre ye, Andre ni Filipe ye o fɔ Yesu ye tugun.

Filipe ye Andre ladɔnniya fɛn dɔ la, o kɔ, Andre ni Filipe ye o fɔ Yesu ye.

1. Kumaɲɔgɔnya fanga: Ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Seereya fanga: An ka dannaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Filipekaw 2:12-13 «O de kosɔn, ne kanulenw, aw ye kan minɛ tuma bɛɛ, sisan, i ko ne ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn, nka ne tɛ yen, aw ka aw yɛrɛw ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, katuguni Ala de don min bɛ baara kɛ aw kɔnɔ, ka baara kɛ a diyanyeko la.”

2. Ntalenw 27:17 “Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ, mɔgɔ kelen bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ.”

Yuhana 12.23 Yesu y’u jaabi ko: «Waati sera, mɔgɔ Denkɛ ka bonya.

Waati sera ka nɔɔrɔ da Yesu, Mɔgɔ Denkɛ kan.

1: Yesu ye nɔɔrɔ sɔrɔ a ka saya ni a lakununni fɛ, ani an fana bɛ se ka nɔɔrɔ sɔrɔ Krisita barika la.

2: Yesu ye Mɔgɔ Denkɛ ye, wa an ka kan k’an jija ka nɔɔrɔ da a kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Rom=kaw 6:4-5 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2: Filipekaw 2:5-11 - Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la: A kɛlen kɔ ka kɛ Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala ka kɛ kelen ye, nka a y'a yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Yuhana 12.24 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni malo suman ma bin dugukolo la ka sa, a bɛ to a kelen na.

Yesu b’a kalan ko walisa fɛn dɔ ka den caman bɔ, a ka kan ka bin duguma fɔlɔ ka sa.

1. Ka a dɔn waati min na i ka kan ka i bila: Saraka fanga

2. Ka wari bila siniɲɛsigi la: Yɛrɛsaraka nafa

1. Romɛkaw 6:4-11: An yɛrɛ kɔrɔ sara ka su don Krisita fɛ, walisa an ka se ka ɲɛnamaya kɛ ale ye min kununna ka bɔ suw cɛma.

2. Galasikaw 2:20: Ne gengenna jiri la ni Krisita ye, ne tɛ ɲɛnamaya kɛ tun, nka Krisita bɛ balo ne kɔnɔ.

Yuhana 12.25 Min b a ni kanu, o bna bɔnɛ a la. Min bɛ a ka ɲɛnamaya koniya nin diɲɛ kɔnɔ, o na o mara ɲɛnamaya banbali la.

Min b’a ka ɲɛnamaya kanu, Ala ye layidu ta ɲɛnamaya banbali min na, o bɛna bɔ o la. Nka min b'a ka ɲɛnamaya koniya nin diɲɛ in na, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Ka Diɲɛ kanu, o tɛ I yɛrɛ kanu ye

2. Ka diɲɛ koniya sugandi, o ye ka i yɛrɛ kanu sugandi

1. Matiyu 16:24-26 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔnɛ a ka ɲɛnamaya la ne kosɔn, o na o sɔrɔ.Katuguni nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, wala mɔgɔ bɛna mun di a ni nɔ na?»

2. 1 Yuhana 2:15-17 - "Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛnw bɛɛ, farisogo nege ni ɲɛnama nege ni ɲɛnamaya kuncɛbaya tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ la.Diɲɛ ni a nege bɛ tɛmɛn, nka min bɛ Ala sago kɛ a bɛ to badaa-badaa.»

Yuhana 12.26 Ni mg d b ne baara, a ka tugu ne la. Ne bɛ yɔrɔ min na, ne ka baaraden na kɛ yen.

Ka baara kɛ Ala ye, o ye fɛɛrɛ ye min bɛ se ka bonya lase mɔgɔ yɛrɛ ma.

1: Ka tugu Yesu ka misali kɔ, o bɛ na ni bonya ye Ala fɛ.

2: Ka baara kɛ Ala ye, o ye baara bɛɛ la belebele ye min bɛ se ka kɛ.

1: Matiyu 28:19-20 Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.

2: Filipekaw 2:5-8 Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la, o ka kɛ aw la, o hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o min tun bɛ Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala bɛ se ka kɛ sonyali ye a kɛra baaraden cogo la a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

Yuhana 12.27 Sisan, ne ni b= hami. Ne na mun fɔ?» Fa, ne kisi nin waati la, nka ne nana nin waati in de kosɔn.

Tɛmɛsira kuncɛlen: Yesu b’a kɔnɔna ɲagami jira tuma min na a bɛ ka a ka saya nata kunbɛn.

1. Ka dege ka da Ala la gɛlɛya waatiw la

2. Fanga min bɛ an yɛrɛ ka kɛlɛw ɲɛnabɔ

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun.»

2. Heburuw 12:2 - Ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ani a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.

Yuhana 12.28 Fa, i tɔgɔ bonya. O kɔ, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «Ne ye nɔɔrɔ da a kan, ne na nɔɔrɔ da a kan ko kura.»

Yesu b Ala deli a ka a tg bonya, Ala b o jaabi ko a ye o k ani ko a bna o k ko kura.

1. Delili fanga: Yesu ye Ala bonya delili jira an na cogo min na ko delili fanga ka bon

2. Ala ka nɔɔrɔ: Yesu ka deliliw bɛ Ala ka bonya jira cogo min na

1. Esayi 6:1-3, Masakɛ Uziya sara san min na, ne ye Matigi sigilen ye masasigilan kan, a kɔrɔtalen don, a ka nɛgɛso ye Alabatosoba fa.

2. Rom=kaw 11:33-36, Ala ka hakilitigiya ni a ka dnniya nafolo juguya! A ka kiritigɛlaw ni a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ!

Yuh.

Mɔgɔw ye mankanba dɔ mɛn ani u tun dalen tɛ a la ko sanpɛrɛn don walima ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ ka kuma Yesu fɛ.

1. Ala bɛ kuma cogow la an tɛ minnu makɔnɔ

2. Ala kan mɛnni fanga

1. Yuhana 14:26 - “Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ne ye min fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la.”

2. Luka 1:13-14 - «Nka mɛlɛkɛ y’a fɔ a ye ko: Zakari, i kana siran. i ka delili mɛnna. I muso Elizabɛti na denkɛ bange i ye, i na a wele ko Yuhana.’”

Yuhana 12.30 Yesu y’a jaabi ko: «Nin kumakan ma na ne kosɔn, nka aw kosɔn.»

Yesu ye majigilenya jira a kɛtɔ ka sɔn a ma ko a kan ma na ale de kosɔn, nka a nana mɔgɔ wɛrɛw nafa de kosɔn.

1. Majigilenya fanga: Yesu y’a yɛrɛ di cogo min na saraka la

2. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Ka tugu Yesu ka majigilenya misali kɔ

. a kɛtɔ ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.”

2. Matiyu 20:24-28 - «U tan ye o mɛn tuma min na, u dimina o balima fila kɔrɔ. Nka Yesu y’u wele k’a fɔ a ye ko: ‘Aw b’a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya, u ka mɔgɔbaw fana bɛ kuntigiya kɛ u kan. A kana kɛ ten aw cɛma. Nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka jɔn ye, ani mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye, i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye, nka a ka baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye. '”

Yuhana 12.31 Nin diɲɛ kiritigɛ ye sisan ye, sisan diɲɛ kuntigi na gɛn ka bɔ kɛnɛma.

Yesu b’a fɔ ko diɲɛ kiritigɛ waati sera ani diɲɛ kuntigi ka gɛn ka bɔ kɛnɛma.

1. Kunmabɔli kiri fɛ: Ala ka kanuya ni tilennenya bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na

2. Sitanɛ ka tiɲɛni ani a ka se sɔrɔli Yesu sababu fɛ

1. Romɛkaw 16:20 - "Hɛrɛ Ala na Sitanɛ sɔgɔ i sen kɔrɔ sɔɔni."

2. Efesekaw 4:27 - "aw kana yɔrɔ di Sitanɛ ma fana."

Yuhana 12.32 Ni ne kɔrɔtara ka bɔ dugukolo kan, ne na mɔgɔw bɛɛ sama ka na ne fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka saya sebaaya kan gengenjiri la ka mɔgɔw sama ka na a yɛrɛ ma.

1. Kurucɛ fanga: Yesu ka saya bɛ mɔgɔw bɛɛ sama ka na a yɛrɛ ma cogo min na

2. Ka ‘Kɔrɔta’ kɔrɔ ye mun ye? Yesu ka saya nafa faamuyali

1. Filipekaw 2:8-11 - Yesu y’a yɛrɛ majigin fo ka sa gengenjiri kan, Ala y’a kɔrɔta o kɔfɛ.

2. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, An kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

Yuhana 12.33 A ye nin kuma f, ka saya min jira, a ka kan ka sa.

Yesu tun bɛ kuma a yɛrɛ ka saya de kan tuma min na a tun bɛ kuma saya min ka kan ka sa.

1. Ka sa i yɛrɛ ye: Yesu ka misali

2. Yesu ni gengenjiri: Weelekan ka ɲɛsin saraka ma

1. Filipekaw 2:5-11

2. Romɛkaw 5:6-9

Yuhana 12.34 Jama y’a jaabi ko: «An y’a mɛn sariya la ko Krisita bɛ to badaa-badaa. Nin Mɔgɔ Denkɛ ye jɔn ye?

Mɔgɔw hakili ɲagamina Yesu ka kuma ko la ko Mɔgɔ Denkɛ ka kan ka kɔrɔta, ani u y’a ɲininka ko Mɔgɔ Denkɛ ye jɔn ye.

1. Yesu: Mɔgɔ Denkɛ min bɛ to badaa

2. Hadamaden Denkɛ ka kan ka kɔrɔta cogo min na

1. Zaburu 90:2 - "Sanni kuluw ka bɔ, walima sani i ka dugukolo ni diɲɛ da, kabini badaa fo badaa, i ye Ala ye."

2. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye.

Yuhana 12.35 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Yelen bɛ aw fɛ waati dɔɔnin dɔrɔn.» Aw ka taama ka yeelen sɔrɔ, walisa dibi kana don aw kan, katuguni min bɛ taama dibi la, o t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

Yesu b’a ka kalandenw bila ka nafa sɔrɔ yeelen min bɛ u bolo k’a sɔrɔ u bɛ o la, ani u kana taama dibi la, ikomi minnu bɛ o kɛ, olu tɛna a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na.

1. Yeelen fanga: Ka nafa sɔrɔ cogoyaw la

2. Taama yeelen na: Ka i yɛrɛ tanga dibi ma

1. Matiyu 6:22-23 – “Ɲɛ ye farikolo lanpan ye. Ni aw ɲɛw kɛnɛyara, aw farikolo bɛɛ bɛna fa yeelen na. Nka ni i ɲɛw ma kɛnɛya, i farikolo bɛɛ bɛna fa dibi la. Ni yeelen min bɛ aw kɔnɔ, o ye dibi ye, o dibi ka bon dɛ!”

2. Zaburu 119:105 – “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan.”

Yuhana 12.36 Ka yeelen b aw la, aw ka da yeelen la, walisa aw ka k yeelen denw ye. Yesu ye o kow fɔ, a taara ka a yɛrɛ dogo u la.

Yesu y’a fɔ jama ye ko u ka da a la k’a sɔrɔ sababu tun bɛ u bolo, o kɔfɛ, a tununna u kɔrɔ.

1. Ka da Yesu la k’a sɔrɔ i bɛ se - Yuhana 12:36

2. Ka kɛ yeelen denw ye - Yuhana 12:36

1. Esayi 49:6 - "A ko: «A ka nɔgɔn ka kɛ ne ka baaraden ye ka Yakuba ka kabilaw lawuli, ka Israɛl maralenw lasegin.» , walisa i ka kɛ ne ka kisili ye fo ka se dugukolo laban ma.»

2. Efesekaw 5:8 - "Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la.

Yuhana 12.37 Nka hali ni a ye kabako caman k u f, u ma da a la.

Yesu ka waati mɔgɔw tun y’a ye ko a ye kabako caman kɛ, o bɛɛ n’a ta, hali bi u tun dalen tɛ a la.

1. Aw k’aw hakili to a la ko dannaya tɛ dan yeli dɔrɔn ma; o ye ka da i ɲɛ na.

2. Hali ni kabakow kɛra, dannaya ka kan ka kɛ yen hali bi dannaya lakika kama.

1. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

2. Matiyu 21:21-22 - Yesu y'u jaabi k'a fɔ u ye ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la, ni aw ma sigasiga, aw tɛna nin kɛ torosun na dɔrɔn, nka ni aw b'a fɛ fana a fɔ nin kulu ye ko: «I ka bɔ yen, i ka fili kɔgɔji la.» o na kɛ.

Yuhana 12.38 Walisa kira Esayi ka kuma ka tiimɛ, a ye min fɔ ko: «Matigi, jɔn dara an ka kuma fɔlen na?» Matigi bolo jirala jɔni de la?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Esayi ka kiraya kuma tiimɛna cogo min na ani ɲininkaliw la, jɔn dalen bɛ Matigi ka lakali la ani Matigi y’a ka sebaaya jira jɔn na.

1. Dannaya min bɛ Matigi la: Yuhana 12:38 kalan

2. Dannaya fanga: Yuhana 12:38 gundo jirali

1. Esayi 53:1 - Jɔn ye da an ka kibaruya la? Matigi bolo jiralen bɛ jɔni de la?

2. Romɛkaw 10:16 - Nka u bɛɛ ma kibaru duman kan minɛ. Esayi ko: «Matigi, jɔn dara an ka kibaruya la?»

Yuhana 12.39 O de y'a to u ma se ka da a la, katuguni Esayi ka kuma ko kura.

Yesu ka waati mɔgɔw tun tɛ se ka da a la sabu u tun ma Esayi ka kiraya kumaw kalan.

1: A nafa ka bon ka tɛmɛsira kalan ani k’a kalansiraw faamu.

2: Ka da Yesu la hali ni diɲɛ bɛ min fɔ an ye.

1: Kɛwalew 17:11 - O Yahutuw tun ka bon ni Tesalonikekaw ye. u ye kuma minɛ ni kɔnɔnajɛya bɛɛ ye, ka Sɛbɛnniw sɛgɛsɛgɛ don o don walasa k'a dɔn ni o kow bɛ tiɲɛ.

2: Esayi 53:1 - Jɔn ye min mɛn an fɛ, o dalen bɛ o la? Matigi bolo jirala jɔni de la?

Yuhana 12.40 A ye u ɲɛw fiyen, ka u dusukunw gɛlɛya. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, wa u kana faamuyali kɛ ni u dusukunw ye, ka yɛlɛma, ne ka u kɛnɛya.»

Ala ye kiri min tigɛ Israɛldenw kan, k’a sababu kɛ u ma sɔn ka nimisa ani ka sɔn Yesu ma iko Masiya, o kɛra sababu ye ka u fiyen alako ta fan fɛ.

1: Ala ka kiri ye tiɲɛ ye, wa a bɛ se ka kɛ sababu ye an kana tiɲɛ ye.

2: Ala ka kiritigɛ, hali ni a ka jugu, a bɛ hinɛ fana, wa a ye kanuya wale ye.

1: Esayi 6:9-10 - A ko: «Taa ka a fɔ nin jama ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana a faamu. Aw k'a ye tiɲɛ na, nka aw kana o dɔn.» Aw ye nin jamana ninnu dusukun fasa, ka u tulo gɛlɛya, ka u ɲɛw datugu. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali kɛ ni u dusukunw ye, ka u yɛlɛma ka kɛnɛya.»

2: Zaburu 119:70 - U dusukun fasalen don i ko tulu; Nka i ka sariya ka di ne ye.»

Yuhana 12.41 Esayi ye o kow f, tuma min na a ye a ka bonya ye, ka kuma a ko la.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Esayi ye Yesu nɔɔrɔ ye tuma min na, a kumana a ko la.

1. "Yesu ka nɔɔrɔ min tɛ se ka faamuya".

2. "Yesu ka nɔɔrɔ ye".

1. Heburuw 1:1-3

2. Esayi 6:1-7

Yuhana 12.42 O bɛɛ n'a ta, kuntigiw cɛma, mɔgɔ caman dara a la. Farisiɛnw kosɔn, u ma sɔn a ma, walisa u kana gɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ.

Kuntigi caman dara Yesu la, nka u siranna ko Farisiɛnw tɛna ban u la.

1: Ka jɔ Yesu nɔ na: Ka ban siran ɲɛ

2: Ka da Yesu la: Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1: Romɛkaw 10:9-10 - "Ni i y'a fɔ ni i da ye ko: «Yesu ye Matigi ye», ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni i dalen bɛ i dusukun de la." I bɛ jo sɔrɔ, i bɛ i ka dannaya fɔ i da la ka kisi.»

2: Matiyu 10:32-33 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ."

Yuhana 12.43 Mɔgɔw ka tanuli tun ka di u ye ka tɛmɛ Ala tanuli kan.

Tuma caman na, mɔgɔw b’u janto mɔgɔ wɛrɛw ka diyanyeli la ka tɛmɛ Ala ka sɔnni kan.

1. Farati minnu bɛ hadamadenw ka sɔnni ɲinini na

2. Ka Ala ka sɔnni ɲini ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan

1. Filipekaw 3:7-8 - Nka tɔnɔ min tun bɛ ne bolo, ne tun bɛ o jate bɔnɛ ye Krisita kosɔn. 8 Tiɲɛ na, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye, k'a sababu kɛ ne Matigi Krisita Yesu dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ.

2. Zaburu 19:14 - Ne da kumaw ni ne dusukun miirili ka diya i ye, Matigi, ne farakurun ani ne kunmablibaa.

Yuhana 12.44 Yesu pɛrɛnna k’a fɔ ko: «Mɔgɔ min dara ne la, o tɛ da ne la, nka ne cibaa de la.»

Yesu b a f ko mg minnu b da a la, olu t da a la dɔrɔn, nka u b da Ala la min y’a ci.

1. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

2. Ka da Yesu la, o kɔrɔ lakika

1. Romkaw 10:9-10 - "ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

2. Filipekaw 2:5-11 - "Krista Yesu, min, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye ko a ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya, a kɛtɔ ka baarakɛla cogo ta, ka bange mɔgɔw bɔɲɔgɔnko la.»

Yuhana 12.45 Min b ne ye, o b ne cibaa ye.

Yuhana b’an hakili jigin ko an bɛ fɛn o fɛn ye Yesu la, o ye Ala jiracogo ye.

1: Yesu ye Ala jiracogo dafalen ye - Yuhana 12:45.

2: Yesu ye Ala ja ye - Yuhana 12:45.

1: Kolosekaw 1:15 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ.

2: Heburuw 1:3 - Ale de ye Ala nɔɔrɔ yeelen ye ani a cogoya taamasiyɛn tigitigi.

Yuhana 12.46 Ne nana yeelen ye diɲɛ la, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, o kana to dibi la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu nali kan diɲɛ kɔnɔ ka kɛ yeelenbɔyɔrɔ ye walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana to dibi la.

1. Krisita ka yeelen - Yesu nali kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli i n’a fɔ yeelenbɔyɔrɔ

2. Dannaya fanga - Ka da Yesu la cogo min na, o b se ka na ni namaya sira kura ye

1. Esayi 9:2 - "Mɔgɔ minnu bɛ taama dibi la, olu ye yeelenba ye, yeelen bɔra dibi jugu jamana kɔnɔ minnu sigilen bɛ."

2. Yuhana 8:12 - "Yesu kumana jama ma siɲɛ kelen kokura k'a fɔ ko: «Ne ye diɲɛ yeelen ye. Ni aw tugura ne kɔ, aw tɛna taama dibi la, katuguni yeelen min bɛ taa ni aw ye, o na sɔrɔ aw fɛ." ka ɲɛnamaya.”

Yuhana 12.47 Ni mg d ye ne ka kumaw lamn, ka da a la, ne t kiri tig a kan.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kalan ko Yesu ma na ka kiri tigɛ diɲɛ kan, nka a nana a kisi.

1. "Kisili nɛɛma fɛ: Hakilijakabɔ Yuhana 12:47 kan".

2. "Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga: Yesu ka kanuya sɛgɛsɛgɛli Yuhana 12:47 kɔnɔ".

1. Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

Yuhana 12.48 Min banna ne la, k'a sɔrɔ a ma ne ka kumaw minɛ, o bɛ kiri tigɛ a kan.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka sɔn Yesu ka kalansiraw ma iko u bɛna kɛ sababu ye ka kiri tigɛ an kan laban don na.

1. Ala ka kiri: Ka sɔn Yesu ka kalansiraw ma k’a kɛ an ɲɛminɛbaga ye

2. Yesu ka kumaw ka sebaaya: Aw ka mɛnni kɛ ani ka kanminɛli kɛ

1. Heburuw 4:12-13 “Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, ka miiriliw ni u ŋaniyaw dɔn dusukun na. Danfɛn si dogolen tɛ a ɲɛ kɔrɔ, nka u bɛɛ farilankolon don, an ka kan ka jate minɛ min na.”

2. Romɛkaw 2:15-16 “U b’a jira ko sariya baara sɛbɛnnen bɛ u dusukunw na, k’a sɔrɔ u dusukun fana bɛ seereya kɛ, u ka miirili sɔsɔlenw bɛ u jalaki walima ka yafa u ma o don na, k’a sɔrɔ ka kɛɲɛ ni ne ka kibaru duman ye, Ala a bɛ kiri tigɛ mɔgɔw ka gundo kan Krisita Yesu barika la.”

Yuhana 12.49 Katuguni ne ma kuma ne yr ko la. Nka ne Fa min ye ne ci, a ye ci di ne ma, ne ka kan ka min fɔ, ani ne ka kan ka min fɔ.

Fa ye ci bila Yesu ma ko a ka kuma min f a ye.

1: Ala bɛ kuma an fɛ a ka kuma fɛ, ka an bilasira an ka ɲɛnamaya kɛcogo la.

2: An ka kan ka Fa Ala kan minɛ tuma bɛɛ ani ka a ka ci fɔlen kɛ cogo min na.

1: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw tilennen to.

Yuhana 12.50 Ne b a dn ko a ka ci flen ye namaya banbali ye.

Fa ye ci fɔ a ye ka kuma minnu fɔ, Yesu bɛ olu fɔ, o bɛ na ni ɲɛnamaya banbali ye.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma ye, o bɛ ɲɛnamaya banbali lase.

2: I ka Yesu n’a ka Kuma kan minɛ walisa ka ɲɛnamaya lakika ni banbali sɔrɔ.

1: Zaburu 119:105 - “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan.”

2: Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara.”

Yuhana 13 bɛ Yesu ka kalandenw senw ko, a ka kiraya kuma Juda ka janfa ko la, ani a ka ci fɔlen ko an ka ɲɔgɔn kanu.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Surɔfana laban ye, Yesu y’a dɔn yɔrɔ min na ko a ka waati sera ka bɔ nin diɲɛ in na ka taa Fa fɛ. Sufɛdumuni kɛtuma na, A wulila ka bɔ tabali kan, k’a ka kɛnɛma finiw bɔ, ka finimugu siri a cɛmancɛ la, ka kalandenw senw ko daminɛ. A nana Piɛrɛ fɛ tuma min na, Piɛrɛ banna a daminɛ na nka a y’a dabila tuma min na Yesu y’a fɔ ko ni a ma a ko, a tɛna niyɔrɔ si sɔrɔ a fɛ. U sen kolen kɔ a y'a ka finiw don a seginna tabali y'u ɲininka n'u y'a faamu a ye min kɛ k'a jira iko Matigi Karamɔgɔ bɛ u sen ko tuma min na u fana ka kan ka ɲɔgɔn sen ko ka misali di u ma (Yuhana 13:1-17).

Dakun 2nan: O baara wale in kɔfɛ, Yesu tɔɔrɔla hakili la a ye seereya kɛ ko ‘Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko aw dɔ bɛna ne janfa.’ Kalandenw ye ɲɔgɔn filɛ k’a sɔrɔ u dalen t’a la ko a tun b’a fɛ ka jɔn min fɔ o kɔfɛ ka tugu Piɛrɛ ka taamaʃyɛn kɔ Yuhana min tun sigilen bɛ a kɛrɛfɛ, o y’a ɲininka ko jɔn de bɛ Yesu ɲɛminɛ ka jaabi ko ‘Ne bɛna nin buruburu di min ma ni ne y’a su ji la, o ye mɔgɔ ye.’ O la, tuma min na dipped piece y'a di Juda Iskariɔti ye buru ta kɔfɛ Sitanɛ donna a kɔnɔ o tuma na Yesu y'a fɔ a ye ko 'I bɛ min ko la, i ka teliya.' Mɔgɔ si ma o tabali sigilenw faamu mun na nin miirili in fɔra kabini Juda tun bɛ ni wari bɔrɔ ye laala k’a fɔ a ye ko a mago bɛ seli la ka fɛn dɔ di faantan ma o kɔfɛ buru tigɛlen sɔrɔlen kɔfɛ a bɔra o yɔrɔnin bɛɛ su fɛ (Yuhana 13:18-30).

Dakun 3nan: Juda taalen kɔ, Yesu ye kuma daminɛ nɔɔrɔko kan Ala Denkɛ Mɔgɔ bɛ ci kura di kalandenw ma ‘Aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne y’aw kanu cogo min na o la aw ka kan ka ɲɔgɔn kanu nin fɛ bɛɛ bɛna a dɔn ko aw ye ne ka kalandenw ye ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu. ' . Tuma min na Piɛrɛ y’a ɲininka ko taa yɔrɔ min na, a fɔra ko a tɛ se ka tugu o kɔ sisan nka a bɛna tugu kɔfɛ ɲɛminɛni kɔ Piɛrɛ y’a fɔ ko a b’a fɛ ka ɲɛnamaya di a ma hali bi a ye sɔsɔli kofɔ ka kɔn kɔnɔ ka kule siɲɛ saba sapitiri laban na (Yuhana 13:31-38).

Yuh.

Yesu ye a yɛrɛ ta kanu fo ka se a laban yɛrɛ ma, wa a tun bɛ ka a labɛn ka bɔ nin diɲɛ kɔnɔ ka taa Fa fɛ.

1. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Yesu ka kanuya misali min bɛ a yɛrɛ ta kan.

2. Ka saraka ɲɛnamaya kɛ - Yesu ka sɔn ka a ka dugukolo kan ɲɛnamaya bila.

1. Efesekaw 5:1-2 “O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita y’an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, ka kɛ saraka kasa duman ye ani saraka ye Ala ye.”

2. Romɛkaw 12:1 “O de kosɔn balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ.”

Yuhana 13.2 Sufɛdumuni bannen kɔ, Sitanɛ ye Simɔn denkɛ Juda Iskariɔti dusukun don walisa k'a janfa.

Yesu ye dumuni laban kɛ n’a ka kalandenw ye sanni a ka sa. Sitanɛ ye Juda Iskariɔti bila ka Yesu janfa.

1. Yesu ye dumuni laban min kɛ n’a ka kalandenw ye, o fanga

2. Juda Iskariɔti ka kɔrɔbɔli

1. Marka 14:17-21 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan

2. Matiyu 6:13 - Yesu b'an kalan ka delili kɛ ko: "Aw kana an bila kɔrɔbɔli la".

Yuhana 13.3 Yesu y’a dɔn ko Fa Ala ye fɛn bɛɛ di a bolo, ko a bɔra Ala yɔrɔ ka taa Ala ma.

Yesu y’a ka kalandenw senw ko ni majigilenya ye, k’a kɛ jɔnya ni majigilenya misali ye.

1: "Majigilenya bɛɛ ɲɛkɔrɔ: Baarakɛ kalan min bɔra Yuhana 13:3 la".

2: "An ka yɔrɔ dɔnni fanga: Yesu ka misali kalanni Yuhana 13:3 kɔnɔ".

1: Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa filɛ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2: Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

Yuhana 13.4 A wulila ka bɔ sufɛdumuni na ka a ka finiw bila kɛrɛfɛ. A ye bɔrɔ dɔ ta ka a cɛsirilan siri.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu wulila ka bɔ sufɛdumuni na, k’a ka finiw bila kɛrɛfɛ walisa ka bɔrɔ ta k’a cɛsiri.

1. Yesu ye kalandenw senw ko: Majigilenya misali dɔ

2. Ka bɔ surɔfana dunni na ka taa a bila baarakɛla la: Yesu ka baara kɛcogo misali

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye.

2. Matiyu 25:40 - Masakɛ bɛna a jaabi ko: 'Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko aw ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ fitininw dɔ la kelen ye, aw ye o kɛ ne ye.'

Yuhana 13.5 O kɔfɛ, a ye ji bɔn daga dɔ kɔnɔ, ka kalandenw senw ko ka u ko ni finimugu ye, a sirilen bɛ min na.

Yesu y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ k’a ka kalandenw senw ko.

1. Se min bɛ i yɛrɛ majigin

2. Ka tugu Krisita ka baara kɛcogo misali kɔ

1. Filipekaw 2:3-8

2. Matiyu 20:25-28

Yuh.

Yesu ka kalandenw senw ko ni majigilenya ni kanuya ye, o bɛ kɛ hakilijigin ye ko an ka kan ka an yɛrɛ majigin ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Yesu ye majigilenya ni kanuya wale min kɛ a ka kalandenw senw ko la, o bɛ kɛ misali ye an bolo ka tugu mɔgɔ wɛrɛw kɔ ani ka baara kɛ ni majigilenya ye.

2: An ka kan k’an jija ka Yesu ladege a ka majigilenya ni a ka kanuya wale la, an kɛtɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni majigilenya ye an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa filɛ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2: 1 Piɛrɛ 5:5-6 - "Aw bɛɛ ka majigin don ɲɔgɔn na, katuguni “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di majiginlenw ma.” O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na.»

Yuhana 13.7 Yesu y’a jaabi ko: «Ne bɛ min kɛ, i ma o dɔn sisan. Nka i na o dɔn kɔfɛ.»

Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko fɛn caman bɛ yen ka kalan ani ka faamuyali sɔrɔ minnu tɛ se ka dɔn o yɔrɔnin bɛɛ.

1. "Yesu ka gundo: Dɔnni sisan ani dɔnni kɔfɛ".

2. "Yesu ka hakilitigiya: An ka faamuyali kɔfɛ".

1. Ntalenw 3:19–20 - “Matigi ye dugukolo sigi hakilitigiya barika la. A ye sankolow sabati faamuyali de fɛ. A ka dɔnniya fɛ, dugukolo dunbaw karilen don, sankaba bɛ nɛnɛ jigin.”

2. Esayi 55:8–9 - “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

Yuhana 13.8 Pir y'a fò a ye ko: «I kana ne sen ko abada.» Yesu y'a jaabi ko: «Ni ne ma i ko, i ni ne tɛ.»

Piɛrɛ ye ɲininkali kɛ Yesu ka delili la ko a ka a senw ko, nka Yesu y’a jaabi ko ni Piɛrɛ ma a to a ka a senw ko, Piɛrɛ tun tɛna niyɔrɔ si sɔrɔ a la.

1. Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ: A tɛ se ka fɔ ani a tɛ se ka faamuya

2. Kalandenya musaka: Ka i yɛrɛ majigin Matigi sago kɔrɔ

1. 1 Yuh .

2. Matiyu 10:38-39 Min ma a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ, o man kan ni ne ye. Min b'a ni sɔrɔ, o na bɔnɛ a la, min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ.

Yuhana 13.9 Simɔn Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko: «Matigi, ne senw dɔrɔn tɛ, nka ne bolow ni ne kunkolo fana.»

Yuhana bɛ ka Piɛrɛ kalan a ka baara kɛ ni majigilenya ni kanuya ye.

1. Ka baara kɛ ni majigilenya ni kanuya ye

2. Ka i bolo da Mɔgɔ wɛrɛw kan hinɛ la

1. Filipekaw 2:3-4, “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2. Luka 10:27, “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye, ani i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Yuhana 13.10 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ min kolen don, o mago tɛ a senw ko dɔrɔn, nka a saniyalen don hali dɔɔnin.

Yesu b’a kalan ko hali ni an saniyalen don, an ka kan k’an jija ka to ka an senw saniya.

1: Ka i senw saniya

2: Ka to saniya la diɲɛ nɔgɔlen kɔnɔ

1: Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.

2: 1 Yuhana 1:5-9 - An ye cikan min mɛn a fɛ, ka o fɔ aw ye, o ye nin ye, ko Ala ye yeelen ye, dibi tɛ ale kɔnɔ fewu.

Yuhana 13.11 A tun b’a dɔn mɔgɔ min ka kan ka a janfa. O de kosɔn a y'a fɔ ko: «Aw bɛɛ saniyalen tɛ.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 13:11 la, o b’a ɲɛfɔ ko Yesu tun b’a dɔn mɔgɔ min bɛna a janfa, o de kosɔn a ye lasɔmini kɛ ko a ka kalandenw bɛɛ saniyalen tɛ.

1. Yesu tun b’a janfabaga dɔn: An bɛ se ka da Ala ka dɔnniya la cogo di ani ka kantigiya kɛ a ye?

2. Bɛɛ tɛ saniya: Ka saniya Ala ɲɛ kɔrɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Matiyu 7:5, "E filankafo, fɔlɔ ka jiribolo bɔ i yɛrɛ ɲɛ na, o kɔ, i na ye ka jɛya ka jiribolo bɔ i balima ɲɛ na."

2. Heburuw 10:22, "An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye dannaya dafalen na, ni an dusukunw serilen don ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye."

Yuh.

Yesu y’a ka kalandenw senw ko walisa k’a jira u la u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na.

1. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye - Yuhana 13:12

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw bila i yɛrɛ ɲɛ - Yuhana 13:12

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye.

2. Matiyu 22:39 - I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

Yuhana 13.13 Aw b ne wele Karam g ni Matigi. katuguni ne fana bɛ ten.»

Yesu kofɔra ko Matigi ani Matigi, wa a b’a jira ko tiɲɛ na, o ye tiɲɛ ye.

1. Yesu ka kuntigiya: Ka Matigi ni Matigi dɔn

2. Yesu ka dantigɛli: A ka mɔgɔya weleweleda

1. Matiyu 28:18-20 – O kɔ, Yesu nana u fɛ k’a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.”

2. Filipekaw 2:5-11 – Aw ka miiriya ka kan ka kɛ kelen ye ni Krisita Yesu ta ye: ale min tun bɛ Ala yɛrɛ la, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye, ka a cogoya yɛrɛ ta baarakɛla, min dabɔra hadamaden bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin ani a kɛra kanminɛli ye fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan! O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta ka taa san fɛ, ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye. ka nɔɔrɔ da Fa Ala kan.

Yuhana 13.14 Ni ne, i Matigi, i ka Karamɔgɔ, ne ye i senw ko. Aw fana ka kan ka ɲɔgɔn senw ko.»

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ye ko u ka baara kɛ ɲɔgɔn ye u kɛtɔ ka ɲɔgɔn senw ko.

1. ‘Baarakɛya nilifɛn: Ka tugu Yesu ka misali kɔ’.

2. ‘Majigilenya fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ’.

1. Filipekaw 2:3-8

2. Yakuba 4:10-12

Yuhana 13.15 Katuguni ne ye misali di aw ma, walisa aw ka ne ka ko k aw la cogo min na.

Yesu y’a ka kanuya jira a ka kalandenw na a kɛtɔ k’u senw ko ani ka ci fɔ u ye ko u ka o ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ye.

1. Ka ɲɔgɔn kanu: Hakilijagabɔ min bɛ Yesu ka kalanden senw ko kan.

2. Yesu ka misali: Ka dege ka tugu a ka ci fɔlenw kɔ.

1. Galasikaw 5:13-14 - "Ne balimaw, aw welelen don ka ɲɛnamaya kɛ hɔrɔnya la. Nka aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ ka aw ka jurumu cogoya wasa. O nɔ na, aw ka baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya la." Sabu sariya bɛɛ bɛ se ka kuncɛ nin cikan kelen in na: “I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

2. 1 Yuhana 4:7-8 - "Teri kanulenw, an ka to ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o ye Ala den ye, a bɛ Ala dɔn. Nka mɔgɔ min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn." , katuguni Ala ye kanuya ye.»

Yuhana 13.16 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko jɔn tɛ bonya ni a makɛ ye. Mɔgɔ min cilen don, o fana kana bonya ka tɛmɛ a cibaa kan.»

Yesu b’a jira ko baaraden ka kantigiya nafa ka bon u makɛ ma.

1. Kantigiya lakika: Yesu ka misali min ye a ka baarakɛla ye

2. Baara fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka misali ye.

1. Filipekaw 2:5-7 - "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya. ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.»

2. 1 Piɛrɛ 2:21-22 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ. A ma jurumu si kɛ, nanbara ma sɔrɔ o la." a da la."

Yuhana 13.17 Ni aw b o kow dn, ni aw b o kow k, aw ye dubadenw ye.

Nin tɛmɛsira in bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka fɛn minnu dɔn, u k’olu waleya, u b’a dɔn ko u ye tiɲɛ ye, wa a bɛ layidu ta ko u bɛna nisɔndiya sɔrɔ n’u y’o kɛ.

1. Kanminɛli nisɔndiya: Ka tugu Ala ka siraw kɔ

2. Dɔnniya ni kɛli: Danfara min bɛ danfara don

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:1-2: "Ni aw ye Matigi aw ka Ala kan minɛ kosɛbɛ, ka tugu a ka ci fɔlenw bɛɛ kɔ, ne bɛ minnu di aw ma bi, Matigi aw ka Ala na aw kɔrɔta ka tɛmɛ siyaw bɛɛ kan dugukolo kan."

2. Yakuba 1:22: "Aw kana kuma lamɛn dɔrɔn, ka aw yɛrɛw lafili. A bɛ min fɔ, aw k'o kɛ."

Yuhana 13.18 Ne t kuma aw b= ko la.

Yesu b’a dɔn mɔgɔ min bɛna a janfa, nka a b’a to o ka kɛ walasa ka Sɛbɛnniw dafa.

1: Yesu b’a to an ka an yɛrɛw ka sugandili kɛ hali ni o bɛ na ni janfa ye, nka a bɛna an kanu hali bi ni dantigɛli tɛ.

2: An ka kan ka sɔn an ka sugandili kɔlɔlɔw ma, hali ni o kɔrɔ ye janfa ye, k’a sɔrɔ an b’an jigi da Yesu kan walisa k’an tɛmɛ.

1: Romɛkaw 8:38-39 «Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la.” ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2: Esayi 41:10 "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Yuhana 13.19 Ne b'a f aw ye sani a ka na, walisa ni o k, aw ka da a la ko ne de don.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko a ye ko nataw dɔn ka kɔn o ɲɛ, walisa n’o kɛra, u k’a dɔn ko ale de ye Masiya ye.

1. Yesu ye Ala ye: A b’a dɔn min bɛna kɛ sani o ka kɛ

2. Ka da Yesu la: Ka da a la ko a ka fisaman dɔn

1. Esayi 40:21-31 - Matigi bɛ fɛn bɛɛ dɔn

2. Esayi 55:8-11 - Ala ka siraw ka bon ni an ka siraw ye

Yuhana 13.20 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ne bɛ mɔgɔ o mɔgɔ minɛ, o bɛ ne minɛ. Min bɛ ne minɛ, o bɛ ne cibaa minɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko Yesu bɛ mɔgɔ minnu ci, k’olu bisimila ani k’u bisimila.

1. Bisimilali fanga: Yesu bɛ mɔgɔ minnu ci, i ka olu sɔrɔ

2. Weelekan min bɛ kɛ sigida la: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ Yesu y’a kɛ cogo min na

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Heburuw 10:24-25 - "An ka ɲɔgɔn lasun ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ cogo min na, an kana o lajɛ ɲɔgɔn fɛ, i ko dɔw delila cogo min na, nka ka ɲɔgɔn jija, ka fara ɲɔgɔn kan i ko aw." a' ye Don surunyalen lajɛ."

Yuhana 13.21 Yesu y'o fò tuma min na, a hakili ɲagamina, a ye seereya kɛ k'a fɔ ko: Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko aw dɔ na ne don.

Yesu dusu tiɲɛna hakili la ani a y’a ka kalandenw lasɔmi ko u dɔ bɛna a janfa.

1: “Ala sago ka kɛ: Yesu ka kololi misali”

2: “Fara min bɛ mɔgɔ janfa la: Ka i yɛrɛ tanga Juda ka misali ma”

1: Luka 22:31-32 – “Matigi ko: Simɔn, Simɔn! Tiɲɛ na, Sitanɛ ye aw deli, walisa a ka aw sɔgɔ i ko malo. Nka ne ye delili kɛ aw ye, walisa aw ka dannaya kana ban. Ni aw seginna ne ma, aw ka barika don aw balimaw la.’”

2: Zaburu 55:12-14 – “K’a masɔrɔ ne jugu tɛ ne mafiɲɛya. O kɔ, ne tun bɛ se k’o muɲu. Mɔgɔ min bɛ ne koniya, o fana tɛ a yɛrɛ kɔrɔta ne kama. O kɔ, ne tun bɛ se ka n dogo a la. Nka e de tun don, cɛ min bɛ ne bɔɲɔgɔnko la, Ne taamaɲɔgɔn ani ne dɔnbaga. An ye laadilikan dumanw ta ɲɔgɔn fɛ, ka taama ka taa Ala ka so jama cɛma.”

Yuhana 13:22 O tuma la, kalandenw ye ɲɔgɔn filɛ, u tun bɛ sigasiga a bɛ kuma mɔgɔ min kan.

Kalandenw hakili ɲagamina ani u tun bɛ sigasiga ko Yesu tun bɛ kuma mɔgɔ min kan.

1: An ka kan ka da an ka dannaya la, hali ni an hakili ɲagamina ani ni siga bɛ an na.

2: An ka kan ka waati ta ka miiri an ka sigasigakow la ani k’a faamu mun na an bɛ miiri cogo dɔ la sanni an ka fɛɛrɛ tigɛ.

1: Yakuba 1:5-6 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma, k'a sɔrɔ a ma maloya mɔgɔ min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.»

2: Matiyu 14:22-33 - Yesu taamana ji kan ani Piɛrɛ taamana ji kan nka a y'a daminɛ ka jigin siga kosɔn.

Yuhana 13.23 Yesu tun b= a ka kalanden d= Yesu disi la.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ an ye ko Yesu ka kalanden dɔ tun y’a jigi da a disi kan ani kanuya kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ Yesu la a ko la.

1. Ka ɲɔgɔn kanu: An ni Yesu ani ɲɔgɔn cɛsira

2. Yesu ka kanuya barika ka bon a ka kalandenw ma

1. 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

2. Yuhana 15:12-14 - Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na. Kanuya min ka bon ni nin ye, o si tɛ yen, ko mɔgɔ dɔ k’a ka ɲɛnamaya di a teriw kosɔn.

Yuhana 13.24 Simɔn Piɛrɛ ye a bolo kɛ a ye ko a ye mɔgɔ min kofɔ, a ka o ɲininka.

Piɛrɛ ye taamashyɛn jira Yesu la walisa a k’a jira a ka kalandenw la jumɛn de kofɔlen bɛ.

1. "Ka kanminɛli ɲɛnamaya kɛ".

2. "Kunnafoni min tɛ kumakan ye, o fanga".

1. Matiyu 16:23 - "Nka a y'i kɔsegin k'a fɔ Piɛrɛ ye ko: I ka bɔ ne kɔ, Sitanɛ, i ye ne ka jurumu ye, katuguni Ala ka kow de ka di i ye, fɔ hadamadenw ta.

2. Yuhana 21:15-17 - "U ye dumuni kɛ tuma min na, Yesu y'a fɔ Simɔn Piɛrɛ ye ko: Simɔn, Yuhana denkɛ, yala i bɛ ne kanu ka tɛmɛ ninnu kan wa? A y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi, i y'a dɔn ko ne b'i kanu." .A y'a fɔ a ye ko: `Ne ka sagadenw balo.' A y'a fɔ a ye siɲɛ filanan na ko: «Simɔn, Jonasi denkɛ, i bɛ ne kanu wa? A y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi, i y'a dɔn ko ne bɛ i kanu. Aw ka ne ka sagaw balo."

Yuhana 13.25 A dalen Yesu disi kan, a y'a fɔ a ye ko: «Matigi, jɔn don?»

Yesu y’a jira a ka kalandenw na ko:

1: An tɛ se ka da a la ko mɔgɔ si bɛ kantigiya kɛ an ye, nka Yesu ye kantigi ye tuma bɛɛ, wa, an bɛ se ka da a la ko a bɛna an ka nafaw to a hakili la.

2: An bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ Yesu la dannayabaliya waatiw la, iko a bɛ an kɛrɛ fɛ tuma bɛɛ, wa a tɛna an bila abada.

1: Matiyu 28:20b - "...Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma."

2: Esayi 26:3 - "I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i kan, katuguni a dalen bɛ i la."

Yuhana 13.26 Yesu y’a jaabi ko: «Ne na sogo di min ma, ni ne y’a su ji la, o de don.» A y'a su ji la tuma min na, a y'o di Simɔn denkɛ Juda Iskariɔti ma.

Yesu y’a jira ko Juda de ye janfa kɛbaga ye.

1: Yesu ka wale min kɛra ka sop di Juda ma, o bɛ kɛ hakilijigin ye yafa ni nɛɛma sebaaya kan.

2: An bɛ se k’a kalan Yesu ka misali la ko a nafa ka bon ka majigin ni ɲumanya kɛ, hali ni an lamini mɔgɔw ye kojugu kɛ an na.

1: Matiyu 5:44 - Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

2: Luka 6:36 - Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga cogo min na.

Yuhana 13.27 Dumuni dunni kɔfɛ, Sitanɛ donna a kɔnɔ. Yesu y'a fɔ a ye ko: «I b'a kɛ, i ka teliya ka o kɛ.»

Yesu y’a fɔ Juda Iskariɔti ye ko a ka kan ka fɛn o fɛn kɛ, Sitanɛ donna a kɔnɔ, a ka o kɛ joona.

1. "Sitanɛ ka sebaaya".

2. "Kɔrɔtɔko ka tugu Yesu kɔ".

1. 1 Piɛrɛ 5:8 - "Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun."

2. Efesekaw 6:12 - "An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni diɲɛ dibi kuntigiw ye, ka kɛlɛ kɛ ni hakili ta fan fɛ juguya ye sanfɛyɔrɔw la.

Yuhana 13.28 A ye nin kuma fɔ a ye, mɔgɔ si ma o dɔn tabali kan.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 13:28 la, o bɛ kalandenw hakili ɲagami kofɔ mun na Yesu ye kumasen dɔ fɔ Juda ye.

1. Yesu ye kuma gundo minnu fɔ Juda ye, olu bɛ se k’an kalan ka da Ala ka laɲini na, hali ni an ma o faamu.

2. Yesu ye kuma minnu fɔ Juda ye, olu b’a jira cogo min na a ka saraka kanuya ni a ka nɛɛma tun bɛ tali kɛ hali mɔgɔw la minnu tun tɛ se ka kɛ.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Efesekaw 2:4-5 - "Nka Ala min ka makari ka bon, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ, hali an sara jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. )" .

Yuh. walima, ko a ka fɛn dɔ di faantanw ma.

Yesu ka kalanden dɔw tun b’a miiri ko Yesu ye cikan di Juda ma ko a ka dumuni san ka di faantanw ma seli nata kama.

1. bolomafara fanga - Yesu b’a jira an na cogo min na ko a nafa ka bon ka bolomafara di ani ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye.

2. Kalandenya musaka - Yesu ka tugu cogo min na, o b’a ɲini an fɛ an ka saraka kɛ ani ka ɲɛnamaya kɛ cogo wɛrɛ la.

1. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na ani yɔrɔ min na." sonw tɛ don ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

2. Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye Krisita Yesu la nɔɔrɔ la."

Yuhana 13:30 A ye sopu sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ, su donna.

Yuhana 13:30 ye tɛmɛsira ye min bɛ Yesu ka majigilenya wale laban jira, a kɛtɔ k’a ka kalandenw senw ko.

1. Yesu ka majigilenya: O ye misali ye an bɛɛ bolo

2. Ka da Yesu ka misali la walisa k’an bila majigilenya lakika la

1. Filipekaw 2:5-8

2. Romɛkaw 12:3-8

Yuhana 13.31 O de kosɔn, Yesu bɔra tuma min na, Yesu y’a fɔ ko: «Mɔgɔ Denkɛ bonyalen don sisan, Ala bonyalen don a la.»

Yesu bonyalen don ani Ala bonyalen don a la.

1: An bɛ se ka nɔɔrɔ da Ala kan ni an bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye ani ka kɛ a ka kanuya ni a ka nɛɛma jiralan ye.

2: Yesu ka kan ni bonya ni tanuli ye. Ale ye misali ye an ka kan ka tugu min kɔ.

1: Romɛkaw 8:28-30 “An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma, a ye jo di minnu ma, a ye nɔɔrɔ da olu fana kan.”

2: Galasikaw 5:22-23 «Nka Ni Senu den ye kanuya ni ɲagali ni hɛrɛ ni muɲuli ni ɲumanya ni ɲumanya ni kantigiya ni dususuma ni yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.”

Yuhana 13.32 Ni Ala bonyara ale la, Ala na a bonya a yr la, ka a bonya o yɔrɔnin bɛɛ.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko n’u ye nɔɔrɔ da Ala kan, o tuma na, Ala bɛna nɔɔrɔ da u kan o kɔfɛ.

1. Se min bɛ Ala bonya: Ka nɔɔrɔ di Ala ma, o bɛ se ka saraba lase an ma cogo min na

2. Yɛrɛko ni baara: Ni an bɛ Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ kanuya lase an ma cogo min na

1. Esayi 43:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, ne ye min da ne nɔɔrɔ kama, ne ye min da ka a da.

2. Kolosekaw 3:17 - Aw ye fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma walima kɛwalew la, aw ka fɛn bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

Yuhana 13.33 Denmisɛnw, hali dɔɔnin ne bɛ aw fɛ. Aw na ne ɲini. o de kosɔn sisan ne b'a fɔ aw ye.»

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko sɔɔni a bɛna u bila, nka u tɛna se ka tugu a kɔ.

1. Yesu ka taa tiɲɛ: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege n’a tɛ yen

2. Jigiya dafalen min bɛ Yesu la: Ka da a ka layidu la hali k’a sɔrɔ a bɔra yen

1. Heburuw 13:5 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

2. Yuhana 14:2-3 - «So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ ten, yala ne tun bɛna a fɔ aw ye ko ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye wa? Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka na aw ta ne yɛrɛ fɛ, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.”

Yuhana 13.34 Ne bɛ ci kura di aw ma ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.»

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɔgɔn kanu, i n’a fɔ Yesu y’an kanu cogo min na.

1: An welelen don ka ɲɔgɔn kanu i ko Yesu b’an kanu cogo min na.

2: An k’an ka kanuya jira ɲɔgɔn na an ka kɛwalew fɛ.

1: 1 Yuhana 4:20-21 – Ni mɔgɔ dɔ ko: “Ne bɛ Ala kanu,” ka a balima kɔniya, o ye nkalontigɛla ye. katuguni min t'a balima kanu, a ye min ye, o tɛ se ka Elohim kanu, a ma min ye.

2: Galasikaw 5:13-14 - Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka kanuya barika la, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye. Sabu sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la ko: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Yuhana 13.35 Ni aw ni ɲɔgɔn kanu, mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin kanuya nafa kan krecɛnɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, bawo o ye kalandenya jiralan jɔnjɔn ye.

1. "Kanuya min bɛ kelenya: Ka ɲɛnamaya kɛ an ka kalandenya la ɲumanya ni hinɛ fɛ".

2. "Kalandenya kɔrɔbɔli: An ka dannaya jirali kanuya fɛ".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

1 kanu."

Yuhana 13.36 Simɔn Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko: «Matigi, i bɛ taa min?» Yesu y'a jaabi ko: «Ne bɛ taa yɔrɔ min na, i tɛ se ka tugu ne kɔ sisan. Nka i na tugu ne kɔ o kɔfɛ.»

Yesu b'a fɔ Piɛrɛ ye ko a bɛna tugu a kɔ kɔfɛ, hali ni Piɛrɛ tɛ se ka tugu a kɔ sisan.

1: N’a sɔrɔ an tɛna Matigi ka labɛn faamu an ka ɲɛnamaya kɔnɔ sisan, nka hali bi a ye labɛn kɛ an ye, wa a bɛna an bilasira don nataw la.

2: An ka kan ka an jigi da Matigi kan, hali ni an t se ka a ka kow faamu.

1: Esayi 55:8-9 “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2: Ntalenw 3:5-6 “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Yuhana 13.37 Pir y'a fò a ye ko: Matigi, mun na ne tè se ka tugu i kè sisan? Ne na ne ni di i kosɔn.»

Piɛrɛ b’a jira ko a b’a fɛ ka tugu Yesu kɔ fo ka se saya ma.

1. Piɛrɛ ka layidu jagɛlɛya: An bɛ se ka tugu Yesu kɔ cogo min na k’a sɔrɔ an ma an yɛrɛ bila

2. An welelen don cogo min na ka sa an yɛrɛ ma ani ka tugu Yesu kɔ ni dantigɛli tɛ

1. Marka 8:34-35 - «A ye jama wele ni a ka kalandenw ye, k'a fɔ u ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ min bɔnɛna a ni la ne ni Kibaru Duman kosɔn, o na a kisi.”

2. 1 Yuhana 2:6 - “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ko a tora a kɔnɔ, a taamana cogo min na, o ka kan ka taama.”

Yuhana 13.38 Yesu y’a jaabi ko: «I b’i ni di ne kosɔn wa? Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b'a fɔ i ye ko: Ntori tɛna kasi fo i ka ban ne la siɲɛ saba.

Yesu ye Pir ɲininka ni a bɛna a ni di a kosɔn, ani a y’a fɔ ko a bɛna ban a la siɲɛ saba sanni kɔnɔ ka kule.

1. "An ka ɲɛnamaya bilali Yesu ye: Weelekan ka ɲɛsin cɛsiri ma".

2. "San sɔsɔli fanga: Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ".

1. Matiyu 10:32-33 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ."

2. Filipekaw 1:21 - "Ne fɛ, ka ɲɛnamaya, o ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye."

Yuhana 14 b Yesu ka kuma jira Fa sira kan, a ka layidu Ni Senu ko la, ani a ka hɛrɛ min tora a ka kalandenw fɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye a ka kalandenw dusu saalo a ka taa nata ko la. A b’u hakili sigi ko a bɛna yɔrɔ dɔ labɛn u ye a Fa ka so kɔnɔ, wa a bɛ segin ka na n’u ye. Tuma min na Toma y’a jira ko a hakili ɲagamina Yesu bɛ taa yɔrɔ min na, Yesu y’a fɔ ko: ‘Ne de ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne sababu tɛ.’ A bɛ taa a fɛ k’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ y’a ye, o tigi ye Fa ye a bɛ ka Filipe ɲininka min tun b’a fɛ ka Fa ye ko ‘Yala i tɛ ne dɔn Filipe hali ne kɛlen kɔ ka mɛn aw cɛma wa?’ (Yuhana 14:1-9).

Dakun 2nan: Nin kuma fɔlen kɔfɛ, Yesu ye layidu ta ko mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o bɛna baara kɛ a bɛ ka kobaw kɛ ka tɛmɛn fɔlɔ kan bawo a bɛ taa Fa fɛ ka layidu ta ko fɛn o fɛn bɛ tɔgɔ ɲini, o bɛna o kɛ walisa Fa ka nɔɔrɔ sɔrɔ Denkɛ o tuma na ci fɔ ni ne kanu, ne ka ne mara ci fɔlenw layidu ta ka Lafasabaga wɛrɛ ci Dɛmɛbaga Ni tiɲɛ diɲɛ tɛ se ka sɔn bawo u tɛ a ye, u tɛ a dɔn nka u b’a dɔn bawo ɲɛnamaya ni u bɛna kɛ u kɔnɔ (Yuhana 14:10-17).

Dakun 3nan: O kɔ fɛ a b'u hakili sigi k'a fɔ ko kana bɔ i n'a fɔ yatɔw bɛ segin waati dɔɔnin kɔfɛ diɲɛ tɛ ye tugun nka u b'a ye bawo ɲɛnamaya fana bɛ ɲɛnamaya don realize am in my Father you are in me ne bɛ i kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka ci fɔlenw mara, o bɛ ne kanu kanulen ne fa fɛ fana kanuya jira ne yɛrɛ la a ɲɛminɛni Juda tɛ Iskariyɔti ɲininka mun na ŋaniya b'a yɛrɛ jira dɔrɔn anw tɛ diɲɛ jaabi 'Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne kanu i ka kalan kanminɛ o tuma na ne fa kanu an ka an ka so kɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛ ne kanu a tɛ kanminɛ kalan na i hakili to ninnu na kuma fɔlenw k'a to i fɛ hali bi nka Lafasalikɛla Ni Senu min fa ci tɔgɔ kalan fɛn bɛɛ hakili jigin a ko hɛrɛ di tɛ i n'a fɔ diɲɛ bɛ di do a to dusukunw jɔrɔ siranya mɛnni fɔ ka segin ka segin ka segin ka na bɔli Prince nin diɲɛ na hali foyi tɛ a kuncɛ sapitiri (Yuhana 14:18-31).

Yuhana 14.1 Aw kana aw dusukunw hakili ɲagami, aw dalen bɛ Ala la, aw dalen bɛ ne fana na.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an jigi da Yesu ni Ala kan.

1: Ka i jigi da Ala kan Gɛlɛyaw waatiw la

2: Dannaya fanga min bɛ Yesu la

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, bawo mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

Yuhana 14.2 Ne Fa ka so kɔnɔ, so caman bɛ yen, ni o tun tɛ ten, ne tun na o fɔ aw ye. Ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka layidu kan ko a bɛna yɔrɔ dɔ labɛn a denw ye a Fa ka so kɔnɔ.

1. Ala ye layidu ta ko yɔrɔ bɛna di a denw ma: So labɛnni sankolo la

2. Ala ka ɲumanya: Yɔrɔ dɔ an ye a Fa ka so kɔnɔ

1. Esayi 43:2 “Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna aw jeni.”

2. Romɛkaw 8:32 “Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a di an bɛɛ kosɔn, a ni ale tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?”

Yuhana 14.3 Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne na segin ka aw minɛ ne yɛrɛ fɛ. Ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.»

Yesu ye layidu ta ko a bɛna yɔrɔ dɔ labɛn a ka kalandenw ye ani ko a bɛna na kokura ka na n’u ye a yɛrɛ ma.

1: Yesu bɛ jigiya ni hakilisigi di a ka kalandenw ma, k’a jira u la ko a bɛna kɛ u fɛ tuma bɛɛ.

2: Yesu b’an wele ka tugu a kɔ ani a ye layidu ta ko a bɛna na n’an ye so.

1: Romɛkaw 8:38-39 - “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.”

2: Zaburu 23:4 - «Hali ni ne bɛ taama kɔdingɛ dibi la, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, olu de bɛ ne dusu saalo.”

Yuhana 14.4 Ne bɛ taa yɔrɔ min na, aw bɛ o dɔn, ani aw bɛ sira min dɔn.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 14:4 la, o bɛ kuma Yesu Krisita kan, ale kelenpe de ye sira ye min bɛ taa Ala fɛ. 1. Yesu ye sira kelenpe de ye ka taa Ala la - Yuhana 14:4; 2. Kisili sɔrɔli Yesu barika la - Yuhana 14:4. 1. Kɛwalew 4:12 - Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la fana, katuguni tɔgɔ wɛrɛ si ma di mɔgɔw ma sankolo jukɔrɔ, an ka kan ka kisi min fɛ. 2. Yuhana 10:9 - Ne de ye da ye, ni mg d donna ne f, o na kisi.

Yuhana 14.5 Toma y’a fɔ a ye ko: «Matigi, an t’a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na. ani an bɛ se ka sira dɔn cogo di?

Yesu b’a ɲini Toma fɛ a ka da a la ani ka tugu a kɔ ɲɛnamaya taama na.

1: “Dannaya taama: Ka da Yesu la ɲɛnamaya kɔnɔnafilikow fɛ”

2: “Ka tugu Yesu kɔ: I bɛ se ka da a la cogo min na ani ka tugu a kɔ ɲɛnamaya taama na".

1: Esayi 30:21 – “I yɛrɛ tulo na a lamɛn. I kɔfɛ yɛrɛ, kumakan dɔ bɛna a fɔ ko: “I ka kan ka taa sira min fɛ, o ye nin ye,” a kɛra kinin fɛ wo, a kɛra numan fɛ wo.”

2: Heburuw 11:6 – “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

Yuhana 14.6 Yesu y’a fò a ye ko: «Ne ye sira ni tiɲè ni namaya ye.

Yesu kelenpe de ye sira ye ka taa Fa la.

1. Yesu ye sira ye: Ka ɲɛminɛni sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Yesu ye Tiɲɛ ye: Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye

1. Matiyu 7:13-14 “A’ ye don da fitinin fɛ. K'a masɔrɔ halakili da ka bon, sira ka nɔgɔn, mɔgɔ minnu bɛ don a fɛ, olu ka ca. K’a masɔrɔ ɲɛnamaya donda ka surun, sira ka gɛlɛn, mɔgɔ minnu b’a sɔrɔ, olu ka dɔgɔ.”

2. Yuhana 3:16-17 «Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K’a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

Yuhana 14.7 Ni aw tun ye ne dn, aw tun na ne Fa fana dn.

Yuhana 14:7 bɛ Ala ni hadamadenw cɛsiraw lajɛ ka surunya, k’a jira ko Yesu dɔnni fɛ, an bɛ Ala fana dɔn ani an y’a ye.

1. Ka Yesu dɔn, o ye Ala dɔnni ye: Yuhana 14:7 kɔnɔkow

2. Ala yecogo Yesu fɛ: Ala ka ko kɛlenw sɔrɔli Hadamaden fɛ

1. Kolosekaw 2:9-10 - K'a masɔrɔ Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ ale de kɔnɔ farikolo la.

2. Romɛkaw 8:14-17 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

Yuhana 14.8 Filipe y’a fò a ye ko: «Matigi, i Fa jira an na.

Filipe y’a jira ko a b’a fɛ ka Fa Ala ye, k’a jira ko o bɛna se a ma.

1. Ala bɛ se kaban - An bɛ se ka wasa cogo min na ni fɛn ye min bɛ an bolo

2. Yesu ye Fa sira ye - Jɛɲɔgɔnya gɛlɛn sɔrɔcogo ni Ala ye

1. Dutɛrɔnɔmɛ 8:3 - «A ye aw majigin ka kɔngɔ bila aw la, ka aw balo ni manɛ ye, aw tun tɛ min dɔn, aw faw fana tun t’a dɔn, walisa a k’a dɔn ko mɔgɔ tɛ balo dumuni dɔrɔn de la, nka mɔgɔ bɛ balo ni kuma bɛɛ ye min bɛ bɔ Matigi da la.»

2. Matiyu 6:25-34 - «O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun, aw bɛna min min, aw kana aw hakili ɲagami aw farikolo ko la, aw bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa? Sanfɛ kɔnɔw filɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Nafa tɛ aw la ka tɛmɛ olu kan wa? Ani aw la jumɛn bɛ se ka lɛrɛ kelen fara a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni a jɔrɔlen don? Ani mun na i bɛ jɔrɔ finiko la? Aw ye foro kɔnɔ liliw jateminɛ, u falencogo, u tɛ baara kɛ, u tɛ wuli, o bɛɛ n'a ta, ne b'a fɔ aw ye ko hali Solomani a nɔɔrɔ bɛɛ la, a ma fini don i n'a fɔ ninnu dɔ. Nka ni Ala ye foro bin ɲɛnamaw don o cogo la, bi ɲɛnamaw, sini minnu bɛ fili foro kɔnɔ, yala a tɛna aw don kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan, aw dannaya dɔgɔmanninw wa? O de kosɔn aw kana jɔrɔ k'a fɔ ko: ‘An na mun dun? walima ‘An bɛna mun min?’ walima ‘An bɛna mun don?’. Siya wɛrɛw bɛ nin kow bɛɛ ɲini, aw sankolola Fa y’a dɔn ko aw mago bɛ o bɛɛ la.”

Yuhana 14.9 Yesu y’a jaabi ko: «Filipe, i ma ne dòn wa? min ye ne ye, o ye ne Fa ye. I b'a fɔ cogo di ko: I ka Fa jira an na?

Yesu bɛ ka Filipe ɲininka mun na a bɛ ka Fa deli a ka jira a la k’a masɔrɔ Yesu yecogo bɛ i n’a fɔ ka Fa ye.

1: Yesu ye Ala ye - I n’a fɔ ka Fa ye, o ye Yesu ye cogo min na, o cogo kelen na, ka Yesu ye, o ye Fa ye

2: Ikomi Yesu ye Fa Jirabaga ye, an ka kan k’an ɲɛsin Yesu ma walisa a k’a bilasira

1: Yuhana 10:30, "Ne ni ne Fa ye kelen ye."

2: Kolosekaw 1:15, "Ala yebali ja don, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ don."

Yuhana 14.10 I ma da a la ko ne b ne Fa la, ko ne Fa b ne la wa? ne bɛ kuma minnu fɔ aw ye, ne tɛ olu fɔ ne yɛrɛ de la, nka Fa min sigilen bɛ ne kɔnɔ, o de bɛ kɛwalew kɛ.

Fa ni Denc ye kelenya dafalen ye, ani Yesu ka kumaw b b Fa de la.

1. Fa ni Denkɛ ka jɛɲɔgɔnya fanga

2. Ala ka jɛɲɔgɔnya dafalen Yesu Krisita la

1. Yuhana 17:21-22 - Walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye; I ko e, ne Fa, i bɛ ne la cogo min na, ne fana bɛ i kɔnɔ cogo min na, walisa u fana ka kɛ kelen ye an kɔnɔ.

2. Kolosekaw 2:9-10 - K'a masɔrɔ Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ ale de kɔnɔ farikolo la. Aw dafalen don ale la, o min ye kuntigiya ni fanga bɛɛ kuntigi ye.

Yuhana 14.11 Aw ka da ne la ko ne b ne Fa la, ko ne Fa b ne la.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka da Yesu la a ka baara kɛlenw kosɔn.

1: Yesu ye baarabaw kɛ an ye ani an ka kan ka da a la o de kosɔn.

2: An ka kan ka da Yesu la ani ka sɔn a ma iko an Matigi ni an Kisibaa, a ye kabako kɛwalew kosɔn.

1: Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn yetaw dafalen ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

Yuhana 14.12 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ min dara ne la, ne ka kɛwalew fana na o kɛ. A na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye. katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ.»

Yesu ye layidu ta ko mg minnu b da a la, olu bna baara k minnu ka bon ka tm ale yr ye.

1: I ka da Yesu ka sebaaya la ani a ka kanuya barika la ka baarabaw k ka tmn hali Yesu yr kan.

2: I ka da Yesu ka layidu la ko mɔgɔ minnu dalen bɛ a la, olu bɛna se ka baarabaw kɛ ka tɛmɛ ale kan.

1: Efesekaw 3:20 - Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.

2: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika la.

Yuhana 14.13 Aw mana fɛn o fɛn ɲini ne tɔgɔ la, ne na o kɛ, walisa ne Fa ka bonya Denkɛ barika la.

Yesu ye layidu ta ko ni an bɛ delili kɛ a tɔgɔ la, a bɛna an ka deliliw jaabi walisa nɔɔrɔ ka da Fa kan.

1. Ka delili kɛ Yesu tɔgɔ la: An ka ɲɛnamaya bila a sago kɔrɔ

2. Ka i jigi da Yesu ka layiduw kan: Ka da a ka Kuma la

1. Efesekaw 2:18 - Katuguni an fila b se ka don Fa la Ni kelen barika la ale de barika la.

2. Romɛkaw 8:26 - O cogo kelen na, Ni Senu bɛ an ka barikantanya dɛmɛ, katuguni an t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min ɲini, nka Ni yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni sɔgɔsɔgɔkan ye min tɛ se ka fɔ.

Yuhana 14.14 Ni aw ye fɛn dɔ deli ne tɔgɔ la, ne na o kɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 14:14 kɔnɔ, o bɛ Yesu ka layidu jira ko a bɛna deliliw jaabi ni u kɛra a tɔgɔ la.

1. Yesu bɛ yen tuma bɛɛ walisa k’an ka deliliw jaabi

2. Ka delili kɛ Yesu tɔgɔ la: O kɔrɔ ye mun ye?

1. Matiyu 7:7-11 - Aw ye ɲininkali kɛ, ka ɲinini kɛ, ka gosi

2. Yakuba 1:5-8 - Delili kɛ ni dannaya ye ani ka hakilitigiya sɔrɔ

Yuhana 14.15 Ni aw b ne kanu, aw ka ne ka ci flenw mara.

An hakili jiginlen don Yuhana 14:15 la ko ni an b Ala kanu, an ka kan ka a ka ci flenw mara.

1: Ala ka kanuya ani a ka ci fɔlenw marali

2: Kanuya kantigiya ani Ala ka Kuma kanminɛli

1: 1 Yuhana 5:3 - Ala kanuya ye nin ye, ka a ka ci fɔlenw mara.

2: Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala ye Matigi kelen ye, i ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i fanga bɛɛ ye.

Yuhana 14.16 Ne na Fa Ala deli, a na dususalobaga wɛrɛ di aw ma, walisa a ka to aw fɛ badaa.

Yesu ye layidu ta ko a bɛna Ni Senu ci a ka kalandenw dusu saalobaga ye.

1: Ni Senu ka dususalo - Yuhana 14:16

2: Ni Senu ka nilifɛn - Yuhana 14:16

1: Esayi 66:13 - Ba b'a den dusu saalo cogo min na, ne na aw dusu saalo ten;

2: Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la ni aw jigi dalen bɛ a la, walisa aw ka jigiya fa Ni Senu ka sebaaya barika la.

Yuhana 14.17 Tiɲɛ Ni yɛrɛ. Diɲɛ tɛ se ka min minɛ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn. katuguni a sigilen bɛ aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.»

Tiɲɛ Ni tɛ se ka sɔrɔ diɲɛ fɛ, nka dannabaaw bɛ Ni dɔn sabu a sigilen bɛ u fɛ ani a na kɛ u kɔnɔ.

1. Ala ka kɛli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ: Tiɲɛ hakili sɔrɔli

2. Diɲɛ ka ban tiɲɛ hakili la

1. Romɛkaw 8:9-11 - "Nka aw tɛ farisogo la, fɔ Ni de la, ni Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ. Ni Krisita Ni tɛ mɔgɔ dɔ fɛ, o tɛ a ta ye. Ni." Krisita b aw kn, farisogo sara jurumu kosn, nka Ni ye namaya ye tilennenya kosn, nka ni min ye Yesu lakunun ka b suw cma, o Ni sigilen b aw kn, ale min ye Krisita lakunun ka b suw cma, o na namaya fana di aw ma aw farikolo sataw a Ni barika la min sigilen bɛ aw kɔnɔ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 2:14 - "Nka mɔgɔ farikoloma tɛ Ala Ni ka fɛnw sɔrɔ, k'a masɔrɔ u ye nalomanya ye a bolo, a tɛ se k'u dɔn fana, katuguni u bɛ dɔn hakili ta fan fɛ."

Yuhana 14.18 Ne tɛna aw to dususalo la, ne na na aw fɛ.

Yesu ye layidu ta ko a tɛna a ka kalandenw to u kelen na abada ani ko a bɛna na u fɛ.

1: Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali an ka dibi waatiw la.

2: An ka kan ka to jigiya la ani ka da Yesu ka dususalo layidu la.

1: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: Heburuw 13:5 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, k'a masɔrɔ a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

Yuhana 14.19 Waati dɔɔnin dɔrɔn, diɲɛ tɛ ne ye tun. Nka aw bɛ ne ye, katuguni ne ɲɛnama don, aw fana na ɲɛnamaya.»

Yesu bɛ ka a ka kalandenw hakili sigi ko hali ni diɲɛ tɛna a ye, u bɛna a ye hali bi, wa o de kosɔn u bɛna ɲɛnamaya.

1. "Ɲɛnamaya nilifɛn: Yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye".

2. "Tiɲɛ yebali: Yesu ka ɲɛnamaya jirali".

1. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la."

2. 1 Yuhana 5:11-12 - "Seereya filɛ nin ye: Ala ye ɲɛnamaya banbali di an ma, o ɲɛnamaya bɛ a Denkɛ la. Denkɛ bɛ min fɛ, o bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ, Ala Denkɛ tɛ min fɛ." ɲɛnamaya tɛ kɛ."

Yuhana 14.20 O don na, aw na a dn ko ne b ne Fa la, ko aw b ne la, ko ne b aw la.

Yesu ye layidu ta ko a nɔfɛmɔgɔw bɛna a dɔn ko u ni ale jɛlen don, ani ko ale ni Fa fana jɛra.

1. Ala n’a ka mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya: Yuhana 14:20 kalan

2. Ka jɛɲɔgɔnya jɛlen tiɲɛ ni Ala ye

1. Filipekaw 2:5-11 - Hakili ni miiriya minnu tun b Yesu Krisita la, olu ka kɛ kelen ye.

2. Romɛkaw 8:9-17 - Ala Ni min bɛ balo an kɔnɔ.

Yuhana 14.21 Ne ka ci flenw b min bolo, ka u mara, o de b ne kanu.

Yesu ye layidu ta ko a bna a yr jira mgw la minnu b a kanu ani minnu b a ka ci flenw mara.

1. Ka Ala kanu ani ka a ka ci fɔlenw mara

2. Ala ye layidu min ta ko a bɛna a yɛrɛ jira Dannabaaw la

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5-7 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye

2. 1 Yuhana 3:16-17 - An ka kan ka kanuya jira an ka kɛwalew fɛ, an man kan ka kanuya jira ni kuma dɔrɔn ye

Yuhana 14.22 Juda y'a fò a ye, Iskarioti t'a fò a ye ko: Matigi, i na i yèrè jira an na cogo di, k'a sɔrɔ i t'i jira diɲɛ la?

Juda, Iskariyɔti tɛ, a ye Yesu ɲininka cogo min na a bɛna a yɛrɛ jira kalandenw na nka a tɛna a yɛrɛ jira diɲɛ la.

1. Yesu b’a yɛrɛ jira a ɲinibagaw la

2. Ala ka kɛta dɔn cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.

2. Esayi 55:6 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw ka a wele ka a to a kɛrɛfɛ.

Yuhana 14.23 Yesu y’a jaabi k’a fɔ a ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ bɛ ne kanu, o na ne ka kumaw labato.

Yesu b mɔgɔw kalan ko ni mg d b a kanu, o bna a ka kumaw ni a Fa kanmin ani a bna na o ma ka sigi u f.

1. Ka Matigi kanu ni i dusukun ni i ni bɛɛ ani i barika bɛɛ ye

2. Ka Yesu ka kumaw labato, o b’an gɛrɛ Ala la

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 «Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i seko bɛɛ ye.

2. Yuhana 15:10 “Ni aw ye ne ka ci fɔlenw mara, aw na to ne ka kanuya la, i ko ne ye ne Fa ka ci fɔlenw mara cogo min na ka to a ka kanuya la.”

Yuhana 14.24 Min t ne kanu, o t ne ka kumaw labato, aw b kuma min lamn, o t ne ta ye, nka ne cibaa Fa de ta don.

Ala ka kanuya min bɛ an na, o bɛ bɔ an ka kanminɛli la a ka ci fɔlenw na.

1: Ala kanu i kɛtɔ k’a ka ci fɔlenw labato

2: Fa ka kanuya ni makari min bɛ jira a ka ci fɔlenw fɛ

1: Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.

2: Yakuba 2:17 - Dannaya yɛrɛ, ni a ma fara wale kan, o ye salen ye.

Yuhana 14.25 Ne ye nin kow f aw ye, ne tun b aw f.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kuma kan a ka kalandenw fɛ k’a sɔrɔ a bɛ yen hali bi u fɛ.

1. Kɔrɔya fanga: Ka dege ka i jigi da Yesu ɲɛkɔrɔ.

2. Ka i yɛrɛ jira: Nafa min b’a la ka kɛ an ka dannaya taama na.

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Matiyu 28:20 - “Ne ye ci min fɔ aw ye, aw k’u kalan u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Yuh .

Ni Senu na an dɛmɛ ka Yesu ka kuma fɔlenw bɛɛ to an hakili la ani k’u kalan.

1: Ni Senu: An Dɛmɛbaga ani An Karamɔgɔ

2: Ka da Ni Senu ka bilasirali la

1: Esayi 11:2 - "Matigi Ni na sigi a kan—hakilitigiya ni faamuyali Ni, ladili ni sebaaya Ni, Matigi dɔnniya ni siran Ni."

2: Yuhana 16:7-14 - "Nka tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ne bɛ taa aw ka nafa de kama. Fo ni ne taara, Lafasalikɛla tɛna na aw fɛ, nka ni ne taara, ne na a ci." ka na aw ma.Ni a nana, a na a jira ko di b b jurumu ni tilennenya ni kiri ko la: jurumu ko la, katuguni mgw t da ne la, tilennenya ko la, katuguni ne b taa Fa Ala f, aw b se ka ye yen ne tɛ tugun, ani kiritigɛ ko la, bawo nin diɲɛ kuntigi jɔlen bɛ sisan jalaki la.“Ne bɛ se ka fɛn caman fɔ aw ye, ka tɛmɛ aw bɛ se ka min muɲu sisan. Nka ni ale, tiɲɛ Ni nana, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, a tɛna kuma a yɛrɛ ma, a na min mɛn dɔrɔn, a na o fɔ aw ye fɔlɔ, a na nɔɔrɔ da ne kan, katuguni a bɛna min jira, a na o sɔrɔ ne fɛ Aw ye. Fa Ala ta bɛɛ ye ne ta ye.

Yuhana 14.27 Ne b h=r= to aw f, ne b ne ka h=r= di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, aw kana siran.

Hɛrɛ bɛ di Ala ma, diɲɛ tɛ.

1: Ka i jigi da Ala kan walisa ka hɛrɛ sɔrɔ

2: Ka se sɔrɔ siran ni jɔrɔnanko kan Ala ka hɛrɛ sababu fɛ

1: Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2: Esayi 26:3 - "Mɔgɔ minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la."

Yuhana 14.28 Ne y’a fɔ aw ye cogo min na, aw ye o mɛn ko: Ne bɛ taa ka segin aw ma. Ni aw tun ye ne kanu, aw tun na ɲagali, katuguni ne y'a fɔ ko ne bɛ taa ne Fa fɛ, katuguni ne Fa ka bon ni ne ye.

Yuhana 14:28 ye hakilijigin ye ko Yesu ka kanuya ka bon an na fo a b sɔn ka taa a Fa fɛ hali k’a sɔrɔ a ka bon ni Yesu ye.

1. Kanuya min ka bon ni tɔw bɛɛ ye: Yesu ka saraka dunba faamuyali

2. Fa ka kanuya: Ka a dɔn ko Ala ka bon kosɛbɛ

1. Yuhana 15:13, "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. Romɛkaw 8:31-39, "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

Yuhana 14.29 Sisan, ne y’a fɔ aw ye sani o ka kɛ, walisa ni o kɛra, aw ka da a la.

Yesu b’a ka kalandenw ladɔnniya ko a ye ko minnu na kɛ, a y’o fɔ u ye, walisa ni u kɛra tuma min na, u ka da a la.

1. Yesu ka kiraya kuma fanga - Yesu ka kiraya kumaw tiimɛna cogo min na, ani o bɛ an ka dannaya barika bonya cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Dannaya ani ka sr - Ka misali di cogo min na ka da Yesu ka kumaw la, o b’an gɛrɛ a la.

1. Esayi 46:10 - Ka laban fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini fɔlɔfɔlɔ ko minnu ma kɛ fɔlɔ, k'a fɔ ko: Ne ka laadilikan na jɔ, ne na ne diyanyeko bɛɛ kɛ.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 18:22 - Ni kira bɛ kuma Matigi tɔgɔ la, ni o ko ma tugu, ni o ma kɛ, Matigi ma kuma min fɔ, nka kira ye o fɔ ni kuncɛbaya ye aw kana siran a ɲɛ.

Yuhana 14.30 Nin kɔfɛ, ne tɛna kuma caman fɔ aw fɛ, katuguni diɲɛ kuntigi bɛ na, foyi tɛ ne la.

Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko nin diɲɛ masakɛ bɛ na, ko fanga t’a la a kan.

1. Nin diɲɛ masakɛ ka sebaaya ani Yesu ka se sɔrɔli a kan

2. Yesu ka barika don walisa ka se sɔrɔ Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw kan

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi.

2. 1 Yuhana 4:4 - Denmisɛnw, aw bɔra Ala la, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye.

Yuhana 14.31 Nka walisa di ka dn ko ne Fa kanu. Ne Fa ye ci fɔ ne ye cogo min na, ne fana bɛ o cogo la. Wuli, an ka taa yan.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka wuli ka taa, k’a sinsin a kan ko a bɛ Fa ka ci fɔlen labato, k’a jira ko a bɛ a kanu jira a la.

1. Yesu ka kanminɛli: O ye misali ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Fa ka kanuya: Cikan min ka bon ni sariya tɔw bɛɛ ye

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. 1 Yuhana 5:3 - Ala kanuya ye nin ye, ka a ka ci fɔlenw mara.

Yuhana 15 la, Yesu ka kalansiraw be sɔrɔ ɛrɛzɛnsun ni a bolow ko la, a ka ci fɔlen ko an ka ɲɔgɔn kanu, ani lasɔmini dɔ bɛ sɔrɔ diɲɛ ka koniya ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu y’a yɛrɛ ɲɛfɔ iko ɛrɛzɛnsun lakika ani a Fa ye nakɔtigi ye. A b’a ɲɛfɔ ko bolo o bolo min bɛ a kɔnɔ, n’o tɛ den, o bɛ tigɛ, k’a sɔrɔ bolo o bolo bɛ den, o bɛ tigɛ walasa a ka den ka tɛmɛ fɔlɔ kan. A b'a ka kalandenw jija u ka to a la i n'a fɔ bolow tɛ se ka den u yɛrɛ ma nka u ka kan ka to rezɛnsun na o cogo kelen na u tɛ se ka den fo n'u tora a la bawo a kɔfɛ u tɛ se ka foyi kɛ ni mɔgɔ si ma to a kɔnɔ i n'a fɔ bolo fililen jalen o bolo suguw wulilen fililen tasuma na jeni ni to a kɔnɔ kuma tora bɛ se ka nege fɛn o fɛn ɲini ka Fa bonya ni den caman ye ka kalandenw jira (Yuhana 15:1-8).

Dakun 2nan: Nin ntalen kɔfɛ, Yesu b’a fɔ u ye ko u ka taa a fɛ a ka kanuya la i n’a fɔ a ye a Fa ka ci fɔlenw mara cogo min na, o bɛ to a ka kanuya la. A b o kow f u ye walisa a ka nisɔndiya ka dafa u la ani u ka nisɔndiya ka dafa. O kɔfɛ, a bɛ ci kura di u ma ko ‘Aw ka ɲɔgɔn kanu i n’a fɔ ne y’aw kanu cogo min na, kanuya min ka bon ni nin ye, o tɛ mɔgɔ si ye ka mɔgɔ ka ɲɛnamaya di teriw kosɔn.’ A b'u wele teriw sanni ka kɛ baarakɛlaw ye bawo baarakɛla t'a makɛ ka ko dɔn nka a ye fɛn bɛɛ ladɔnniya min mɛnna a Fa fɛ sugandilen bɔ diɲɛ sigilen ka taa den min bɛ mɛn o la fɛn o fɛn ɲini Fa tɔgɔ di cikan di tugun 'Nin ye ne ka cikan ye Ka ɲɔgɔn kanu .' (Yuhana 15:9-17).

Dakun 3nan: O kɔ fɛ a b'u lasɔmi diɲɛ koniya ko la k'a fɔ ko ni diɲɛ koniya hakili ka to koniyalen fɔlɔ ni ta diɲɛ tun bɛna kanuya yɛrɛ ta nka bawo u ma kɛ u ta tun sugandira ka bɔ diɲɛ kɔnɔ kun a koniya tɛ baaraden ka bon ni matigi ye ni tɔɔrɔ fana bɛ tɔɔrɔ fana mara kuma maralen ne ta u bɛna min minɛ nin cogo la tɔgɔ kosɔn u tɛ mɔgɔ dɔ dɔn min ye ne ci ni a tun ma na kuma tun tɛna jurumu kɛ sisan jurumu yafa tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne koniya o bɛ ne fa koniya koɲuman ni a tun ma kɛ baaraw cɛma mɔgɔ wɛrɛ tun ma kɛ o tun bɛna jurumu jalaki sisan yelen koniya ne fila bɛɛ fa dafali kuma sɛbɛnnen sariya 'U ye ne koniya kun tɛ.' Ni Lafasalikɛla nana min bɛna ci ka bɔ Fa Ni tiɲɛ bɛ bɔ Fa fɛ bɛ na seereya kɛ ko la ni nana seereya kɛ koɲuman bawo a kɛra ni daminɛ laban sapitiri ye (Yuhana 15:18-27).

Yuhana 15.1 Ne ye rezɛnsun sɛbɛ ye, ne Fa ye sɛnɛkɛla ye.

Tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka rezɛnsun lakika kan ani Ala ka kɛ sɛnɛkɛla ye.

1. Ala ye nakɔtigi ye min b’a janto an na - Yuhana 15:1

2. Yesu ka rezɛnsun: An ka ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ - Yuhana 15:1

1. Esayi 5:1-7 - Ala ye rezɛn sɛnɛbaga ye min b’a janto a ka rezɛn nakɔ la

2. Zaburu 80:8-19 - Ala ye Sagagɛnna ye min b’a janto a ka sagakulu la

Yuhana 15.2 Bolo o bolo min t den ne la, a b o bn.

Ala b’an tigɛ walisa an ka den caman bɔ.

1: Yesu ye rezɛnsun ye, Anw ye jiribolow ye - Yuhana 15:2

2: Denmisɛnninw tigɛcogo - Yuhana 15:2

1: Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma, yɛrɛminɛ ye.

2: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Yuhana 15.3 Ne ye kuma min f aw ye, aw saniyalen don sisan.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kuma ka saniya sebaaya kan.

1. Ala ka Kuma ka saniya sebaaya

2. Saniya sɔrɔ cogo min na ka bɔ Ala yɔrɔ

1. Efesekaw 5:26 - "walisa a ka a saniya ka a saniya ni ji ko ye kuma barika la".

2. Zaburu 119:9 - "Kamalennin na a ka sira saniya ni mun ye? a kɛtɔ k'a janto a la ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye."

Yuhana 15.4 Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a yɛrɛ la cogo min na, ni a tora rezɛnsun na. aw si tɛ se ka kɛ tun, ni aw tora ne la.»

Ka to Yesu la, o nafa ka bon walisa ka den.

1. Aw ka to Krisita la walasa ka den caman sɔrɔ

2. Ka i jigi da Yesu kan walisa k’a dafa

1. Kolosekaw 2:6-7 - "O tuma na fɛ, i n'a fɔ i ye Krisita Yesu sɔrɔ i n'a fɔ Matigi, ka taa a fɛ ka i ka ɲɛnamaya kɛ a la, ka i ju ani ka jɔ a la, ka barika sɔrɔ dannaya la i n'a fɔ i kalanna cogo min na, ani ka fa ni barika dali ye ."

2. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

Yuhana 15.5 Ne ye rezɛnsun ye, aw ye bolow ye.

Tɛmɛsira ye hakilijigin ye ko an ka ɲɛnamaya ni Ala tɛ, o tɛ den ye, wa an tɛ se ka foyi kɛ ni Ala tɛ.

1. "Aw ka to Krisita la: Ka to a la ka nafaw sɔrɔ".

2. "Sɔrɔ min bɛ to ka sigi sen kan: Ka den ka ɲɛnamaya sɛnɛ".

1. Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y'a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

2. Kolosekaw 1:27-29 - Ala tun b'a fɛ ka nin gundo nɔɔrɔ nafolo min jira siya wɛrɛw cɛma. O ye Krisita ye aw la, nɔɔrɔ jigiya. walisa an bɛɛ ka se ka mɔgɔ dafalenw jira Krisita Yesu la.

Yuhana 15.6 Ni mg ma to ne la, a b fili i ko bolo, a jalen don. Mɔgɔw bɛ u lajɛ ka u fili tasuma la, u bɛ jeni.

Yuhana 15:6 bɛ mɔgɔw kalan ko minnu tɛ to Yesu la, olu bɛna fili ka halaki.

1: I ka to Yesu la walisa ka Kisili sr.

2: To Krisita la walisa ka Lakana.

1: 1 Yuhana 4:16 - Ala bɛ kanuya min na an ye, an ye o dɔn ani ka da a la. Ala ye kanuya ye; Min sigilen bɛ kanuya la, o bɛ sigi Ala la, Ala bɛ sigi ale la.

2: Matiyu 11:28-30 - Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne la. Katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.» Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

Yuhana 15.7 Ni aw tora ne la, ni ne ka kuma tora aw la, aw na min deli, aw na o deli.

Ka to Krisita la ani ka a to a ka kumaw ka to an kɔnɔ, o bɛna kɛ sababu ye ka an ka deliliw jaabi.

1: Ka to Krisita la, o ye deliliw jaabi kun ye

2: A to Ala ka kumaw k’i ka deliliw ɲɛminɛ

1: Yakuba 4:2-3 “Aw tɛ fɛn sɔrɔ katuguni aw tɛ delili kɛ. Aw bɛ delili kɛ, aw tɛ sɔrɔ, katuguni aw bɛ a deli cogo jugu la, ka o musaka kɛ aw negew la.”

2: Matiyu 6:7-8 “Ni aw bɛ Ala deli, aw kana kuma lankolonw dalajɛ i ko siya wɛrɛw b’a kɛ cogo min na, katuguni u b’a miiri ko u na mɛn u ka kuma caman kosɔn. Aw kana kɛ i ko olu, katuguni aw mago bɛ min na, aw Fa b’o dɔn sani aw ka a deli.”

Yuhana 15.8 Ne Fa bonyalen don nin de la, ko aw ka den caman de don. Aw na kɛ ne ka kalandenw ye ten.»

Yesu b’a kalan ko ka den caman kɛ, o ye Krisita ka kalandenw bɛ nɔɔrɔ da Fa kan cogo min na.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni den ye: Ka den caman kɛ i n'a fɔ Krisita ka kalandenw".

2. "Se min bɛ den kɛ: Ka fa bonya kalandenya fɛ".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. Matiyu 7:16-17 - "Aw na u dɔn u denw fɛ. Yala rezɛn bɛ lajɛ ŋɛɲɛw la wa, walima toroni bɛ bɔ jirisunw na wa? O la, jiri kɛnɛman bɛɛ bɛ den ɲumanw kɛ, nka jiri bananen bɛ den juguw bɔ.

Yuhana 15.9 Ne Fa ye ne kanu cogo min na, ne ye aw kanu ten.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka to Yesu ka kanuya la, an kɛtɔ ka tugu Ala ka kanuya misali kɔ a ye.

1: An welelen don ka an ka ɲɛnamaya kɛ misali ye Ala ka kanuya la Yesu ko la.

2: An welelen don ka taa a fɛ Yesu ka kanuya la, i ko Ala y’a kanu cogo min na.

1: 1 Yuhana 4:19 - An b'a kanu, sabu a ye an kanu fɔlɔ.

2: Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

Yuhana 15.10 Ni aw b ne ka ci flenw mara, aw na to ne ka kanuya la. I ko ne ye ne Fa ka ci fɔlenw mara cogo min na, ka to a ka kanuya la.

Yuhana 15:10 b’an jija an ka Ala ka ci fɔlenw mara walisa ka to a ka kanuya la.

1. Kanminɛli fanga: Ala ka ci fɔlenw mara

2. Ka to Ala ka kanuya la kanminɛli sababu fɛ

1. Matiyu 7:24-27 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u waleya, o bɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ fara kan.

2. Romɛkaw 6:16-17 - Yala aw t’a dɔn ko ni aw ye aw yɛrɛ di mɔgɔ dɔ ma ka kɛ jɔn kanminɛli ye, aw bɛ min kan minɛ, aw ye o ka jɔnw ye—aw kɛra jurumu ka jɔnw ye wo, o min bɛ na ni saya ye, walima kanminɛli, min bɛ na ni tilennenya ye?

Yuhana 15.11 Ne ye nin kow f aw ye, walisa ne ka ɲagali ka to aw la, ka aw ka ɲagali dafa.

Yesu kumana a ka kalandenw fɛ walisa u ka se ka nisɔndiya sɔrɔ ani k’a dafa.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka to Yesu la

2. Ka Nisɔndiya dafa Yesu sababu fɛ

1. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Ne na a fɔ tugun ko: Aw ka ɲagali!

2. Yakuba 1:2-4 - I ka nisɔndiya bɛɛ jate ni i binna kɔrɔbɔli suguya caman na, k’a dɔn ko i ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase i ma.

Yuhana 15.12 Ne ka ci fn nin ye ko aw ka nygw kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka mɔgɔ wɛrɛw kanu i ko Yesu y’an kanu cogo min na.

1: An bɛɛ bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, min ye kanuya ye min tɛ dantigɛli kɛ, ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma.

2: An ka ɲɔgɔn kanuya ka kan ka bɔ an ka Ala kanuya de la.

1: 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, ka Ala dɔn.

2: Romɛkaw 13:8-10 - Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kanu, o ye sariya dafa.

Yuhana 15.13 Kanuya ka bon ni nin ye, ni mg ye a ni di a teriw kosn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kanuya waleba kan, o min ye ka i ka ɲɛnamaya di u teriw kosɔn.

1. Kanuya fanga: Kanuya min b’an yɛrɛ saraka, an bɛ se k’o jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

2. Teriya wale laban: Ka mɔgɔ ka ɲɛnamaya bila mɔgɔ wɛrɛw ye, o kɔrɔ ye min ye

1. Romɛkaw 5:8 – Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. 1 Yuhana 3:16 – An bɛ kanuya dɔn o de fɛ, ko a y’a ni di an kosɔn, an ka kan k’an ni di balimaw kosɔn.

Yuhana 15.14 Aw ye ne teriw ye, ni aw ye ne ka ci fɔ aw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka ci fɔlenw labatoli nafa kan walisa ka kɛ a teri ye.

1: Kanminɛli bɛ na ni teriya ye - Yuhana 15:14

2: Ala terikɛ - Yuhana 15:14

1: Yakuba 2:17-18 - "O cogo kelen na, dannaya, ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

2: 1 Yuhana 2:3-4 - "Ni an b'a ka ci fɔlenw mara, an b'a dɔn ko an b'a dɔn ale kɔnɔ."

Yuhana 15.15 Kabini sisan ne t aw wele baaradenw. Katuguni jɔnkɛ tɛ a makɛ ka ko kɛlenw dɔn, nka ne ye aw wele teriw. Ne ye fɛn minnu mɛn ne Fa ko la, ne ye olu bɛɛ ladɔnniya aw la.

Yesu b’a jira ko a nɔfɛmɔgɔw tɛ jate baarakɛlaw ye tugun, nka u bɛ jate teriw ye, iko a ye Fa Ala ka fɛn minnu bɛɛ fɔ a ye, a y’o bɛɛ jira u la cogo min na.

1. Teriya nɛɛma: Yesu ye Yɛlɛmaba don a ni a nɔfɛmɔgɔw cɛsira la

2. Yesu: Teri min bɛ fɛn bɛɛ jira ka bɔ Fa la

1. Yakuba 2:23 - “Kibaru min b’a fɔ ko: ‘Ibrahama dara Ala la, o kɛra tilennenya ye,’ o dafara, a welera ko Ala teri.”

2. Ntalenw 18:24 - “Mɔgɔ caman bɛ se ka tiɲɛ, nka teri dɔ bɛ yen min bɛ nɔrɔ a la ka tɛmɛ balima kan.”

Yuhana 15.16 Aw ma ne sugandi, nka ne ye aw sugandi, ka aw sigi, walisa aw ka taa den ka den, walisa aw mana fɛn o fɛn ɲini ne Fa fɛ ne tɔgɔ la, a ka o kɛ a di i ma.

Yuhana 15:16 b’a jira ko a nafa ka bon ka kɛ Ala ka sugandili ye, ani kunkanbaaraba min b’a la ka den banbaliw lase.

1: Ala ye an sugandi ani an ka kan ka den

2: Ala ka mɔgɔ sugandilenw ka sebaaya

1: Matiyu 7:15-20 - Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye.

2: Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Yuhana 15.17 Ne bɛ nin ko fɔ aw ye ko aw ka ɲɔgɔn kanu.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka ɲɔgɔn kanu i ko Yesu y’an kanu cogo min na.

Kelen: Ka ɲɔgɔn kanu i ko Yesu b’an kanu cogo min na

Filanan: An ka welekan ka kanuya kɛ i n’a fɔ Krisita b’a kanu cogo min na

Kelen: 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

Filanan: Romɛkaw 13:8-10 - Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ dɔ wɛrɛ kanu, o ye sariya dafa.

Yuhana 15.18 Ni di b aw koniya, aw b a dn ko a ye ne koniya sani a ka aw koniya.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko ni tɔɔrɔ bɛ an na an ka dannaya kosɔn, an man kan k’o ta an yɛrɛ ye, i n’a fɔ Yesu yɛrɛ tɔɔrɔla an ɲɛ na cogo min na.

1: Ala bɛ baara kɛ n’an ka tɔɔrɔ ye walisa k’an gɛrɛ a la.

2: An man kan ka kabakoya ni diɲɛ bɛ an koniya, i n’a fɔ a tun bɛ Yesu kɔniya cogo min na an ɲɛ.

1: Romɛkaw 8:17-18 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

Yuhana 15.19 Ni aw tun ye diɲɛ taw ye, diɲɛ tun na a yɛrɛ ta kanu.

Yesu b’a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko ikomi u tɛ diɲɛ mɔgɔw ye, diɲɛ bɛna u kɔniya.

1: Ala b’an wele an ka kɛ danfaralenw ye ani ka jɔ diɲɛ kɔnɔ.

2: An ka danyɔrɔ Krisita la, o b’an kɛ diɲɛ koniya laɲinitaw ye.

1: Romɛkaw 12:2 "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don."(Alimankan na)

2: 1 Yuhana 2:15-17 "Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ—dugukolo negew farisogo ni ɲɛw negew ni ɲɛnamaya kuncɛbaya—o tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ la. Diɲɛ bɛ tɛmɛn ni a negew ye, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ to badaa."(Alimankan na)

Yuhana 15.20 Ne ye kuma min f aw ye, aw hakili to o la ko: Baaraden man bon ni a matigi ye. Ni u ye ne tɔɔrɔ, u na aw fana tɔɔrɔ. ni u ye ne ka kuma labato, u na aw ta fana mara.»

Yesu b’a ka kalandenw hakili jigin ko ni a tɔɔrɔla, olu fana na tɔɔrɔ. A b’u jija u ka to kantigiya la u ka dannakow la.

1. I kana i fari faga tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. I ka jɔ ani ka to kantigiya la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 5:11-12 - «Aw ye dubadenw ye ni mɔgɔ wɛrɛw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sifa bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.”

2. 2 Timote 3:12 - “Tiɲɛ na, mɔgɔ minnu b’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ Krisita Yesu la, olu na tɔɔrɔ.”

Yuhana 15.21 Nka u na nin kow b k aw la ne tg kosn, katuguni u t ne cibaa dn.

Mɔgɔ minnu bɛ tugu Yesu kɔ a tɔgɔ kosɔn, mɔgɔw bɛna kow kɛ olu la, hali k’a sɔrɔ u t’a dɔn Fa min y’a ci.

1. Yesu tɔgɔ ka sebaaya: Ka tugu Yesu kɔ, o bɛ nɔ min bila an na, o faamuyali

2. Fa dɔnni: Ala dɔnni nafa ka bon

1. Filipekaw 2:9-10 - «O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo ni dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ. ” .

. , walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ye ani jalakibaliw a ɲɛ kɔrɔ. Kanuya barika la, a y’an latigɛ ka kɛ denkɛw ye Yesu Krisita barika la, ka kɛɲɛ n’a sago ye, walisa ka a ka nɛɛma nɔɔrɔ tanu, a ye dugawu min kɛ an ye Kanulen kɔnɔ.”

Yuhana 15.22 Ni ne tun ma na ka kuma u f, jurumu tun t o la.

Jurumu tɛ se ka bali, nka Yesu bɛ cogo di an ma walisa ka yafa an ma.

1: Yesu ye an ka jurumu yafa fini ye.

2: An tɛ dalilu si sɔrɔ an ka jurumuw la, nka Yesu bɛ bɔyɔrɔ jira an na.

1: Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, kunmabɔli min kɛra Krisita Yesu barika la.

2: 1 Yuhana 1:9 - Ni an b an ka jurumuw bn, a ye kantigi ye ani a tilennen don, a na an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya ka b tilenbaliya b la.

Yuhana 15.23 Min b ne koniya, o b ne Fa fana koniya.

O tɛmɛsira b’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ Yesu koniya, olu fana bɛ Fa Ala kɔniya.

1: Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ - Hali n’an b’a kɔniya, Ala bɛ taa a fɛ k’an kanu.

2: Yesu koniya ye Ala koniya ye - An ka kan ka an janto an ka miiriyaw la Yesu ko la sabu an ka miiriyaw a ko la, o b an ka miiriya jira Ala ko la.

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: 1 Yuhana 4:20 - Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ko a bɛ Ala kanu, k’a sɔrɔ a bɛ balimakɛ walima balimamuso dɔ koniya, o ye nkalontigɛla ye. Mɔgɔ o mɔgɔ t’a balimakɛ ni a balimamuso kanu, u ye minnu ye, o tɛ se ka Ala kanu, u ma minnu ye.

Yuhana 15.24 Ni ne tun ma baara minnu k u cma, mg si ma o k, jurumu tun t o la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka kɛwalew kan minnu tun ka bon kosɛbɛ fo mɔgɔw y’a sugandi ka ban ale n’a Fa la hali k’a sɔrɔ u y’u ye.

1: Yesu tun ɲɔgɔn tɛ yen ani a ye baara kɛ minnu tun ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. Hali ni mgw ye o baaraw ye, u y’a sugandi ka ban ale n’a Fa la.

2: Yesu tun ye mɔgɔ ye min tun bɛ baara danmadɔw kɛ. Hali k’a sɔrɔ u ye o baara ninnu ye, mɔgɔw y’a sugandi k’a ni a Fa kɔniya.

1: Esayi 53:3 Mɔgɔw b’a mafiɲɛya, ka ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2: Matiyu 13:54-58 A sera a ka jamana na tuma min na, a ye u kalan u ka Alabatoso kɔnɔ, fo u kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin hakilitigiya ni nin sebaaya kɛwalew bɔra min?» Nin tɛ minisiri denkɛ ye wa? a ba tɔgɔ tɛ Mariyama wa? A balimakɛw, Yakuba ni Yuse, Simɔn ni Juda? Ani a balimamusow, yala u bɛɛ tɛ an fɛ wa? Nin cɛ in ye nin kow bɛɛ bɔ min? U dusu tiɲɛna a kosɔn. Nka Yesu y'a fɔ u ye ko: «Kira tɛ bonya la fo a ka jamana ni a ka so.»

Yuhana 15.25 Nka o kɛra walisa kuma min sɛbɛnnen bɛ u ka sariya kɔnɔ, o ka dafa, ko: «U ye ne koniya kun tɛ.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu juguw tun b’a koniya hali k’a sɔrɔ a ma kojugu si kɛ, ka kiraya kuma dɔ dafa min sɛbɛnnen bɛ u ka sariya kɔnɔ.

1. Ala ka Labɛn dafalen don ani foyi tɛ se k’a bali

2. Koniya tilenbaliya

1. Esayi 53:3 - Hadamadenw ye a mafiɲɛya ani ka ban a la, tɔɔrɔbaga, ani dimi dɔnbaga.

2. 1 Piɛrɛ 2:23 - U y’u ka mafiɲɛyaliw fili a ma tuma min na, a ma a yɛrɛ sara; a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali si kɛ. O nɔ na, a y’a yɛrɛ kalifa mɔgɔ min bɛ kiri tigɛ tilennenya la.

Yuh.

Dususalotigi min cilen don ka bɔ Fa fɛ, o na seereya kɛ Yesu ko la.

1. Ni Senu ka sebaaya: Yesu ka seereya ɲɛminɛbaga

2. Ni Senu ka layidu: Ka dususalobaga sɔrɔ

1. Romɛkaw 8:15-17 - Katuguni aw ma ni sɔrɔ min bɛ aw kɛ jɔn ye tuguni siran fɛ, nka aw ye denkɛya Ni sɔrɔ. An bɛ pɛrɛn ale fɛ ko: “Aba, Fa.” Ni yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.

2. Kɛwalew 2:1-4 - Pantekɔti don sera tuma min na, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na. O yɔrɔnin bɛɛ, mankan dɔ bɔra sankolo la i n’a fɔ fiɲɛba dɔ fiyɛ, ka u sigilen so bɛɛ fa. U ye fɛnw ye minnu tun bɛ iko tasuma kanw minnu farala ɲɔgɔn kan ka na u lafiɲɛ u kelen-kelen bɛɛ kan. U bɛɛ tun falen bɛ Ni Senu la ani u y’a daminɛ ka kuma kan wɛrɛw la iko Ni Senu ye se di u ma cogo min na.

Yuhana 15.27 Aw fana na seereya kɛ, katuguni aw bɛ ne fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka ci fɔ a ka kalandenw ma, u ka kɛ a ka kalanw ni a ka kɛwalew seerew ye, i n’a fɔ u tun bɛ a fɛ cogo min na kabini a daminɛ na.

1. Ka seereya kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni seereya ye

2. Kalandenw ka weleli: Yesu ka weleli jaabi

1. Kɛwalew 1:8 - "Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma."

2. 1 Piɛrɛ 3:15 - "Nka aw dusukunw na, aw ka Krisita bonya da Matigi senuma kan, ka aw labɛn tuma bɛɛ ka aw yɛrɛ tanga mɔgɔ o mɔgɔ ma min b'a ɲini aw fɛ aw ka kun dɔ sɔrɔ min bɛ aw kɔnɔ; o bɛɛ n'a ta, aw k'o kɛ ni dususuma ni bonya ye ."

Yuhana 16 bɛ kuma Yesu ka kalan wɛrɛw kan Ni Senu ka baara kan, a ka saya ni a lakununni kofɔlenw, ani a ka layidu ko a bɛna se sɔrɔ diɲɛ kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye a ka kalandenw lasɔmi tɔɔrɔ nataw ko la. A b nin kow f u ye walisa u kana bin ni waati sera u bna gn ka b Alabatosow la tiɲɛ na waati bɛ na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye i faga i bɛna miiri k’u bɛ baara kɛ Ala ye. A b’a ɲɛfɔ ko a y’o fɔ u ye walisa n’u ka waati sera, a ye u lasɔmi fɛn min na, u hakili ka to o la. A ma nin Fɔ u ye kabini a daminɛ na bari a tùn bɛ u fɛ nka sisan a bɛ Taa ale min y'a Ci hali o bɛɛ la mɔgɔ si t'a Лininka i bɛ Taa min? Parce que ko nin kow fa dusukasi o tuma na hakili sigi ko a ka ɲi a bɛ taa fo ni taara Lafasalikɛla ma na ni taa a ci (Yuhana 16:1-7).

Dakun 2nan: Ni Ni tiɲɛ nana a bɛna ɲɛminɛ ka don tiɲɛ bɛɛ la a tɛna kuma a yɛrɛ ka fanga kan fɛn o fɛn bɛ kuma mɛn a bɛ kuma fɔ min bɛ na hali bi ka nɔɔrɔ da ka bɔ fɛn na min bɛ ne ka ladɔnniya bawo ne ka fɛn bɛɛ ye ne ta ye o cogo la fɛn o fɛn bɛ ne ta ye Fa ta ye o la a fɔra o bɛ bɔ a la ka dɔn. O kɔfɛ, Yesu bɛ ntalen kuma fɔ k’a fɔ ko ‘Waati dɔɔnin kɔnɔ, i tɛ ne ye tugun, waati dɔɔnin kɔfɛ, i tɛ ne ye.’ Kalanden dɔw ma o faamu ka Yesu ɲɛminɛ ka dusukasi ɲɛfɔ ka wuli nisɔndiya i n’a fɔ muso ka bange siɲɛ kelen den bangera a bɛ ɲinɛ tɔɔrɔ kɔ bawo nisɔndiya den bangera diɲɛ kɔnɔ ten fana kalandenw bɛ dusukasi nka a ye ko kura nisɔndiya mɔgɔ si tɛ nisɔndiya bɔ a la (Yuhana 16:8-22).

Dakun 3nan: O kɔfɛ, a b’a fɔ u ye ko o don na, u tɛna foyi ɲini a fɛ tugun k’a hakili sigi ko ‘Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ne Fa, i ka tɔgɔ fɛn o fɛn ɲini.’. Fɔ ka na se bi ma u ma foyi ɲini tɔgɔ ɲininkali sɔrɔ nisɔndiya dafalen hali ni a bɛ baara kɛ ni misali kan ye waati nana fɔ ka jɛya ko Fa don ɲininkali tɔgɔ hakili sigi do kanuya yɛrɛ jirala diɲɛ kanulen fa kanulen diɲɛ fa kanu hali sanni jusigilan diɲɛ fana b'a fɔ kalandenw ye gɛlɛya hɛrɛ ta dusukun ta se sɔrɔ diɲɛ laban sapitiri min bɛ hakilisigi di, o bɛ kɔrɔbɔli nataw kunbɛn tɔɔrɔw la (Yuhana 16:23-33).

Yuhana 16.1 Ne ye nin kow f aw ye walisa aw kana jurumu.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana a to u fari faga, hali ni ko mana kɛ cogo o cogo.

1: "Ka se sɔrɔ jurumuw kan - I bɛ se ka i ka dannaya sabati cogo min na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ".

2: "Aw kana dimi - Ka i ka hakilimaya sabatili sabati".

1: Romɛkaw 12:19 - Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Ne ta ka hakɛ bɔ; Ne na o sara,” Matigi ko ten.

2: 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka hami bɛɛ bila a kan bawo a b’a janto aw la.

Yuhana 16.2 U na aw gn ka b Alabatosow la.

Yesu nɔfɛmɔgɔw bɛna farati ni tɔɔrɔ min sɔrɔ, nin tɛmɛsira bɛ o jira, k’u lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛna u faga, olu bɛna miiri k’u bɛ Ala ka baara kɛ.

1: An bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ: An bɛ se ka jaabi di cogo min na ni dannaya ni jagɛlɛya ye

2: Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

1: Daniɛl 3:17-18 - «Ni o kɛra, an bɛ baara kɛ an ka Ala min ye, o bɛ se k’an kisi tasuma manaman ma, a na an kisi i bolo, masakɛ. Nka ni o tɛ, i k’a dɔn masakɛ, ko an tɛna baara kɛ i ka ala ye, i ye sanu ja min jɔ, an tɛna o bato.”

2: Kɛwalew 5:29 - «Piɛrɛ ni ciden tɔw y’a jaabi ko: «An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan.”

Yuhana 16.3 U na nin kow k aw ye, katuguni u ma ne Fa dn.

Layini kura Yesu b’a ka kalandenw lasɔmi ko u bɛna tɔɔrɔ k’a sababu kɛ u ka dannaya ye ale ni Fa la.

1. Dannabaaw ka tɔɔrɔ: Ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Muɲuli kɛlɛli ɲɛkɔrɔ: Ala ka fanga tɔɔrɔw la

1. Romɛkaw 8:37-39 - “Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ ka tɛmɛ an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.”

2. Filipekaw 4:13 - “Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ min bɛ fanga di ne ma.”

Yuhana 16.4 Nka ne ye nin kow f aw ye, walisa a waati sera, aw hakili ka to a la ko ne ye o ko f aw ye. Ne ma o kow fɔ aw ye fɔlɔ, katuguni ne tun bɛ aw fɛ.

Yesu y’a ka saya ni a lakununni nata fɔ kalandenw ye nka a ma o fɔ u ye a ka cidenyabaara daminɛ na bawo a tun bɛ u fɛ hali bi.

1. An hakili ka to Yesu ka kumaw la: Ka i ɲɛsin Yuhana 16:4 ma walasa ka fanga ni bilasirali sɔrɔ.

2. Lakununni fanga: Ka jigiya sɔrɔ Yesu ka layidu la.

1. Luka 24:6-8: A tɛ yan, nka a kununna.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22: Nka sisan, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ sunɔgɔlenw den fɔlɔw ye.

Yuhana 16.5 Nka sisan ne bɛ taa ne cibaa fɛ. Aw si tɛ ne ɲininka ko: «I bɛ taa min?»

Kalandenw ma Yesu ɲininka a ka taa ko la.

1. Aw kana fɛnw ta ka kɛ fɛn ye - Tuma caman na, an bɛ teliya kosɛbɛ ka mɔgɔw ni fɛnw ta an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, nka nin ye fɛn ye an ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka kɛ fɛn ye min bɛ a dɔn.

2. Ɲininkali ɲumanw kɛli - An ka kan k’an hakili to ɲininkali minnu na, ani k’an jija k’a lajɛ ko an ka ɲininkaliw kɔrɔ ka bon ani ka nɔ bɔ.

1. Kolosekaw 4:6 - “Aw ka kuma ka diya tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k’o dɔn.”

2. Ntalenw 15:23 - “Ka jaabi ɲuman di mɔgɔ ma, o ye nisɔndiya ye, kuma don waati la, o ka ɲi dɛ!”

Yuhana 16.6 Nka ne ye nin kuma f aw ye, dusukasi ye aw dusukun fa.

Yuhana 16:6 bɛ kuma Yesu ka kalandenw ladɔnniya ko dusukasi ye u dusukun fa.

1: Hali dusukasi waatiw la, an bɛ se ka fanga ni dususalo sɔrɔ Yesu fɛ.

2: Yesu b’an ka dusukasi faamu ani a bɛ an fɛ hali an ka dibi waatiw la.

1: Zaburu 34:18 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, ka mɔgɔ minnu dusu tiɲɛna hakili la, a bɛ olu kisi.

2: Esayi 41:10 - O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Yuhana 16.7 O bɛɛ n'a ta, ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye. A ka ɲi aw ma ne ka taa, katuguni ni ne ma taa, Dususalobaga tɛna na aw ma. Nka ni ne taara, ne na a ci aw ma.»

Dususalobaga bɛna na tuma min na Yesu taara.

1: Yesu ka saraka barika la, a b Ni Senu lase an ma, dususalobaga min b an f tuma b.

2: Yesu ka taa tɛ ko jugu ye, dugawu don, bawo o sababu fɛ an bɛ Ni Senu sɔrɔ, Dusudonbaga.

1: Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2: Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu b'an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min deli, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ an deli ni ŋunankanw ye minnu ka dun fo ka se kumaw ma. Min bɛ dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b'a dɔn Ni Senu hakili ye min ye, katuguni Ni Senu bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

Yuhana 16.8 Ni a nana tuma min na, a na diɲɛ kɔrɔfɔ jurumu ni tilennenya ni kiri ko la.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Ni Senu nana tuma min na, a na diɲɛ kɔrɔfɔ jurumu ni tilennenya ani kiri ko la.

1: Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2: Ala ka tilennenya ni a ka kiri tigɛbali

1: Esayi 30:21 - «I mana i kɔsegin kinin fɛ wala i kinin fɛ, i tulo na kumakan dɔ mɛn i kɔfɛ, k’a fɔ ko: “Sira ye nin ye, i ka taama a kɔnɔ.”

2: Zaburu 139:7-10 - «Ne bɛ se ka taa min ka bɔ i Ni la? Ne bɛ se ka boli min ka bɔ i ɲɛ kɔrɔ? Ni ne taara sankolo la, aw bɛ yen. ni ne ye n ka dilan kɛ duguma , e bɛ yen . Ni ne wulila dugujɛ kamanw kan, ni ne sigira kɔgɔji fan jan na, hali o yɔrɔ la, i bolo na ne bilasira, i kininbolo na ne minɛ kosɛbɛ.”

Yuhana 16.9 Jurumu ko la, katuguni u ma da ne la.

Yuhana 16:9 bɛ dannaya kɛ Yesu Krisita la, o nafa ka bon kosɛbɛ.

1: Dannaya ka kɛ Yesu Krisita la ani ka da a la.

2: I ka da Yesu Krisita la ani i ka kisi.

1: Rom=kaw 10:9-10 "Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.»

2: Efesekaw 2:8-9 "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yuhana 16.10 Tilennenya ko la, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ, aw tɛ ne ye tun.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka taa Fa fɛ ani a nɔfɛmɔgɔw tɛ a ye tun.

1. Yesu seginni ka taa a fa fɛ: A nɔfɛmɔgɔ kantigi ka miiriya

2. Yesu ka taa: Weelekan don tilennenya la

1. Yuhana 14:1-3 - "Aw dusukunw kana jɔrɔ. Aw ka da Ala la, aw ka da ne la fana. So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ ten, yala ne tun bɛna a fɔ aw ye ko ne bɛ taa ne labɛn." yɔrɔ dɔ ye aw ye wa? Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka na aw ta ne yɛrɛ fɛ, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen."

2. Matiyu 6:33 - "Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

Yuhana 16.11 Kiiri ko don, katuguni kiri tigɛra nin diɲɛ kuntigi kan.

Yɔrɔ min bɛ Yuhana 16:11 la, o bɛ kuma nin diɲɛ kuntigi ka kiritigɛ kan.

1. Ala ka kiritigɛ fanga min bɛ nin diɲɛ kuntigi kan

2. An bɛ se ka jɔ nin diɲɛ masakɛ kɛlɛ cogo min na dannaya fɛ Ala ka kiritigɛ la

1. 2 Kɔrɛntekaw 4:4 - U ko la, nin diɲɛ ala ye dannabaliw hakili fiyen, walisa u kana Krisita nɔɔrɔ kibaru duman yeelen ye, ale min ye Ala ja ye.

2. Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.

Yuhana 16.12 Ko caman b ne f ka f aw ye, nka aw t se ka o muɲu sisan.

Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko dɔ wɛrɛ b’a fɛ k’a fɔ u ye, nka u ma labɛn fɔlɔ ka o mɛn.

1. Ka waati ta ka bonya: Ka an dusukunw labɛn walisa ka Ala ka Kuma sɔrɔ

2. An ka sabati dannaya la: Ka muɲuli dege fo an ka Ala ka layiduw sɔrɔ

1. Efesekaw 3:14-19 - Paul ka delili Egilisi ye

2. Yakuba 1:2-4 - Nisɔndiya sɔrɔli kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw la

Yuhana 16.13 Nka ni Ala Ni min ye tiɲɛ ye, o nana aw bila tiɲɛ bɛɛ la. Nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ .

Tiɲɛ Ni na an bilasira tiɲɛ bɛɛ la ani a bɛna fɛn nataw jira an na.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka tugu Ni Senu ka bilasirali kɔ

1. Romɛkaw 8:14 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. Matiyu 16:17 - Yesu y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: «Simɔn Barjona, dubaden don, katuguni farisogo ni joli ma o jira i la, fɔ ne sankolola Fa.

Yuhana 16.14 A na ne bonya, katuguni a na ne ta sr, ka o jira aw la.

O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ka kalandenw bɛna dɔnniya sɔrɔ ka bɔ ale fɛ min bɛna nɔɔrɔ da a kan.

1: An bɛ se ka nɔɔrɔ da Yesu kan ni an bɛ dɔnniya sɔrɔ a fɛ ani k’o fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: Yesu barika la an bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ min bɛna nɔɔrɔ lase a ma.

1: Esayi 11:2 - “Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni;”

2: Ntalenw 2:6 - «Matigi bɛ hakilitigiya di. Dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la.”

Yuhana 16.15 Fa Ala ka fn b b ne ta ye.

Ala ye nilifɛn di a nɔfɛmɔgɔw ma, u ka se k’a ka kalansiraw faamu.

1: Duba minnu bɛ sɔrɔ Krisita ka kalansiraw dɔnni na

2: Nisɔndiya min bɛ Krisita ka kalanw fɔli la

1: Kolosekaw 2:3 Hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ.

2: Yakuba 1:5 Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ nili kɛ mɔgɔw bɛɛ ye ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

Yuh.

Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko a bɛna taa waati kunkurunnin kɔnɔ, nka u bɛna a ye kokura sɔɔni.

1: Ala t’an to an kelen na abada. Hali ni Yesu tun bɛ ka kalandenw bila, a ye layidu ta ko a bɛna segin ka kɛ u fɛ tugun.

2: An ka kan ka muɲu gɛlɛya waatiw la. Yesu ye layidu ta kalandenw ye ko hali n’u tun bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ, o tɛna kɛ fo abada ani ko u bɛna a ye kokura sɔɔni.

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: Heburuw 13:5-6 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.” O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye; Ne tɛna siran; mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?”

Yuhana 16.17 A ka kalanden dw y'a fò u yèrè ye ko: «A ye mun fò an ye ko dòòn, aw tèna ne ye taa Fa Ala fɛ wa?

Yesu ka kalanden dɔw hakili ɲagamina a ka kuma fɛ ko u tɛna a ye dɔɔnin, nka o kɔfɛ, u bɛna a ye tugun.

1. Yesu tɛ yen: Fanga sɔrɔli makɔnɔni na

2. Yesu ka layidu: Ka jigi da a seginni kan

1. Romɛkaw 8:25 - "Nka an tɛ min ye, ni an jigi bɛ o la, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye."

2. Heburuw 10:35-36 - "O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa aw kɛlen kɔ ka Ala sago kɛ, aw ka layidu sɔrɔ.

Yuhana 16.18 U y'a ɲininka ko: «A bɛ mun fɔ ko: «Waati dɔɔnin?» a bɛ min fɔ, an tɛ se k'o fɔ.

Yesu bɛ kuma a ka saya ni a lakununni ko la a ka kalandenw ye, nka u t’a ka kumaw faamu.

1. Kurucɛ gundo: Yesu ka kalanw faamuyali lakununni ko la

2. Dannaya fanga: Ka da Yesu ka ɲɛnamaya banbali layidu la

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Filipekaw 3:10-11 - Ne b’a fɛ ka Krisita dɔn—ɔwɔ, ka a lakununni fanga dɔn ani ka a sen don a ka tɔɔrɔw la, ka kɛ i n’a fɔ ale a ka saya la, ani o cogo la, cogo dɔ la, ka se lakununni ma ka bɔ suw cɛma.

Yuhana 16.19 Yesu y'a dòn ko u b'a fɛ ka a ɲininka, a y'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ ɲininkali kɛ aw cɛma ko ne y'a fɔ ko dɔɔni, aw tɛna ne ye.» na ne ye wa?»

Yesu tun b’a dɔn ko a ka kalandenw hakili ɲagamina a ka kuma fɔlen fɛ ko a bɛna taa u bila sɔɔni, o de la a y’u ɲininka n’u bɛ ɲininkali kɛ a ka kumaw la.

1. Yesu tun b’a dɔn ko a ka kalandenw bɛna gɛlɛya sɔrɔ a ka taa la, o bɛɛ n’a ta, a y’a sugandi hali bi ka u to yen walisa ka Ni Senu ci.

2. Yesu tun b’a dɔn ko a ka kalandenw bɛna ɲagami a ka kumaw fɛ, o bɛɛ n’a ta, a y’a sugandi hali bi ka da u la ni tiɲɛ ye.

1. Yuhana 14:16-17 - «Ne na ne Fa deli, a na Dususalobaga wɛrɛ di aw ma, walisa a ka to aw fɛ badaa. Hali tiɲɛ Ni; Diɲɛ tɛ se ka min minɛ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn. katuguni a sigilen bɛ aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.»

2. Esayi 11:2-3 - «Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni. A na a kɛ hakilitigi ye Matigi ɲɛsiran na, a tɛna kiri tigɛ a ɲɛw yecogo la, a tɛna kɔrɔfɔ a tulo mɛnni na.”

Yuhana 16.20 Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko aw na kasi ka kasi, nka diɲɛ na ɲagali, aw na dusukasi, nka aw ka dusukasi na yɛlɛma ka kɛ ɲagali ye.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko hali ni an bɛ se ka gɛlɛya ni dusukasi sɔrɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, Ala bɛ se k’o tigɛli kɛ nisɔndiya ye.

1. Nisɔndiya sɔrɔli dusukasi fɛ - Nisɔndiya lakika sɔrɔcogo dannaya fɛ Ala la, hali tɔɔrɔ cɛma.

2. Ka ɲagali Matigi la - Ka nisɔndiya faamuya min bɛ sɔrɔ ka da Ala kan ani ka an ka dannaya da a kan.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 61:3 - Ka dusukasibagatɔw sigi Siyɔn, ka cɛɲi di u ma buguri nɔ na, ka nisɔndiya tulu di u ma dusukasi nɔ na, ka tanuli fini di u ma girinya ni nɔ na. walisa u ka wele tilennenya jiriw, Matigi ka jirituru, walisa a ka bonya.

Yuhana 16.21 Muso ni den b= dusukasi la, katuguni a ka waati sera, nka ni den bangera dɔrɔn, a hakili tɛ o tɔɔrɔ la tun, ɲagali kosɔn, ko cɛ bangera diɲɛ kɔnɔ.

Muso bɛ dimi ni dusukasi sɔrɔ jiginni waati nka a bɛ nisɔndiya ni den bangera.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ bangebaga ye

2. Den bangeli dimi ni ɲɛnamaya kura sara

1. Zaburu 127:3: “A filɛ, denmisɛnw ye ciyɛn ye ka bɔ Matigi yɔrɔ, kɔnɔbara den ye sara ye.”

2. Romɛkaw 8:18-25: “Ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.”

Yuhana 16.22 O de kosɔn, dusukasi bɛ aw la sisan, nka ne na aw ye ko kura, aw dusukun na nisɔndiya, mɔgɔ si tɛna aw ka ɲagali bɔ aw la.

Ala ye nisɔndiya layidu ta an ye, mɔgɔ si tɛ se ka min bɔsi a la.

1: An kana a to dusukasi ka an ka nisɔndiya bɔsi an na, o nɔ na, an ka Ala ɲɛsin nisɔndiya ni hakilisigi ma.

2: Ala ka nisɔndiya ye nisɔndiya banbali ye, mɔgɔ si tɛ se ka min bɔsi – an k’an jigi da a kan ani ka nisɔndiya sɔrɔ a la.

1: Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

2: Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa ɲagali ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

Yuhana 16.23 O don na, aw tɛna foyi ɲini ne fɛ. Tiɲɛ tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko aw mana fɛn o fɛn ɲini ne Fa fɛ ne tɔgɔ la, a na o di aw ma.

Yesu ye layidu ta ko ni an ye Fa deli a tɔgɔ la, an bɛ fɛn o fɛn ɲini an fɛ, a bɛna o di an ma.

1. Se min bɛ ɲininkali kɛli la Yesu tɔgɔ la

2. Dannaya min bɛ Yesu ka layiduw la

1. Matiyu 7:7-11 - "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ; aw ka gosi, a na da wuli aw ye."

. mɔgɔw bɔnsɔnw bɛɛ, badaa-badaa.Amiina."

Yuhana 16.24 Aw ma foyi deli ne tg la fo ka na se bi ma.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Ala deli u mago bɛ fɛn min na Yesu tɔgɔ la, k’a dɔn ko u bɛna o sɔrɔ ani ko u bɛna fa nisɔndiya la.

1: Ala labɛnnen don tuma bɛɛ k’an lamɛn ani k’an ka deliliw dafa.

2: Ni an bɛ ɲininkali kɛ Yesu tɔgɔ la, an bɛ se ka da a la ko an ka nisɔndiya bɛna dafa.

1: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2: Yakuba 4:2-3 - I t'a fɛ sabu i tɛ Ala deli. Ni i ye delili kɛ, i tɛ sɔrɔ, bawo i bɛ delili kɛ ni ŋaniya juguw ye, walisa i bɛ min sɔrɔ, i ka o musaka kɛ i diyanyekow la.

Yuh.

Yesu ye layidu ta ko a bɛna a Fa ka labɛn caman jira a ka kalandenw na.

1: Ala b’an kanu fo ka se ka labɛn dɔ jira an ka ɲɛnamaya kama.

2: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna a ka layidu tiimɛ.

1: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2: Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a laɲiniw ye ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, labɛnw ye jigiya ni siniko di aw ma.

Yuhana 16.26 O don na, aw na ne tg deli.

Yuhana 16:26 la, Yesu ye layidu ta ko kalandenw bna se ka delili ke a tg la ani ko a tɛna delili kɛ Fa la u kosɔn.

1. Yesu ye delilikɛla ye: Yesu tɔgɔ fanga faamuyali

2. Ka i jigi da Ala ka labɛn kan delili sababu fɛ

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2. Heburuw 7:25 - O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ na Ala ma ale fɛ, a bɛ se ka olu kisi pewu, bawo a bɛ ɲɛnamaya tuma bɛɛ ka delili kɛ u ye.

Yuhana 16.27 Fa Ala yr b aw kanu, katuguni aw ye ne kanu, ka da a la ko ne bɔra Ala la.

Ala b an kanu sabu an ye a kanu ani ka da a la.

1. Ka da Ala ka Kanuya la - Yuhana 16:27

2. Ka nisɔndiya Ala ka kanuya la - Yuhana 16:27

1. 1 Yuh.

2. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Yuhana 16.28 Ne bɔra ne Fa la ka na diɲɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka faamuyali jira ko a bɔra Fa la ani ko a nana diɲɛ kɔnɔ, wa ko sɔɔni a bɛna bɔ diɲɛ na ka segin Fa ma.

1. "Yesu dɔnni nisɔndiya".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi ye Fa ma".

1. Filipekaw 2:5-10

2. Heburuw 12:2-3

Yuhana 16.29 A ka kalandenw y’a fɔ a ye ko: «I bɛ kuma jɛlen fɔ sisan, nka i tɛ ntalen si fɔ.»

Kalandenw y’a faamu ko Yesu tun tɛ kuma ntalenw na tugun, nka a tun bɛ ka tilennenya kɛ a ka kalanw na.

1. Yesu ye an ɲɛminɛbaga ye tiɲɛ na: Krisita ka kalan jɛlenw faamuyali

2. Yesu ka ntalenw: Kɔrɔ dogolen jirali a ka ntalenw kɔnɔ

1. Ntalenw 8:6-9 - Aw ka lamɛnni kɛ, katuguni hakilina ɲumanw bɛ ne fɛ ka fɔ; Ne bɛ ne dawolo da wuli ka kuma ɲuman fɔ. Ne da bɛ tiɲɛ fɔ, katuguni ne da bɛ juguya kɔniya. Ne da kɔnɔ kumaw bɛɛ ye tilennenya ye; u si tɛ fɛn nɔgɔlen ye walima u si tɛ fɛn jugu ye.

2. Yuhana 1:1-5 - Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye. A tun bɛ Ala fɛ fɔlɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu fɛ. ni ale tɛ, foyi ma da min dilanna. Ɲɛnamaya tun bɛ ale de kɔnɔ, o ɲɛnamaya tun ye hadamadenw bɛɛ ka yeelen ye. Yeelen bɛ yeelen bɔ dibi la, dibi ma se sɔrɔ a kan.

Yuhana 16.30 An dalen b a la sisan ko i b fn b dn, ko i man kan ka i deli.

Yesu ka kalandenw y’u ka dannaya sinsin ko Yesu bɔra Ala yɔrɔ, u kɛlen k’a dɔn ko a bɛ fɛn bɛɛ dɔn.

1. Yesu ka fɛn bɛɛ dɔn: An ka dannaya Ala la, o sabatira

2. Ka da an Kisibaa la: Dannaya fanga min b Yesu la

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b a f i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka b suw cma, i bna kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka jo sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.

Yuhana 16.31 Yesu y’u jaabi ko: Aw dalen b’a la sisan wa?

Yuhana 16:31 bɛ Yesu ka tɛmɛsira lajɛ ka surunya ka kalandenw ɲininka ni u dalen bɛ sisan.

1. Yesu bɛ mɔgɔw kalan min na, yala an dalen bɛ o la wa?

2. Ka dannaya kɛ Gɛlɛya waatiw la

1. Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika bonyabaa barika la."

Yuhana 16.32 A filɛ, waati bɛ na, ɔwɔ sera sisan, aw kelen-kelen bɛɛ na jɛnsɛn ka taa u yɛrɛ ta la, ka ne to yen, nka ne kelen tɛ, katuguni ne Fa bɛ ne fɛ.

Yesu ka tɔɔrɔ waati sera, nka a dusu saalolen don Fa ka kɛli fɛ.

1: Gɛlɛya waatiw la, an bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ k’a ye ko Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

2: Aw kana Ala ka kɛta jate fɛn ye abada; A bɛ yen tuma bɛɛ waati min na an mago bɛ a la kosɛbɛ.

1: Zaburu 46:1 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

2: Heburuw 13:5-6 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

Yuhana 16.33 Ne ye nin kow f aw ye walisa aw ka h=r= sr ne la. Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.

Hɛrɛ bɛ Yesu Krisita la: Diɲɛ kɔnɔ, an bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ, nka Yesu ye se sɔrɔ diɲɛ kan ani an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ni ale ye.

1. Aw ka nisɔndiya Matigi la - Nisɔndiya sɔrɔli gɛlɛya waatiw la

2. Ka se sɔrɔ diɲɛ kan - Ka dusu saalo sɔrɔ Yesu Krisita ka se sɔrɔli la

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka jigiya caya Ni Senu ka sebaaya barika la.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu barika la.

Yuhana 17 b Yesu ka Sarakalasebaaw ka delili sɛbɛn, a bɛ delili kɛ min kɔnɔ a yɛrɛ ye, a ka kalandenw ani dannabaaw bɛɛ ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye Fa deli a ka dumuni laban kɔfɛ ni kalandenw ye. A sɔnna a ma ko waati sera a ma walisa a ka nɔɔrɔ da Fa kan. A bɛ ɲɛnamaya banbali ɲɛfɔ iko Ala lakika kelenpe dɔnni ani Yesu Krisita Ala ye min ci. Yesu b’a jira ko a ye nɔɔrɔ lase Fa ma dugukolo kan, a kɛtɔ ka baara ban min dira a ma ka kɛ sisan a bɛ Fa deli a ka nɔɔrɔ da a ɲɛ kɔrɔ ni nɔɔrɔ ye min tun bɛ a la sani diɲɛ ka daminɛ (Yuhana 17:1-5).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Yesu bɛ delili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kalandenw ye. A sɔnna a ma ko u ye Ala ta ye nka u dira a ma ani u ye Ala ka kuma labato. U b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ bɔ Ala de sɔnna kuma minnu dira u ma k'a dɔn tiɲɛ na bɔra cilen diɲɛ na a tɛ delili kɛ diɲɛ ko la nka minnu dira a ma bawo olu ye a ta ye a bɛɛ ta ye u ta ye wa min ye u ta ye o ye a nɔɔrɔ jiralen ye u sababu fɛ a tɛ diɲɛ kɔnɔ tugun k'a sɔrɔ u bɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi natɔ bɛ Fa deli k’u lakana ni tɔgɔ fanga ye walasa u ka kɛ kelen ye i n’a fɔ U ye kelen ye waati kɔnɔ a y’u lakana mɔgɔ si ma tunun fo halakili halakilen kelen min dafara sɛbɛnfura ye (Yuhana 17:6-12).

Dakun 3nan: O kɔ, a bɛ taa a fɛ ka delili kɛ a kana a ɲini ka bɔ diɲɛ kɔnɔ nka ka juguya mara mɔgɔ ka tiɲɛ saniya kuma tiɲɛ i n'a fɔ a cilen diɲɛ fana cilen diɲɛ kɔnɔ a b'a yɛrɛ saniya o cogo la fana a bɛ se ka saniya tiɲɛ na laban na a bɛ delili janya ka tɛmɛn teliya lamini kalandenw kan ka delili kɛ fana minnu dalen bɛ a la u ka cikan sababu fɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye i n’a fɔ Fa bɛ a kɔnɔ cogo min na Fa la o cogo kelen na fana ka kɛ an kɔnɔ walasa diɲɛ ka da a la ko i ye ne ci ka nɔɔrɔ di u ma ka se ka kɛ kelen ye i n’a fɔ an bɛ cogo min na— ne ye olu ye i ne ye—o cogo la u nana ni kelenya dafalen ye diɲɛ k’a dɔn i ye kanuya ci ne ma kanuya bila sapitiri kuncɛ sarakalasebaaw ka delili kɔnɔ yɔrɔ min na a bɛ delili kɛ sisan tugubaga nataw fila bɛɛ tɔgɔ la (Yuhana 17:13-26).

Yuhana 17.1 Yesu ye o kumaw f, a y'a ɲɛw kɔrɔta sankolo la k'a fɔ ko: «Ne Fa, waati sera. I Denkɛ bonya, walisa i Denkɛ fana ka nɔɔrɔ da i kan.

Yesu b’a Fa deli a ka nɔɔrɔ da a kan walisa a ka nɔɔrɔ da a Fa kan.

1. Delili fanga min bɛ Yesu ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. A nafa ka bon ka nɔɔrɔ da Ala kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Filipekaw 2:5-11 - Yesu b a yr majigin ani Ala b a kr

2. Matiyu 5:16 - Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la

Yuh.

Ala ye mɔgɔ minnu di a ma, Yesu ye ɲɛnamaya banbali deli.

1: An ye duba sɔrɔ ɲɛnamaya banbali la Yesu Krisita barika la.

2: Ala ka nɛɛma bɛ ɲɛnamaya banbali di an ma Yesu barika la.

1: Yuhana 10:27-28, "Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya banbali di u ma, u tɛna halaki abada, mɔgɔ si tɛna u bɔ ne bolo." ."

2: Romkaw 6:23, "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la."

Yuhana 17.3 Nin ye namaya banbali ye, walisa u ka i dn Ala sbn kelenpe, ani Yesu Krisita, i ye min ci.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala lakika kelenpe ni Yesu Krisita dɔnni nafa kan, ani ko dɔnniya bɛ ɲɛnamaya banbali di.

1. Ka Ala ni Yesu dɔn, o de ye ɲɛnamaya banbali kun ye

2. Fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ, i kana i ɲɛ bɔ o la

1. Matiyu 22:37-39 “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

2. 1 Yuhana 5:11-12 «Ala ye ɲɛnamaya banbali di an ma, ko nin ɲɛnamaya bɛ a Denkɛ la. Denkɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, ɲɛnamaya bɛ o tigi fɛ. Ala Denkɛ tɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, ɲɛnamaya tɛ o la.»

Yuhana 17.4 Ne ye i bonya dugukolo kan, i ye baara min di ne ma, ne ye o ban.

Ala ye baara min di a ma dugukolo kan, Yesu ye o baara dafa.

1. Yesu: Misali dafalen don kanminɛli la

2. Ala ka baara sebaaya Yesu sababu fɛ

1. Efesekaw 2:10 - An ye Ala bololabaara ye, an dana Krisita Yesu la ka baara ɲumanw kɛ, Ala ye minnu labɛn ka kɔn an ɲɛ.

2. Filipekaw 2:5-8 - Aw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la, aw ka hakilina kelen sɔrɔ i n’a fɔ Krisita Yesu: Ale min ye Ala yɛrɛ ye, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min bɛ se ka kɛ a yɛrɛ nafa kama nka, a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta, ka kɛ hadamaden cogo la. Wa, ikomi a sɔrɔla a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma—hali saya gengenjiri kan!

Yuh.

Yuhana bɛ ka Ala deli walisa a ka nɔɔrɔ sɔrɔ ni nɔɔrɔ kelen ye, nɔɔrɔ min tun bɛ a la sani diɲɛ ka kɛ.

1: An bɛɛ welelen don ka nɔɔrɔ sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ, i ko Yesu tun bɛ cogo min na.

2: Yesu bonyalen don sani diɲɛ ka kɛ, wa an fana ka kan ka an cɛsiri o nɔɔrɔ kelen in na.

1: Romɛkaw 8:30 - A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye nɔɔrɔ da olu fana kan.

2: Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma walima kɛwalew la, aw ka fɛn bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

Yuhana 17.6 I ye i tɔgɔ jira mɔgɔ minnu na ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. U ye i ka kuma labato.»

Yesu ye Fa tɔgɔ jira mɔgɔ minnu na Ala ye minnu di a ma ka bɔ diɲɛ kɔnɔ, olu minnu tun ye Ala ta ye ani Ala ye minnu di Yesu ma. U y'a ka kuma labato.

1. Yesu ka sebaaya Ala tɔgɔ jirali la

2. Ala ka dannaya min tɛ wuli a ka mɔgɔw la

1. Romɛkaw 8:31-39 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

Yuhana 17.7 U y’a dn sisan ko i ye fn o fɛn di ne ma, o bɛɛ bɔra e de la.

Yesu sɔnna a ma ko Ala ye fɛn minnu bɛɛ di a ma, olu bɛɛ bɔra Ala de la.

1. Ala dɔnni fanga: An jɔyɔrɔ faamuyali a ka labɛn kɔnɔ

2. Ka an bolo da diɲɛ tununnen dɔ kan: Ala y’an wele ka min kɛ

1. Zaburu 8:3-4 - Ni ne ye i ka sankolow jateminɛ, i bolokɔnincininw ka baara, kalo ni dolow, i ye minnu sigi sen kan. 4 Mɔgɔ ye mun ye, k'i hakili to a la? Mɔgɔ denkɛ, ko i bɛ taa bɔ a ye wa?»

. \_ a ka nɔɔrɔ tanu.

Yuhana 17.8 I ye kuma minnu di ne ma, ne ye olu di u ma. U y'u minɛ, u y'a dɔn tiɲɛ na ko ne bɔra i la, u dalen b'a la ko i de ye ne ci.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Yesu ka kumaw nafa kan, Ala ye minnu di a nɔfɛmɔgɔw ma.

1: Yesu ka kumaw ye Ala ka nilifɛn barikama ye min bɛ se k’an gɛrɛ a la.

2: An ka kan ka Yesu ka kumaw ta kosɛbɛ ani ka baara kɛ n’u ye walisa k’an ka limaniya sabati.

1: 2 Timote 3:16-17 - Sɛbɛnniw bɛɛ bɔra Ala hakili la, wa nafa b’a la ka an kalan tiɲɛ ye ani k’an bila k’a dɔn kojugu min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A b’an latilen ni an filila ani a b’an kalan ko ɲuman kɛli la.

2: Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan.

Yuhana 17:9 Ne b deli u kosn, ne t ne deli di kr, nka i ye minnu di ne ma. sabu u ye e ta ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka kanuya jira a nɔfɛmɔgɔw la ani a ye delili kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ u ye.

1: Yesu ka kanuya min bɛ a nɔfɛmɔgɔw la - Yuhana 17:9

2: Delili fanga - Yuhana 17:9

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: 1 Yuhana 4:19 - An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ.

Yuhana 17.10 Ne ta b= i ta ye, i ta ye ne ta ye. Ne bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ olu de kosɔn.»

Yesu b’a fɔ ko a nɔfɛmɔgɔw bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ ale la ani ko a bolofɛnw bɛɛ ye a nɔfɛmɔgɔw ta ye ani a kɔfɛ.

1. Ka Yesu bonya an bolofɛnw fɛ

2. Yesu bonyalen don anw na

1. Matiyu 6:19-21 - Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛw ye sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

2. 1 Timote 6:17-19 - I ka ci bila nafolotigiw ma nin diɲɛ in kɔnɔ, u kana kuncɛbaya kɛ, wa u kana u jigi da nafolo kan, o min ye nafolo ye, o min ye fɛn ye, nka u ka u jigi da Ala kan, ale min bɛ fɛn bɛɛ di an ma kosɛbɛ an ka nisɔndiya kama. A fɔ u ye ko u ka ko ɲuman kɛ, ka kɛ nafolotigiw ye kɛwale ɲumanw na, ka bolomafaraw di ani ka sɔn ka tila. O cogo la, u na nafolo mara u yɛrɛw ye ka kɛ jusigilan jɔnjɔn ye waati nata kama, walisa u ka se ka ɲɛnamaya minɛ min ye ɲɛnamaya lakika ye.

Yuhana 17.11 Sisan ne t di di la tun, nka ninnu b di la, ne b na i f. Fa senuma, i ye minnu di ne ma, olu mara i tɔgɔ la, walisa u ka kɛ kelen ye i ko anw.

Layini kura Yesu ye Ala deli a ka kalandenw lakanani na ani u ka to kelenya la i ko ale ni Ala tun ye kelen ye cogo min na.

1. Kelenya fanga - Yesu ka delili min kɛra dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya kama, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga ni fanga caman sɔrɔ egilisi kɔnɔ cogo min na.

2. Ala ka lakanani - Ala ka lakanani faamuyali an ye ani an bɛ se ka an jigi da a ka labɛn kan cogo min na.

1. Efesekaw 4:3-6 - Aw ye aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Yuhana 17.12 Ka ne to u f di la, ne ye u mara i tg la. walisa Kitabu ka dafa.

Yesu y’a ka kalandenw mara Ala tɔgɔ la k’a to u fɛ diɲɛ kɔnɔ, fo halakili denkɛ, ka sɛbɛnni dafa.

1. Layidu min b’an tanga: Ala ka sebaaya walisa k’an lakana

2. Kiraya kumaw tiimɛni: Ala ka kuma bɛ dafa cogo min na

1. Heburuw 13:5-6 "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

2. Romɛkaw 8:28-39 "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Yuhana 17.13 Sisan ne nana i ma. Ne bɛ nin kow fɔ diɲɛ kɔnɔ, walisa ne ka nisɔndiya ka dafa u yɛrɛ la.

Yesu bɛ kuma a nɔfɛmɔgɔw fɛ diɲɛ kɔnɔ walisa ka nisɔndiya lase u ma.

1. Yesu ka nisɔndiya: A ka kɛta sɔrɔli diɲɛ kɔnɔ

2. Yesu: Nisɔndiya lakika sɔrɔyɔrɔ

1. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; Ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.» I ka dususuma ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara. aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ladɔnniya Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Yuhana 15:11 - Ne ye nin kow f aw ye, walisa ne ka ɲagali ka k aw la, ka aw ka ɲagali dafa.

Yuhana 17.14 Ne ye i ka kuma di u ma. Diɲɛ y'u koniya, katuguni u tɛ diɲɛ ta ye, i ko ne fana tɛ diɲɛ ta ye cogo min na.

Diɲɛ bɛ mɔgɔ minnu kɔniya, olu tɛ diɲɛ ta ye, i ko Yesu tɛ diɲɛ ta ye cogo min na.

1. Diɲɛ bɛ se k’an koniya, nka an ka dannaya min bɛ Yesu la, o bɛna an tanga.

2. An ka kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ, nka an man kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ.

1. 1 Yuhana 4:4–5 - Min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ye.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

Yuhana 17.15 Ne t'a deli ko i ka u labɔ diɲɛ kɔnɔ, nka i ka u tanga kojugu ma.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 17:15 la, o bɛ kuma Ala ka a ka mɔgɔw lakanani kan ka bɔ kojugu la.

1. "Matigi ka lakanani: Ka i jigi da Ala ka fanga kan juguya diɲɛ kɔnɔ".

2. "Lakanali layidu: Fanga sɔrɔli Ala ka kuma kɔnɔ gɛlɛya waatiw la".

1. Zaburu 91:9-10 - "Katuguni i ye Matigi, ne dogoyɔrɔ, Kɔrɔtalenba, kɛ i sigiyɔrɔ ye, kojugu si tɛna kɛ i la, tɔɔrɔ si tɛna gɛrɛ i sigiyɔrɔ la.

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Yuhana 17.16 U tɛ diɲɛ ta ye, i ko ne fana tɛ diɲɛ ta ye cogo min na.

Yesu bɛ delili kɛ walisa a ka kalandenw kana kɛ diɲɛ kɔnɔmɔgɔw ye, i n’a fɔ ale fana tɛ diɲɛ mɔgɔ dɔ ye cogo min na.

1. Yesu ka deliliw bɛ se k’an bilasira cogo min na ka bɔ diɲɛ kɔrɔbɔliw la

2. An ka gengenjiri ta ani ka tugu Yesu kɔ ka taa ɲɛnamaya senumaya la

1. Matiyu 16:24-26 - Yesu b’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka kan ka ban u yɛrɛ la ka u ka gengenjiri ta ka tugu a kɔ.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

Yuhana 17.17 I ka u saniya i ka ti la, i ka kuma ye ti ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin tiɲɛ ni Ala ka Kuma nafa n’a fanga kan.

1: Ala ka Kuma fanga

2: Tiɲɛ min bɛ mɔgɔ saniya

1: Zaburu 119:160 "I ka kuma ye tiɲɛ ye kabini a daminɛ na, i ka kiritigɛ tilennenw bɛɛ bɛ to badaa."

2: Ntalenw 12:17 "Mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ tilennenya jira, nka seere nkalontigɛla bɛ nanbara jira."

Yuhana 17.18 I ye ne ci diɲɛ la cogo min na, ne fana ye u ci diɲɛ la ten.

Yesu b’a ka kalandenw ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa u ka cidenyabaara kelen kɛ, a cilen tun bɛ min na.

1. Diɲɛ bɛ makɔnɔni na: Yesu ka cidenyabaara bɛ se ka dusu don an yɛrɛw kɔnɔ cogo min na

2. Ciden ka taa baara kɛ: Yesu ka weleli fanga

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2. Kɛwalew 1:8 - “Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.”

Yuhana 17.19 Ne b ne yr saniya u kosn, walisa u fana ka saniya ti la.

Yesu b’a yɛrɛ saniya walisa mɔgɔ wɛrɛw fana ka saniya tiɲɛ barika la.

1. “Saniyali tiɲɛ fɛ” .

2. “Yɛrɛsaraka fanga” .

1. Efesekaw 5:26-27 walisa a ka a saniya, ka a saniya ji ko la ni kuma ye

2. 1 Piɛrɛ 3:15 nka aw dusukunw na, aw ka Krisita Matigi bonya iko a senuma, aw labɛnnen don tuma bɛɛ ka aw lafasa mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, jigiya min bɛ aw kɔnɔ.

Yuhana 17.20 Ne t deli o drn kosn, fo mg minnu na da ne la u ka kuma barika la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka delili kan minnu dara a la kalandenw ka seereya sababu fɛ.

1: Seereya sebaaya - Yesu ye delili ke mgw ye minnu tun bna da a la kalandenw ka seereya barika la.

2: Ka da Ala ka layiduw la - Yesu ye delili ke dannabaaw ye minnu tun bna na a ma a ka kalandenw ka kumaw f, ka Ala ka kantigiya jira a ka layiduw la.

1: Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ.

Yuhana 17.21 Walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye. I ko e, ne Fa, i bɛ ne la cogo min na, ne fana bɛ i kɔnɔ cogo min na, walisa u fana ka kɛ kelen ye an kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma kelenya kan ani cogo min na a b’a to diɲɛ ka da Yesu la.

1. Kelenya fanga: An ka kelenya bɛ se ka Ala ka kanuya jira diɲɛ na cogo min na

2. Fanga min bɛ sɔrɔ jɛ-ka-baara la: An bɛ se k’an ka dannaya jira cogo min na an ka sigida fɛ

1. 1 Yuhana 4:19 - An b kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ.

2. Efesekaw 4:3-6 - Ka cɛsiri bɛɛ kɛ walasa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

Yuhana 17.22 I ye nɔɔrɔ min di ne ma, ne ye o di u ma. walisa u ka kɛ kelen ye i ko anw ye kelen ye cogo min na.

Yesu ye Ala deli walisa a nɔfɛmɔgɔw ka kɛ kelen ye i n’a fɔ ale ni Ala.

1. Kelenya nafa ka bon Krisita la

2. Yesu ka delili fanga

1. Efesekaw 4:3 - Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.

2. Romɛkaw 15:5-6 - Muɲuli ni dusu saalo Ala ka a to aw ka miiri ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka Ala bonya ni hakili kelen ni da kelen ye, an Matigi Yesu Krisita Fa.

Yuhana 17.23 Ne b u la, e fana b ne la, walisa u ka dafa kelen ye. walisa diɲɛ ka a dɔn ko i ye ne ci ka u kanu i ko i ye ne kanu cogo min na.»

Ala ka kanuya min bɛ an na, o dafalen don ani a dafalen don, wa a b’a fɛ k’an fara ɲɔgɔn kan kelenya dafalen na.

1. Kanuya bɛ kelenya kɛ: Ala ka kanuya dafalen sɛgɛsɛgɛ a ka mɔgɔw ye.

2. Kelenya dafalen: Ala ka kanuya sɔrɔli jɛɲɔgɔnya fɛ.

1. 1 Yuhana 4:7-12

2. Galasikaw 3:26-28

Yuhana 17.24 Ne Fa, i ye minnu di ne ma, olu fana ka kɛ ne fɛ ne bɛ yɔrɔ min na. I ye ne nɔɔrɔ min di ne ma, u ka o ye, katuguni i ye ne kanu sani diɲɛ ka daminɛ.

Yesu b Fa Ala deli ko a ye minnu di a ma, olu ka k a f Sankolo la, walisa Fa ye bonya min di a ma, olu ka se ka o seereya.

1. Ala ka kanuya bɛ muɲu waati bɛɛ

2. Nafa min b’a la ka kɛ Sankolo Masaya la

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ, hali ni an tun sara jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ.

Yuhana 17.25 E Fa tilennen, di b ma i dn, nka ne ye i dn, ninw y'a dn ko i ye ne ci.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka dɔnniyaba kan a Fa ko la ani a nɔfɛmɔgɔw ye a ka cidenyabaara faamuya.

1. Fa ka kanuya min tɛ se ka faamuya

2. Fa dɔnni Yesu sababu fɛ

1. Filipekaw 3:8-11 - Ka Krisita dn ani a lakununni sebaaya, a ka t::>r::>g::>w ni a ka t::>r::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n:

2. 1 Yuhana 4:7-12 - Ala ka kanuya dafalen don an na ani ka da a Denc Yesu Krisita tg la

Yuhana 17.26 Ne ye i tg f u ye, ne na o f.

Ala ka kanuya ka kan ka tila dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ walisa k’u gɛrɛ a la.

1. Kanuya fanga: Ala ka kanuya bɛ se ka fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na

2. Ka to a ka kanuya la: Ala ka kanuya dafalen sɔrɔli

1. 1 Yuhana 4:7-21

2. Romɛkaw 5:1-11

Yuhana 18 b Yesu minɛni lakali Getsemane nakɔ la, a ka kiritigɛ sarakalasebaa kuntigi ni Pilate ɲɛkɔrɔ, ani Piɛrɛ ka ban.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu n’a ka kalandenw ye Kidɔn kɔji tigɛ ka taa nakɔ dɔ la, Juda tun b’a dɔn k’u bɛna kɛ yɔrɔ min na, bawo Yesu tun bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n’a ka kalandenw ye. Juda nana nakɔ kɔnɔ ka sɔrɔdasi kulu dɔ ɲɛminɛ ani sarakalasebaa kuntigiw Farisiɛnw ka faama dɔw tun bɛ ni fitinɛ lanpanw marifaw ye. U sera yen tuma min na, Yesu y’a dɔn ko ko bɛɛ bɛna kɛ, a bɔra ka u ɲininka u tun bɛ mɔgɔ min ɲini, o y’a jaabi ko ‘Yesu Nazarɛti.’ Tuma min na a y’a jaabi ko ‘Ne de don,’ u y’u kɔsegin ka bin duguma o kɔfɛ ka ɲininkali kɛ tugun ko jɔn tun bɛ min ɲini, o ye jaabi kelen di k’a fara a kan ko ‘Ni aw bɛ ne ɲini, aw ka nin cɛw bila ka taa’ k’a yɛrɛ ka kuma dafa, mɔgɔ si ma tunun (Yuhana 18:1-9 ).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Simɔn Piɛrɛ y’a ka npan bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baaraden gosi k’a kininbolo tulo tigɛ nka Yesu y’a fɔ a ye ko a ka npan bila yɔrɔ la k’a fɔ ko ‘Ne tɛna jifilen min Fa ye min di ne ma wa?’ O kɔ, sɔrɔdasi minnu minɛna Yesu y’a ɲɛminɛ fɔlɔ Anas facɛman Kayifa sarakalasebaa kuntigiba o san na min tun ye Yahutuw ɲɛmɔgɔw laadi a ka fisa mɔgɔ kelen ka sa mɔgɔw la k’a sɔrɔ Anasi tun bɛ ɲininkali kɛ a la a ka kalandenw ka kalan ko la, o ye jaabi di kɛnɛ kan diɲɛ tun bɛ kalan kɛ batosobaw kɔnɔ tuma bɛɛ Alabatosow kɔnɔ Yahutuw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ minnu na, o ma foyi fɔ gundo mun na ɲininkali ne ɲininka minnu mɛnna min fɔra u ye a dɔn ne ye min fɔ ka kɛ sababu ye ka faama dɔ bila ka a bugɔ k'a ɲininka ni nin cogo in bɛ sarakalasebaa kuntigi jaabi nka Yesu y'a jaabi ni kuma jugu fɔra ka seereya jugu kɛ nka tiɲɛ don mun na ka ne gosi? O kɔ, Anasi ye sarakalasebaa kuntigi Kayaf ci a sirilen na (Yuhana 18:10-24).

Dakun 3nan: O waati la, k’o kɛ, Piɛrɛ tun bɛ ka makɔnɔni kɛ kɛnɛma kɛnɛba kɔnɔ, baarakɛla sunguru dɔ y’a dɔn yɔrɔ min na ko a ye Yesu ka kalanden ye. Nka, Piɛrɛ y'a sɔsɔ k'a fɔ ko ale tɛ ten. O sɔsɔli kɛra siɲɛ fila wɛrɛ hali a dɔnni kɔfɛ Malkɔs somɔgɔ dɔ fɛ min tulo tigɛ Piɛrɛ ye sɔsɔli sabanan kɔfɛ koko ye kulekan bɔ i n’a fɔ a fɔra cogo min na o waati kelen na Yahutuw nana ni Yesu ye ka bɔ Kayaf gofɛrɛnaman ka sigiyɔrɔba la Pilate sɔgɔmada joona fɛ ma don sigiyɔrɔba la a yɛrɛ tanga seli nɔgɔli ma se ka Tɛmɛnkan seli dun o la, Pilate bɔra ka jalaki ɲini mɔgɔ kan min jalakilen don ka kan ni saya ye min dira o waati la tuma min na Pilate y’a fɔ ko kasoden bilali Tɛmɛnkan seli ye Barabasi sugandi sanni ka sapitiri ban (Yuhana 18:25-40).

Yuh.

Yesu n’a ka kalandenw taara nakɔ dɔ la Sedɔn baji da la.

1: A nafa ka bon ka taama ni Yesu ye, ka tugu a senw kɔ ani jɛɲɔgɔnya fanga.

2: Yesu ka majigilenya ani a bɛ se ka kɛ misali ye an bolo cogo min na.

1: Matiyu 11:28-30 - aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

2: Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Yuhana 18.2 Juda min y'a don bolo la, o fana tun b'o yɔrɔ dɔn.

Yesu tun ye surɔfana laban kɛ yɔrɔ min na, Juda tun bɛ o dɔn bawo Yesu tun taara yen n’a ka kalandenw ye siɲɛ caman.

1. A nafa ka bon ka to kantigiya la yɔrɔw ni delinanko kelenw na minnu b’an gɛrɛ Ala la.

2. Juda ye Yesu janfa, o kɛra sababu ye ka Yesu ka delinankow dɔn.

1. Yuhana 18:2

2. Matiyu 26:47-50; Juda ye Yesu janfa ni susuli ye a kɛlen kɔ k’a dɔn garadiw ɲɛkɔrɔ.

Yuh .

Sarakalasebaa kuntigiw ni Farisiɛnw y’a ci Juda ma, a sera ka Yesu minɛ ni cɛw ni fitinɛw ani marifaw ye.

1. An ka kan ka to kantigiya la an ka weleli la hali ni kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw bɛ an na - Yuhana 18:3

2. Yesu ye an ka fanga ni jagɛlɛya misali laban ye ni an bɛ tɔɔrɔ la - Yuhana 18:3

1. Yuhana 16:33 - ? 쏧 ye nin kumaw fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. Diɲɛ kɔnɔ, aw na tɔɔrɔ sɔrɔ. Nka aw ka aw jija; Ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.??

2. Romɛkaw 8:31 - ? 쏻 hat o tuma na, yala an b'a fɔ ninnu ye wa? Ni Ala bɛ anw fɛ, jɔn bɛ se ka kɛ an kɛlɛ???

Yuhana 18.4 Yesu ye ko minnu bna a la, olu b dn, a taara u f ko: Aw b jn de f?

Yesu y'a minɛ ni jagɛlɛya ye, ka jama ɲininka ko: "Aw bɛ jɔn ɲini?"

1. Yesu ye jagɛlɛyaba jira gɛlɛyaw kɔnɔ.

2. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka jagɛlɛya misali la ani ka an jigi da Ala kan.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Heburuw 13:5-6 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, ka wasa i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko : ? 쏧 tɛna i to yen abada, a tɛna i bila abada.??O la sa, an bɛ se k'a fɔ ni jagɛlɛya ye ko ? 쏷 ale Matigi ye ne dɛmɛbaa ye;Ne tɛna siran;madama bɛ se ka mun kɛ ne la???

Yuhana 18.5 U y’a jaabi ko: «Yesu Nazarɛti.» Yesu y'a fɔ u ye ko: «Ne de don.» Juda min y'a janfa, o fana jɔlen tora u fɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 18:5 la, o b’a jira ko Yesu Nazarɛtika de tun don, faamaw nana min minɛ ani ko Juda fana tun bɛ u fɛ.

1: An bɛ se ka an jigi da Yesu kelenpe de kan kisili kama ani Juda tun ye an hakili jigin an yɛrɛ ka janfaw la.

2: Yesu tora kantigiya la a ka cidenyabaara la hali ni a gɛrɛfɛ mɔgɔw ye janfa kɛ.

1: Esayi 53:5-6 "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ. An bɛɛ taara i ko sagaw." an tununnen don, an kelen-kelen bɛɛ y'i kɔdon an yɛrɛ ka sira kan, Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

2: Matiyu 26:47-50 "Ka a to kuma la, Juda, min tun ye tan ni fila la kelen ye janfakɛla tun ye taamasiyɛn dɔ labɛn n'u ye: ? 쏷 ale min ne bɛ susu, o ye cɛ ye;a minɛ.??Ka taa Yesu fɛ o yɔrɔnin bɛɛ, Juda ko, ? 쏥 reetings, Rabi!??ka a susu.Yesu y'a jaabi ko, ? 쏡 o i nana mun de kama, terikɛ.??O kɔ, cɛw taara ɲɛfɛ, ka Yesu minɛ k'a minɛ."

Yuhana 18.6 A y’a fɔ u ye dɔrɔn ko: «Ne de don, u kɔsegira ka bin duguma.»

Yesu y’a yɛrɛ jira mɔgɔw kulu la minnu tun b’a fɛ k’a minɛ, ani siranba ye u minɛ fo u binna duguma.

1. Yesu ka kuntigiya ni a ka sebaaya tɛmɛna an ka faamuyali kan, wa a ka kan ka kɛ sababu ye an ka siran a ɲɛ.

2. An ka kɛwale minnu kɛ Yesu ko la, o ka kan ka kɛ bonya ni kololi ye.

1. Esayi 6:1-5 - Esayi ye Matigi ka nɔɔrɔ ni a ka sebaaya yeli ye.

2. Jirali 1:17-18 - Yesu min bonyalen don ani Yuhana Ciden ka jaabi.

Yuhana 18.7 A ye u ɲininka ko kura ko: Aw bɛ jɔn ɲini? U ko: «Yesu Nazarɛti.»

Romɛ sɔrɔdasiw ye kalandenw ɲininka u bɛ mɔgɔ minnu ɲini, kalandenw y’a jaabi ko u bɛ Yesu Nazarɛtika ɲini.

1. "Ala ka laɲini anw ye: Ka da Yesu la".

2. "Dannaya fanga: Yesu Nazarɛti".

1. Filipekaw 2:5-11

2. Matiyu 11:28-30

Yuhana 18.8 Yesu y’a jaabi ko: «Ne y’a fɔ aw ye ko ne de don.

Yesu b’a ka sebaaya n’a ka kanuya jira a kɛtɔ k’a ka kalandenw lakana.

1: Yesu bɛ kanuya lakika fanga jira ni an bɛ sɔn ka saraka kɛ mɔgɔ wɛrɛw kosɔn.

2: Yesu b’a ka jogo barika jira a kɛtɔ ka mɔgɔ minnu gɛrɛgɛrɛ a la, a bɛ olu lakana.

1: Marka 12:30-31 - "I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ni i hakili bɛɛ ye, ani ni i fanga bɛɛ ye bɛ i n'a fɔ nin ye ko: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Cikan wɛrɛ tɛ yen min ka bon ni ninnu ye."

2: Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka ɲɔgɔn fisa ni bonya ye."

Yuhana 18.9 A ye kuma min f ko: I ye minnu di ne ma, ne ma bɔnɛ u si la, o ka dafa.

Yesu y’a fɔ ko Ala ye tugubaga minnu di a ma, olu si ma tunun.

1. Ala ka lakanani fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka dannaya mara gɛlɛya waatiw la

1. Romɛkaw 8:38-39 ??? 쏤 wala ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.??

2. Zaburu 91:14-16 ??? 쏝 sabu a bɛ ne minɛ kosɛbɛ kanuya la, ne na a kisi; Ne na a lakana, sabu a bɛ ne tɔgɔ dɔn. Ni a ye ne wele tuma min na, ne na a jaabi; Ne na kɛ a fɛ gɛlɛya kɔnɔ. Ne na a kisi ka bonya da a kan. Ni ɲɛnamaya jan ye ne bɛna a wasa ka ne ka kisili jira a la.??

Yuhana 18.10 O tuma la, Simɔn Piɛrɛ tun bɛ ni npan ye, o y’a bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baaraden bugɔ, k’a kininbolo tulo tigɛ. O baaraden tɔgɔ tun ye Malkɔsi ye.

Simɔn Piɛrɛ ye npan bɔ ka sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla kininbolo tulo tigɛ. O baaraden tɔgɔ tun ye Malkɔsi ye.

1. Yesu b’an kalan ko fariyako tɛ o jaabi ye.

2. Ala b’an wele ka an yɛrɛ magow bila kɛrɛfɛ ani ka mɔgɔ wɛrɛw magow bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

1. Matiyu 5:38-39 "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na." Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ.

2. Romɛkaw 12:17-19 "Aw kana mɔgɔ si ka kojugu sara kojugu, nka aw ka miiri ka bonya da mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, ni o bɛ aw bolo, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Kanulenw, aw kana aw hakɛ bɔ abada." aw yɛrɛw, nka a to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.»

Yuhana 18.11 Yesu y’a fɔ Piɛrɛ ye ko: «I ka npan don bɔgɔdaga kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ sinsin Yesu ka sɔnni kan ka tɛmɛ ni Fa ka labɛn ye a ye, hali ni saya bɛ se ka kɛ a la.

1: Yesu ye jagɛlɛya jira ani ko a ye Ala sago kan minɛ, hali ni a tun bɛ saya la.

2: Yesu tun dalen bɛ Ala ka laɲini na ka tɛmɛ a yɛrɛ ka hakilinaw kan.

1: Matiyu 26:39 - A taara dɔɔnin, a y'i biri a ɲɛda la ka delili kɛ ko: «Ne Fa, ni a bɛ se ka kɛ, nin jifilen ka tɛmɛ ne fɛ, o bɛɛ n'a ta, a kana kɛ ne sago la, nka i ko e yɛrɛ bɔgɔbɔgɔ.

2: Filipekaw 2:8 - A ye a yɛrɛ majigin, a ye kan minɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya.

Yuhana 18.12 O tuma la, kɛlɛbolo ni Yahutuw ka kuntigi ni kuntigiw ye Yesu minɛ k'a siri.

Yahutuw kuntigiw y’a minɛ ka Yesu siri.

1. Majigin fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka jaabi la a minɛni ko la

2. Kuntigiya jɔyɔrɔ: Tuma jumɛn na an ka kan ka kanminɛli kɛ ani tuma jumɛn na an ka kan ka kɛlɛ kɛ?

1. Matiyu 26:47-56 ??Yesu minɛni ani Piɛrɛ ka ban

2. Filipekaw 2:5-11 ??Yesu ka kanmineli majiginlen Ala sago la

Yuhana 18.13 A y'a bila ka taa Ana fɔlɔ. Katuguni ale tun ye Kayifa facɛ ye, o min tun ye sarakalasebaa kuntigi ye o san kelen na.

U taara ni Yesu ye Kayifa facɛman Anasi fɛ, ale min kɛra sarakalasebaa kuntigi ye o san na.

1. Yesu: Majigilenya ni kanminɛli misali dɔ

2. Dannaya fanga min bɛ fanga ɲɛkɔrɔ

1. Filipekaw 2:8 - "A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a ye kan minɛ fo ka se saya ma, hali gengenjiri saya."

2. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

Yuhana 18.14 Kaifa tun ye Yahutuw laadi ko a ka fisa mɔgɔ kelen ka sa jama kosɔn.

Kayafa ye laadilikan di Yahutuw ma ko a ka kan ka mɔgɔ kelen sa jama kosɔn.

1: Yesu y’a ni diyagoya di an ma walisa ka kisi an ka jurumuw ma.

2: An ka kan ka sɔn ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw nafa kama, i n’a fɔ Yesu y’a kɛ cogo min na an kosɔn.

1: Filipekaw 2:5-8 - "Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la. a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

2: Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Yuhana 18.15 Simn Pir tugura Yesu la, ani kalanden wr fana, o kalanden dnna sarakalasebaa kuntigi f.

Yuhana 18 ye Yesu minɛni ni a ɲininkali ko la sarakalasebaa kuntigi fɛ. Piɛrɛ ni kalanden wɛrɛ tugura Yesu kɔ ka don sarakalasebaa kuntigi ka so kɔnɔ.

1. Ka tugu Yesu kɔ hali ko gɛlɛnw na.

2. Piɛrɛ ye jagɛlɛya min sɔrɔ ka tugu Yesu kɔ hali ni farati bɛ a la.

1. Matiyu 10:28 - "Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Aw ka siran mɔgɔ ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ."

2. Heburuw 13:5-6 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, ka wasa i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko : ? 쏧 tɛna i to yen abada, a tɛna i bila abada.??O la sa, an bɛ se k'a fɔ ni jagɛlɛya ye ko ? 쏷 ale Matigi ye ne dɛmɛbaa ye;Ne tɛna siran;madama bɛ se ka mun kɛ ne la???

Yuhana 18.16 Nka Piere tora da la kɛnɛma. O kalanden tɔ kelen min tun dɔnna sarakalasebaaw kuntigi fɛ, o bɔra ka kuma da kɔrɔsibaga fɛ ka Piɛrɛ lase.

Piɛrɛ ka kantigiya n’a ka jagɛlɛya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka misali la, min ye kantigiya ni jagɛlɛya ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

2: An bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ k’a dɔn ko Ala bɛna kɛ an fɛ, hali waati gɛlɛnw na, i n’a fɔ a tun bɛ Piɛrɛ fɛ cogo min na.

Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa?

Zaburu 27:1 - Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye; Ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barikaman ye; ne na siran jɔn ɲɛ?

Yuhana 18.17 Npogotigi min tun b da kɔlɔsi, o y’a fɔ Piɛrɛ ye ko: «E fana tɛ nin cɛ ka kalanden dɔ ye wa?» A ko: «Ne tɛ.»

Npogotiginin dɔ ye Piɛrɛ ɲininka ni Yesu ka kalanden don, a banna o la.

1. Nafa min b’a la ka jɔ dannaya la hali ni ko gɛlɛnw bɛ an kan.

2. Jirali sebaaya an ka taama ni Krisita ye.

1. Matiyu 10:32-33 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ."

2. Romɛkaw 10:9-10 - "Ni i y'a fɔ ni i da ye ko ? 쏪 esus ye Matigi ye,??ni i dalen b'a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. I dusukun de fɛ." i dalen b'a la ka jo sɔrɔ, i bɛ i ka dannaya fɔ i da la ka kisi.»

Yuhana 18.18 Baaradenw ni kuntigiw jɔlen tora yen. Katuguni nɛnɛ tun don, u y'u yɛrɛ sumaya.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Piɛrɛ ni Sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛlaw ni a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw jɔlen tora tasuma tasuma lamini na walisa ka u fari sumaya su fɛ.

1. An ka kɛwalew bɛ se ka Yesu ka kanuya duman jira cogo min na.

2. Nafa min b’a la k’an farikolo magow ɲɛ.

1. Matiyu 25:35-36 - "Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye, i ye ne wele ka don".

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya b'a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko ? 쏥 o hɛrɛ la; aw ka aw fari sumaya ani ka balo koɲuman,??nka aw tɛ foyi kɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la?"

Yuhana 18.19 Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka a ka kalandenw ni a ka kalan ko la.

Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu ɲininka a ka kalandenw ni a ka kalan ko la.

1. Yesu ka kanminɛli kuntigiya misali

2. Yesu ka kalansiraw ani u bɛ nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

1. Matiyu 22:16 - "U ye u ka kalandenw ci a ma ni Hɛrɔdikaw ye, k'a fɔ a ye ko: «Karamɔgɔ, an b'a dɔn ko i ye tiɲɛtigi ye, ka Ala ka sira kalan tiɲɛ na, i tɛ hami mɔgɔ si la mɔgɔw ka mɔgɔya tɛ.»

2. Filipekaw 2:1-11 - "Ni dususalo b'a la Krisita la, ni kanuya dusu saalolen dɔ, ni Ni Senu ka jɛɲɔgɔnya dɔ, ni banakɔtaa ni makari dɔw bɛ a la, aw ka ne ka nisɔndiya dafa, ko aw hakili ka to a la, kanuya kelen, ka kɛ kelen ye, ka kɛ hakili kelen na.Fɛn si kana kɛ kɛlɛ wala kuncɛbaya fu fɛ, nka ni yɛrɛmajigin ye, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka tɔw jate ka fisa ni u yɛrɛw ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ.O hakili ka kɛ aw la, o min tun bɛ Krisita Yesu fana na: A kɛlen kɔ ka kɛ Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala ka kɛ kelen ye, nka a y'a yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ, ka a cogo ta a kɛra baaraden ye, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kan minɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya.»

Yuhana 18.20 Yesu y’a jaabi ko: «Ne y’a fɔ diɲɛ ye k’a jɛya. Ne tun bɛ mɔgɔw kalan tuma bɛɛ Alabatoso kɔnɔ ani Alabatosoba kɔnɔ, Yahutuw bɛ taa yɔrɔ min na tuma bɛɛ. Ne ma foyi fɔ gundo la.»

Yesu kumana a ka kalansiraw kan jama ɲɛ na ani kɛnɛ kan Alabatoso kɔnɔ ani Alabatosoba kɔnɔ, nka a ma foyi fɔ gundo la.

1. Da wulilen fanga: Yesu ka misali

2. Yesu ka kalansiraw bɛ nɔ min bila: An bɛ se k’a ka kumaw waleya cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Matiyu 5:13-14 - Aw ye dugukolo kɔgɔ ye. Kabini o waati, a nafa tɛ foyi la, fo ka gɛn ka bɔ kɛnɛma, ka sennatan mɔgɔw sen kɔrɔ.

Yuhana 18.21 Mun na i b ne nyininka? Ne ye min fɔ u ye, aw ye ne lamɛnbagaw ɲininka.

Yesu ye faamaw ɲininka a ka mɔgɔya ko la, ka u ɲɛsin mɔgɔ minnu ma a ka kuma mɛn.

1: An ka kan k’an hakili to an bɛ kuntigiya jaabi cogo min na, ani ka baara kɛ ni Ala ka bilasirali ye tuma bɛɛ.

2: An ka kan ka sɔn ka Ala ka Kuma fɔ ka kuma an nɔ na, an kana an yɛrɛ bila hadamaden siranya la.

1: Efesekaw 6:5-7 - "Jɔndenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelenpe la, i ko Krisita Krisita ka baarakɛlaw, ka Ala sago kɛ ka bɔ u dusukun na, ka baara kɛ ni sago ɲuman ye, i ko Matigi, nka mɔgɔw tɛ.»

2: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Yuhana 18.22 O kuma f= tuma min na, k=l=k=n minnu tun b= yen, olu d= kelen ye Yesu bugɔ ni a bolokɔfɛfɛn ye k'a fɔ ko: «I bɛ sarakalasebaa kuntigi jaabi ten wa?»

O sɔrɔdasi kuntigi ye Yesu bugɔ sabu a ye sarakalasebaa kuntigi jaabi cogo la min ma diya a ye.

1: An man kan ka fariyakow kɛ abada, hali ni an dimina, nka o nɔ na, an man kan ka baro gɛlɛnw ɲɛnabɔ tuma bɛɛ ni nɛɛma, majigilenya ani ɲumanya ye.

2: Yesu ye misali jira an na baro gɛlɛnw ɲɛnabɔcogo kan, hali ni an bɛ fili la, an kɛtɔ ka jaabi di ni nɛɛma ni majigilenya ye.

1: Efesekaw 4:29 - "Kunnafoni tiɲɛnen si kana bɔ aw da la, fɔ min ka ɲi, walisa a ka nɛɛma kɛ a lamɛnbagaw ye."

2: Matiyu 5:38-42 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ɲɛ ye ɲɛ nɔ na, ɲin bɛ ɲin nɔ na. Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana juguya kɛlɛ i kininbolo ɲɛda, i ka tɔ kelen fana kɔsegin a ma...Walisa aw ka kɛ i Fa sankolola denw ye...Aw ka aw juguw kanu, ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka delili kɛ u ye minnu bɛ aw tɔɔrɔ, ka aw tɔɔrɔ.»

Yuhana 18.23 Yesu y'a jaabi ko: Ni ne ye kuma jugu fɔ, i ka ko jugu seereya.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka jaabi hɛrɛma jira fariyakow la, hali k’a sɔrɔ u y’a jalaki cogo jugu la.

1: Tilenbaliya waatiw la, an ka kan ka to hɛrɛ la ani ka an jigi da Ala kan walisa a k’an lafasa.

2: I kana fariyakow kɛ, hali n’a bɛ iko fɛɛrɛ nɔgɔman, nka i ka i jigi da Ala ka sebaaya kan o nɔ na.

1: Matiyu 5:38-39 "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ.

2: Yakuba 1:19-20 "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

Yuhana 18.24 Anasi tun ye a ci sarakalasebaa kuntigi Kayifa ma.

Anasi ye Yesu ci ka taa sarakalasebaa kuntigi Kayifa fɛ.

1. Baara bɛ kɛ ni fanga ye cogo min na ko juguw la

2. Yesu ye muɲuli kɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Kɛwalew 4:23-28 - Piɛrɛ ni Yuhana ka lajɛba ɲɛkɔrɔ

2. Marka 15:1-5 - Yesu Pilate ɲɛkɔrɔ

Yuhana 18.25 Simɔn Piɛrɛ jɔlen tora ka a yɛrɛ sumaya. U y'a fɔ a ye ko: «I fana tɛ a ka kalanden dɔ ye wa?» A banna o la, k'a fɔ ko: «Ne tɛ.»

Simɔn Piɛrɛ tun b’a sɔsɔ ko ale ye Yesu ka kalanden dɔ ye tuma min na mɔgɔw tun b’a kunbɛn.

1. Dannaya barika: Piɛrɛ jɔlen tora cogo min na tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Ni kɔrɔbɔli kɛra, yala i bɛna ban Yesu la wa?

1. Matiyu 26:69-75 (Piɛrɛ b’a sɔsɔ ko a ma Yesu dɔn siɲɛ saba)

2. Luka 22:31-34 (Yesu y’a fɔ Piɛrɛ ye ko a bɛna ban a la)

Yuh.

Sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla dɔ, n’a kɛra a somɔgɔw ye, o ye Piɛrɛ kɔlɔsi nakɔ kɔnɔ ni Yesu ye.

1. Seereya fanga: Piɛrɛ jɔyɔrɔ sɛgɛsɛgɛ Yuhana 18:26 kɔnɔ

2. Ka kalan sɔrɔ Piɛrɛ ka filiw la: Yuhana 18:26 kalan

1. Luka 22:54-62 ??Yesu minɛni Getsemane nakɔ kɔnɔ

2. Matiyu 26:57-68 ??Yesu ka ye Kayifa ni Lajɛba ɲɛkɔrɔ

Yuh.

Yahutuw kuntigiw ye nkalon tigɛ Yesu la ani u taara ni a ye Pilate ɲɛkɔrɔ. Piɛrɛ, Yesu ka kalanden dɔ, tugura a kɔ ani a y’a ɲini k’a lafasa, nka o nɔ na, a banna a la siɲɛ saba sanni kɔnɔnin ka kule.

1: An ka kan ka to kantigiya la Krisita ma tuma bɛɛ, hali ni an yɛrɛw bɛ siran ani an ka barikantanya.

2: An ka kantigiya Krisita ma kɔrɔbɔ, nka an ka kan ka to an jɔlen na.

1: 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

2: Matiyu 26:33-35 - Piɛrɛ y’a jaabi ko : ? 쏷 hali ni u bɛɛ binna i kosɔn, ne tɛna bin abada.??Yesu y'a fɔ a ye ko ? 쏷 ruly, ne b'a fɔ i ye, bi su in yɛrɛ la, sani kɔnɔ ka kule, i na ban ne la siɲɛ saba.??Piɛrɛ y'a fɔ a ye, ? 쏣 ven ni ne ka kan ka sa ni i ye, ne tɛna ban i la!??Ka kalandenw bɛɛ y'o fɔ.

Yuhana 18.28 O tuma la, u taara ni Yesu ye ka bɔ Kayafa ka taa kiritigɛso la. U yɛrɛw ma don kiritigɛso kɔnɔ, walisa u kana nɔgɔ. Nka u ka Tɛmɛnkan seli dun.»

Yesu nana ka bɔ Kayafa ka na kiritigɛso la sɔgɔmada joona fɛ, ani Yahutuw ma don boon kɔnɔ walisa u ka to saniya laada la walisa ka Tɛmɛnkan seli dun.

1. Yesu ka saraka: Yuhana 18:28 kalan

2. Ala ka senuya: Laada saniya nafa

1. Ekisode 12:15-20 - Tɛmɛnkan seli seli laadilikanw

2. Levitike 11:44-45 - Sariya minnu bɛ laadala saniya kan

Yuhana 18.29 Pilate bɔra ka taa u fɛ k'a fɔ u ye ko: «Aw bɛ jalaki jumɛn lase nin cɛ ma?»

Pilate ye Yesu jalakibagaw ɲininka.

1. Yesu ka kan ni an ka bato ye - Yuhana 18:29

2. Ɲininkali minnu bɛ nafa sɔrɔ - Yuhana 18:29

1. 1 Piɛrɛ 2:22 - "A ma jurumu si kɛ, nanbara ma sɔrɔ a da la."

2. Zaburu 34:15 - "Matigi ɲɛ bɛ mɔgɔ tilennenw kan, a tulo bɛ u kulekan mɛn."

Yuhana 18.30 U y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: Ni a tun tɛ kojugukɛla ye, an tun tɛna a don i bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yahutuw ɲɛmɔgɔw kan minnu banna ka sɔn Yesu ma iko Masiya sabu u tun dalen b’a la ko a ye kojugukɛla ye.

1. Dannaya lakika b’a ɲini an fɛ an ka sɔn Yesu ma hali k’a sɔrɔ an yɛrɛw bɛ sigasiga ani ka miiri fɔlɔ.

2. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yahutuw ɲɛmɔgɔw fɛ, an kana kiri tigɛ mɔgɔ dɔ kan sani an k’a faamu a ye mɔgɔ min ye tiɲɛ na.

1. Luka 6:37-40 - ? 쏡 o kana kiri tigɛ, wa i tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. I ka yafa, i na yafa. Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Sabu ni i bɛ sumanikɛlan min kɛ, o bɛna suman i ma.??

2. Romɛkaw 12:1-2 - ? 쏷 o de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ɲɛ kɔrɔ wa? 셲 makari, ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, min senuma ani min ka di Ala ye? 봳 ale de ye i ka bato lakika ni a bɛnnen ye. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, i na se ka Ala min kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma? 셲 bɛna kɛ? 봦 ye ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.??

Yuhana 18.31 Pilate y’a fɔ u ye ko: «Aw ka a minɛ ka kiri tigɛ a kan ka kɛɲɛ ni aw ka sariya ye.» Yahutuw y'a fɔ a ye ko: «A man ɲi an ka mɔgɔ si faga.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Yahutuw ka sariya kan min t’a to u ka mɔgɔ si faga.

1: Yafa fanga - An ka kan ka yafa dege ani ka sɔn ka hinɛ, hali mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ an na, olu ɲɛkɔrɔ.

2: Hinɛ wajibiyalen - An ka kan k’a dɔn ko hinɛ tɛ kanuya wale dɔrɔn ye, nka tilennenya yɔrɔ wajibiyalen don.

1: Matiyu 5:7 - ? 쏝 hinɛtigiw ka dɔgɔ, bawo u na hinɛ sɔrɔ??

2: Efesekaw 4:32 ??? 쏝 e ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka dusu suma, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.??

Yuhana 18.32 Walisa Yesu ka kuma ka tiimɛ, a ye min fɔ, k’a jira ko a bɛna sa saya cogo min na.

Yesu y’a yɛrɛ ka saya fɔ ka kɔrɔ ani o kirayakuma dafara tuma min na a gengenna jiri la.

1. Kirayakumaw fanga: Yesu y’a yɛrɛ ka kiraya kuma tiimɛ cogo min na

2. Yesu ka saya kɔrɔ: A gengenjiri ye a yɛrɛ ka kiraya kuma dafa cogo min na

1. Esayi 53:5-6 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.» An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an kelen-kelen bɛɛ y'i ɲɛsin a yɛrɛ ka sira ma . Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

2. Matiyu 26:39 - A taara yɔrɔ jan dɔɔnin, ka i biri a ɲɛda la ka delili kɛ ko: «Ne Fa, ni a bɛ se ka kɛ, nin jifilen ka tɛmɛ ne fɛ bɔgɔbɔgɔ.

Yuhana 18.33 Pilate donna kiritigɛso kɔnɔ ko kura ka Yesu wele k’a fɔ a ye ko: «E ye Yahutuw ka masakɛ ye wa?»

Pilate ye Yesu ɲininka ni ale ye Yahutuw ka Masakɛ ye.

1: Yesu, an ka Masakɛ, de ye an ka tiɲɛ ni tilennenya sɔrɔyɔrɔ laban ye.

2: I kɛtɔ ka Yesu ka majigilenya misali ladege, i jigi da Ala kan walisa ka tilennenya lasegin.

1: Yuhana 8:32 - ? 쏛 nd aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.??

2: Esayi 9:6-7 - ? 쏤 walima den bangera anw ma, denkɛ bɛ di an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka gofɛrɛnaman ka bonya ni hɛrɛko tɛna ban.??

Yuhana 18.34 Yesu y’a jaabi ko: «I b’a fɔ i yɛrɛ ye wa, wala mɔgɔ wɛrɛw y’o fɔ i ye ne ko la wa?

Yesu ye Pilate ka kuntigiya sɔsɔ a kɛtɔ ka ɲininkali kɛ a ka kuma fɔlen na.

1: An ka kan ka fangatigiw ka fanga sɛgɛsɛgɛ ani k’u sɔsɔ walisa tiɲɛ ka sabati.

2: An ka kan ka ŋaniya dogolenw dɔn tuma bɛɛ fangatigiw ka kumaw ni u ka kɛwalew la.

1: Ntalenw 14:15-16 - ? 쏷 a nɔgɔman dalen bɛ fɛn bɛɛ la, nka hakilitigi bɛ miiri a senw na. Min ye hakilitigi ye, o bɛ a janto a bɛ a kɔdon juguya la, nka naloman ye jatigɛwale ye ani a tɛ a janto a la.??

2: Kolosekaw 1:9-10 - ? 쏤 walima nin kun in na, kabini an ye i ko mɛn don min na, an ma delili dabila i ye. An b'a ɲini Ala fɛ tuma bɛɛ a ka aw fa a sago dɔnniya la Ni Senu bɛ hakilitigiya ni faamuyali bɛɛ kɛ, walisa aw ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka kan ni Matigi ye ani ka a diyabɔ cogo bɛɛ la: ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka bonya Ala dɔnniya la.??

Yuhana 18:35 Pilate y'a jaabi ko: Ne ye Yahutu ye wa? I yɛrɛ ka siya ni sarakalasebaaw kuntigiw ye i don ne bolo.

Pilate ye Yesu ɲininka Yahutu ɲɛmɔgɔw ye jalaki minnu da a kan.

1: Yesu ye jalaki nkalonmaw sɔrɔ ani tɔɔrɔ tilenbaliw, nka a tora ka a jigi da Ala ka labɛn kan.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ??misali la ka jɔ dannaya la hali ni tɔɔrɔ bɛ an kan.

1: Esayi 53:7 - A degunna ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2: Zaburu 27:14 - Matigi makɔnɔ; aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.

Yuhana 18.36 Yesu y'a jaabi ko: Ne ka masaya tè nin diɲɛ ta ye.

Yesu b’a ɲɛfɔ ko a ka masaya tɛ nin diɲɛ kɔnɔ, ani ko a ka baarakɛlaw tɛna Yahutuw kɛlɛ walisa k’a bali ka don u bolo.

1. Yesu ka Masaya: An Matigi ka Ala ka kuntigiya faamuyali

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ka Masaya kɔnɔ: Ka tugu a kɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Kolosekaw 1:13-14 - Katuguni a ye an kisi dibi ka mara ma, ka an don a kanulen Denc ka masaya la, an kunmabli b'an bolo, jurumu yafa.

14. Heburuw 12:28 - O de kosɔn, ikomi an bɛ masaya sɔrɔ min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, an ka barika da Ala ye, o cogo la, an ka Ala bato cogo la min bɛ sɔn ni bonya ni siran ye.

Yuhana 18.37 Pilate y'a ɲininka ko: «O tuma na fɛ, i ye masakɛ ye wa?» Yesu y'a jaabi ko: «I b'a fɔ ko ne ye masakɛ ye.» O de kosɔn ne bangera, o de kosɔn ne nana diɲɛ kɔnɔ, walisa ne ka tiɲɛ seereya kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ na, o bɛ ne kan lamɛn.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka fɔta jira ko ale ye Masakɛ ye, ani ko a bangera walisa ka tiɲɛ seereya kɛ.

1: Yesu ye Tiɲɛ Masakɛ ye

2: Ka seereya kɛ tiɲɛ ko la

1: Yuhana 14:6 - Yesu y'a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ.

2: Efesekaw 4:15 - Nka, ka tiɲɛ fɔ kanuya la, yala ka bonya fɛn bɛɛ la ka kɛ kuntigi ye wa? 봀 hrist ye.

Yuhana 18.38 Pilate y'a fò a ye ko: Tiɲɛ ye mun ye? A y'o fɔ tuma min na, a taara Yahutuw fɛ, k'a fɔ u ye ko: «Ne tɛ jalaki si sɔrɔ a la.»

Pilate ma jalaki foyi sɔrɔ Yesu la nka a bɛ ɲininkali kɛ hali bi a ka kumaw tiɲɛni na.

1: Yesu de la, an b tiɲɛ ni kisili sɔrɔ.

2: Ala ka tiɲɛ bɛna se sɔrɔ tuma bɛɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ sigasiga.

1: Yuhana 14:6 - Yesu y'a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye sira ye, ani tiɲɛ, ani ɲɛnamaya. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2: Zaburu 119:142 - I ka tilennenya ye tilennenya banbali ye, i ka sariya ye tiɲɛ ye.

Yuhana 18.39 Aw ka laadalakow b'a la ko ne ka kelen bila aw ye Tɛmɛnkan seli la.

Pilate ye jama ɲininka n’u b’a fɛ a ka Yesu bila, Yahutuw ka masakɛ, ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka laadalakow ye, n’o ye ka kasoden bila Tɛmɛnkan seli waati la.

1. Yesu bilali Tɛmɛnkan seli waati la, o b’a jira cogo min na ko a ye sebaaya sɔrɔ iko Yahutuw ka masakɛ

2. Nafa min b’a la ka tugu Yahutuw ka laadalakow kɔ: Yesu bilali maana sɛgɛsɛgɛ Tɛmɛnkan seli waati la

1. Esayi 53:7, "A degunna, a tɔɔrɔla, nka a ma a da wuli, a taara ni a ye i ko sagaden fagali la, i ko saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛ kɔrɔ, a ma a da wuli ten." " " .

2. Yuhana 19:1, "O tuma Pilate ye Yesu minɛ k'a bugɔ."

Yuhana 18.40 U bɛɛ pɛrɛnna ko: «Nin cɛ tɛ, fɔ Barabasi.» Barabasi tun ye binkannikɛla ye.

Tɛmɛsira Jama y’a ɲini ko Barbasi ka bila Yesu nɔ na, hali ni Barabasi tun ye binkannikɛla ye.

1. Ka sɔn nɛɛma ma sanni ka jalaki: Ka Barabasi ni Yesu ka sugandili faamu

2. Yesu ka hinɛ ni a ka nɛɛma: Barabasi bilali Yesu nɔ na

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Esayi 53:5-6 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara. An bɛɛ, i n’a fɔ sagaw, an filila, an kelen-kelen bɛɛ y’an ɲɛsin an yɛrɛ ka sira ma; Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

Yuhana 19 bɛ Yesu ka kɔrɔbɔli lakali Pilate ɲɛkɔrɔ, a gengen jiri la, a saya ani a sudon.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Pilate ye Yesu minɛ k’a bugɔ. Sɔrɔdasiw ye ŋɔni masafugulan dɔ firifiri ɲɔgɔn na k’o don a kun na. U ye fini jɛman dɔ don a la ka taa a fɛ siɲɛ caman k'a fɔ a ye ko: «Yahutuw ka masakɛ, foli!» U y'a bugɔ a ɲɛda la. O tɔɲɔli bɛɛ n’a ta, tuma min na Pilate ye Yesu jira jama ɲɛkɔrɔ k’a fɔ ko ‘cɛ filɛ nin ye!’ u bɛ gengenjiri ɲini Pilate b’a sinsin a kan ko a ma basigi jalaki jalaki nka Yahutuw b’a fɔ ko sariya ka kan ka sa k’a fɔ ko Denkɛ Ala ye nin mɛn Pilate siranna ka tɛmɛn fɔlɔ kan a y’a ɲini ka hɔrɔnya nka Yahutu ɲɛmɔgɔw y’a sinsin a kan ko mɔgɔ o mɔgɔ y’a yɛrɛ sigi masakɛ ye, o bɛ Sesar kɛlɛ (Yuhana 19:1-12) .

Dakun 2nan: Yahutu ɲɛmɔgɔw ka o fɔlen kɔfɛ, Pilate ye Yesu labɔ ka taa a sigi kiritigɛyɔrɔ la min bɛ wele ko Kabakurun siraba (Aramikikan na, Gabbatha). Labɛn don don Tɛmɛnkan seli don don lɛrɛ wɔɔrɔnan na Yahutuw y’a fɔ ko ‘aw ka Masakɛ filɛ nin ye’ nka u pɛrɛnna ko ‘Aw ka bɔ a la! A gengen jiri la!' Pilate ye o ɲininka ko: ‘Ne na i ka Masakɛ gengen jiri la wa?’ Sarakalasebaa kuntigiw y'a jaabi ko: Masakɛ wɛrɛ t'an fɛ ni Sezari tɛ.' A laban na, u y’u gengen jiri la o kɛra min tɔgɔ ye ko Kungolo (Gɔlgota) yen kuruwa sɔgɔlen bɛ mɔgɔ fila wɛrɛw fɛ kelen fan fila bɛɛ Yesu cɛmancɛ sanfɛ kunkolo kunnafoni kalanna ‘Yesu Nazarɛti masakɛ Yahutuw’ sɛbɛn Heburukan Latin Gɛrɛki sarakalasebaa kuntigiw ye daɲɛw sɔsɔ nka Pilate ye min sɛbɛnnen jaabi (Yuhana 19:13-22 la).

Dakun 3nan: I n'a fɔ Yesu dulonna gengenjiri la sɔrɔdasiw ye finiw tila ka kala tila ka sɛbɛnni dafa k'a sɔrɔ a jɔlen bɛ gengenjiri da la ba ba balimamuso Mariyama muso Klopa Mariyama Magadala ye ba kalanden kanulen ko muso yan denkɛ kalanden yan ba ka bɔ waati kalanden ta ka don so kɔnɔ a kɛlen kɔ ka fɛn bɛɛ dɔn sisan a banna ka dafa sɛbɛn ko minnɔgɔ di diwɛn vinigari sujilen ɛponji hisopi kɔrɔta da sɔrɔ minfɛn ko ban k'i biri kunkolo di hakili ma kabini tile labɛnni farikolow tora kuruwa lafiɲɛ don surunya ɲininkali senw farikolo karilenw jiginna sɔrɔdasiw y'o kɛ ten sonw fan fila bɛɛ sɔrɔla kaban salen ma senw kari o nɔ na u ye kɛrɛfɛ tama tigɛ ka na ni barika bɔli joli ji ye nin kow kɛra walasa sɛbɛnni ka dafa ba kelen a kolo bɛna kari dɔ wɛrɛ ko bɛna filɛ kelen u ye sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ Yusufu Arimatea ye yamaruya ɲini ka farikolo ta min sɔnna Nikodemu nana ni ɲagami mire aloes kilo kɛmɛ ɲɔgɔn girinya ye farikolo siri strips linen spices manner Yahutuw ka sudon laada yɔrɔ la nakɔ gengenlen yɔrɔ min na kaburu kura kelen bilala hali bi sabu Yahutuw ka don Labɛn kaburu kɛrɛfɛ laid there ending chapter (Yuhana 19:23-42).

Yuhana 19.1 Pilate ye Yesu minɛ ka a bugɔ.

Pilate ye Yesu bugɔ.

1: Yesu ye tɔɔrɔ muɲu an ka kisili kosɔn, an tun tɛ se ka miiri min na.

2: Yesu ka kanuya fanga min jirala a ka sɔnni fɛ ka tɔɔrɔw ta a yɛrɛ kan.

1: Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

2: 1 Piɛrɛ 2:24 - "A yɛrɛ ye an ka jurumuw ta a farikolo la gengenjiri la, walisa an ka sa jurumuw kama, ka ɲɛnamaya tilennenya kosɔn, aw kɛnɛyara a joginw fɛ."

Yuhana 19.2 Sɔrɔdasiw ye ŋaniyajuguw ka masafugulan dɔ don a kun na, ka fini bilenman dɔ don a la.

Nin tɛmɛsira bɛ sɔrɔdasiw ɲɛfɔ minnu ye Yesu masafugulan don ni ŋaniw ka masafugulan ye ani fini bulama.

1. Kɔnɔw ka masafugulan: Majigilenya ni tɔɔrɔ taamasyɛn

2. Tilennenya fini donli: Misali min ka kan ka tugu

. ka kɛ baarakɛla cogo ta ye, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.”

2. Romɛkaw 5:8 - “Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.”

Yuhana 19.3 A ko: «Yahutuw ka masakɛ, foli! U y'a bugɔ ni u bolow ye.

Pilate y’a ɲini jama fɛ n’u ka kan ka Yesu bila walima n’u tɛna a bila, u pɛrɛnna ko a ka gengen jiri la. O kɔfɛ, Pilate ye Yesu tulo geren k’a fɔ ko: “Yahutuw ka masakɛ, foli!” jama y'a bugɔ ni u bolow ye.

1. Yesu ka tɔɔrɔ ni a ka saraka

2. Jama ka fanga

1. Esayi 53:7-8 A tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ, nka a ma a da wuli. a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2. Matiyu 26:67-68 O kɔ, u ye daji da a ɲɛda la ka a gosi ni u bolow ye. Dɔ wɛrɛw y’a bugɔ k’a fɔ ko: “Kiraya fɔ an ye, Masiya. Jɔn de ye i gosi?”

Yuh.

Pilate, a ma jalaki foyi sɔrɔ Yesu la kɔfɛ, a y’a labɔ jama cɛma walisa olu fana k’a dɔn ko a jalakibali don.

1. Yesu ka jalakibaliya: Pilate ka kɛwalew bɛ kuma ni kanba ye cogo min na ka tɛmɛ kumaw kan

2. Hakilila sebaaya: Pilate ka se ka jalakibaliya dɔn

1. Esayi 53:9 - Kaburu dɔ dira a ma ni mɔgɔ juguw ye, ani nafolotigiw a ka saya la, hali ni a ma fariyako si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la.

2. Matiyu 27:11-14 - Yesu y’i jɔ gɔfɛrɛnɛrɛ ɲɛ kɔrɔ, gɔfɛrɛnɛrɛ y’a ɲininka ko: “E ye Yahutuw ka masakɛ ye wa?” Yesu ko: “Aw y’o fɔ.” Nka sarakalasebaaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw y'a jalaki tuma min na, a ma jaabi foyi di. O kɔ, Pilate y'a fɔ a ye ko: «U bɛ seereya minnu kɛ i ko la, i t'o mɛn wa?» Nka a ma jaabi foyi di a ma, hali jalaki kelen, fo gofɛrɛnaman kabakoyara kosɛbɛ.

Yuhana 19.5 Yesu bɔra, ŋani masafugulan ni fini bilenman don. Pilate y'a fɔ u ye ko: «Cɛ filɛ!»

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Yesu tun bɛ Pilate ɲɛkɔrɔ, a tun bɛ ni ŋaniw ka masafugulan ye ani fini bilenman dɔ.

1. "Krista ka majigin: Yesu ka tɔɔrɔ minɛ".

2. "Krista ka bonya: Masakɛ don hadamadenw cɛma".

1. Esayi 53:3-5 - Mɔgɔw bɛ a mafiɲɛya ani ka ban a la, dusukasibaga ani dusukasi dɔnbaga. An y’an ɲɛda dogo a la, i n’a fɔ a bɛ fɔ cogo min na; U tun bɛ a mafiɲɛya, wa an tun tɛ a bonya.

4. Filipekaw 2:5-8 - Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la, o ka kɛ aw la, ale min tun bɛ Ala cogo la, a ma a jate binkanni ye ka kɛɲɛ ni Ala ye, nka a y'a yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ, ka ta jɔnkɛ cogo la, ka na mɔgɔw bɔɲɔgɔnko la. Wa a sɔrɔla a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma, hali gengenjiri saya.

Yuhana 19.6 Sarakalasebaa kuntigiw ni kuntigiw y’a ye tuma min na, u pɛrɛnna ko: «A gengen jiri la, k’a gengen jiri la.» Pilate y'a fɔ u ye ko: «Aw ka a minɛ ka a gengen jiri la, katuguni ne tɛ jalaki si sɔrɔ a la.»

Sarakalasebaa kuntigiw ni kuntigiw y’a ɲini Yesu ka gengen jiri la, nka Pilate ma jalaki foyi sɔrɔ a la.

1. Yesu jalakibali: Hakilijagabɔw cɛ jalakibali ka tɔɔrɔ kan

2. Ka fili sɔrɔ Yesu la: Sarakalasebaa kuntigi ka gengenjiri ɲinini sɛgɛsɛgɛli

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Yuhana 19.7 Yahutuw y’a jaabi ko: «Sariya b’an bolo, a ka kan ka sa an ka sariya barika la, katuguni a y’a yr k Ala Denc ye.»

Yahutuw y’a fɔ ko Yesu ka kan ka sa ka kɛɲɛ ni u ka sariya ye, i ko a y’a jira cogo min na ko ale ye Ala Denkɛ ye.

1. Ka ban Yesu ka Ala-ka-marako la: Dannabaliya kɔlɔlɔw

2. Dannaya fanga: Ka da Yesu la iko Ala Denkɛ

1. Esayi 53:3-6 - A mafiɲɛya ani a banna mɔgɔw fɛ, dusukasibaga ani dusukasi dɔnbaga; Mɔgɔw b'u ɲɛda dogo min na, a mafiɲɛya, an m'a bonya.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

Yuhana 19.8 Pilate ye o kuma mɛn tuma min na, a siranna kosɛbɛ.

Pilate dusu tiɲɛna kosɛbɛ Yesu ka kumaw fɛ.

1. Siran fɛn dɔnbali ɲɛ: Yesu ka kumaw sɛgɛsɛgɛli Pilate ye

2. Dannaya fanga: Pilate ye jaabi min di Yesu ma, an k’o faamu

Ka tigɛ-

1. Matiyu 27:22-26 - Pilate ka ɲɔgɔnye ni Yesu ye sani a ka gengen jiri la

2. Heburuw 11:1-3 - Minnu tɛmɛna an ɲɛ, olu ka dannaya

Yuhana 19.9 A donna kiritigEso la kosebe ka Yesu ɲininka ko: «I bɔra min?» Nka Yesu ma jaabi foyi di a ma.

Pilate ye Yesu ɲininka a bɔra yɔrɔ min na, nka Yesu ma jaabi di.

1. Makun fanga - Yesu ka makun nafa sɛgɛsɛgɛli Pilate ka ɲininkali ɲɛkɔrɔ.

2. Dannaya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ - Ka Yesu ka dannaya barika sɛgɛsɛgɛ Pilate ka ɲininkaliw ɲɛkɔrɔ.

1. Ntalenw 17:28 - Hali hakilintan min bɛ a makun, o bɛ jate hakilitigi ye; n'a y'a dawolo datugu, a bɛ jate hakilitigi ye.

2. Matiyu 27:12-14 - Sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw y’a jalaki tuma min na, a ma jaabi foyi di. O kɔ, Pilate y'a ɲininka ko: «U bɛ seereya min fɔ i kama, i ma o mɛn wa?» Nka Yesu ma jaabi si di, hali jalaki kelen ma, o kɛra sababu ye ka gɔfɛrɛnɛrɛ kabakoya kosɛbɛ.

Yuhana 19.10 Pilate y’a fɔ a ye ko: «I tɛ kuma ne fɛ wa?» I m'a dɔn ko se bɛ ne ye ka i gengen jiri la, ka se ka i bila wa?

Pilate ye Yesu ɲininka, k’a ɲininka n’a b’a dɔn fanga min bɛ Pilate bolo ka a gengen jiri la walima k’a bila.

1. Sugandili fanga: Yesu ye Pilate ka ɲininkali jaabi cogo min na, o kalan

2. Fanga lakika: Yesu ye jaabi min di Pilate ma gɛlɛyabaw ɲɛkɔrɔ, o sɛgɛsɛgɛ

1. Matiyu 27:11-26 - Pilate ka jɛɲɔgɔnya ni sarakalasebaa kuntigiw ani jama ye, ka fara a ka desizɔn kan ka Yesu gengen jiri la.

2. Filipekaw 2:5-8 - Yesu ka majigilenya ni kanminɛli miiriya tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

Yuhana 19.11 Yesu y'a jaabi ko: I tun t se ka se ka ne kr ni a ma di i ma ka b sankolo la.

Yesu b’a jira ko Ala ka masabaya ka bon ni dugukolo kan fanga ye.

1. Ala bɛ a kun na tuma bɛɛ

2. Janfa ka jurumu

1. Romɛkaw 13:1, "Mɔgɔ bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. Sabu sebaaya si tɛ Ala ta kɔ. Sebaaya minnu bɛ yen, olu sigilen don Ala fɛ."

2. Ntalenw 17:15, "Mɔgɔ min bɛ jo di mɔgɔ juguw ma, ani min bɛ mɔgɔ tilennenw jalaki, olu fila bɛɛ ye ko haramulenw ye Matigi ɲɛ kɔrɔ."

Yuhana 19.12 Kabini o waati, Pilate y'a ɲini ka a bila, nka Yahutuw pɛrɛnna k'a fɔ ko: «Ni i ye nin cɛ bila ka taa, i tɛ Sesar teri ye.

Yahutuw tun b’a ɲini ka Pilate degun walisa a ka Yesu faga, k’a fɔ ko n’a y’a bila, a tɛna kɛ Sesar teri ye.

1. An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka kantigiya kɛ kuntigiw ye, musaka mana kɛ cogo o cogo.

2. An ka kan k’a dɔn ko an filankuruw ka degun fanga ka bon ani o bɛ se ka nɔ bila an ka latigɛw la cogo min na.

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2. Talenw 29:25 - Mɔgɔ siran bɛ na ni jaan ye, nka mɔgɔ o mɔgɔ y'a jigi da Matigi kan, o tigi bɛ lafiya.

Yuhana 19.13 Pilate ye o kuma mɛn tuma min na, a nana ni Yesu ye ka i sigi kiritigɛso la, yɔrɔ min bɛ wele ko siraba, nka Heburukan na, Gabata.

U nana ni Yesu ye Pilate ɲɛ kɔrɔ, ka sigi kiritigɛso la Gabata.

1: Mun na Yesu ye kiritigɛla tilennen ye

2: Pilate ka kuntigiya fanga

1: Efesekaw 2:2-3 aw tun bɛ taama cogo min na fɔlɔ ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ taamacogo ye, ka kɛɲɛ ni fiɲɛ fanga kuntigi ka fɔta ye, hakili min bɛ baara kɛ sisan kanminɛbaliya denw na

2: Esayi 53:5 Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan; An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

Yuhana 19.14 Tɛmɛnkan seli labɛnna, a y'a fɔ Yahutuw ye ko: «Aw ka masakɛ filɛ!»

Tɛmɛnkan seli labɛn don min na, Yesu y’a fɔ Yahutuw ye ko ale de ye u ka Masakɛ ye.

1. Masakɛw ka masakɛ: Yesu Masiya

2. A kununna: Yesu ka lakununni ani a ka masaya

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ.

2. Jirali 19:16 - Tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a ka finiw ni a cɛmancɛ la ko: «MASAKƐW KA MASAKƐ, ani Matigiw ka Matigi.

Yuhana 19.15 Nka u pɛrɛnna ko: «Aw ka bɔ yen, aw ka a gengen jiri la.» Pilate y'a fɔ u ye ko: «Ne na aw ka masakɛ gengen jiri la wa?» Sarakalasebaaw kuntigiw y'a jaabi ko: «Masakɛ si t'an fɛ ni Sesar tɛ.»

Sarakalasebaa kuntigiw banna ka sɔn Yesu ma k’a kɛ u ka Masakɛ ye, o nɔ na, u y’a fɔ ko Sesar dɔrɔn de b’u kuntigi ye.

1. "Fara min bɛ ka ban Yesu la ka kɛ masakɛ ye".

2. "Ka ban Yesu ka kuntigiya musaka".

1. Matiyu 27:22-23 - "O tuma na, kasoden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ u fɛ, o tɔgɔ ko Barabasi. O de kosɔn, u lajɛra ɲɔgɔn fɛ tuma min na, Pilate y'a fɔ u ye ko: «Aw b'a fɛ ne ka jɔn bila aw ye? Barabasi, walima Yesu min bɛ wele ko Krisita." ?"

2. Yuhana 18:33-38 - "Pilate donna kiritigɛso kɔnɔ ko kura, ka Yesu wele k'a fɔ a ye ko: «I ye Yahutuw ka masakɛ ye wa? Yesu y'a jaabi ko: «I bɛ nin fɔ i yɛrɛ de la wala mɔgɔ wɛrɛw ye o fɔ.» I ka o fɔ ne ko la?’ Pilate y’a jaabi ko: «Ne ye Yahutu ye wa? I yɛrɛ ka siya ni sarakalasebaaw kuntigiw y’i don ne bolo.

Yuhana 19.16 O tuma la, a y’a don u bolo walisa u ka gengen jiri la. U ye Yesu minɛ k'a ta ka taa.

Romɛ sɔrɔdasiw taara ni Yesu ye ka taa a gengen jiri la Pilate y’a don u bolo kɔfɛ.

1. I yɛrɛ di fanga: Ka a dege ka Yesu bila ani ka tugu Yesu kɔ

2. Kunmabli sɔngɔ: Yesu nɔfɛta musaka

1. Matiyu 16:24-25 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ.

2. Filipekaw 2:8 - Ka sɔrɔ a yecogo la i ko cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma—hali saya gengenjiri kan!

Yuhana 19.17 A ye a ka gengenjiri ta ka taa yɔrɔ la min bɛ wele ko kunkolo yɔrɔ, o bɛ wele Heburukan na ko Golgota.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka gengenjiri ta ka taa yɔrɔ la min bɛ wele ko Gɔlgota.

1. Kurucɛ: Fanga ni se sɔrɔli taamasyɛn

2. Se min b’an ka ɲɛnamaya di Ala ma

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Filipekaw 2:8 - Wa a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Yuh.

Yesu gengenna jiri la kojugukɛla fila cɛ Gɔlgota.

1. Yesu ka saraka: Yɛlɛmabaliya misali dɔ

2. Yesu gengenna jiri la: Ala ka kanuya jiracogo

1. Efesekaw 5:2: "Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita fana ye an kanu cogo min na, ka a yr di an kosn ka k saraka ni saraka ye Ala ye, ka k ni duman duman ye."

2. Esayi 53:4-5: "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ : an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye."

Yuhana 19:19 Pilate ye tɔgɔ sɛbɛn ka o bila gengenjiri kan. Sɛbɛnni kɛra ko: «Yesu Nazarɛti, Yahutuw ka masakɛ.»

Pilate ye tɔgɔ dɔ sɛbɛn min ko "Yesu Nazarɛti, Yahutuw ka masakɛ" k'o bila gengenjiri kan.

1: Pilate ka kumaw fanga b’a jira an na ko Yesu ka danyɔrɔ tiɲɛ kun ye ka weleweleda.

2: Yesu tun tɛ cɛ dɔrɔn ye, nka masakɛ tun don ani a nafa ka bon ka o dɔn ani ka bonya da a kan.

1: Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2: Filipekaw 2:9-11 - O de y'a to Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

Yuhana 19:20 O tɔgɔ in tun bɛ Yahutu caman kalan, katuguni Yesu gengenna jiri la yɔrɔ min na, o tun ka surun dugu la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma tɔgɔ min sɛbɛnna Yesu ka gengenjiri sanfɛ, o min sɛbɛnna Heburukan, Gɛrɛkikan ani Latinkan na, ani Yahutu caman ye o kalan.

1. Yesu ka gengenjiri: Ala ka kanuya taamasyɛn

2. Yesu ka gengenjiri: Kisili taamasyɛn don mɔgɔw bɛɛ bolo

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Galasikaw 3:13 - Krisita ye an kunmabɔ ka bɔ sariya danga la, a kɛtɔ ka kɛ danga ye an bolo, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ dulonna bere la, dangalen don.”

Yuhana 19.21 Yahutuw ka sarakalasebaaw kuntigiw y’a fɔ Pilate ye ko: «I kana sɛbɛn kɛ ko Yahutuw ka masakɛ. nka a y'a fɔ ko: «Ne ye Yahutuw ka masakɛ ye.»

Yahutuw ka sarakalasebaa kuntigiw y'a ɲini Pilate fɛ ko a kana "Yahutuw ka masakɛ" sɛbɛn taamasyɛn dɔ kan Yesu ye, nka a ka Yesu fɔ ko "Ne ye Yahutuw ka masakɛ ye".

1. Yesu ka masaya: Kuntigiya laban

2. An ye jaabi min di Yesu ka masaya ko la: Ka kololi ni kanminɛli kɛ

1. Zaburu 2:10-12 - “Sisan, masakɛw, aw ka kɛ hakilitigiw ye. Dugukolo kuntigiw, aw ka lasɔmi. Aw ka baara kɛ Matigi ye ni siran ye, ka ɲagali ni yɛrɛyɛrɛ ye. Aw ka Denkɛ susu, walisa a kana dimi, aw ka halaki sira la, katuguni a ka diminya bɛ wuli joona. Minnu bɛ dogo a la, olu bɛɛ ye dubadenw ye.”

2. Daniɛl 4:34-35 - «Tile labanw na, ne Nebukadnezar ye ne ɲɛ kɔrɔta sankolo la, ne hakili seginna ne ma, ka Duba Kɔrɔtalenba ye, ka min tanu ani ka bonya da a kan, min bɛ balo badaa, bawo a ka masaya ye masaya banbali ye, a ka masaya bɛ to ka bɔ mɔgɔw la ka taa mɔgɔw la. dugukolo kan sigibagaw bɛɛ jate tɛ foyi ye , wa a bɛ kɛ ka kɛɲɛ n'a sago ye sankolo kɛlɛbolow ni dugukolo sigibagaw cɛma ; Mɔgɔ si tɛ se k’a bolo bali wala k’a fɔ a ye ko: ‘I ye mun kɛ?’”

Yuhana 19:22 Pilate y’a jaabi ko: «Ne ye min sɛbɛn, ne ye o sɛbɛn.»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Pilate ye desizɔn min ta ka jɔ a ka sɛbɛnni na, wa a kana jɔrɔ jama ka ɲininiw fɛ.

1. "Sɔrɔ min bɛ ka jɔ i ka dannayakow la".

2. "I bɛ se ka to i ka dannayakow la cogo min".

1. Romɛkaw 5:3-5 - "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nɔɔrɔ da an ka tɔɔrɔw fana na, bawo an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ timinandiya, timinandiya, jogo;ani jogo, jigiya. ani jigiya. kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

2. 2 Timote 1:7 - "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni hakili ɲuman di an ma."

Yuhana 19.23 Sɔrɔdasiw ye Yesu gengen jiri la tuma min na, u y'a ka finiw ta ka tila tila naani, sɔrɔdasi kelen-kelen bɛɛ tila. A ka fini fana tun don, o fini tun ma tigɛ, a tun sirilen bɛ ka bɔ a sanfɛla la ka taa a fan bɛɛ la.

Sɔrɔdasiw ye Yesu ka finiw tila ɲɔgɔn cɛ a gengen jiri la. A ka jatigila tun tɛ ni fini ye, a tun sirilen bɛ ka bɔ sanfɛ ka jigin.

1. Majigilenya fanga: Yesu ye a yɛrɛ majigin saya kɔrɔ gengenjiri kan, o y’a jira ko a ka sebaaya ka bon ani a ka kanuya min bɛ an na.

2. Saraka nafolo: Yesu ye a ka finiw saraka sɔrɔdasiw ye, o b’a jira an na ko se bɛ an ye ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw kosɔn.

1. Filipekaw 2:8 - "A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma—hali saya gengenjiri kan!"

2. Matiyu 5:40 - "Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka i sendon ka i ka fini ta, a ka i ka fini fana ta."

Yuhana 19.24 U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «An kana a tigɛ, nka an ka kala da a ye, a na kɛ mɔgɔ min ta ye, walisa Kitabu ka dafa, o min ko: «U ye ne ka finiw tila u cɛma, u ye ne ka finiw tila u cɛma.» ka kalata kɛ. Sɔrɔdasiw ye o kow kɛ.

Sɔrɔdasi minnu tun bɛ Yesu gengen jiri la, olu y’a latigɛ ka kala da a ka finiw kama, walisa Kitabu ka dafa.

1. Ala ka labɛn dafalen: Ka dege ka da a ka masabaya la

2. Ka i niyɔrɔ dafa Ala ka maana kɔnɔ

1. Esayi 53:12 O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔba ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye. katuguni a y'a ni bɔn fo ka se saya ma. A ye mɔgɔ caman ka jurumu ta ka delili kɛ jurumukɛlaw ye.

2. Zaburu 22:18 U ye ne ka finiw tila u cɛma, ka kala da ne ka finiw kan.

Yuhana 19.25 A ba ni a ba balimamuso Mariyama, Kleofasi muso, ani Mariyama Magadala, Yesu ka gengenjiri da la.

Yesu ka gengenjiri la, a ba Mariyama, a ba balimamuso Mariyama, Kleofasi muso, ani Mariyama Magadala tun jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ.

1. Mariyama ni musow ka kantigiya gengenjiri la

2. Denbaya ka fanga gɛlɛya waatiw la

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. Zaburu 34:19 - "Mɔgɔ tilennen bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ, nka Matigi b'a kisi u bɛɛ ma."

Yuhana 19.26 Yesu ye a ba ni a ka kalanden min kanu, u jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ tuma min na, a y’a fɔ a ba ye ko: «Muso, i denkɛ filɛ!

Yesu, k'a to gengenjiri la, a ye a ba ni a ka kalanden min kanu, a y'o filɛ, a y'a fɔ a ba ye ko: «Muso, i denkɛ filɛ!»

1. Krisita ka kanuya: Yesu y’a ka kanuya jira cogo min na ka ɲɛsin a ba ma ani a ka kalanden ma

2. Yesu ka kumaw fanga: Yesu ka kuma labanw tun bɛ kuma caman fɔ cogo min na

1. Matiyu 10:37, “Mɔgɔ min bɛ a fa wala a ba kanu ka tɛmɛ ne kan, o man kan ni ne ye. Min bɛ denkɛ wala denmuso kanu ka tɛmɛ ne kan, o man kan ni ne ye.”

2. Yuhana 15:13, “Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni a y’a ni di a teriw kosɔn.”

Yuhana 19.27 A y'a fò a ka kalanden ye ko: «I ba fil!» Kabini o waati la, o kalanden taara n'a ye a yɛrɛ ka so.

Yesu y’a ba kalifa a ka kalanden dɔ bolo, ka taa n’a ba ye so.

1. Kalifa fanga: Ka dege ka da Yesu la

2. Kanuya nilifɛnba: An bɛ mɔgɔ minnu kanu, an k’an janto olu la

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

Yuhana 19.28 O kɔfɛ, Yesu y’a dɔn ko fɛn bɛɛ dafara sisan, walisa Kitabu ka dafa, a ko: «Mɔgɔnɔgɔ bɛ ne la.»

Yesu sɔnna a ka minnɔgɔ ma, wa a y’a fɔ ko Bibulu tɛmɛsira bɛ se ka dafa.

1. Ala ka laɲini dafa fanga: Yesu ka kalan min bɛ Yuhana 19:28 la

2. Krisita ka saraka: Yesu ka minnɔgɔ sɛgɛsɛgɛli Yuhana 19:28 kɔnɔ

1. Zaburu 22:15 - «Ne fanga jalen don i ko daga, ne nɛnkun bɛ nɔrɔ ne dawolo la. i ye ne da saya buguri la.»

2. Esayi 53:7 - «A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, nka a ma a da wuli; a taara i ko sagaden fagali la, i n’a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, a ma a da wuli ten.”

Yuhana 19.29 Minɛn dɔ tun bɛ yen min falen bɛ vinigari la, u ye sɔgɔsɔgɔninjɛ dɔ fa vinigari la, ka o don hizopu kan ka o don a da la.

Vinigari dira Yesu ma ɛponji kan k’a to gengenjiri la.

1. Yesu ka saraka ani a ka hinɛ hadamadenya la

2. Yesu ka saya ani an ka kisili

1. Esayi 53:4-5 - “Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasi muɲu, ka an ka dusukasi ta. O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.”

2. Filipekaw 2:8 - "A sɔrɔla hadamaden cogo la, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kan minɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan."

Yuhana 19.30 Yesu ye viniji sɔrɔ tuma min na, a ko: «A banna.»

A banna: Yesu ye baara min ci, a y’o dafa ka sɔrɔ k’a ka ɲɛnamaya di.

1. Yesu ka kumaw fanga: Yesu ka kuma labanw ye fɛn bɛɛ Changé cogo min na

2. Yesu ka saya nafa ka bon: Yesu ka saraka jugumanba faamuyali

1. Esayi 53:5-12

2. Kolosekaw 1:15-20

Yuhana 19.31 Yahutuw ye Pilate deli ko u senw ka kari u tun bɛ se ka taa ni u ye.

Yahutuw y’a ɲini Pilate fɛ a ka gengenjiri senw kari walisa o suw kana to gengenjiri kan lafiɲɛ don na.

1. Yesu ka saya gengenjiri la, o tun t a ka sarakaba taamashyɛn dɔrɔn ye, nka o tun ye hakilijigin ye min b’a jira ko Ala ka ci fɔlenw labatoli nafa ka bon.

2. Tɔɔrɔ ni saya cɛma, Yesu nɔfɛmɔgɔw tun b’a ɲini hali bi ka Ala ka sariya bonya.

1. Heburuw 4:14-16 - O de kosɔn, ikomi sarakalasebaa kuntigiba dɔ bɛ an fɛ min tɛmɛna sankolow fɛ, Yesu Ala Denkɛ, an bɛ dannaya min fɔ, an ka o minɛ kosɛbɛ. 15 Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya kow la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, o bɛɛ n'a ta, a ma jurumu kɛ. 16 O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ Ala ka nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ k'an dɛmɛ an magoɲɛ waati la.

2. Matiyu 5:17-19 - «Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban. Ne ma na u ban, nka ne nana u dafa. 18 Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko, fo sankolo ni dugukolo ka tunun, sɛbɛndennin si tɛ tunun sariya kɔnɔ fo ka se fɛn bɛɛ ka dafa. 19 O de y'a to mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o ci fɔlenw dɔ la kelen bila kɛrɛfɛ, ka mɔgɔ wɛrɛw kalan ka kɛɲɛ ni o ye, o tigi na wele ko dɔgɔmannin sankolo masaya la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o ci fɔlenw waleya ka u kalan, o na wele ko mɔgɔba sankolo masaya la.

Yuhana 19.32 Sɔrɔdasiw nana, u ye fɔlɔ ni tɔ kelen min gengen jiri la, o senw kari.

Yuhana 19 b kuma Yesu gengenjiri kan ani sɔrɔdasiw ye cɛ fila minnu gengen jiri la n’a ye, olu senw kari.

1. Saraka sebaaya: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. Kanuya barika: Yesu y’a jira cogo min na ko a y’a yɛrɛ bila cogo min na

1. Filipekaw 2:5-11 - Yesu ka yɛrɛdɔnbaliya miiriya min ye majigilenya ni kanminɛli ye.

2. Romɛkaw 5:6-8 - Yesu ka sɔn ka a ni di mɔgɔ wɛrɛw kosɔn.

Yuhana 19.33 Nka u sera Yesu ma tuma min na, u ma a senw kari.

Sɔrɔdasiw ma Yesu senw kari tuma min na u y’a dɔn ko a sara kaban.

1. Yesu ka saraka fanga: Yesu ka saya ye fɛn bɛɛ Changé cogo min na

2. Ala ka hinɛ: Yesu ka saya ye Ala ka nɛɛma jira cogo min na

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Heburuw 9:22 - "Tiɲɛ na, sariya kɔrɔ, a bɛ se ka kɛ ko fɛn bɛɛ saniyalen don joli la, ni joli ma bɔn, jurumu yafa tɛ yen."

Yuhana 19.34 Nka sɔrɔdasi dɔ y’a kɛrɛ sɔgɔ ni tama ye, o yɔrɔnin bɛɛ la, joli ni ji bɔra yen.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 19:34 la, o b’a ɲɛfɔ cogo min na sɔrɔdasi dɔ ye Yesu kɛrɛ sɔgɔ ni tama ye, ani joli ni ji bɔra.

1. Yesu ka saraka: A ka saya ani a nafa

2. Yesu ka danfara: A gengenna jiri la ani a ka sebaaya

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Efesekaw 2:13-16 - Nka sisan Krisita Yesu la, aw minnu tun bɛ yɔrɔ jan fɔlɔ, Krisita joli barika la, aw gɛrɛla aw la. Katuguni ale yɛrɛ de ye an ka hɛrɛ ye, ale de ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka juguya kogo tila a farisogo la, a kɛtɔ ka ci fɔlenw ka sariya ban, walisa a ka mɔgɔ kura kelen da a yɛrɛ la o fila nɔ na. o cogo la ka hɛrɛ kɛ, ka bɛn an fila bɛɛ ma ni Ala ye farikolo kelen kɔnɔ gengenjiri sababu fɛ, o cogo la ka juguya faga.

Yuhana 19.35 Min ye o ye, o ye seereya di, a ka seereya ye ti ye.

Dannaya nafa ka bon Yesu Krisita ka seereya la, nin tɛmɛsira bɛ sinsin o kan.

1: Yesu ka seereya lakalicogo - Dannaya nafa ka bon Yesu Krisita ka kumaw ni a ka cidenyabaara la.

2: Yesu ka seereya seere - Dannaya fanga min b Yesu Krisita ka ti la.

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Yuhana 19.36 Nin kow kɛra walisa Kitabu ka dafa ko: «A kolo tɛna kari.»

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Yesu kolo ma kari ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw dafali ye.

1. Yesu ka tɛmɛsira dafali b’a jira ko a ye Ala sago kan minɛ.

2. Yesu ka saraka dafalen b’a ka kanuya jira an na.

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Zaburu 34:20 - "A bɛ a kolo bɛɛ mara, u si tɛ kari."

Yuhana 19.37 Kitabu wɛrɛ b’a fɔ ko: «U ye min sɔgɔ, u na o filɛ.»

Yuhana 19:37 b’a fɔ an ye ko mɔgɔ minnu ye Yesu sɔgɔ, olu bɛna u ɲɛsin a ma.

1. "Yesu sɔgɔli - Weelekan ka ɲɛsin nimisali ma".

2. "Yesu - Saraka laban".

1. Esayi 53:5 - "Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Ezekiɛl 39:25 - "O de kosɔn Matigi Ala ko: Sisan, ne na Yakuba ka jɔnya lasegin, ka hinɛ Israɛl ka so bɛɛ la, ka keleya ne tɔgɔ senuma kosɔn.

Yuhana 19.38 O kɔfɛ, Yusufu min bɛ bɔ Arimate, o tun ye Yesu ka kalanden ye, nka a dogolen na Yahutuw ɲɛsiran kosɔn, a ye Pilate deli ko a ka Yesu su ta. A nana Yesu su ta.

Yusufu min bɛ bɔ Arimate, Yesu ka kalanden dɔ, ale ye yamaruya ɲini Pilate fɛ a ka Yesu su ta a salen kɔfɛ. Pilate sɔnna o delili ma, Yusufu ye Yesu su ta ka taa.

1. Kalanden ka yɛrɛdi lakika: Yusufu ka maana min bɛ bɔ Arimate

2. Ka se sɔrɔ siran kan ani ka ko ɲuman kɛ: Yusufu min bɛ bɔ Arimate

1. Matiyu 16:24-26 - «Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la. Nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la?”

2. Yuhana 15:13 - “Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y’a ni di a teriw kosɔn.”

Yuh.

Nikodemu taara bɔ Yesu ye ka na ni mire ni alow kilo kɛmɛ ye.

1. Nikodɛmɛ ka nilifɛn: Kalan min bɛ kɛ bolomafara kan

2. Ka jɔyɔrɔ ta: Nikodeme ani a ka dɛmɛ min bɛ Yesu dɛmɛ

1. Yuhana 12:42-43 - "O bɛɛ n'a ta, kuntigiw cɛma, mɔgɔ caman dara a la, nka u ma sɔn a ma Farisiɛnw kosɔn, walisa u kana gɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ ka tɛmɛ Ala tanuli kan.»

2. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonya , sonw tɛ don yɔrɔ min na, u tɛ sonyali kɛ yɔrɔ min na, katuguni i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

Yuhana 19.40 U ye Yesu su ta k'a siri lenfu finiw na ni tulumafɛnw ye, i ko Yahutuw ka su don cogo min na.

Yahutuw ye Yesu su jogin ni lenfu finiw ye ni tulumafɛnw ye i n’a fɔ u delila ka su don cogo min na.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la, n’o ye ka sɔn saya ni sudon ma ni majigilenya ye ka kɛɲɛ ni a ka mɔgɔw ka laadalakow ye.

2. An bɛnbaw ka laadalakow n’u ka laadalakow bonya nafa ka bon.

1. Matiyu 27:59-60 - Yusufu ye su ta tuma min na, a y'a siri ni fini sanuman ye, k'a da a yɛrɛ ka kaburu kura kɔnɔ, a ye min tigɛ fara la. A ye kabakurunba dɔ wuli kaburu da la ka taa.

2. 2 Tilew Kibaru 16:14 - U y'a su don a yɛrɛ ka kaburu kɔnɔ, a tun ye min tigɛ Dawuda ka dugu kɔnɔ. U y'a da sudo dɔ kan min datugulen don ni finiw ye, ka tasumaba dɔ da a bonya kama.

Yuhana 19.41 A gengen jiri la yɔrɔ min na, nakɔ dɔ tun bɛ yen. Kaburu kura dɔ tun bɛ nakɔ kɔnɔ, mɔgɔ ma su don min kɔnɔ fɔlɔ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yuhana 19:41 la, o bɛ Yesu gengen jiri la yɔrɔ ɲɛfɔ, nakɔ min kɔnɔ kaburu kura tun bɛ yen, baara tun ma deli ka kɛ min na fɔlɔ.

1. Saya nakɔ: Yesu ka gengenjiri taamasyɛn

2. Yɛlɛn ɲɛnamaya kura la: Kaburu kura nafa

1. Esayi 53:9 - A ye a kaburu dilan ni mɔgɔ juguw ye, ani nafolotigiw a ka saya la; sabu a ma fariyako si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la.

2. Luka 23:50-53 - Cɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Yusufu, ka bɔ Yahutuw ka dugu la, Arimate. A tun ye lajɛba mɔgɔ dɔ ye, cɛ ɲuman ni mɔgɔ tilennen, min tun ma sɔn u ka latigɛ n’u ka wale ma; A tun bɛ Elohim ka masaya makɔnɔ. O cɛ taara Pilate fɛ ka Yesu su deli. O kɔ, a y'a jigin k'a siri ni finimugu ye k'a da kaburu dɔ kɔnɔ min tigɛlen don kabakurun na, mɔgɔ si ma deli ka su don yɔrɔ min na fɔlɔ.

Yuhana 19.42 U ye Yesu da yen Yahutuw ka labɛn don kosɔn. Katuguni kaburu tun surunyara.

Yesu su donna kaburu dɔ kɔnɔ Jerusalɛm kɛrɛfɛ Yahutuw ka Tɛmɛnkan seli labɛnni don na.

1. Yesu sudon nafa ka bon

2. Yahutuw ka labɛn don nafa

1. Matiyu 27:57-60 (Yesu su donna Yusufu kaburu kɔnɔ min bɛ bɔ Arimate) .

2. Luka 23:50-56 (Labɛn don ani Yesu sudon ko minnu kɛra)

Yuhana 20 bɛ Yesu ka kaburu lankolon sɔrɔli lakali, a yecogo minnu kɛra Magadala Mariyama n’a ka kalandenw ye, ani Toma ka sigasiga ani a ka dannaya min kɛra o kɔfɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Mariyama Magadala ka taa bɔ kaburu la dɔgɔkun don fɔlɔ daminɛ na, k’a sɔrɔ dibi donna. A y'a ye ko kabakurun bɔra kaburu da la. A bolila ka taa Simɔn Piɛrɛ ni Yuhana fɛ, k'a fɔ u ye ko u ye Matigi bɔ kaburu kɔnɔ an t'a dɔn u y'a bila yɔrɔ min na. O la, Piɛrɛ Yuhana bolila ka taa kaburu la ka finiw dalen sɔrɔ yen nka farikolo o kɔfɛ Yuhana fana donna a ye a dalen to a la hali ni a ma faamuya ka bɔ Sɛbɛnniw kɔnɔ Yesu kununna kalanden salenw seginna so nka Mariyama jɔlen tora kɛnɛma ka kasi tuma min na a bɛ kasi a birilen ye a filɛ a ye mɛlɛkɛ fila ye ka don Yesu farikolo tun bɛ yɔrɔ min na, o ye fin ye (Yuhana 20:1-12).

Dakun 2nan: A y’a kɔ tigɛli kɛ tuma min na, a ye Yesu jɔlen ye yen, nka a ma a dɔn a daminɛ na k’a miiri ko a ye nakɔbaarakɛla ye, a y’a ɲininka ni a b’a dɔn u ye Yesu su bila yɔrɔ min na. Tuma min na a y'a wele ko 'Maria', a y'a dɔn k'a ɲini ka nɔrɔ a la nka a y'a fɔ a ye ko a kana a minɛ bawo a ma wuli fɔlɔ Fa taa a fɔ balimaw ye ka taa wuli Fa i Fa Ala i ka Ala o la Mariyama Magadala taara kalandenw kibaruya ye Matigi ye nin cikanw di kɔfɛ wula fɛ don kelen na tuma min na daaw datugulen siranya Yahutuw nana jɔ u cɛma ko Hɛrɛ ka kɛ aw fɛ ye bolow jira kɛrɛ fɛ Kalandenw nisɔndiyara kosɛbɛ ka Matigi ye tugun ko Hɛrɛ ka kɛ aw fɛ i n'a fɔ Fa ye ne ci cogo min na ne bɛ aw ci ninakili ye u kan ka Senuman sɔrɔ Ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jurumu kɛ ka yafa jurumu yafalenw ma, i ka to a la (Yuhana 20:13-23).

Dakun 3nan: Nka, Toma tan ni fila tun tɛ u fɛ Yesu nana tuma min na o la kalanden tɔw y'a fɔ a ye ko 'An ye Matigi ye.' Nka a y'a jira fo ni a ye nɛgɛ taamasiyɛnw ye bolow bɛ bolokɔni don nɛgɛw tun bɛ yɔrɔ min na a bɛ bolo don kɛrɛ fɛ a bɛna da a la dɔgɔkun kɔfɛ kalandenw tun bɛ so tugun Toma tun bɛ u fɛ hali ni daaw datugulen ye Yesu nana jɔ u cɛma k'a fɔ ko 'Hɛrɛ ka kɛ aw ye!' O kɔ fɛ, a ko Toma ye bolokɔni don yan a ye bolow bɔ bolo donna kɛrɛ fɛ ka sigasiga dabila da Toma y'a jaabi ko 'Ne Matigi n ka Ala!' O kɔ, Yesu y'a fɔ a ye ko: Katuguni i ye ne ye dannaya la, i ye duba kɛ mɔgɔ minnu ma da a la fɔlɔ.' Yuhana bɛ sapitiri kuncɛ k’a fɔ taamashyɛn caman wɛrɛw ye minnu kɛra a ka kalandenw ɲɛkɔrɔ a ka kalandenw sɛbɛnna nin gafe in na ninnu sɛbɛnna walisa i ka da a la ko Yesu ye Masiya Denkɛ Ala ye ka da a la ko ɲɛnamaya bɛ se ka sɔrɔ a tɔgɔ la (Yuhana 20:24-31).

Yuhana 20.1 Dɔgɔkun don fɔlɔ nana Magadala Mariyama sɔgɔma, dibi donna kaburu la, ka kabakurun bɔlen ye kaburu kɔnɔ.

Kaburu kabakurun bɔra yen dɔgɔkun tile fɔlɔ la.

1. Kaburu kabakurun ani Yesu lakununni: Dɔgɔkun don fɔlɔ nafa

2. Mariyama Magadala ka taama kantigiya ka taa kaburu la

1. Matiyu 28:1-10 - Yesu lakununni ko la dɔgɔkun don fɔlɔ la

2. Luka 24:1-12 - Musow ka taa bɔ kaburu la ani u ka kaburu lankolon sɔrɔli lakali.

Yuhana 20.2 O tuma la, a bolila ka na Simɔn Piɛrɛ ni kalanden tɔ kelen fɛ, Yesu tun bɛ minnu kanu, k'a fɔ u ye ko: «U ye Matigi bɔ kaburu kɔnɔ, an t'a da yɔrɔ min na, an t'o dɔn.»

Mariyama Magadala bolila ka taa Simɔn Piɛrɛ ni kalanden tɔ kelen fɛ, Yuhana, walisa k’a fɔ u ye ko Yesu bɔra kaburu kɔnɔ ani ko a su bɛ yɔrɔ min na, o ma dɔn.

1. Yesu ka saya ni a lakununni bɛ kɛ hakilijigin ye Ala ka sebaaya kan saya kan

2. Nafa min b’a la ka dannaya kɛ Ala ka labɛnw na an ka ɲɛnamaya kama

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

Yuhana 20.3 Piɛrɛ ni o kalanden tɔ kelen bɔra ka taa kaburu la.

Kalanden fila, Piɛrɛ ni kalanden tɔ kelen, taara kaburu la.

1: An ka kan ka dannaya sɔrɔ ka tugu Yesu kɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ.

2: An ka kan ka tugu Yesu kɔ ni jagɛlɛya ye, hali waati gɛlɛnw na.

1: Heburuw 11:1, "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Matiyu 28:20, "ka u kalan ne ye min fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma."

Yuhana 20.4 U fila bɛɛ bolila ɲɔgɔn fɛ, kalanden tɔ kelen bolila ka tɛmɛ Piɛrɛ kan, ka na fɔlɔ kaburu la.

Kalanden tɔ kelen bolila ka taa kaburu la Piɛrɛ ɲɛfɛ.

1. Timinandiya fanga: I bɛ se ka tɛmɛ i ka siranya kan cogo min na

2. Teliya nafa: Ka kuntilenna sɔrɔ ni kɔrɔtɔ ye

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Filipekaw 3:13-14 - "Balimaw, ne t'a jate ko ne y'a minɛ, nka ne bɛ nin ko kelen de kɛ, ne bɛ ɲinɛ kɔfɛfɛnw kɔ, ka se ɲɛfɛ fɛnw ma Ala ka weleli kɔrɔtalen sara Krisita Yesu la.»

Yuhana 20.5 A y'i biri ka a filɛ, a ye lenfu finiw dalen ye. o bɛɛ n'a ta, a ma don a kɔnɔ.

Mariyama Magadala y’a ye ko Yesu ka kaburu lankolon don, hali k’a sɔrɔ a bɛ a kɔnɔna filɛ, a ma don.

1. Aw kana ɲinɛ Yesu lakununni fanga kɔ abada - Yuhana 20:5

2. Mariyama Magadala ka jagɛlɛya - Yuhana 20:5

1. Luka 24:12 - Nka Piɛrɛ wulila ka boli ka taa kaburu la. A y'i biri, a ye lenfu finiw ye minnu dalen bɛ u yɛrɛ la, ka taa, a kabakoyara a yɛrɛ la ko kɛlenw na.

2. Yuhana 11:25 - Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye.

Yuhana 20.6 Simɔn Piɛrɛ nana tugu a nɔfɛ, ka don kaburu kɔnɔ, ka fini finiw dalen ye.

Simɔn Pierɛ tugura Yesu kɔ ka taa kaburu la, ka fini finiw dalen sɔrɔ yen.

1. Yesu ka lakununni ani a ka dannaya sebaaya

2. Ka tugu Yesu kɔ ani kanminɛli barika

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yuhana 21:18 - O kɔ, Yesu ko: “A’ ye ne ka sagadenw balo.”

Yuhana 20.7 O fini min tun bɛ a kunkolo lamini na, o tun ma da ni finiw ye, nka a sirilen bɛ yɔrɔ dɔ la a kelen na.

Mariyama Magadala y’a ye ko Yesu su tɛ kaburu kɔnɔ tugun, wa a y’a sɔrɔ a ka sudon finiw sirilen bɛ ka ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la.

1. Yesu ka lakununni: A ka Ala-ka-marako taamasyɛn min tɛ fili

2. Yesu lakununni: Ala ka kanuya min tɛ ban, o taamasyɛn don

1. Matiyu 28:5-6 - Mɛlɛkɛ bɛ Yesu lakununni weleweleda musow ye kaburu la.

2. Esayi 25:8 - Ala na saya munumunu se sɔrɔli la.

Yuhana 20.8 Kalanden wɛrɛ min nana kaburu la fɔlɔ, o donna ka o ye ka da a la.

Kalanden tɔ kelen min sera kaburu la fɔlɔ, o donna ka da a ye min ye.

1. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

2. Kabako dɔ seereya nafa ka bon

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.”

Yuhana 20.9 Katuguni u tun t’a dɔn fɔlɔ Kitabu ko a ka kan ka kunun ka bɔ suw cɛma.

Kalandenw tun t’a faamu fɔlɔ Bibulu min b’a fɔ ko Yesu bɛna kunun ka bɔ suw cɛma.

1. "Jigiya lakununni la".

2. "Ala ka kuma sebaaya".

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - Nka tiɲɛ yɛrɛ la, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a kɛra sunɔgɔlenw ka den fɔlɔw ye. Saya nana mɔgɔ dɔ barika la cogo min na, suw lakununni fana nana mɔgɔ de barika la. Mɔgɔ bɛɛ bɛ sa Hadama la cogo min na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita fana na.

Yuhana 20.10 Kalandenw taara u ka so.

Kalandenw taara u yɛrɛ ka so Yesu lakununnen yelen kɔ.

1. Ala ka kantigiya tɛna ban an na abada hali ni a bɛ iko kow bɛ u dibi la.

2. Yesu ka lakununni fanga ka kan ka dusu don an kɔnɔ an ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye ka kɛɲɛ ni o jaabi ye.

1. Zaburu 91:2 - "Ne na a fɔ Matigi ye ko ale ye ne dogoyɔrɔ ni ne ka kɛlɛbolo ye: ne ka Ala, ne na ne jigi da ale de kan."

2. Romkaw 6:4-5 - "O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la cogo min na.

Yuhana 20.11 Nka Mariyama tora kɛnɛma kaburu da la ka kasi.

Mariyama ye jaabi min di Yesu lakununni na, o kɛra dusukasi ni dusukasi ye.

1: An ka kan k’an hakili to a la ko dusukasi waati bɛ yen ani nisɔndiya waati bɛ yen.

2: Marte ni Mariyama fila bɛɛ dusu tiɲɛna cogo wɛrɛw la Yesu kosɔn, wa an bɛ se ka kalan sɔrɔ u fɛ an bɛ se k’an ka dusukasi jira cogo min na.

1: Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasikɛlaw ye.

2: Yuhana 11:35 - Yesu kasila.

Yuhana 20.12 A ye mɛlɛkɛ fila ye, u sigilen bɛ fini jɛmanw na, kelen bɛ a kun na, tɔ kelen bɛ a senw kɔrɔ, Yesu su dalen tun bɛ yɔrɔ min na.

Yesu su tun ladonna mɛlɛkɛ fila fɛ minnu tun bɛ fini jɛmanw don, kelen tun bɛ a kun na, kelen tun bɛ a senw na.

1. Mɛlɛkɛw ka dususalo: Ala ka cidenw bɛ lakana ni hɛrɛ di cogo min na

2. Ɲɛnamaya banbali layidu: Yesu ka saya ni a lakununni bɛ jigiya ni dususalo di cogo min na

1. Matiyu 28:2-6 - Mɛlɛkɛ min ye kabakurun wuli ka bɔ Yesu kaburu la

2. Heburuw 1:14 - Mɛlɛkɛw i n’a fɔ cidenyabaara hakili minnu cilen don ka baara kɛ mɔgɔ minnu bɛna kisili ciyɛn sɔrɔ.

Yuhana 20.13 U y’a fɔ a ye ko: «Muso, mun na i bɛ kasi?» A y'a fɔ u ye ko: «Katuguni u ye ne Matigi ta ka taa, ne ma a bila yɔrɔ min na, ne t'o dɔn.»

Magadala Mariyama bɛ sɔrɔ ka kasi Yesu ka kaburu kɔfɛ. Kalandenw y’a ɲininka mun na a bɛ kasi ani a y’a fɔ u ye ko Yesu taara ni a ye ani ko a t’a dɔn u y’a bila yɔrɔ min na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la waati gɛlɛnw na - Mariyama Magadala ka jagɛlɛya kalanni kasaara ɲɛkɔrɔ.

2. Jigiya fanga jigitigɛ waatiw la - Mariyama Magadala ka dannaya Krisita la, o y’a sabati cogo min na bɔnɛba ɲɛkɔrɔ.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka aw hami bɛɛ da a kan; katuguni a b'a janto aw la.»

Yuhana 20.14 A y'o fɔ tuma min na, a y'i kɔsegin ka Yesu jɔlen ye, a m'a dɔn ko Yesu don.

Mariyama Magadala taara Yesu kaburu la Paki dimansi don na, a y’a sɔrɔ a lankolon don. A y’a kɔdon ni dusukasi ye, nka o kɔ, a kɔseginna ka Yesu ye a jɔlen bɛ yen, hali ni a ma a dɔn.

1. I jigi da Ala ka labɛn kan, hali ni a ma jɛya.

2. Hali dibi waatiw la, i ka jigiya yeelen ɲini.

1. Romɛkaw 8:18 : “K’a masɔrɔ ne b’a dɔn ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.”

2. Zaburu 34:18 : “Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ dusu tiɲɛnenw kisi.”

Yuhana 20.15 Yesu y'a fò a ye ko: Muso, mun na i bè kasi? I bɛ jɔn ɲini? A y'a miiri ko ale de ye nakɔtigi ye, a y'a fɔ a ye ko: «Matigi, ni i y'a ta ka bɔ yan, i y'a bila yɔrɔ min na, i k'a fɔ ne ye, ne bɛ taa n'a ye.»

Mariyama Magadala ye Yesu fili iko nakɔbaarakɛla ani a y’a ka dusukasi jira a jigi la ko a bɛna Yesu sɔrɔ.

1. Yesu b’an ka dusukasi ni an ka dusukasi faamu, wa a bɛ yen walisa k’an dusu saalo waati gɛlɛnw na.

2. An ka kan ka Yesu dɔn an ka ɲɔgɔnyew bɛɛ la ani ka da a ka bilasirali la.

1. Esayi 41:10 - "aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Esayi 40:11 - "A na a ka sagaw ladon i ko sagagɛnnaw, a na sagadenw lajɛ a bolo la, a na u ta a disi la, ka denmisɛnw ɲɛminɛ nɔgɔya la.

Yuhana 20.16 Yesu y’a fɔ a ye ko: «Mariyama.» A y'i yɛlɛma k'a fɔ a ye ko: «Raboni.» O kɔrɔ ye ko: Karamɔgɔ.

Mariyama ni Yesu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura ni nisɔndiya ye: Mariyama ye Yesu lakununnen dɔn, wa a y’a wele ko Matigi.

1. Krisita ka su kununni ɲagali: An Kisibaa dn ani ka ɲagali a la

2. Ka Matigi sɔrɔ: Ka Yesu ka kanuya dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romɛkaw 6:4-5 - “O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.”

2. Zaburu 54:4 - «Ala ye ne dɛmɛbaga ye. Minnu bɛ ne ka ɲɛnamaya mara, Matigi bɛ olu fɛ.”

Yuhana 20.17 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I kana maga ne la. katuguni ne ma wuli ne Fa fɛ fɔlɔ, nka taa ne balimaw fɛ k'a fɔ u ye ko: Ne bɛ yɛlɛn ne Fa ni aw Fa ma. ne ka Ala, aw ka Ala.»

Yesu ye Mariyama bila ka a bila ka taa a f a ka kalandenw ye ko a ylnna a Fa ma sankolo la.

1: An ka kan ka an jigi da Yesu kan ani a ka layiduw kan, sabu a na wuli tuma b a Fa ma sankolo la.

2: Yesu ye cidenyabaara di an ma ka a ka kibaru duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, i n’a fɔ a ye Mariyama ci cogo min na.

1: Filipekaw 3:20-21 - Katuguni an ka baro bɛ sankolo la; An bɛ Kisibaa makɔnɔ o yɔrɔ la, Matigi Yesu Krisita.

2: Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

Yuhana 20.18 Magadala Mariyama nana a fɔ kalandenw ye ko a ye Matigi ye, ko a ye o ko fɔ a ye.

Magadala Mariyama y’a jira kalandenw na ko a ye Yesu kununnen ye.

1: Yesu lakununni - Yuhana 20:18

2: Yesu ka sebaaya - Yuhana 20:18

1: Romɛkaw 6:9 - An b’a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛna sa tun abada. saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun.

2: Kɛwalew 2:24 - Nka Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, k'a labɔ saya tɔɔrɔ la, bawo saya tun tɛ se ka a minɛ a la.

Yuhana 20.19 O don kelen wula fɛ, dɔgɔkun don fɔlɔ, kalandenw tun lajɛlen bɛ yɔrɔ min na Yahutuw ɲɛsiran kosɔn, daaw datugulen don tuma min na, Yesu nana u cɛma k'a fɔ u ye ko: «Hɛrɛ ka kɛ.» ka di aw ma.

Dɔgɔkun don fɔlɔ la, kalandenw lajɛlen tun bɛ siran Yahutuw ɲɛ tuma min na Yesu y'i yɛrɛ jira k'a fɔ ko "Hɛrɛ ka kɛ aw ye".

1. Krisita ka hɛrɛ siran cɛma

2. Yesu ka kɛta dafalen

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw bolo, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Hɛrɛ masakɛ.

2. Heburuw 13:5 - Aw ka baro ka kɛ ni wasabaliya ye; Fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka wasa, katuguni a y'a fɔ ko: «Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.»

Yuhana 20.20 A y'o fɔ tuma min na, a y'a bolow ni a kɛrɛ jira u la. O la, kalandenw ɲagalila, u ye Matigi ye tuma min na.

Yesu y’a bolow ni a kɛrɛ jira kalandenw na, kalandenw nisɔndiyara kosɛbɛ a yelen kɔ.

1. Yesu ɲɛnama don - An Kisibaa ka lakununni kabako la

2. Aw ka ɲagali Matigi la - Nisɔndiya sɔrɔli Yesu dɔnni fɛ

1. Luka 24:39 – “A’ ye ne bolow ni ne senw lajɛ, ko ne yɛrɛ de don. I bolo maga ne la, ka a lajɛ. Sogo ni kolo tɛ hakili la i ko aw b’a ye ko ne bɛ cogo min na.”

2. 1 Piɛrɛ 1:8 – “Hali ni aw ma a ye, aw b’a kanu. Hali ni aw t’a ye sisan, aw dalen b’a la, ka ɲagali ni nisɔndiya ye min tɛ se ka fɔ, ani min falen bɛ nɔɔrɔ la.”

Yuhana 20.21 Yesu y’a fɔ u ye ko kura ko: «Hɛrɛ ka kɛ aw ye.

Yesu ye ci bila kalandenw ma u ka taa a fɛ a ka cidenyabaara la ani ka hɛrɛ jɛnsɛn.

1: Yesu ye hɛrɛ ni jigiya ciyɛn to an ye, wa an welelen don k’o ta ka taa ɲɛ.

2: Cikan dira an ma ka taa a fɛ Yesu ka cidenyabaara la ani ka hɛrɛ lase diɲɛ ma.

1: Yuhana 14:27 - «Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, a kana siran.”

2: Matiyu 28:19-20 - «Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la : ani, a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.”

Yuhana 20.22 A ye o f, a ye ninakili da u kan k'a f u ye ko: Aw ka Ni Senu sr.

Yesu ye ninakili da kalandenw kan ka Ni Senu di u ma.

1. Ala ka ninakili ka sebaaya

2. Ka Ni Senu sɔrɔ, ka da a la ani ka ɲagali a la

1. Kɛwalew 2:1-4 - Ni Senu ka nali

2. Ezekiɛl 37:1-14 - Kolo jalenw kɔji ani Ala ka ninakili

Yuhana 20.23 Aw mana mg minnu ka jurumuw yafa, olu b yafa u ma. Aw bɛ mɔgɔ minnu ka jurumuw mara, olu bɛ to.»

Yesu ye fanga di a ka kalandenw ma walisa ka jurumuw yafa wala ka jurumuw mara.

1. Yafa sebaaya: Yesu bɛ fanga di an ma cogo min na ka yafa kɛ

2. Egilisi ka fanga: An welelen don cogo min na ka jurumu mara

1. Luka 6:37: "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki, aw ka yafa, yafa na aw ma".

2. Matiyu 18:18: “Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko aw bɛ fɛn o fɛn siri dugukolo kan, o na siri sankolo la, aw bɛ fɛn o fɛn bɔ dugukolo kan, o na lajɔ sankolo la.”

Yuhana 20.24 Yesu nana tuma min na, Toma tun t u f.

Kalandenw ye Yesu lakununnen ye, fɔ Toma.

1. Dannaya fanga: Dannaya bɛ kɛ cogo min na k’a sɔrɔ i ma ye

2. Muɲuli sara: Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ yen

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. 1 Tesalonikekaw 5:18 - Aw ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la; Elohim sago ye Krisita Yesu la aw ye.

Yuhana 20.25 Kalanden tɔw y’a fɔ a ye ko: «An ye Matigi ye.» Nka a y'a fɔ u ye ko: «Ni ne ma nɛgɛw nɔ ye a bolow la, ka ne bolokɔni don wuluw la, ka ne bolo don a kɛrɛ la, ne tɛna da a la.»

Kalanden tɔw y’a fɔ Toma ye ko u ye Matigi ye, nka Toma b’a sinsin a kan ko a tɛna da a la fo n’a ye Yesu joginw dalilu farikoloma ye.

1. Dannaya ye yeli ye: Ka dɔ fara an ka dannaya kan siga fɛ

2. Siga ni dannaya: An bɛ se ka min kalan Toma fɛ

1. Zaburu 37:5 - I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan fana. A na o kɛ.»

2. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

Yuhana 20.26 Tile seegin tɛmɛnen kɔ, a ka kalandenw tun bɛ so kɔnɔ tugun, Toma tun bɛ u fɛ.

Yesu y’a yɛrɛ jira a ka kalandenw na tile 8 a lakununni kɔfɛ, tuma min na daaw tun datugulen don. A ye u fo ni hɛrɛ ye.

1. Dannaya fanga: Yesu y’a jira a ka kalandenw na

2. Matigi kununnen ka hɛrɛ: Yesu ye foli kɛ a ka kalandenw ye

1. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Heburuw 13:20 - Hɛrɛ Ala, min ye an Matigi Yesu lasegin ka bɔ suw cɛma suw cɛma, hɛrɛ Ala, o ka aw labɛn ni fɛn ɲuman bɛɛ ye a sago kɛli kama.

Yuhana 20.27 A y'a fɔ Toma ye ko: «I bolo se yan ka ne bolow filɛ. I bolo se yan k'a don ne kɛrɛ la.

Yesu ye cogo di Toma ma a k’a jira ko a kununna, a kɛtɔ ka maga a jogindaw la. A ye Toma jija a ka limaniya sɔrɔ.

1. "Dannaya daliluw".

2. "Siga fanga".

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ bɔ fɛn mɛnta la, min bɛ mɛn, o bɛ bɔ Krisita ko la."

Yuhana 20.28 Toma y’a jaabi ko: «Ne Matigi ani ne ka Ala.»

O tɛmɛsira b’a jira ko Toma ye Yesu dɔn iko a Matigi ani a ka Ala.

1. Ka Yesu dɔn iko an Matigi ani an ka Ala

2. Ka kalan sɔrɔ Toma ka dannaya la Yesu la

1. Filipekaw 2:5-11 - Hakilina ka kɛ i n’a fɔ Yesu Krisita

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ka j= i da la ani ka da i dusukun na ko Yesu ye Matigi ni Ala ye.

Yuhana 20.29 Yesu y’a fò a ye ko: «Toma, katuguni i ye ne ye, i dara a la.

Dannabaa minnu ma Yesu ye, olu b duba b hali bi.

1: An bɛ baara kɛ dannaya Ala ye, an tɛ baara kɛ ɲɛnayeli Ala ye.

2: Ka yeli kɛ, o tɛ wajibi ye ka kɔn ka dannaya kɛ Yesu la.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

2: Matiyu 17:20 - A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: ‘Aw ka bɔ yan ka taa yan,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

Yuhana 20.30 Yesu ye taamashyɛn caman wɛrɛw kɛ tiɲɛ na a ka kalandenw ɲɛ kɔrɔ, minnu ma sɛbɛn nin kitabu kɔnɔ.

Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya taamashyɛn kabakoma caman bɛ Yuhana ka Kibaru Duman kɔnɔ.

1. Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya: Sankolo Masaya taamasyɛn

2. Weelekan ka da Yesu ka kabakow la

1. Matiyu 11:2-5 - Yesu ye kalandenw ci ka taa kabakow kɛ

2. Zaburu 103:1-5 - Tanu Matigi ka kabakow ni a ka sebaaya kosɔn

Yuhana 20.31 Nka o kow sblara walisa aw ka da a la ko Yesu ye Krisita ye, Ala Denc. Ni aw dalen b'a la, aw ka ɲɛnamaya sɔrɔ a tɔgɔ barika la.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka dannaya kɛ Yesu Krisita la iko Ala Denkɛ walisa ka ɲɛnamaya sɔrɔ a tɔgɔ fɛ.

1. Dannaya fanga: Ka da Yesu kan, o bɛ ɲɛnamaya banbali lase cogo min na

2. Kisili nɛɛma: Dannaya Krisita bɛ ɲɛnamaya caman lase cogo min na

1. Romɛkaw 10:9-10: “Ni i y’a fɔ i da la ko: “Yesu ye Matigi ye,” ka da a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni i dalen bɛ i dusukun na.” I bɛ jo sɔrɔ, i bɛ i ka dannaya fɔ i da la ka kisi.»

2. Efesekaw 2:8: "Aw kisira nɛɛma de barika la, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don".

Yuhana 21 bɛ Yesu jirali sabanan lakali a ka kalandenw ye a kununni kɔfɛ, jɛgɛ minɛni kabako la, ani a ni Piɛrɛ ka baro.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu y’a yɛrɛ jira kokura a ka kalandenw na Galile baji da la. Simɔn Piɛrɛ, Toma (a bɛ fɔ fana ko Didimus), Natanaɛl ka bɔ Kana, Zebede denkɛw ani kalanden fila wɛrɛw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Piɛrɛ y’a latigɛ ka taa mɔni kɛ nka o su in na, u ma foyi minɛ. Sɔgɔmada joona fɛ, Yesu jɔlen tora kɔgɔjida la nka kalandenw m’a dɔn ko ale de don. A ye wele kɛ k'a ɲininka ni jɛgɛ dɔ b'u fɛ u y'a jaabi ko ayi o kɔfɛ A y'a fɔ u ye k'u ka jɛgɛ fili kinin fɛ kurun kan bɛna dɔw sɔrɔ tuma min na u ma se ka minɛ bawo jɛgɛ caman y'a faamu ko Matigi Piɛrɛ don u ye pan ji la dɔw tugura kurun sama ka jɛgɛ fa jɛgɛ (Yuhana 21:1-8).

Dakun 2nan: U jigira tuma min na, u ye tasuma mana ye yen, jɛgɛ bɛ min kan, ani buru dɔw. Yesu y'a ɲini u fɛ u ka na ni jɛgɛ dɔw ye u ye minnu minɛ sisan o la Simɔn Piɛrɛ seginna ka don kurun kɔnɔ ka jɛgɛ sama ka taa kɔgɔjida la jɛgɛba falen falen hali ni jɛgɛ caman ma tigɛ o kɔfɛ a y'u wele ka na dumuni kɛ mɔgɔ si ma a ja gɛlɛya k'a ɲininka jɔn b'a dɔn ko Matigi ye buru di u ma fana nin siɲɛ sabanan in na, kalandenw y’u yɛrɛ jira suw kununnen kɔfɛ (Yuhana 21:9-14).

Dakun 3nan: Dumuni kɛlen kɔfɛ, Yesu ye Simɔn Piɛrɛ ɲininka siɲɛ saba ni a b’a kanu ka tɛmɛ nin tɔw kan min ye jaabi di siɲɛ kelen-kelen bɛɛ la ko ɔwɔ dɔn i kanu siɲɛ kelen-kelen bɛɛ y’a bilasira ko ‘Ne ka sagadenw balo’ ‘I janto ne ka sagaw la’ ‘Ne ka sagaw balo. O kɔ fɛ, a fɔra ka kɔrɔ saya sugu min bɛna Ala bonya k'a fɔ ko ni denmisɛnnin fini donna taa ɲini nka ni kɔrɔba mɔgɔ wɛrɛ fini bɛ ɲɛminɛ yɔrɔ min t'a fɛ ka taa nin a ko jira saya ɲuman bɛna nɔɔrɔ da Ala kan a fɔlen kɔfɛ ka tugu ne kɔ A y'a ye kalanden min kanulen bɛ tugu mɔgɔ kɔ min y'i biri kɔsegin a kama sufɛdumuni ɲininkali Matigi taara a janfa a ɲininka a ko mun Yesu y'a jaabi Ni a ɲinina ka to ɲɛnamaya la fo ka segin mun de ye ko i ka kan ka tugu ne kɔ bawo nin kumakan jɛnsɛnna balimaw cɛma kalanden tɛna sa nka Yesu m'a fɔ ko a tɛna sa; A y'a Fɔ dɔrɔn ko 'ni n b'a fɛ a ka To ɲɛnamaya la fo n ka Segin o ye mun ye?' Yuhana bɛ sapitiri kuncɛ k’a fɔ ko kalanden bɛ seereya kɛ nin kow ye u sɛbɛn k’a dɔn a ka seereya tiɲɛ don fana fɛn caman wɛrɛw Yesu ye minnu kɛ kelen-kelen bɛɛ sɛbɛnna miiri la hali diɲɛ bɛɛ tun bɛna so gafew sɛbɛn (Yuhana 21:15-25).

Yuhana 21.1 O kow kɔfɛ, Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na ko kura Tiberiyasi baji da la. A y'a yɛrɛ jira o cogo la.

Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na Tiberi baji da la.

1. Yesu b’a ka kɛta jira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Nafa min b’a la ka tugu Yesu ka misali kɔ

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

2. Matiyu 5:14-16 - Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

Yuhana 21.2 Simɔn Piɛrɛ ni Toma min tɔgɔ ye ko Didimu, ani Natanaɛl min bɛ bɔ Kana, Galile, ani Zebede denkɛw, ani a ka kalanden fila wɛrɛw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

Yuhana bɛ ka Simɔn Piɛrɛ, Toma, Natanaɛl, Zebede denkɛw ani kalanden fila wɛrɛw ka kɛta fɔ a lamɛnbagaw ye.

1. Yesu ka kalandenw tun b’u yɛrɛ di a ma, wa u tugura a kɔ hali ni u tun bɛ ni dannayabaliya ni siga ye.

2. Yesu ka kalandenw tun b’a fɛ ka jate a cɛma, ka u sen don a ka cidenyabaara la.

1. Luka 5:11 - "U nana n'u ka kurunw ye duguma, u ye fɛn bɛɛ to yen ka tugu a kɔ."

2. Matiyu 10:37-39 - "Mɔgɔ min bɛ a fa walima a ba kanu ka tɛmɛ ne kan, o man kan ni ne ye. Min bɛ a denkɛ wala a denmuso kanu ka tɛmɛ ne kan, o man kan ni ne ye. Ani min tɛ a ka gengenjiri ta ka." tugu Ne nɔfɛ, o man kan ni ne ye. Min y'a ni sɔrɔ, o na bɔnɛ a la, min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ."

Yuhana 21.3 Simɔn Piɛrɛ y’a fɔ u ye ko: «Ne bɛ taa mɔni kɛ.» U y'a fɔ a ye ko: «An fana bɛ taa n'i ye.» U bɔra ka don kurun kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ. O su in na, u ma foyi minɛ.

Yuhana ni a ka kalandenw taara mɔni kɛ, u ma foyi minɛ.

1: Ala bɛ se k’an kɔrɔbɔ tuma dɔw la, nka hali bi a bɛ dugawu caman di an ma.

2: Hali ni dɛsɛ waatiw la, Ala bɛ an fɛ, wa a bɛna an di.

1: Matiyu 6:26 - Sanfɛ kɔnɔw lajɛ ; u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo.

2: Zaburu 121:1-2 - Ne bɛ ne ɲɛ kɔrɔta kuluw kan. Ne ka dɛmɛ bɛ bɔ min? Ne ka dɛmɛ bɛ bɔ Matigi de la, ale min ye sankolo ni dugukolo da.

Yuhana 21.4 Sɔgɔma sera tuma min na, Yesu jɔlen tora kɔgɔjida la.

Kalandenw tun bɛ mɔni kɛ sɔgɔma, Yesu nana kɔgɔjida la tuma min na, nka u m’a dɔn.

1. Yesu bɛ yen tuma bɛɛ anw fɛ - Hali ni an t’a dɔn

2. An tɛ an kelen na - Yesu bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma bɛɛ

1. Luka 24:13-35 - Emawusi sira

2. Yuhana 20:19-29 - Yesu y’a jira kalandenw na a lakununni kɔfɛ

Yuhana 21.5 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Denmisɛnw, dumuni dɔ bɛ aw la wa? U y'a jaabi ko: «Ayi.»

Yesu ye kalandenw ɲininka ni dumuni bɛ u bolo.

1. Yesu ka kanuya fanga: Hali kɔngɔ waatiw la, Yesu y’a ka kanuya jira kalandenw na.

2. Labɛnni kɛli magoɲɛ waatiw la: Yesu ye kalandenw mago ɲɛ k’a sɔrɔ foyi tun t’u bolo.

1. Matiyu 14:19-20 - A ye ci bila jama ma ko u ka sigi bin kan, ka buru duuru ni jɛgɛ fila ta, ka sankolo filɛ, ka dugawu kɛ, ka kari ka nbuuru di a ta ma kalandenw, kalandenw ka jamaba ye.

2. Filipekaw 4:19 - Nka ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu barika la.

Yuhana 21.6 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka jɛgɛ bila kurun kinin fɛ, aw na a sɔrɔ.» U y'a fili, sisan u ma se k'a sama jɛgɛ caman kosɔn.

Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko u k’u ka jɛgɛ fili kurun kinin fɛ ani u ye jɛgɛ caman minɛ.

1. Kanminɛli fanga - Ala ka ci fɔlenw labatoli bɛ na ni caman ye

2. Ala ka labɛn - Ala bɛ tugu a nɔfɛmɔgɔw mago ɲɛ kosɛbɛ

1. Esayi 55:10-11 - ? 쏤 walima i ko sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la, u tɛ segin yen, nka u bɛ dugukolo ji kɛ, ka a falen ka falen, ka kisɛ di dankɛla ma, ka dumuni di dumunikɛla ma, 11 ne ka kuma min bɛ bɔ, o na kɛ ten ne da la; a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne b'a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a bɛna ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. 23 Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. 24 A bɛ a yɛrɛ filɛ ka taa, a tun bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ. 25 Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, o min ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ fo a kɛbaga min bɛ wale kɛ, o na duba sɔrɔ a ka kɛwalew la.

Yuhana 21.7 Yesu tun b kalanden min kanu, o ya f Pir ye ko: Matigi de don. Simɔn Piɛrɛ y'a mɛn tuma min na ko Matigi don, a y'a ka mɔnikɛla ka fini siri a la, k'a masɔrɔ a farilankolon tun don.

Kalanden kanulen y’a dɔn ko Yesu de don, Piɛrɛ y’o mɛn tuma min na, a y’a ka fini don ka pan ka don kɔgɔji la ka taa Yesu kunbɛn.

1. Dannaya fanga min jirala Piɛrɛ ka jagɛlɛya wale fɛ, n’o ye ka pan kɔgɔji kɔnɔ walisa ka Yesu kunbɛn.

2. Yesu ka kanuya min jirala kalanden kanulen ka a dɔnni fɛ.

1. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. 1 Yuhana 4:19 - "An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ."

Yuhana 21.8 Kalanden tɔw nana kurun fitinin kɔnɔ. (k'a masɔrɔ u yɔrɔ tun man jan dugukolo la, nka u tun bɛ mɛtɛrɛ kɛmɛ fila bɔ,) u tun bɛ jɛgɛ sama ni jɛgɛw ye.

Kalanden tɔw sera yen kurun fitinin dɔ kɔnɔ, u sera ka jɛgɛ caman minɛ u ka jɔ kɔnɔ.

1. Ala bɛ fɛnw di: Hali baara gɛlɛnw cɛma, Ala bɛna nafolo ni bilasiralifɛnw di minnu ka kan walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ.

2. Ka wari bila mɔgɔ wɛrɛw la: Hali ni se t’an bolo ka baara dɔ kɛ an yɛrɛ ma, Ala bɛ se ka baara kɛ n’an ye walasa ka fanga di mɔgɔ wɛrɛw ma ani ka wari bila u la walasa k’an dɛmɛ ka se an ka laɲiniw ma.

1. Matiyu 14:22-33 - Yesu taamana ji kan ka fɔɲɔba hakili sigi.

2. Matiyu 19:26 - Yesu ka kalan ko Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.

Yuhana 21.9 U sera dugukolo kan dɔrɔn, u ye tasuma tasuma ye yen, jɛgɛw dalen bɛ a kan, ani nbuuru.

Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na ka dumuni di u ma ni jɛgɛ ni buru ye min bɛ tobi tasuma tasuma kan.

1. Yesu bɛ yen tuma bɛɛ an ka magoɲɛ waatiw la.

2. Ala b’an mago ɲɛ, hali n’an b’a miiri ko foyi t’an bolo.

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu la.

2. Zaburu 34:10 - Warabilenw dɛsɛlen don ani kɔngɔ bɛ u tɔɔrɔ; Nka minnu bɛ Matigi ɲini, fɛn ɲuman si tɛna dɛsɛ olu la.

Yuhana 21.10 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ye jɛgɛ min minɛ sisan, aw ka na ni o ye.»

U ye jɛgɛ min minɛ, Yesu y’a ɲini kalandenw fɛ u ka na ni o ye.

1: Yesu b’an hakili jigin ko an ka waleɲumandɔn jira ani k’an ka bolomafaraw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2: Hali baara gɛlɛn dɔ cɛma, Yesu bɛ se ka dugawu di an ma.

1: Kɛwalew 4:32-35 - Dannabaaw bɛɛ tun ye dusukun ni ni kelen ye, mɔgɔ si tun t’a fɔ ko a ye bolofɛn si ye, nka u bolofɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

2: 1 Timote 6:17-19 - Nafolotigi minnu bɛ nin diɲɛ in kɔnɔ, i ka ci bila olu ma, u kana kuncɛbaya kɛ, wa u kana u jigi da nafolo kan, o min ye fɛn ye, nka u jigi da Ala kan, ale min bɛ fɛn bɛɛ di an ma kosɛbɛ an ka nisɔndiya kama.

Yuhana 21.11 Simn Pir taara ka jgn sama ka taa dugukolo kan, jɛgɛba kɛmɛ ni bi duuru ni saba.

Yesu ye jɛgɛ minɛ caman di kalandenw ma ani a y’a ka sebaaya jira diɲɛ danbe kan.

1: Yesu ye fɛn caman dibaga ye ani a ka sebaaya ka bon ni fanga bɛɛ ye.

2: An ka kan ka dege ka an jigi da Matigi kan an magow kama ani ka da a ka sebaaya la.

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an jija an kana hami ani ka an jigi da Ala kan an magow kama.

2: Zaburu 23:1 - Matigi ye ne ka sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ.

Yuhana 21.12 Yesu y’a fɔ u ye ko: «Aw ka na dumuni kɛ.» Kalanden si ma ja gɛlɛya k'a ɲininka ko: «I ye jɔn ye?» k'a dɔn ko Matigi de don.

Yesu ye kalandenw wele u ka dumuni kɛ n’a ye ani u y’a dɔn k’a sɔrɔ u ma ɲininkali kɛ.

1. Yesu ye wele bila ka na dumuni kɛ, o b’an hakili jigin a ka kɛta n’a ka kanuya la.

2. Yesu bɛ se ka sɔrɔ tuma bɛɛ a nɔfɛmɔgɔw fɛ, hali ni dannayabaliya waatiw la.

1. 1 Yuhana 4:16 - Ala ka kanuya min b an na, an ye o dn ani ka da a la. Ala ye kanuya ye; Min sigilen bɛ kanuya la, o bɛ sigi Ala la, Ala bɛ sigi ale la.

2. Luka 24:30-31 - A sigilen tun bɛ dumuni na ni u ye, a ye nbuuru ta ka dugawu kɛ o la, ka a kari ka di u ma. U ɲɛw yɛlɛla, u y'a dɔn. A tununna ka bɔ u ɲɛ kɔrɔ.

Yuhana 21.13 Yesu nana ka nbuuru ta ka di u ma, ka jɛgɛ fana di u ma.

Yesu bɛ kalandenw magoɲɛfɛnw di u ma farikolo ni hakili ta fan fɛ.

1: Yesu de ye an magow bɛɛ dibaga ye

2: Yesu b’a janto a ka kalandenw na

1: Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an kalan ko an kana hami ani ka an jigi da Ala kan ko a k’an magow ɲɛ.

2: Filipekaw 4:19 - Ala bɛna an magow bɛɛ di an ma ka kɛɲɛ n’a ka nafolo ye.

Yuhana 21.14 Yesu kununna ka b suw cma, a si yr sabanan don sisan.

Yesu y’a yɛrɛ jira a ka kalandenw na siɲɛ saba a kununni kɔfɛ ka bɔ suw cɛma.

1. Yesu ɲɛnama don: Ka lakununni tiɲɛnen dɔn

2. Yesu ye sira ye: Ka tugu a ka kanuya sira la

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-8; Ne ye min sɔrɔ, ne y'o lase aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye, ko a su donna, ko a kununna tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye. o kɔfɛ ka taa tan ni fila la. O kɔfɛ, a y’a yɛrɛ jira balimakɛ ni balimamuso kɛmɛ duuru ni kɔ la waati kelen na, minnu fanba bɛ balo la hali bi, hali ni dɔw sunɔgɔra. O kɔ, a y'i yɛrɛ jira Yakuba la, o kɔ, a y'i jira cidenw bɛɛ la.

2. Matiyu 28:5-7; Mɛlɛkɛ y’a fɔ musow ye ko ? 쏡 o kana siran, katuguni ne b'a dɔn ko i bɛ Yesu ɲini, o min gengenna jiri la. A tɛ yan; a kununna, i ko a y'a fɔ cogo min na. A dalen bɛ yɔrɔ min na, aw ka na o lajɛ. O tuma na fɛ, teliya ka taa a fɔ a ka kalandenw ye ko : ? 쁇 e kununna ka bɔ suw cɛma, a bɛ taa aw ɲɛfɛ Galile. O yɔrɔ la i na a ye.??Sisan ne y'a fɔ i ye.??

Yuhana 21.15 U ye dumuni kɛ tuma min na, Yesu y’a fɔ Simɔn Piɛrɛ ye ko: Simɔn, Yuhana denkɛ, yala i bɛ ne kanu ka tɛmɛ ninnu kan wa? A y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi. i y'a dɔn ko ne bɛ i kanu.» A y'a fɔ a ye ko: «I ka ne ka sagadenw balo.»

Yesu b’an kalan ko a nafa ka bon k’a kanu ani k’an janto mɔgɔ wɛrɛw la.

1: An ka kan ka Matigi kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, wa an ka kanuya min bɛ a la, o bɛna an bila ka mɔgɔ wɛrɛw kanu ani k’u janto u la.

2: An bɛ se k’an ka kanuya jira Yesu la, n’an b’an janto an lamini mɔgɔw la ni majigilenya ye.

1: 1 Yuhana 4:19-21 - An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ. Ni mɔgɔ dɔ ko, ? 쏧 Ala kanu,??ani a balima koniya, nkalontigɛla don; katuguni min t'a balima kanu, a ye min ye, o tɛ se ka Elohim kanu, a ma min ye. An ye nin ci fɔ ale fɛ: Min bɛ Ala kanu, o ka kan ka a balima fana kanu.

2: Matiyu 22:39 - I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

Yuhana 21.16 A y'a fò a ye a siɲɛ filanan na ko: Simɔn, Jonasi denkɛ, i bɛ ne kanu wa? A y'a fɔ a ye ko: «Ɔwɔ, Matigi. i y'a dɔn ko ne bɛ i kanu.» A y'a fɔ a ye ko: «I ka ne ka sagaw balo.»

Yesu ye Piɛrɛ hakili jigin a ka kanuya la a ko la, ka ci fɔ a ye ko a k’a janto sagakulu la.

1: Ala b’an wele k’a kanu ani ka baara kɛ a ka mɔgɔw ye.

2: An welelen don ka bɔ ka taa baara kɛ magojirabagaw ye.

1: 1 Yuhana 4:19??1 - An b'an kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ.

2: Matiyu 28:16-20 - Taga ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye.

Yuhana 21.17 A y'a fò a ye a siɲɛ sabanan na ko: Simɔn, Jonasi denkɛ, i bɛ ne kanu wa? Piɛrɛ dusu tiɲɛna, katuguni a y'a fɔ a ye a siɲɛ sabanan na ko: «I bɛ ne kanu wa?» A y'a fɔ a ye ko: «Matigi, i bɛ fɛn bɛɛ dɔn. i y'a dɔn ko ne bɛ i kanu.» Yesu y'a fɔ a ye ko: «Ne ka sagaw balo.»

O tɛmɛsira bɛ Yesu ka welekan lase Piɛrɛ ma walisa a k’a janto a ka sagaw la ani ko Yesu bɛ Piɛrɛ ka kanuya dɔn a ko la.

1. "Matigi kanu ni i dusukun b ye" - A min b Matigi kanu nafa kan, ani Pir ka misali b se ka an bila sira cogo min na.

2. "Kanminɛli ni kanuya" - A kan Piɛrɛ ka kanminɛli Yesu ka weleli la cogo min na, hali ni a tun ka gɛlɛn, o ye misali ye an ka kan ka tugu min kɔ.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. 1 Yuhana 4:7-8 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Elohim dɔn. sabu Ala ye kanuya ye.

Yuhana 21.18 Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ i ye ko i denmisɛnman, i tun bɛ i cɛsirilan siri ka taama i sago yɔrɔ la i tun t'a fɛ yɔrɔ min na.

Yesu ye Piɛrɛ ka saya fɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo.

1. An bɛ se ka sɔn Ala sago ma cogo min na ko gɛlɛnw na

2. Majigilenya ni kanminɛli sara

1. Matiyu 10:39 - Min b'a ni sɔrɔ, o na bɔnɛ a la, min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ.

2. Filipekaw 2:7-8 - Nka a ma a yr majigin, a ye baaraden cogo ta, ka k mgw b cogo la kanminɛli fo saya, hali gengenjiri saya.

Yuhana 21.19 A ye o kuma f, ka Ala bonya saya min f. O kuma fɔlen kɔ, a y'a fɔ a ye ko: «I ka tugu ne kɔ.»

Yesu y’a jira ko a tun bɛ sɔn k’a ka ɲɛnamaya di walisa ka nɔɔrɔ da Ala kan. O kɔ, a y’a ɲini Piɛrɛ fɛ a ka tugu a kɔ.

1. Yesu ka saraka - Yɛrɛdɛsɛ misali laban

2. Ka tugu Yesu kɔ - Sira min bɛ taa dafalenya lakika la

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Filipekaw 2:5-8 - Aw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la, aw ka hakilina kelen sɔrɔ i n’a fɔ Krisita Yesu: Ale min ye Ala yɛrɛ ye, a ma bɛnkan ni Ala jate fɛn ye min bɛ se ka kɛ a yɛrɛ nafa kama nka, a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta, ka kɛ hadamaden cogo la. Wa ka sɔrɔ a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma??hali saya gengenjiri kan!

Yuhana 21.20 O tuma la, Piere ye Yesu ka kalanden min kanu, o tugura o la. O fana y'i jigi da a disi kan sufɛdumuni na, k'a fɔ ko: «Matigi, jɔn bɛ i janfa?»

Yesu tun bɛ kalanden min kanu, Piɛrɛ ye o dɔn.:

1: A nafa ka bon ka Yesu nɔfɛmɔgɔw dɔn.

2: Ka jɛɲɔgɔnya don Yesu ni Yesu cɛ min bɛ i n’a fɔ Yesu tun bɛ kalanden min kanu, o ni Yesu cɛsiraw tun bɛ cogo min na.

1: Matiyu 17:1-9 ??Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ye ko min kɛ Yesu fɛ fɛn caman tigɛli kulu kan.

2: Yuhana 13:21-30 ??Yesu ka baro ni kalandenw ye surɔfana laban na.

Yuhana 21.21 Pir ye Yesu ye, a y’a fɔ Yesu ye ko: «Matigi, nin cɛ na mun kɛ?»

Yesu ye baro min kɛ ni Piɛrɛ ye Yuhana 21:21 la, o b’a jira ko a bɛ a ka kalandenw kanu, k’a janto a la ani k’a hami.

1: Ala ka kanuya min bɛ a ka kalandenw na - Yuhana 21:21

2: Ala ka ladonni ni a ka hami a denw na - Yuhana 21:21

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - Kanuya bɛ muɲu ani a ka ɲi; kanuya tɛ keleya wala ka waso; o tɛ kuncɛbaya walima maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan; a tɛ dimi walima dimi ye; a tɛ nisɔndiya kojugu kɛli la, nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ ye. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ jigi, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu.

Yuhana 21.22 Yesu y’a fɔ a ye ko: Ni ne b’a fɛ a ka to fo ne ka na, o ye mun ye i la? I tugu ne kɔ.»

Yesu ye Piɛrɛ jija a k’a sinsin a yɛrɛ ka cidenyabaara kan sanni a ka hami mɔgɔ wɛrɛw la.

1. Yesu ka cikan min ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma: Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ni an yɛrɛ ye

2. Ka tugu Ala sago kɔ: A ka ci fɔlenw lamɛn ani k’u labato

1. Matiyu 6:31-34 - "O de kosɔn aw kana aw hakili ɲagami k'a fɔ ko: An na mun dun?' walima ‘An bɛna mun min?’ walima ‘An bɛna mun don?’. Siya wɛrɛw bɛ nin kow bɛɛ ɲini, aw sankolola Fa b'a dɔn ko aw mago bɛ u bɛɛ la, nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

2. Filipekaw 4:6 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye.

Yuhana 21.23 O kuma tora balimaw cma, ko o kalanden kana sa. Nka: «Ni ne b'a fɛ a ka to fo ne ka na, o ye mun ye i bolo?»

Nin tɛmɛsira b’a jira ko Yesu ni kalanden bɛ ka baro kɛ kalanden ka siniɲɛsigi kan, Yesu y’a sinsin a kan ko a sago kelenpe de nafa ka bon.

1. Ala ka Masaya an ka Ɲɛnamaya kɔnɔ - Ala sago kelenpe de nafa ka bon cogo min na ani an ka kan ka da a la cogo min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.

2. Delili fanga - cogo min na ka Ala deli, o b se ka an bila ka a sago faamu ani ka da a la.

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.

Yuhana 21.24 Kalanden min b o kow seereya, ka o kow sbn, an b'a dn ko a ka seereya ye ti ye.

Nin tɛmɛsira in b’a jira ko sɛbɛnnikɛla ka seereya ye tiɲɛ ye.

1. Seereya lakikaw fanga

2. Tiɲɛ sɛbɛnnenw ka fanga

1. 2 Kɔrɛntekaw 1:12-14 - "An ka yɛrɛbonya ye nin ye, an dusukun seereya, ko an ye an yɛrɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ ni dususuma ni Ala ɲɛsiran ye, dugukolo kan hakilitigiya barika la, nka Ala ka nɛɛma de kosɔn, ani an ye an yɛrɛ bonya ni Ala ka nɛɛma ye." aw.Katuguni an tɛ fɛn wɛrɛ sɛbɛn aw ye, ni aw bɛ min kalan wala aw bɛ sɔn min ma, ne dalen b'a la ko aw na sɔn o ma fo ka se a laban ma, i ko aw fana sɔnna an ma yɔrɔ dɔ la cogo min na, ko an ye aw ka nisɔndiya ye, i ko aw fana ye an ta ye cogo min na Matigi Yesu ka don na.»

2. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

Yuhana 21.25 Yesu ye ko caman wɛrɛw fana kɛ, ni u kelen-kelen bɛɛ sɛbɛnna, ne hakili la ko hali diɲɛ yɛrɛ tun tɛ se ka kitabu minnu ka kan ka sɛbɛn. Amiina.

Yesu ka cidenyabaara tun ka bon ani a kɛra kabako ye fo a bɛɛ tun tɛ se ka sɛbɛn abada.

1. Yesu Krisita ka Kabako Cidenyabaara

2. Yesu ka cidenyabaara hakɛ min kɛra

1. Luka 5:17-26 - Yesu ye cɛ farikolontan dɔ kɛnɛya

2. Matiyu 14:1-14 - Yesu ye mɔgɔ ba duuru balo

Kɛwalew 1 bɛ Yesu ka cikan labanw lakali a ka kalandenw ye, a jiginni sankolo la, ani Matiyasi sugandili ka kɛ Juda Iskariɔti nɔ na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Luka ka kuma fɔlen ye Tewofili ye, ka Yesu Krisita ka ɲɛnamaya n’a ka kalansiraw lajɛ kokura fo ka na se a jiginni ma. A ka tɔɔrɔ ni a ka saya kɔfɛ, Yesu y’a yɛrɛ jira a ɲɛnama na a ka cidenw ɲɛ na tile binaani kɔnɔ, ka kuma Ala ka masaya ko la. Don dɔ la k'a to dumuni na n'u ye, a ye ci bila u ma ko u kana bɔ Jerusalɛm nka u ka Fa ka layidu makɔnɔ min ye ne ka kuma mɛn Yuhana ye ji batise nka tile damadɔ batisera Ni Senu ye ɲininkali kɛ ni waati bɛ masaya segin Israɛl ma jaabi ma waatiw donw Fa ye a yɛrɛ ka fanga sigi nka fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana kɛ seerew ye Jerusalɛm Jude Samari bɛ dugukolo ban (Kɛwalew 1:1-8).

Dakun 2nan: O fɔlen kɔ, u kɔlɔsili la, a kɔrɔtara ka sankaba dɔ bɔ u ɲɛ na. K'u to sankolo filɛli la tuma min na a taatɔ, cɛ fila barika banna ka fini jɛmanw jɔ u kɛrɛfɛ minnu y'a fɔ ko ‘Cɛw Galile mun na aw jɔlen bɛ ka sankolo filɛ? Nin Yesu min wulila ka bɔ aw bolo ka taa sankolo la, o na na i ko a taara sankolo la cogo min na.’ O kɔ, a seginna Jerusalɛm kulu min bɛ wele ko Olive dugu kɛrɛfɛ Lafiɲɛ don taama ka jan ni sera a taara sanfɛ so to Piɛrɛ Zan Yakuba Andre Filipe Toma Bartolome Matiyu Yakuba denkɛ Alfe Simɔn Zealot Juda denkɛ Yakuba bɛɛ farala ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ delili la musow fɛ Mariyama ba Yesu balimakɛw (Kɛwalew 1: 9-14 la).

Dakun 3nan: O waatiw la Piɛrɛ tun jɔlen bɛ dannabaaw cɛma kulu min hakɛ tun bɛ kɛmɛ mugan ɲɔgɔn na, o kumana ka ɲɛsin mago ma ka Juda Iskariɔti janfa min tun ye Matigi janfa a taara a yɛrɛ yɔrɔ fɔlen Zaburuw ka sigiyɔrɔ ka kɛ yɔrɔ lakolon ye mɔgɔ si kana a ɲɛnamaya A ka dɔ wɛrɛ ta a nɔ na ɲɛmɔgɔya ye cɛ fila sugandi Yusufu min tɔgɔ ye ko Barsaba fana dɔnna Justus Matthias ye delili kɛ Matigi dusukun bɛɛ y'a jira min sugandira o kɔfɛ ka kala da Matiya binna o la a ye ciden tan ni kelen fara a kan (Kɛwalew 1:15-26).

Kɛwalew 1:1 Yesu ye fɛn minnu kɛ ani ka mɔgɔw kalan, ne ye olu bɛɛ sɛbɛn fɔlɔ, e Teofili.

Sɛbɛnnikɛla bɛ ka sɛbɛn dɔ sɛbɛn Tewofili ye Yesu ka kalanw ni a ka baaraw kan.

1. "Yesu ka kalanw ni a ka baara".

2. "Yesu ka misali fanga".

1. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la."

2. Yuhana 13:17 - "Aw ye nin kow dɔn sisan, aw na dugawu sɔrɔ ni aw ye u kɛ."

K=walew 1.2 Fo ka se a kunna don min na, a ye ci minnu sugandi Ni Senu barika la.

Yesu Krisita ye ci di a ka ciden sugandilenw ma Ni Senu barika la sani a ka wuli Sankolo la.

1. I ka tugu Yesu ka ci fɔlenw kɔ: Kanminɛli fanga

2. Ni Senu ka sebaaya: Ala ka j1Enamaya an ka J1Enamaya la

1. Yuhana 14:15-17 «Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara. Ne na Fa Ala deli, a na Dɛmɛbaga wɛrɛ di aw ma, a ka kɛ aw fɛ badaa, tiɲɛ Ni, diɲɛ tɛ se ka min sɔrɔ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn. I b'a dɔn, katuguni a sigilen bɛ i fɛ, a na kɛ i kɔnɔ.

2. Matiyu 28:18-20 «Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Kɛwalew 1.3 A ye a yɛrɛ jira olu la a ɲɛnama ye a tɔɔrɔ kɔfɛ ni dalilu caman ye minnu tɛ fili.

Yesu y’a jira ko a ɲɛnama don a ka tɔɔrɔ kɔfɛ dalilu caman fɛ minnu tɛ fili, a y’a yɛrɛ jira a nɔfɛmɔgɔw la tile binaani kɔnɔ ani ka kuma Ala ka masaya ko la.

1. Yesu ka lakununni: An ka dannaya seereya

2. Ala ka Masaya: Yesu ye yelifɛn ye hadamadenw ko la

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye. A su donna, a kununna tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye.

2. Marka 16:15-16 - A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa diɲɛ fan bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛn bɛɛ ye.» Min dara a la ka batise, o na kisi. Nka min ma da a la, o na jalaki.»

K=walew 1.4 A ko u ye u dalajɛ, a y’a fɔ u ye ko u kana bɔ Jerusalɛm, nka u ka Fa Ala ka layidu makɔnɔ.

Yesu ye ci fɔ a ka kalandenw ma ko u ka Fa ka layidu makɔnɔ Jerusalɛm.

1. Fa ka layidu makɔnɔni: Ka baara kɛ ni an ka waati ye cogo ɲuman na Limbo kɔnɔ

2. Makɔnɔni barika ka bon: Ka da Ala ka waati latigɛlen na an ka ɲɛnamaya kama

1. Romɛkaw 8:25 - "Nka ni an jigi bɛ fɛn na min tɛ an bolo fɔlɔ, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye."

2. Heburuw 10:36 - "Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ, aw ka layidu talen sɔrɔ."

K=walew 1.5 Katuguni Yuhana batisera ni ji ye tiɲɛ na. nka aw na batise Ni Senu la tile caman kɔfɛ.

Yesu b’a fɔ kalandenw ye ko sɔɔni u bɛna batise ni Ni Senu ye.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ala ka fanga sɔrɔcogo.

2. Batiseli fanga: Hakilijagabɔ ji ni Ni nafa kan.

1. Yuhana 14:26 - "Nka Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa bɛna min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, o bɛɛ lase aw hakili ma."

2. Matiyu 3:11 - "Ne b'aw batise ni ji ye nimisa kama, nka min bɛ na ne kɔfɛ, o fanga ka bon ni ne ye, ne man kan ka a sanbaraw ta. A na aw batise ni Ni Senu ni tasuma ye.

Kɛwalew 1.6 U ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min na, u y'a ɲininka ko: «Matigi, i b'a fɛ ka masaya lasegin Israɛl ma sisan wa?

Yesu ka kalandenw y’a ɲininka n’a bɛna masaya lasegin Israɛl ma o waati la.

1. Ala ka waati dafalen don - Ka muɲuli ni dannaya nafa sɛgɛsɛgɛ Matigi ka labɛnw na.

2. Ala ka Masaya - Ala ka masaya jigiya jirali ani a kɔrɔ ye min ye an bolo bi.

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

Kɛwalew 1.7 A y'a fɔ u ye ko: «Fa ye waati minnu bila a yɛrɛ ka setigiya la, aw ka o waatiw ni waatiw dɔn.»

Ala ye fanga ni waatiw ni waatiw dɔnniya di a yɛrɛ dɔrɔn ma.

1. Ala ka sebaaya: Ka da Ala la ni fɛn dɔnbaliw ye

2. Ka an yɛrɛ bila: Ka Ala ka Masaya Faamu

1. Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten aw ka miiriliw."

2. Romɛkaw 11:33-36 "E, Ala ka nafolo ni a ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya juguya! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ, a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! ? Walima jɔn ye nilifɛn di a ma walisa a ka sara? K’a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale barika la ani ale de fɛ. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina."

K=walew 1.8 Nka aw na sebaaya sr Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na k= ne seerew ye Jerusalm ni Jude jamana bee la ani Samari jamana na fo ka se dugukolo fan f.

Sebaaya layidu tara kalandenw ye ka bɔ Ni Senu la walisa u ka kɛ Yesu seerew ye diɲɛ fan bɛɛ la.

1: Ni Senu ka sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2: Ka kɛ Yesu Seere ye

1: Yuhana 15:26-27 «Nka ni Dɛmɛbaga nana, ne na min ci aw ma ka bɔ Fa la, tiɲɛ Ni min bɛ bɔ Fa la, a na seereya kɛ ne ko la. Aw fana na seereya kɛ, katuguni aw bɛ ne fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ.”

2: Efesekaw 3:16-17 “Walisa ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye, a ka barika don aw la ni sebaaya ye a Ni barika la aw kɔnɔna na, walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la.”

Kɛwalew 1.9 A ye o kow fɔ tuma min na, ka u filɛ, a wulila ka taa san fɛ. Sankaba dɔ y'a minɛ ka bɔ u ɲɛ kɔrɔ.

Yesu taara sankolo la sankaba kɔnɔ, a kumana kalandenw fɛ.

1. I ka Yesu ka misali ladege dannaya ni kanminɛli ko la hali ni sira ma jɛya.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni weleli ye, Yesu ye min bila an kan.

1. Luka 9:51-62 – Yesu ka taama Jerusalɛm ani a ka kanminɛli Fa ma.

2. Efesekaw 4:1-3 – Ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye an ye min sɔrɔ.

K=walew 1.10 U ye u ɲɛ jɔlen to sankolo la tuma min na a bɛ wuli tuma min na, cɛ fila jɔlen bɛ u kɛrɛfɛ fini jɛmanw na.

Yesu ka kalandenw y’a kɔlɔsi a bɛ ka wuli sankolo la ani cɛ fila minnu tun bɛ fini jɛmanw na, olu bɔra kɛnɛ kan.

1: Ala bɛ dɛmɛ ci tuma bɛɛ ni an mago bɛ o la.

2: Hali dusukasi waatiw la, Ala bɛ jigiya ni dususalo di an ma.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye.

2: Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Kɛwalew 1.11 O fana y’a fɔ ko: «Aw Galilekaw, mun na aw jɔlen bɛ ka sankolo filɛ?» Yesu min wulila ka bɔ aw bolo ka taa sankolo la, o na na o cogo kelen na i n'a fɔ aw y'a ye sankolo la cogo min na.

A fɔra kalandenw ye ko Yesu min taara sankolo la, o bɛna segin ka na i n’a fɔ a taara cogo min na.

1. Ka an jigi da Krisita ka layiduw kan - An b se ka da a la cogo min na ko Yesu bna segin i ko a taara cogo min na.

2. Ka jigiya sɔrɔ yɔrɔw la, an ma miiri minnu na - Ala ye layidu minnu ta Yesu seginni ko la, olu bɛ se ka dusu saalo lase an ma cogo min na waati gɛlɛnw na.

1. Yuhana 14:3 - Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne na segin ka aw minɛ ne yɛrɛ ye. Ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.»

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Kɛwalew 1.12 O kɔ, u seginna Jerusalɛm ka bɔ Oliviye kulu la, o min bɛ bɔ Jerusalɛm ni lafiɲɛ don taama ye.

Yesu ka kalandenw seginna Jerusalɛm ka bɔ Oliviye kulu la, o yɔrɔ tun bɛ lafiɲɛ don kelen bɔ.

1. A nafa ka bon ka tugu Yesu ka misali kɔ ani ka waati ta ka taama ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ.

2. Nafa min b’a la ka lafiɲɛ don taama janya faamuya ani ka ɲɛnamaya kɛ o kɔnɔ.

1. Filipekaw 2:5 - "Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la, o ka kɛ aw kɔnɔ".

2. Ekisode 16:29 - "Mɔgɔ si kana bɔ a sigiyɔrɔ la tile wolonwulanan na".

Kɛwalew 1.13 U donna sanfɛ so dɔ kɔnɔ, Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana ni Andre ni Filipe ni Toma ni Bartolome ni Matiyu ni Alfe denkɛ Yakuba ani Simɔn Zelote ni Yakuba balimakɛ Juda.

Kalandenw taara sanfɛ so dɔ la, Piɛrɛ ni Yakuba ni Yuhana ni Andre ni Filipe ni Toma ni Bartolome ni Matiyu ni Alfe denkɛ Yakuba ni Simɔn Zelote ani Yakuba balimakɛ Juda tun lajɛlen bɛ yɔrɔ min na.

1. Sigida fanga: Kalandenw ka kelenya ye diɲɛ Changé cogo min na

2. Nafa ka bon ka na ɲɔgɔn fɛ: Kalandenw ka lajɛw lajɛ

1. Yuhana 13:34-35: "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu , ni kanuya bɛ aw la ɲɔgɔn fɛ.”

2. Galasikaw 6:2: "Aw ka ɲɔgɔn doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

Kɛwalew 1.14 U bɛɛ tora delili ni delili la ni dusu kelen ye ni musow ni Yesu ba Mariyama ani a balimakɛw ye.

Yesu nɔfɛmɔgɔw, a ba Mariyama n’a balimakɛw fana tun bɛ delili kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɔnɔnajɛya ye.

1. Delili kelen fanga: Baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, o b’an fara ɲɔgɔn kan ni Ala ye

2. Denbaya nafa ka bon: Yesu ka denbaya ye nɔ min bila a ka cidenyabaara la

1. Efesekaw 4:1-6 - Kelenya Krisita farikolo la

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-9 - Matigi kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i seko bɛɛ ye

Kɛwalew 1.15 O donw la, Piɛrɛ wulila kalandenw cɛma k'a fɔ ko: «Tɔgɔ kɛmɛ ni mugan ɲɔgɔn.»

Piɛrɛ ye kalandenw lajɛ walisa ka mɔgɔ dɔ sugandi min bɛna kɛ Juda Iskariɔti nɔnabila ye.

1. Kelenya fanga - An bɛ se ka kobaw kɛ cogo min na n’an jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ

2. Sigida nafa - Mun na jɛɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya nafa ka bon hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya kɛnɛman na

1. Yuhana 13:35 - "Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye."

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-27 - “Farakolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman b’a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten.”

Kɛwalew 1.16 Balimaw, nin Kitabu ka kan ka dafa, Ni Senu ye min fɔ Dawuda da fɛ ka kɔn Juda ko la, o min tun ye Yesu minɛbagaw ɲɛminɛbaga ye.

Nin tɛmɛsira in bɛ kuma Juda ka Yesu janfa ko la ani kiraya kumaw tiimɛni kan.

1. Janfa nɔfɛkow

2. Ala ka kiraya kumaw tiimɛni

1. Yuhana 17:12 - "Ka ne to u fɛ, ne ye u mara i tɔgɔ la, i ye minnu di ne ma, ne ye olu mara, u si ma tunun, ni halakili den tɛ, walisa Kitabu ka dafa." " " .

2. Esayi 53:12 - "O de kosɔn ne na niyɔrɔ tila a ye ni mɔgɔba ye, a na nafolo tila ni fangatigiw ye, katuguni a y'a ni bɔn fo ka se saya ma a ye mɔgɔ caman ka jurumu kɛ, ka delili kɛ sariya tiɲɛbagaw ye.»

Kɛwalew 1.17 A jatera an fɛ, a tun ye o cidenyabaara yɔrɔ dɔ sɔrɔ.

O tɛmɛsira b’a jira ko ciden Matiyasi sugandira walisa ka Juda ka jɔyɔrɔ fa cidenw ka cidenyabaara la.

1: Ala ye labɛn dɔ kɛ an kelen-kelen bɛɛ ye.

2: Ala b’an wele an ka kɛ a ka cidenyabaara la.

1: Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Efesekaw 4:11-13 - O cogo la, Krisita yr ye cidenw, kiraw, kibaru duman flenw, pasteurw ni karamɔgɔw di, u ka a ka mɔgɔw labɛn baara kɛtaw kama, walisa Krisita farikolo ka jɔ.

Kɛwalew 1.18 Nin cɛ ye foro dɔ san ni tilenbaliya sara ye. a binna a kunkolo la, a pɛrɛnna a cɛma, a banakɔtaa bɛɛ bɔra.

Nin tɛmɛsira bɛ Juda Iskariɔti ka saya ɲɛfɔ min sara foro sanni kɔfɛ ni wari ye a ye min sɔrɔ Yesu janfa kosɔn.

1. Janfa nɔfɛkow: Ka kalan sɔrɔ Juda Iskariyɔti fɛ

2. Yafa fanga: Yesu ka nɛɛma Hali ni Juda janfara

1. Matiyu 26:14-16 - Yesu ye Juda ka janfa dɔn

2. Heburuw 9:27 - Saya iko jurumu kɔlɔlɔ min tɛ se ka bali

Kɛwalew 1.19 O kɛra Jerusalɛm sigibagaw bɛɛ fɛ. fo o foro in bɛ wele u kan yɛrɛ la ko Aceldama , o kɔrɔ ye ko Joli foro .

Foro dɔ bɛ Jerusalɛm kɛrɛfɛ min tɔgɔ ye ko Aceldama, o bɛ dɔn Jerusalɛm sigibagaw bɛɛ fɛ, o min bamanankanna ka kɛ Joli foro ye.

1. Tɔgɔ dɔ fanga: Aceldama n’a nafa

2. Joli taamasyɛn: A kɔrɔ Krecɛnya la

1. Matiyu 27:3-10 - Juda ka maana ani a ye Yesu janfa cogo min na warijɛ 30 kosɔn

2. Heburuw 9:18-22 - Yesu ka saya gengenjiri kan, o nafa ka bon ani a ye min bila an ka namaya la

Kɛwalew 1.20 A sɛbɛnnen bɛ Zaburuw kitabu kɔnɔ ko: «A sigiyɔrɔ ka kɛ yɔrɔ lakolon ye, mɔgɔ si kana sigi a kɔnɔ.»

Nin tɛmɛsira min bɔra Kɛwalew Zaburuw kɔnɔ ani a b’a fɔ ko mɔgɔ min kofɔlen bɛ Zaburuw kɔnɔ, o sigiyɔrɔ ka kan ka kɛ yɔrɔ lakolon ye, ani ko mɔgɔ wɛrɛ ka kan k’u ka episkopo ta.

1. Ala sago fanga: Ala ka laɲiniw bɛ kɛ cogo min na tuma bɛɛ

2. Mankutu ɲinini Sɛbɛnniw kɔnɔ: Bibulu ka taamasyɛn kan sɛgɛsɛgɛ

1. Zaburu 69:25 - "U sigiyɔrɔ ka kɛ yɔrɔ lakolon ye, mɔgɔ si kana sigi u ka fanibuguw kɔnɔ."

2. Kɛwalew 2:25 - "Katuguni Dawuda bɛ kuma a ko la ko: Ne ye Matigi ye ne ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ, katuguni a bɛ ne kinin fɛ, walisa ne kana lamaga."

Kɛwalew 1.21 O de y'a to nin cɛ minnu tun bɛ an fɛ tuma bɛɛ, Matigi Yesu donna ka bɔ an cɛma.

Yesu tun bɛ taamaɲɔgɔn minnu na sani a ka wuli sankolo la, o tɛmɛsira bɛ olu ɲɛfɔ.

1. Nafa min b’a la ka jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Yesu ka dannaya taama ani a ye misali min sigi an ye.

1. Waajulikɛla 4:9-12 - Fila ka fisa ni kelen ye; sabu u bɛ sara ɲuman sɔrɔ u ka baara la.

2. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

K=walew 1.22 Kabini Yuhana ka batiseli la, fo ka na se don min na a kra an bolo, mg ka kan ka sigi ka k a lakununni seere ye an f.

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka seerew sigi ka seereya kɛ Yesu lakununni ko la.

1. Seereya fanga: Cogo min na an bɛ se ka kɛ Yesu seere ɲuman ye

2. Weelekan ka seereya kɛ: An ka baara ye ka Yesu lakununni kibaru duman jɛnsɛn

1. Esayi 43:10-12 - Matigi ko: “Aw ye ne seerew ye, ne ye ne ka baaraden min sugandi, walisa aw ka ne dɔn ka da ne la, ka a faamu ko ne de don. Ala si ma da ne ɲɛ, ala si tɛna kɛ ne kɔfɛ.

2. Matiyu 28:16-20 - O k, kalanden tan ni kelen taara Galile, Yesu tun y’a fɔ u ye ko u ka taa yɔrɔ min na. U y'a ye tuma min na, u y'a bato. nka dɔw ye sigasiga kɛ. O kɔ, Yesu nana u ma k'a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.”

Kɛwalew 1.23 U ye mɔgɔ fila sigi, Yusufu min tɔgɔ ye ko Barsabasi, o tɔgɔ ko Yusitɔ, ani Matiyasi.

Yesu ka kalandenw ye cɛ fila sigi, Yusufu Barsabasi (a bɛ fɔ fana ko Yustus) ani Matiyasi, walisa ka Juda Isikariɔti nɔ bila ka kɛ ciden 12 dɔ ye.

1. "Daminɛ kura: Ka taa ɲɛ cidenyabaara la".

2. "Labɛnni nafa ka bon ka baara kɛ Matigi ye".

1. Matiyu 19:28 - "Yesu y'a fɔ u ye ko: «Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko fɛn bɛɛ kuraya waati la, ni Mɔgɔ Denkɛ sigilen bɛ a ka masasigilan nɔɔrɔma kan, aw minnu tugura ne kɔ, aw na sigi masasigilan tan ni fila kan ka kiri tigɛ.» Israɛl ka kabila tan ni fila.»

2. Romɛkaw 12:4-8 - "Katuguni an kelen-kelen bɛɛ farikolo kelen bɛ ni farikolo yɔrɔ caman ye cogo min na, ni o farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kelen ye, o cogo kelen na Krisita la, hali ni an ka ca, an bɛ farikolo kelen kɛ, farikolo yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ ye an ta ye." ka di tɔw bɛɛ ma.An ka nilifɛnw tɛ kelen ye, ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an kelen-kelen bɛɛ ma.Ni aw ka nilifɛn ye kiraya ye, aw ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni aw ka dannaya ye, ni baara ye, aw ka baara kɛ, ni o ye kalan ye, aw ka mɔgɔw kalan; ni a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ, o tuma na, dusu don, ni o ye nili ye, o tuma na, a bɛ kɛ ni bolomafara ye, ni a bɛ ɲɛminɛ, aw k'a kɛ ni timinandiya ye, ni hinɛ don, aw k'a kɛ ni nisɔndiya ye."

Kɛwalew 1.24 U ye delili kɛ k'a fɔ ko: «Matigi, min bɛ mɔgɔw bɛɛ dusukun dɔn, i k'a jira ni i ye nin mɔgɔ fila sugandi.

Yesu ka kalandenw ye Ala deli walisa a k’a jira mɔgɔ fila la, jɔn ka kan ka bila Juda nɔ na.

1: An ka an ɲɛsin Ala ma tuma bɛɛ delili la, ka an jigi da a sago kan an ka ɲɛnamaya kama.

2: An ka kan ka Ala ka bilasirali ɲini an kɛtɔ ka desizɔn nafamaw ta.

1: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2: Yakuba 1:5-6 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma.

Kɛwalew 1.25 Juda binna o cidenyabaara ni cidenw ka baara la, walisa a ka taa a yɛrɛ yɔrɔ la.

Juda ye Yesu janfa ani ko a ka kan ka kalanden kura bila a nɔ na, o ɲɛfɔlen don Kɛwalew 1:25 kɔnɔ.

1: Yesu Krisita, jurumutw kunmablibaa

2: Cidenw ka cidenyabaara ani a bɛ nɔ min bila Yesu ka kalansiraw la

1: Luka 22:47-48 - Ka a to kuma la, jamaba dɔ ye, Juda min tɔgɔ ye ko Juda, o ye mɔgɔ tan ni fila la kelen ye, o taara u ɲɛ ka gɛrɛ Yesu la walisa k'a susu. Yesu y'a fɔ a ye ko: «Juda, i bɛ Mɔgɔ Denkɛ janfa ni susuli ye wa?

2: Yuhana 17:12 - Ka ne to u fɛ diɲɛ kɔnɔ, ne ye u mara i tɔgɔ la, i ye minnu di ne ma, ne ye olu mara, u si ma tunun, ni halakili denkɛ tɛ. walisa Kitabu ka dafa.

Kɛwalew 1.26 U ye u ka kalata di. Kalo binna Matiyasi kan. A jatera ni ciden tan ni kelen ye.

Ciden tan ni kelen ye Matiyasi sugandi k’a kɛ ciden tan ni fila ye k’a sɔrɔ u ma kɛ cogo si la.

1. Nafa min b’a la ka da Ala ka labɛn na ani k’an jigi da a kan an ka ɲɛnamaya kama.

2. Ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na ani ka sɔn ka baara kɛ cogo o cogo la min ka kan.

1. Ntalenw 16:33 – “Tila bɛ don mɔgɔ kɔnɔ, nka a latigɛ bɛɛ bɛ bɔ Matigi de la.”

2. Filipekaw 2:3-4 – “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

Kɛwalew 2 bɛ Ni Senu nali lakali Pantekɔti don na, Piɛrɛ ka waajuli min kɛra jama ye Jerusalɛm, ani kerecɛn jɛkulu daminɛ waatiw la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannabaaw bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ kelen na Pantekɔti don na. O yɔrɔnin bɛɛ mankan dɔ bɔra sankolo la ka so bɛɛ fa u sigilen bɛ yɔrɔ min na a ye min ye i n’a fɔ kanw tasuma farala ɲɔgɔn kan nana lafiɲɛ u bɛɛ fa Ni Senu y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ i n’a fɔ Ni Senu y’u seko kɛ cogo min na. O waati la, Yahutu batobaaw tun bɛ bɔ sankolo jukɔrɔ siya bɛɛ la, olu tun sigilen bɛ Jerusalɛm. U ye o mankan mɛn tuma min na, jama hakili ɲagamina bawo u kelen-kelen bɛɛ y’u ka kan fɔ kalandenw fɛ (Kɛwalew 2:1-6).

Dakun 2nan: Piɛrɛ o kɔfɛ, a wulila ni Tan ni kelen ye kan kɔrɔta ka kuma jama fɛ k’a ɲɛfɔ ko a ma dɔlɔ i n’a fɔ dɔw tun b’a miiri cogo min na nka nin kɛra tiimɛ ye Joɛl ka kiraya kuma ‘Laban donw na Ala ko ne bɛna ne Ni bɔn mɔgɔw bɛɛ denkɛw denmusow kiraya kuma kamalenninw ye yelifɛnw ye sugo kɔrɔw sugo hali baarakɛlaw fila bɛɛ cɛ musow bɛ ne Ni bɔn o donw na u bɛ kiraya kɛ.' O kɔfɛ, a ye seereya kɛ Yesu ko la Nazarɛti cɛ min lakodɔnnen don Ala fɛ kabakow kabako taamasyɛnw Ala ye minnu kɛ a cɛma a gengenna jiri la ka bolow faga sariya tiɲɛbaliw nka Ala y’a lakunun ka tɔɔrɔ saya hɔrɔnya bawo saya tɛ se ka to a ka minɛ a kan Dawuda ko ‘Ne ye Matigi ye tuma bɛɛ ne ɲɛkɔrɔ a bɛ ne kinin fɛ ne tɛna yɛrɛyɛrɛ.' O de kosɔn, Israɛl bɛɛ ka da a la nin ko la: Aw ye Yesu min gengen jiri la, Ala ye o kɛ Matigi Masiya ye (Kɛwalew 2:14-36).

Dakun 3nan: Mɔgɔw ye o mɛn tuma min na u dusu tiɲɛna ka Piɛrɛ ɲininka ciden wɛrɛw la ko ‘Balimaw an na mun kɛ?’ Piɛrɛ y'a jaabi ko: 'Aw ka nimisa aw ka batise mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Yesu Krisita tɔgɔ fɔ aw ka jurumuw yafali ka nilifɛn sɔrɔ Ni Senu layidu ta aw denw ye yɔrɔjanw bɛɛ ye - Matigi an ka Ala bɛna mɔgɔ minnu wele.' Ni kuma caman wɛrɛw ye a y'u lasɔmi a ye delili kɛ ka aw yɛrɛ kisi bɔnsɔn nɔgɔlenw Minnu sɔnna cikan batisera ba saba ɲɔgɔn faralen jate don U y'u yɛrɛ di cidenw ka kalan jɛɲɔgɔnya kari buru delili Bɛɛ fa siran kabako caman kabako taamasyɛnw kɛ cidenw Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn feerelenw na bolofɛnw ye mɔgɔ o mɔgɔ di i n’a fɔ a mago tun bɛ min na Don o don tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ Alabatosoba kiritigɛlaw ka buru kari sow dun ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya dusukun lakikaw bɛ Ala tanu ka nɛɛma diyabɔ mɔgɔw ye Matigi ye jate fara don o don minnu bɛ kisi (Kɛwalew 2:37-47).

Kɛwalew 2.1 Pantekɔti don sera tuma min na, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na.

Pantekɔti don na, kalandenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɔrɔ kelen na.

1. Kelenya fanga: Ka fara ɲɔgɔn kan, o bɛ an ka dannaya ɲɛ ka taa a fɛ cogo min na

2. Pantekɔti layidu: Ala ka nilifɛnw bɛ sɔrɔ an bolo cogo min na

1. Zaburu 133:1 - A filɛ, a ka ɲi kosɛbɛ, a ka di balimaw ye ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ!

2. Efesekaw 4:3 - Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.

Kɛwalew 2.2 O yɔrɔnin bɛɛ, mankan dɔ bɔra sankolo la i n’a fɔ fiɲɛba dɔ, ka u sigilen so bɛɛ fa.

Ni Senu ye so fa ni mankan ye ka bɔ sankolo la i ko fiɲɛba.

1. Ni Senu ka Sebaaya

2. Sankolo mankan

1. Ezekiɛl 37:1-14 - Kolo jalenw kɔji

2. Esayi 11:1-2 - Ala ka Ni wolonwula

Kɛwalew 2.3 Kanw tilalen don u la i ko tasuma, ka sigi u kelen-kelen bɛɛ kan.

Pantekɔti don na, Ni Senu jigira Cidenw kan ka a yɛrɛ jira u la tasuma kanw cogo la.

1. Ni Senu ka sebaaya - Kɛwalew 2:3

2. Ni Senu ka nilifɛnw - Kɛwalew 2:3

1. Yuhana 14:26 - Nka Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa bɛna min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la ka aw hakili jigin ne ye min fɔ aw ye.

2. Esayi 11:2 - Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi siran ni.

Kɛwalew 2.4 U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.

Dannabaa minnu tun b Egilisi fɔlɔ la, olu tun falen bɛ Ni Senu la ani u tun bɛ kan wɛrɛw fɔ.

1. Ni Senu ka sebaaya dannabaaw ka namaya la

2. Kanw ka nilifɛn: Ni Senu ka taamasyɛn

1. Romɛkaw 8:26 O cogo kelen na, Ni Senu b’an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t’a dɔn an ka kan ka min deli, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni sɔgɔsɔgɔ ye, kuma tɛ se ka minnu fɔ.

2. Efesekaw 5:18-19 Aw kana dɔlɔ dɔlɔ la, katuguni o ye jatɔya ye, nka aw ka fa Ni la, ka ɲɔgɔn wele Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ka dɔnkili da Matigi ye ni aw dusukun ye.

Kɛwalew 2.5 Yahutuw tun sigilen bɛ Jerusalɛm, Ala batobagaw, minnu bɔra sankolo jukɔrɔ siyaw bɛɛ la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yahutuw kan minnu bɔra siya bɛɛ la minnu sigilen bɛ Jerusalɛm.

1. Jamanaw ka lajɛ: Kelenya ka tɛmɛn fɛn caman kan

2. Jerusalɛm taama: Dannaya taama

1. Amɔsi 9:7 - ? 쏛 re aw ma kɛ i ko Kusikaw ne fɛ, e Israɛlkaw???Matigi bɛ o fɔ. ? 쏡 ne ma Israɛl labɔ Misira jamana na, ka Filisitikaw labɔ Kafitɔri ani Sirikaw labɔ Kiri wa?

2. Zaburu 87:4-6 - Ne na Rahab ni Babilonɛ sɛbɛn mɔgɔw cɛma minnu sɔnna ne ma??Filisiti fana, ani Tiri, ka fara Kus kan??ani na a fɔ ko : ? 쏷 a kelen wolola Siyɔn.??Tiɲɛ na, Siyɔn ko la a bɛna fɔ ko ? 쏷 a kelen ni o kelen wolola a la, Kɔrɔtalenba yɛrɛ bɛna a sabati.??

K=walew 2.6 O mankan bɔra tuma min na, jama ye ɲɔgɔn lajɛ ka maloya, katuguni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ y'u ka kuma mɛn u yɛrɛ ka kan na.

Jama kabakoyara tuma min na u ye bɛɛ ka kuma mɛn u ka kan na.

1: Ala ka sebaaya tɛ dan dɔn, wa a bɛ se ka kanko gɛlɛyaw tɛmɛ.

2: An man kan ka siran ka kibaru duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, hali n’an tɛ kan kelen fɔ.

1: 1 Kɔrɛntekaw 13:1 - "Hali ni ne bɛ kuma ni mɔgɔw ni mɛlɛkɛw ka kanw ye, ni kanuya tɛ ne la, ne bɛ kɛ i n'a fɔ nɛgɛ mankanba walima nɛgɛso mankanba."

2: Kɛwalew 10:34-35 - "Piɛrɛ y'a da wuli k'a fɔ ko: Tiɲɛ na, ne y'a dɔn ko Ala tɛ mɔgɔ si jate. " " .

Kɛwalew 2.7 U bɛɛ kabakoyara ka kabakoya, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «A filɛ, nin kuma fɔbagaw bɛɛ tɛ Galilekaw ye wa?»

Nin tɛmɛsira bɛ jama kabakoya cogo ɲɛfɔ tuma min na Yesu ka kalandenw tun bɛ kuma kan wɛrɛw la Pantekɔti don na.

1. Ala ka sebaaya filɛ: Pantekɔti nilifɛn seli

2. Yesu ka na kabako la: Ni Senu bɛ jagɛlɛya di an ma cogo min na

1. Yuhana 14:26 - Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la.

2. Esayi 28:11-13 - Sabu a na kuma nin jama fɛ ni dawolo sɔgɔsɔgɔninjɛ ni kan wɛrɛ ye. A y'a fɔ u ye ko: «Nin ye lafiɲɛ ye, aw bɛ se ka sɛgɛnbagatɔw lafiɲɛ ni min ye. Nin ye dususalo ye, nka u ma sɔn ka mɛnni kɛ.

K=walew 2.8 An b= kelen kelen b= an y=r= kan na cogo di?

Pantekɔte don mɔgɔw kabakoyara ka kalandenw ka kuma mɛn u fasokanw na.

1. Ni Senu ka sebaaya: A bɛ kanko gɛlɛyaw tɛmɛ cogo min na

2. Pantekɔti kabako: Dannaya kura don Ala la

1. Kɛwalew 10:44-48 ??Piɛrɛ? 셲 Bagan saniyalenw ni bagan nɔgɔlenw yeli

2. Joel 2:28-32 ??Ni Senu ka layidu min tara mgw b ye

Kɛwalew 2:9 Partikaw ni Mɛdikaw ni Elamkaw ni Mezopotamikaw ni Jude jamanaw ni Kapadosi jamanaw ni Ponto ni Azi jamanaw sigibagaw.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔw kulu suguya caman ɲɛfɔ minnu tun bɛ jama cɛma minnu tun lajɛlen bɛ Pantekɔti don na.

1. Ala ka egilisi ka danfara: Siyaw ni ladamu suguya caman bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na kelenya ni kanuya kɔnɔ.

2. Ni Senu ka sebaaya: Ni Senu bɛ se ka mɔgɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la.

1. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔnya tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

2. Jirali 7:9 - "O kɔfɛ, ne ye jamaba ye, mɔgɔ si tun tɛ se ka minnu jate, siyaw bɛɛ, siyaw bɛɛ, siyaw bɛɛ ni kanw bɛɛ la, u jɔlen bɛ masasigilan ni Sagaden ɲɛkɔrɔ." " " .

Kɛwalew 2.10 Frigi ni Panfili, Misira ani Libi jamana yɔrɔw la, Sirene dugu la, ani Romɛ dunanw, Yahutuw ni Yahutuw ni diinɛ mɔgɔw la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kibaru duman jɛnsɛnni kan diɲɛ yɔrɔ caman na, i n’a fɔ Friji, Panfili, Misira, Libi ani Romɛ.

1. Kibaru Duman fanga faamuyali - Yesu Krisita ka Kibaru Duman bɛ diɲɛ fan bɛɛ la cogo min na

2. Ka se mɔgɔ ma se - An bɛ se ka Kibaru Duman ta cogo min na diɲɛ fan bɛɛ la

1. Matiyu 28:16-20 - Cikanba

2. Romɛkaw 10:14-17 - Dannaya bɛ na cogo min na Ala ka kuma mɛnni fɛ

K=walew 2.11 Kretiw ni Arabukaw, an b’u lamn ka Ala ka kabako k=walew f= an kanw na.

Kretiw ni Arabukaw ye Yesu ka kalandenw ka kuma mɛn u yɛrɛ ka kan na Ala ka kabako kɛwalew ko la.

1. Kibaru Duman ka sebaaya ka se mɔgɔw bɛɛ ma

2. Kanko kabako: Ala ka baarakɛminɛn min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan

1. Kɛwalew 10:34-35 ? 쏷 hen Piɛrɛ y'a daminɛ ka kuma: ? 쁈 sisan a dɔn tiɲɛ don cogo min na ko Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nka a bɛ sɔn siya bɛɛ ma min bɛ siran a ɲɛ ka ko ɲuman kɛ.? 쇺 € ye?

2. Esayi 66:18-19 ? 쏤 walima ne bɛ u ka kɛwalew ni u ka miiriliw dɔn, ne bɛ na siyaw bɛɛ ni kanw bɛɛ lajɛ. U na na ne nɔɔrɔ ye, ne na taamashyɛn dɔ sigi u cɛma.??

Kɛwalew 2.12 U bɛɛ kabakoyara ka sigasiga, u tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko: «Nin kɔrɔ ye mun ye?»

Nin tɛmɛsira bɛ Jerusalɛm mɔgɔw ka kɛwalew ɲɛfɔ tuma min na u ye kalandenw ka kuma mɛn kan wɛrɛw la.

1) Ni Senu ka sebaaya: Ni Senu bɛ se k’an sɛmɛntiya cogo min na

2) Ka da mɔgɔw ɲɛ na ani ka sɔn Ala ma, o nafa ka bon

1) Kɛwalew 2:1-4 - Pantekɔti don sera tuma min na, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na. O yɔrɔnin bɛɛ, mankan dɔ bɔra sankolo la i n’a fɔ fiɲɛba dɔ, ka u sigilen so bɛɛ fa. Kan dɔw y'u jira u la i n'a fɔ tasuma, u tilalen don u kelen-kelen bɛɛ kan. U bɛɛ fa Ni Senu la, u y'a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y'a fɔ u ye cogo min na.

2) Yuhana 14:16-17 - Ne na Fa Ala deli, a na ladilikɛla wɛrɛ di aw ma, a ka kɛ aw fɛ badaa, tiɲɛ Ni, diɲɛ tɛ se ka min sɔrɔ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn ; aw b'a dɔn, katuguni a sigilen bɛ aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.

Kɛwalew 2.13 Dɔ wɛrɛw ye tulo geren ko: «Nin cɛw falen bɛ diwɛn kura la.»

Jama ye cidenw tulo geren, k’a fɔ k’u ye dɔlɔminnaw ye.

1: Kɛlɛ ni nisɔndiya waatiw la, an ka to an ka dannaya la.

2: Aw kana aw yɛrɛ lafili mɔgɔ wɛrɛw ka miiriyaw fɛ, o nɔ na, an ka dannaya min bɛ Ala la, aw k’o ɲɛminɛ.

1: Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

2: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

K=walew 2.14 Nka Piere ni mg tan ni kelen b= wuli ka a kan kɔrɔta k’a fɔ u ye ko: «Aw Judekaw ni Jerusalɛm sigibagaw bɛɛ, aw ka o dɔn ka ne ka kumaw lamɛn.

Piɛrɛ jɔlen bɛ ni kalanden tan ni kelen tɔw ye ka kuma Jerusalɛm mɔgɔw fɛ, k’u wele u ka a ka kuma lamɛn.

1. Piɛrɛ ka kumaw fanga: Kan kelen bɛ se ka tariku taabolo Changer cogo min na

2. Lamɛnni nafa ka bon: Sɛbɛnniw ka cikan lamɛn

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana ou f::> ? 쏛 fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Wa a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

2. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.

K=walew 2.15 Aw b'a miiri cogo min na, olu ma dɔlɔ min, k'a masɔrɔ tile lɛrɛ sabanan dɔrɔn de don.

Jama kɔnɔmɔgɔw tun tɛ dɔlɔminna, i n’a fɔ dɔw tun b’a miiri cogo min na, bawo tile lɛrɛ sabanan dɔrɔn de tun don.

1. Nafa min b’a la ka i yɛrɛ minɛ

2. Hakilila-falen-falen fanga

1. Ntalenw 23:20-21 - Aw kana kɛ diwɛn minbagaw cɛma; sogo dunbaa ɲagaminenw cɛma: K'a masɔrɔ dɔlɔminna ni dumunikɛbaa na kɛ faantanya la, sunɔgɔ bɛna mɔgɔ don finiw na.

2. 1 Piɛrɛ 4:3-4 - An ka ɲɛnamaya waati tɛmɛnen bɛ se ka kɛ sababu ye ka siya wɛrɛw ka wasiyatɔgɔ kɛ, tuma min na an taamana lasciviousness, nege, diwɛn tɛmɛnen, revellings, dumunikɛbaliya, ani bolibaatɔw la: o la u b'a miiri ko kabako don ko aw tɛ boli ni u ye ka kɛɲɛ ni ɲagami ye, ka kuma jugu fɔ aw kan.

Kɛwalew 2.16 Nka kira Joɛl ye min fɔ, o ye nin ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kira Joɛl ka kiraya kuma tiimɛni ɲɛfɔ.

1. Ala ka kuma ye tiɲɛ ye tuma bɛɛ: Joɛl ka kiraya kuma tiimɛni sɛgɛsɛgɛli

2. Kirayakuma sebaaya ani u ka tiɲɛni: Ala ka kuma bɛ tiimɛ cogo min na

1. Joɛl 2:28-32

2. Esayi 55:10-11

Kɛwalew 2.17 Ala ko laban donw na, ne na ne Ni bɔn farisogo bɛɛ kan bɛna sugo kɛ:

Ala ye layidu ta ko a bɛna a Ni bɔn mɔgɔw bɛɛ kan laban donw na, walisa mɔgɔ si hakɛ bɛɛ ka se ka yelifɛnw ni sugow sɔrɔ.

1: Ala ye layidu ta ko a bɛna a Ni bɔn

2: Ala sɔrɔli yelifɛnw ni sugo fɛ

1: Joɛl 2:28-29 - O kɔfɛ, ne na ne ni bɔn farisogo bɛɛ kan. Aw denkɛw ni aw denmusow na kiraya kɛ, aw ka cɛkɔrɔbaw na sugo kɛ, aw ka kamalenninw na yelifɛnw ye.

2: Yuhana 10:10 - Son bɛ na sonyali ni fagali ni tiɲɛni dɔrɔn de kama; Ne nana walisa u ka ɲɛnamaya sɔrɔ, ka ɲɛnamaya sɔrɔ ka dafa.

Kɛwalew 2.18 Ne na ne Ni bɔn ne ka jɔnw ni ne ka jɔnmusow kan o donw na. U na kiraya kɛ.

Ni Senu na bɔn dannabaaw bɛɛ kan, ka se ka kiraya kɛ.

1: Ni Senu bɛ fanga di an ma cogo min na ka baara kɛ Ala ye

2: Ka Ni Senu ka Sebaaya Sɔrɔ kiraya kumaw sababu fɛ

1: Luka 11:13 - "O tuma na fɛ, ni aw juguw, ni aw bɛ nilifɛn ɲumanw dicogo dɔn aw denw ye, sankolola Fa tɛna Ni Senu di a delibagaw ma ka tɛmɛ o kan dɛ!"

2: Yuhana 14:26 - "Nka Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa bɛna min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, o bɛɛ lase aw hakili ma."

Kɛwalew 2.19 Ne na kabakow kɛ sankolo la, ka taamashyɛnw kɛ dugukolo kan duguma. joli ni tasuma, ani sisi lafiɲɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka sebaaya kan ka kabakow jira sankolo la ani dugukolo kan joli, tasuma ani sisi fɛ.

1: Ala bɛ se ka Kabako Kow kɛ

2: I ka da Ala ka Kabakow la

1: Esayi 40:31 "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2: Heburuw 11:6 "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

Kɛwalew 2.20 Tile na yɛlɛma ka kɛ dibi ye, kalo na yɛlɛma joli ye, sani Matigi ka donba min ka bon kosɛbɛ, o ka na.

Tile ni kalo bɛna dibi don sani Matigi ka don ka se.

1. Ala ka sebaaya - Kira Joel ka lasɔmini sɛgɛsɛgɛli Matigi ka don kan

2. Matigi nali - Tile ni kalo nafa faamuyali laban waatiw la

1. Joɛl 2:31 - "Tile na yɛlɛma dibi la, kalo na wuli ka kɛ joli ye, sanni Matigi ka donba ni don juguba ka se."

2. Jirali 6:12-14 - "Ne y'a ye tuma min na a ye taamashyɛn wɔɔrɔnan da wuli, dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, tile kɛra nɛrɛ ye i n'a fɔ kunsigi bɔrɔ, kalo kɛra i ko joli sankolo dolow binna dugukolo kan, i ko torosun b'a ka torosunw fili waati tɛmɛnen na, ni fiɲɛba y'a yɛrɛyɛrɛ."

K=walew 2.21 Min b= Matigi tg wele, o na kisi.

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.

1. Tanuli sebaaya: Matigi tɔgɔ weleli

2. Kisili layidu: Ka i jigi da Matigi tɔgɔ kan

1. Romɛkaw 10:13 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi."

2. Zaburu 116:13 - "Ne na kisili jifilen ta ka Matigi tɔgɔ wele."

Kɛwalew 2.22 Aw Israɛl cɛw, aw ka nin kumaw lamɛn. Yesu Nazarɛtika, mɔgɔ min diyara Elohim ye aw cɛma kabakow ni kabakow ni taamashyɛnw fɛ, Ala ye minnu kɛ a fɛ aw cɛma, aw yɛrɛw b'a dɔn cogo min na.

Yesu Nazarɛtika, cɛ min sɔnna Ala ma, o ye kabakow ni kabakow ni taamashyɛnw kɛ Israɛl mɔgɔw cɛma, u tun bɛ minnu dɔn ani u ye minnu ye.

1. Yesu ka kabakow: A ka Ala-ka-marako seereya

2. Taamaʃyɛnw ni kabako minnu bɛ Bibulu kɔnɔ, olu nafa

1. Matiyu 11:2-6 - Yuhana Batiselikla ka seereya

2. Matiyu 12:38-42 - Yesu ka taamashyɛn kira Jonasi ko la

K=walew 2.23 Aw ye a kisi ni Ala ka laadilikan ni a ka kow ye, aw ye a minɛ, ka a gengen jiri la ka a faga ni bolo juguw ye.

Yesu gengen jiri la, o tun ye wale ye min latigɛra Ala fɛ.

1. Ala ka Masaya Yesu ka gengenjiri la

2. Yesu ka saraka laban

1. Esayi 53:10 - "O bɛɛ n'a ta, a diyara Matigi ye k'a bugɔ, a y'a dusu kasi tuma min na i na a ni kɛ jurumu saraka ye."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

K=walew 2.24 Ala ye a lakunun ka saya dimiw lajɔ, katuguni a tun tɛ se ka minɛ o la.

Ala ye Yesu lakunu ani k’a hɔrɔnya ka bɔ saya bolo la, o min tun tɛ se k’a minɛ.

1: Ala de ye fanga laban ye, wa fanga bɛ ale kelenpe de bolo ka suw lakunu.

2: Yesu ka lakununni ye Ala ka kanuyaba taamasyɛn ye ka ɲɛsin an ma, ani an hakili jigin ko an bɛ se ka dannaya kɛ a la cogo bɛɛ la.

1: Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2: Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

Kɛwalew 2.25 Dawuda bɛ kuma a ko la ko: «Ne ye Matigi ye ne ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ, katuguni a bɛ ne kinin fɛ, walisa ne kana lamaga.

Dawuda y'a ye ka kɔn o ɲɛ ko Matigi bɛ a ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ, wa ko a tɛna lamaga.

1. K’a dɔn ko Ala bɛ an fɛ: Fanga ni jagɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na waati gɛlɛnw na

2. Ala ka kɛta min tɛ ban: Ka i jigi da Ala ka fanga kan walisa ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

1. Zaburu 16:8 - ? 쏧 ye Matigi bila ne ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ; sabu a bɛ ne kinin fɛ, ne tɛna yɛrɛyɛrɛ.??

2. Esayi 41:10 - ? 쏤 aw kana tulo da, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw sabati ni ne kininbolo tilennen ye.??

Kɛwalew 2.26 O de kosɔn ne dusukun nisɔndiyara, ne nɛnkun nisɔndiyara. Ne farisogo fana na lafiɲɛ jigiya la.

Kisili nisɔndiya bɛ jigiya ni nisɔndiya lase dannabaa dusukun ma.

1: Ka ɲagali kisili jigiya la

2: Dusukun kisilen ka nisɔndiya

1: Romɛkaw 5:1-5 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de barika la, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la.

2: Kolosekaw 1:27 - Ala ye a sugandi ka a jira u la ko nin gundo nɔɔrɔ nafolo ka bon kosɛbɛ siya wɛrɛw cɛma, o min ye Krisita ye aw kɔnɔ, nɔɔrɔ jigiya.

K=walew 2.27 I t= ne ni to jahanama la, i t=na a to i ka senuma ka toli ye.

Ala tɛna a ka mɔgɔw to jahanama kɔnɔ, nka a bɛna kunmabɔli lase u ma o nɔ na.

1: Ala ye Hinɛ, Kanuya ani Yafa ye.

2: Ala t’a ka mɔgɔw bila.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: 1 Piɛrɛ 1:3-5 - An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye an bange kokura ka kɛɲɛ ni a ka makari caman ye, ka kɛ jigiya ɲɛnama ye Yesu Krisita lakununni barika la ka bɔ suw cɛma, ka kɛ ciyɛn ye min tɛ toli .

Kɛwalew 2.28 I ye ɲɛnamaya siraw jira ne la. i na ne fa nisɔndiya la ni i ɲɛda ye.»

Ɲɛnamaya siraw bɛ fɔ an ye Ala ka kɛta sababu fɛ.

1: Nisɔndiya Matigi ɲɛda fɛ

2: Ka ɲɛminɛni sɔrɔ Ala ka kɛta fɛ

1: Zaburu 27:4 ? 쏰 ne ye fɛn min ɲini Matigi fɛ, ne na o ɲini; walisa ne ka sigi Matigi ka so kɔnɔ ne si bɛɛ la, ka Matigi cɛɲi filɛ, ka ɲininkali kɛ a ka batoso kɔnɔ.??

2: Esayi 58:11 ? 쏛 nd Matigi na i bilasira tuma bɛɛ, ka i ni wasa ja la, ka i kolow fasa, i na kɛ i ko nakɔ jilen, ani i ko jibolisira, min ji tɛ ban.??

Kɛwalew 2.29 Balimaw, a to ne ka kuma aw ye cɛkɔrɔba Dawuda ko la, ko a sara, a su donna, a kaburu bɛ an fɛ fo ka na se bi ma.

Ciden Piɛrɛ ye kuma fɔ jama ye Jerusalɛm walasa k’a fɔ ko cɛba Dawuda sara ani a su donna, k’a sɔrɔ a kaburu tun bɛ yen hali bi u ka waati la.

1. Saya fanga: Dawuda ka misali

2. Dannaya ciyɛn: Ka hakili to Fasokanw na

1. 2 Samuɛl 7:12-13 - Ni i ka donw dafara, ka i da i bɛnbaw fɛ, ne na i bɔnsɔn lawuli i nɔfɛ, minnu bɛna bɔ i fari la, ne na a ka masaya sabati.

2. Zaburu 16:8-11 - Ne ye Matigi bila ne ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ; katuguni a bɛ ne kinin fɛ, ne tɛna yɛrɛyɛrɛ.» O de kosɔn ne dusukun nisɔndiyara, ne bɛɛ bɛ ɲagali. ne farisogo fana sigilen bɛ lafiya la. Katuguni i tɛna ne ni bila Salo la, wala i ka senuma toli ka toli ye.

K=walew 2.30 O de y'a to a tun ye kira ye, a y'a dòn ko Ala ye kali a la ko a kèrèw den na, ka kè ni farisogo ta ye, a na Krisita lakunun ka sigi a ka masasigilan kan.

Dawuda tun b’a dɔn kiraya fɛ ko Ala tun ye layidu ta ko a bɛna Krisita lakunun ka bɔ a bɔnsɔnw cɛma ka kɛɲɛ ni farisogo ye walisa u ka sigi a ka masasigilan kan.

1. Krisita ka masasigilan layidu: Ala ka kunmabɔli labɛn min tɛ Changé

2. Kirayakuma sebaaya: Dawuda ye Krisita nali dɔn cogo min na

1. Zaburu 132:11 "Matigi ye kali tiɲɛ na Dawuda ye, a tɛna kɔsegin o la, ne na i farikolo den sigi i ka masasigilan kan."

2. Heburuw 7:14 "A jɛlen don ko an Matigi bɔra Juda la, Musa ma foyi fɔ o kabila ko la sarakalasebaaya ko la."

Kɛwalew 2.31 A ye o ye ka kɔn o ɲɛ, a kumana Krisita lakununni ko la, ko a ni ma to jahanama kɔnɔ, a farisogo ma toli ye.

Krisita lakununni tun fɔra ka kɔrɔ Sɛbɛnniw fɛ, wa a ni ma to jahanama kɔnɔ, a farisogo ma toli fana ye.

1. Yesu kununna: Ɲɛnamaya se sɔrɔli saya kan

2. Yesu lakununni: Ala ka sebaaya jurumu ni saya kan

1. Zaburu 16:10 ? 쏤 walima i tɛna ne ni to jahanama kɔnɔ; i tɛna a to i ka senuma fana ka toli ye.??

2. Esayi 25:8 ? 쏦 e bɛna saya munumunu se sɔrɔli la; ani Matigi Ala na ɲɛji ko ka bɔ ɲɛda bɛɛ la.??

Kɛwalew 2.32 Ala ye Yesu lakunun, an bɛɛ ye o seerew ye.

Yesu Krisita lakununni ye tiɲɛ ye min bɛ seereya bɛɛ fɛ.

1. Yesu ka lakununni tiɲɛ min tɛ fili

2. Yesu ka lakununni jigiya ni a ka nisɔndiya

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:14-17 - Ni Krisita ma kunun, an ka waajuli ye fu ye, aw ka dannaya fana ye fu ye.

2. Rom=kaw 4:25 - A y=ra an ka jurumuw kosn, a kununna an ka tilennenya kosn.

K=walew 2.33 O de kosɔn, a kɔrɔtalen bɛ Ala kininbolo fɛ, ka Ni Senu layidu sɔrɔ Fa fɛ, a ye nin bɔn, aw bɛ min ye sisan ani aw bɛ min mɛn sisan.

Yesu Krisita, Ala ka kɔrɔtalen kɔ, a ye Ni Senu layidu sɔrɔ Fa fɛ, ka Ni Senu ka nilifɛnw bɔn, o waati mɔgɔw tun bɛ se ka minnu ye ani ka minnu mɛn.

1. Ala ka layiduw ye tiɲɛ ye ani dannaya bɛ se ka da u kan

2. Ni Senu ka Sebaaya

1. Romɛkaw 8:14-16 - "Ala Ni bɛ minnu ɲɛminɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye. Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka siran kɔsegin, nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ ka kɛ denw ye." , an bɛ kasi min fɛ, ? 쏛 bba! Fa!??Ni yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye."

. an b'a sɔrɔ, ka a nɔɔrɔ tanu.»

Kɛwalew 2.34 Dawuda ma yɛlɛn sankolo la, nka a y'a fɔ a yɛrɛ ye ko: Matigi y'a fɔ ne Matigi ye ko: I sigi ne kinin fɛ.

Kɛwalew 2:34 la, Piɛrɛ ye Zaburu 110:1 fɔ walisa k’a jira ko Yesu Krisita kununna.

1. Krisita ka fanga: A jirala Sɛbɛnniw fɛ

2. Lakununni fanga: Jigiya don an bɛɛ bolo

1. Zaburu 110:1 - Matigi y’a fɔ ne Matigi ye ko: I sigi ne kinin fɛ

2. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

Kɛwalew 2.35 Fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 2:35 la, o ye Zaburu 110:1 kɔnɔko dɔ ye, min bɛ kuma Ala ka sebaaya kan ka a juguw kɛ sennasanbara ye a ka mɔgɔw sen kɔrɔ.

1. Ala ka sebaaya ka juguw kɛ sennasanbara ye

2. Ka jɔ Ala ka layiduw kan

1. Zaburu 110:1 - Matigi y'a fɔ ne Matigi ye ko: "I sigi ne kinin fɛ, fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye."

2. Romɛkaw 16:20 - Hɛrɛ Ala bɛna Sitanɛ sɔgɔ i sen kɔrɔ sɔɔni. An Matigi Yesu ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ.

K=walew 2.36 O de kosɔn, Israɛl ka somɔgɔw bɛɛ k’a dɔn tiɲɛ na ko aw ye Yesu min gengen jiri la, Ala ye o kɛ Matigi ni Krisita ye.

Ala ye Yesu jate Matigi ni Krisita fila bɛɛ ye ani Israɛl ka so ka kan k’o dɔn.

1: Yesu: Matigi ni Krisita - Ale ye jɔn ye?

2: Yesu: Min gengenna jiri la - Mun na a ye Matigi ni Krisita ye?

1: Filipekaw 2:9-11 - O de y'a to Ala y'a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, 10 walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ. 11 kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka nɔɔrɔ da Fa Elohim kan.

2: Kolosekaw 1:15-20 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ. 16 Ala de y'a to fɛn bɛɛ dabɔra, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo? 봞 fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn. 17 A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ale de la. 18 Ale de ye farikolo kunkolo ye, egilisi. Ale de ye a daminɛ ye, a ye den fɔlɔ ye ka bɔ suw cɛma, walisa a ka kɛ mɔgɔba ye fɛn bɛɛ la. 19 A diyara Ala ka dafalenya bɛɛ ye ale de kɔnɔ, 20 a barika la ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma, dugukolo kan wo, sankolo la wo, ka hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la.

Kɛwalew 2.37 U ye o mɛn tuma min na, u dusukun sɔgɔra, u y’a fɔ Piɛrɛ ni ciden tɔw ye ko: «Balimaw, an na mun kɛ?»

Jama dusu tiɲɛna kosɛbɛ, u ye cidenw ɲininka u ka kan ka min kɛ.

1. Kuma ka sebaaya: Kibaru Duman b’an lasun cogo min na

2. Ka jaabi di dannaya weleli ma: An ka kan ka min kɛ ni an ye Kibaru Duman mɛn

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Yakuba 1:22-24 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲɛda filɛ galasi kɔnɔ.

K=walew 2.38 Pier y’a fò u ye ko: «Aw bè nimisa aw bèè kelen kelen bèè ka batise Yesu Krisita tògò la jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sòrò.»

Pir b ci mgw ma ko u ka nimisa ani ka batise Yesu Krisita tg la jurumuw yafali kama, ani o bna Ni Senu ka nili sr.

1: Nimisali ni batiseli fanga

2: Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔli nafa ka bon

1: Matiyu 3:13-17 - Yesu batisera Yuhana Batiselikla f

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye; kɔrɔlen taara , kura nana .

Kɛwalew 2.39 Katuguni layidu bɛ aw ni aw denw ni yɔrɔjan mɔgɔw bɛɛ ta ye, Matigi an ka Ala na mɔgɔ minnu wele.

Matigi ka layidu ye mɔgɔ minnu bɛɛ ye, a bɛ minnu wele, minnu ka surun ani minnu ka jan.

1: ? 쏥 od ye? 셲 Kisili layidu ta??

2: ? 쏥 od ye? 셲 Weele ka nɛɛma??

1: Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u bɛna o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci?

2: Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.

Kɛwalew 2.40 A ye seereya kɛ ni kuma caman wɛrɛw ye ka u laadi ko: «Aw ka aw yɛrɛ kisi nin bɔnsɔn juguw ma.»

Piɛrɛ bɛ mɔgɔw laadi u ka u yɛrɛ kisi bɔnsɔn juguw ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ tilenbali kɔnɔ: An tɛ tugu jama kɔ cogo min na

2. Ala ka welekan ka nimisa: An bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ juguya la

1. Zaburu 1:1-2 - Mɔgɔ min tɛ taama mɔgɔ juguw ka laadilikan na, a tɛ jɔ jurumutɔw ka sira kan, wa a tɛ sigi tulonkɛlaw sigiyɔrɔ la, o ye dubaden ye.

2. Tite 2:11-14 - Katuguni Ala ka nɛɛma jirala, ka kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, ka an dege ka ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, ka an yɛrɛ minɛ, ka tilennenya ni Ala ɲɛsiran ɲɛnamaya kɛ sisan waati la.

K=walew 2.41 Minnu ye a ka kuma minɛ ni ɲagali ye, olu batisera, o don kelen na, mɔgɔ waa saba ɲɔgɔn farala u kan.

Egilisi fɔlɔ ye mɔgɔ kura minnu jiginna, olu bisimila ani k’u batise, o kɛra sababu ye ka dɔ fara u hakɛ kan ni mɔgɔ ba saba ɲɔgɔn ye.

1. Dannabaa kura bisimilali nafa ka bon

2. Batiseli fanga

1. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

20 Ne ye ci min fɔ aw ye, aw k'u kalan u ka o bɛɛ labato, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo diɲɛ laban. Amiina.

2. Romɛkaw 10:8-10 - Nka a bɛ mun fɔ? Kuma surunyara i la, i da la ani i dusukun na.

9 Ni i y'a fɔ i da ye ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Elohim y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi.

10 Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.

Kɛwalew 2.42 U tora cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya la, ani ka nbuuru kari ani ka delili kɛ.

Egilisi fɔlɔ y’u yɛrɛ di ka cidenw ka kalanw kalan, ka jɛɲɔgɔnya kɛ, ka buru kari, ani ka delili kɛ.

1. Egilisi jusigilan: Cidenw ka kalansiraw cɛsiri

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: Ka dugawu sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ ye

1. Kolosekaw 3:16 Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Heburuw 10:24-25 An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi.

Kɛwalew 2.43 Siran nana mɔgɔ bɛɛ la, kabako ni taamashyɛn caman kɛra cidenw fɛ.

Siranya jɛnsɛnna jama bɛɛ kɔnɔ tuma min na cidenw ye kabako taamasyɛnw ni kabako caman kɛ.

1. Kabakow fanga: Ala ka kuntigiya jirali

2. Ka siran: Ka se sɔrɔ jɔrɔnanko ni hami kan waati gɛlɛnw na

1. Heburuw 2:3-4 - An na kisi cogo di, ni an ye kisiliba in bila kɔfɛ; O kuma daminɛna Matigi fɛ fɔlɔ, a mɛnbagaw y'a sabati an ye.

4. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 - A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma. O de kosɔn ne na nisɔndiya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

Kɛwalew 2.44 Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

Dannabaaw y'u bolofɛnw bɛɛ tila ɲɔgɔn cɛ.

1. Se min bɛ bolomafara la

2. Sigida ka cɛɲi

1. Kɛwalew 4:32 - ? 쏯 ow dannabaaw hakɛ dafalen tun ye dusukun ni ni kelen ye, wa mɔgɔ si m'a fɔ ko a ta ye fɛn minnu ye, olu si ye ale yɛrɛ ta ye, nka u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - ? 쏬 ove ye muɲuli ni ɲumanya kɛ; kanuya tɛ keleya wala ka waso; o tɛ kuncɛbaya walima maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan; a tɛ dimi walima dimi ye; a tɛ nisɔndiya kojugu kɛli la, nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ ye. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ jigiya kɛ fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu.??

Kɛwalew 2.45 U ye u bolofɛnw ni u ka nafolo feere ka u tila mɔgɔw bɛɛ cɛ, i ko bɛɛ mago tun bɛ cogo min na.

Kerecɛn fɔlɔ egilisi mɔgɔw tun b’u bolofɛnw tila ɲɔgɔn cɛ walisa ka egilisi jɛkulu kɔnɔmɔgɔw mago ɲɛ.

1. Se min bɛ bolomafara la Krecɛnw ka jɛkulu kɔnɔ

2. Ka ɲɔgɔn janto ɲɔgɔn na Egilisi kɔnɔ

1. Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa o cogo la.

2. 1 Yuhana 3:17 - Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni a y’a ye ko a balimakɛ mago bɛ a la, k’a sɔrɔ a y’a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di?

Kɛwalew 2.46 U tora Alabatosoba kɔnɔ don o don, ka nbuuru kari so ni du, ka u ka sogo dun ni ɲagali ni dusu kelen ye.

Egilisi fɔlɔ tora ka ɲɔgɔn lajɛn Alabatosoba kɔnɔ ani ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nisɔndiya ni kelenya ye.

1: An ka kan k’an jija k’an ka ɲɛnamaya kɛ kelenya kɔnɔ, i n’a fɔ egilisi fɔlɔ.

2: N’an bɛ an ka dannaya seli ɲɔgɔn fɛ, o bɛ nisɔndiya lase an ma, ka an ka dannaya barika bonya.

1: Efesekaw 4:3, ? 쏮 aking cɛsiri bɛɛ ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.??

2: Zaburu 133:1, ? 쏝 ehold, a ka ɲi cogo di ani a ka di cogo di Balimaw ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ!??

Kɛwalew 2.47 Ka Ala tanu, ka nɛɛma sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ fɛ. Mɔgɔ minnu ka kan ka kisi, Matigi tun bɛ dɔ fara egilisi kan don o don.

Matigi tanura jama fɛ, a diyara u ye. O de kosɔn, Matigi tun bɛ mɔgɔ minnu kisi, olu farala egilisi kan don o don.

1: An ka kan ka Matigi tanu tuma bɛɛ ani a ka diya an ye.

2: An ka kan k’an jija ka kisi ani ka fara egilisi kan don o don.

1: Zaburuw 103:1-2 "Ne ni, ne kɔnɔfɛnw bɛɛ, i ka Matigi tanu, i ka a tɔgɔ senuma duba! Ne ni, i ka Matigi tanu, i kana ɲinɛ a ka nafaw bɛɛ kɔ."

2: Kɛwalew 3:19 "Aw ka nimisa ka yɛlɛma, walisa aw ka jurumuw ka bɔ yen, walisa lafiya waatiw ka bɔ Matigi ɲɛ kɔrɔ."

Kɛwalew 3 bɛ Piɛrɛ lakali a ye delilikɛla senkelen dɔ kɛnɛya ani a ka waajuli min kɛra o kɔfɛ Solomani ka da la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Piɛrɛ ni Yuhana taara Alabatosoba la delili kɛtuma na. U bɛ cɛ dɔ sɔrɔ min ye senkelen ye kabini a bange waati, u tun bɛ taa ni a ye Alabatosoba da la min tɔgɔ ye ko Cɛɲi, u tun bɛ bila yɔrɔ min na don o don walasa ka delili ɲini batoso kɔnɔmɔgɔw fɛ. A ye Piɛrɛ ni Yuhana ye min tun bɛna don, a ye wari ɲini u fɛ. Nka Piɛrɛ y’a filɛ ka ɲɛ, i ko Yuhana y’a filɛ cogo min na. O kɔ, Piɛrɛ ko: "Wari wala sanu tɛ ne bolo, nka ne bɛ min kɛ, ne bɛ o di aw ma. Yesu Krisita Nazarɛtika tɔgɔ la, aw ka taama." A minɛni ni a kininbolo ye o y’a dɛmɛ ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ senw senkɔniw barika bonyana a ye taama daminɛ o kɔfɛ a taara n’u ye Alabatosoba kɔnɔ ka taama ka pan ka Ala tanu (Kɛwalew 3:1-8).

Dakun 2nan: Mɔgɔw bɛɛ y’a ye a bɛ taama ka Ala tanu a y’a dɔn cɛ kelen de tun bɛ baara kɛ ni sigi delili ye Da cɛɲi ye fa kabako kabako kɛra Ka sababu ye Piɛrɛ ye kuma fɔ jama ye k’a ɲɛfɔ ko u yɛrɛ ka sebaaya walima u ka alaɲɛsiran de y’a to u ye nin cɛ in taama nka dannaya de de y’a to tɔgɔ la Yesu min Ala ye nɔɔrɔ da min kan u ye min di, o banna Pilate ɲɛkɔrɔ hali ni a tun y’a latigɛ k’a bila ka ban a banna Tilennen senuma y’a ɲini mɔgɔfagala fɛ a ka bila, a ye sɛbɛnnikɛla ka ɲɛnamaya faga nka Ala ye suw lakunun minnu ye seerew ye (Kɛwalew 3:9-15).

Dakun 3nan: Yesu tɔgɔ ni a ka dannaya min bɛ na ale fɛ, o de ye nin cɛ kɛnɛya pewu i n’a fɔ bɛɛ b’a ye cogo min na ka jɛya. Sisan balimaw dɔn acted ignorance ye aw ɲɛmɔgɔw kɛ nka nin cogo la Ala ye min fɔ ka kɔrɔ kiraw bɛɛ fɛ k'a fɔ ko a ka Masiya bɛna tɔɔrɔ o la nimisa ka kɔsegin jurumuw halaki waatiw lafiyali bɛ se ka na Matigi ka Masiya ci kaban min latigɛra aw ye Yesu ka kan ka to sankolo la fo waati ka se sabu Ala ka fɛn bɛɛ lasegin i ko a ye layidu ta cogo min na kabini tuma jan a ka kira senumaw sababu fɛ (Kɛwalew 3:16-21). A bɛ t’a fɛ a ka waajuli la ka ɲɛsin Musa Samuɛl kira wɛrɛw ma minnu kumana nin don ninnu kan k’a kuncɛ ko ‘Aw ye ciyɛntalaw ye kiraw layidu min kɛra Ala fɛ ni aw bɛnbaw ye tuma min na Ibrahima y’a fɔ ko ‘i bɔnsɔnw sababu fɛ, siyaw bɛɛ bɛna dugawu sɔrɔ.’ Tuma min na Ala y’a ka baarakɛla ci fɔlɔ, aw bɛ dugawu kɛ ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bila sira juguw kan’ (Kɛwalew 3:22-26).

Kɛwalew 3.1 Piɛrɛ ni Yuhana taara ɲɔgɔn fɛ Alabatosoba kɔnɔ delili waati la.

Piɛrɛ ni Yuhana taara Alabatosoba kɔnɔ lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na ka delili kɛ.

1. Delili ni yɛrɛdi nafa ka bon Ala ma.

2. Dannaya fanga ani a bɛ se ka kuluw lamaga cogo min na.

1. 1 Tesalonikekaw 5:17 - Delili kɛ k’a sɔrɔ i ma dabila.

2. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko: “Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: ‘Aw ka bɔ yan ka taa yan,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

Kɛwalew 3.2 Cɛ senkelen dɔ taara ka bɔ a ba kɔnɔ, u tun bɛ o da don o don Alabatosoba da la, min tɔgɔ ye ko Cɛɲi, walisa ka saraka ɲini Alabatosoba kɔnɔmɔgɔw fɛ.

Cɛ min tun ye senkelen ye kabini a wolo, u taara ni o ye Alabatosoba da dɔ la min tɔgɔ ye ko Cɛɲi, a ye saraka ɲini yen minnu tun bɛ don Alabatosoba kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: Ala bɛ dannabaaw kɛnɛya cogo min na

2. Hinɛ fanga: An bɛ se ka yɛlɛma don cogo min na

1. Luka 4:18-19 - «Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kɛnɛya, ka kisili waajuli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka ɲɛnayeli ko kura waaju fiyentɔw ye, ka mɔgɔ goginlenw hɔrɔnya.”

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Kɛwalew 3.3 Piɛrɛ ni Yuhana tun bɛ taa Alabatosoba kɔnɔ, a ye saraka ɲini.

Cɛ min tun bɛ Alabatosoba kɔnɔ, o deli Piɛrɛ ni Yuhana fɛ u ka saraka di u ma.

1. bolomafara fanga: Nili dugawu faamuyali

2. Ka dege ka da Ala la magoɲɛ waatiw la

1. Matiyu 6:19-21 “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ yɔrɔ min na aw kana don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

2. Luka 6:38 «Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ, min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna don i sen na. Aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ma.»

Kɛwalew 3.4 Piɛrɛ ni Yuhana ye a ɲɛw da a kan, a ko: «An filɛ.»

O tɛmɛsira bɛ Piɛrɛ ni Yuhana ɲɛfɔ ka cɛ dɔ filɛ ni ɲɛmajɔ ye.

1. "Anw lajɛ: Laɲiniw ka sebaaya".

2. "Jɛɲɔgɔnya fanga: Ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛ kelen kɔnɔ".

1. "A' ye aw ɲɛw ɲɛsin ɲɛfɛ; aw k'aw ɲɛ jɔ aw ɲɛ kɔrɔ." — Ntalenw 4:25

2. "Aw kana aw lamini lajɛ kinin fɛ walima numan fɛ, aw kana aw sen kɔlɔsi kojugu la." — Ntalenw 4:27

Kɛwalew 3.5 A y'a janto u la, a tun b'a fɛ ka dɔ sɔrɔ u fɛ.

Cɛ dɔ nana Piɛrɛ ni Yuhana fɛ k’a miiri ko a bɛna fɛn dɔ sɔrɔ u fɛ.

1. bolomafara fanga: Ka nili dege k’a sɔrɔ i ma foyi makɔnɔ o kɔfɛ.

2. Dannaya fanga: Ka i jigi da Ala kan walisa k’i magow bɛɛ ɲɛ.

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:10-11 - Min bɛ kisɛ di danbaga ma, o bɛ dumuni kɛ aw ka dumuni na, ka aw ka kisɛ danna caya, ka dɔ fara aw ka tilennenya denw kan. An ka nafolotigiya sɔrɔ fɛn bɛɛ la fo ka se fɛn bɛɛ ma, o min bɛ barika da Ala ye an barika la.

Kɛwalew 3.6 Piɛrɛ ko: «Wari ni sanu si tɛ ne bolo. Nka ne ye minnu sɔrɔ, ne bɛ olu di i ma.

Piɛrɛ ye senkelen dɔ kɛnɛya a kɛtɔ ka Yesu Krisita Nazarɛti tɔgɔ weleweleda.

1. Yesu tɔgɔ ka sebaaya: Ala ka kabakow sɔrɔli Krisita sababu fɛ

2. Yesu: Ɲɛnamaya ni kɛnɛya sɔrɔyɔrɔ

1. Yuhana 14:12 - "Tiɲɛ la, tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, o fana na ne ka kɛwalew kɛ, a na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ."

2. Matiyu 8:3 - "Yesu y'a bolo kɔrɔta k'a maga a la k'a fɔ ko: "Ne b'a fɛ. i ka saniya." O yɔrɔnin bɛɛ a ka kuna saniyara."

Kɛwalew 3.7 A y'a kininbolo minɛ k'a kɔrɔta, o yɔrɔnin bɛɛ la, a senw ni a senkɔniw barika bonyana.

Cɛ kɛnɛyara Yesu ka sebaaya barika la ani a sera ka wuli.

1: Yesu ka sebaaya bɛ kɛnɛya

2: Dannaya barika min bɛ an kɔnɔ, an tun ma miiri min na

1: Matiyu 9:2 - U nana ni cɛ farigantɔ dɔ ye a ma, a dalen bɛ dilan kan. Denkɛ, i ka i ja gɛlɛya. I ka jurumuw yafara i ma.»

2: Kɛwalew 10:38 - Ala ye Yesu Nazarɛtika mun cogo min na ni Ni Senu ni sebaaya ye. katuguni Ala tun b'a fɛ.

Kɛwalew 3.8 A wulila ka jɔ ka taama, ka don ni u ye Alabatosoba kɔnɔ, ka taama ka pan ka Ala tanu.

Cɛ min tun ye fiyentɔ ye kabini a bange waati, o kɛnɛyara, a sera ka jɔ ka taama, a donna Alabatosoba kɔnɔ ni ɲagali ni tanuli ye.

1. Tanuli fanga - Ala tanu bɛ se ka kɛnɛya ni nisɔndiya lase cogo min na.

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan - Dannaya ni jagɛlɛya bɛ se ka na ni nɔ kabakomaw ye cogo min na.

1. Yuhana 14:12-14 - Ka i jigi da Yesu kan, o b na ni hɛrɛ ni nisɔndiya ye min ka bon ni hadamaden ta ye.

2. Zaburu 34:1-4 - Ka Ala tanu, o bɛ kɛnɛya ni hɛrɛ lase mɔgɔ ma.

Kɛwalew 3.9 Mɔgɔw bɛɛ y’a ye ko a bɛ taama ka Ala tanu.

Cɛ min tun ye senkelen ye, o kɛnɛyara, a y’a ye ko a bɛ taama ka Ala tanu.

1. Tanuli sebaaya: Ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ u ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la

2. Ala ka kabakow: A ka kɛnɛyali ni a lasegincogo sɔrɔli

1. Zaburu 34:1-3 - Ne na Matigi duga tuma bɛɛ; a ka tanuli na kɛ ne da la tuma bɛɛ.»

2. Heburuw 13:15 - O tuma na fɛ, an ka tanuli saraka bɔ Ala ye tuma bɛɛ ale sababu fɛ, o kɔrɔ ye ko dawolo den minnu bɛ sɔn a tɔgɔ ma.

Kɛwalew 3.10 U y'a dɔn ko ale de sigilen bɛ Alabatosoba da cɛɲumanba la ka saraka di.

Cɛ min sigilen tun bɛ Alabatosoba da la ka saraka deli, o kɛnɛyara kabako la Piɛrɛ ni Yuhana fɛ, ka a lamini mɔgɔw to kabako ni kabako la.

1. Kabakow fanga: Yesu ka kabako kɛnɛyali

2. Ala ka kabakow ye don o don kow la

1. Matiyu 9:35 - "Yesu ye duguw ni dugumisɛnw bɛɛ lamini, ka mɔgɔw kalan u ka Alabatosow kɔnɔ, ka masaya Kibaru Duman fɔ, ka bana bɛɛ ni bana bɛɛ kɛnɛya jama cɛma."

2. Luka 7:22 - "Yesu y'u jaabi ko: «Aw ka taa ka a fɔ Yuhana ye, aw ye fɛn minnu ye, aw ye minnu mɛn mɔgɔ salenw kununna, Kibaru Duman bɛ fɔ faantanw ye.»

K=walew 3.11 Cɛ senkelen min kɛnɛyara, o ye Piɛrɛ ni Yuhana minɛ tuma min na, jama bɛɛ bolila ka taa u fɛ soba kɔnɔ, o min bɛ wele ko Solomani ta, u kabakoyara kosɛbɛ.

Cɛ senkelen kɛnɛyara ani jama ye Piɛrɛ ni Yuhana lamini ni kabako ye.

1. Kɛnɛyako kabakow bi

2. Ala ka sebaaya ni a ka kɛta an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yuhana 14:12 - “Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, ne tun bɛ baara minnu kɛ, o na olu kɛ, u na kobaw kɛ ka tɛmɛ ninnu kan, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ.”

2. Kɛwalew 2:22 - «Israɛl cɛw, aw ka nin lamɛn: Yesu Nazarɛtika tun ye mɔgɔ ye min sɔnna Ala ma aw fɛ kabakow ni kabakow ni taamashyɛnw fɛ, Ala ye minnu kɛ aw cɛma ale fɛ, aw yɛrɛw b’a dɔn cogo min na.”

Kɛwalew 3.12 Piɛrɛ y’o ye tuma min na, a y’a fɔ jama ye ko: «Aw Israɛl mɔgɔw, mun na aw kabakoyara o ko la? Mun na aw bɛ an filɛ ni timinandiya ye, i n'a fɔ an ye nin cɛ taama an yɛrɛ ka sebaaya wala an ka senuya barika la?

Piɛrɛ ye Israɛlkaw ɲininka mun na u kabakoyara kabako la min kɛra cɛ dɔ kɛnɛyali fɛ Yesu fɛ.

1. Yesu ka sebaaya: Ka Yesu ka kabako dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka Ala ka kabakow minɛ: Ka sɔn a ka labɛn ni a ka nɛɛma ma

1. Luka 5:17-26 – Yesu ye cɛ farikolo tiɲɛnen dɔ kɛnɛya

2. Yuhana 10:10 – Yesu nana ɲɛnamaya ni ɲɛnamaya di ka caya

Kɛwalew 3.13 Ibrahima ni Isaka ni Yakuba ka Ala, an bɛnbaw ka Ala ye nɔɔrɔ da a Denkɛ Yesu kan. Aw ye min don, ka ban a la Pilate ɲɛ kɔrɔ, a tun b'a fɛ k'a bila tuma min na.

Ala ye nɔɔrɔ da a denkɛ Yesu kan, hali k’a sɔrɔ hadamadenw banna a la ani k’a janfa.

1. Ala ka kanuya fanga - Ala ka kanuya min b adamadenw ye, o barika ka bon cogo min na ka tm an yr ka jurumuw ni an ka dafabaliya kan.

2. Yesu ka nɔɔrɔ - Yesu ka kanminɛli Ala sago la cogo min na o kɛra sababu ye ka nɔɔrɔ da a kan.

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Filipekaw 2:5-8 - "Aw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la, aw ka miiri Krisita Yesu cogo kelen na. a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta, ka kɛ hadamaden bɔlen ye. Wa a sɔrɔla a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!

K=walew 3.14 Nka aw ye aw ban Senuman ni tilennenya la, ka a f= ka mgfaga di aw ma.

Tɛmɛsira Jama ye ban senuma ni mɔgɔ kelen ma, wa o nɔ na, u tun b’a fɛ ka mɔgɔfagala dɔ sɔrɔ.

1. Farati min bɛ ka ban Ala la

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka sugandili jugu kɛ

1. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Kɛwalew 3.15 A ye ɲɛnamaya kuntigi faga, Ala ye min lakunun ka bɔ suw cɛma. An ye o seerew ye.

Piɛrɛ, ciden tan ni fila dɔ la kelen, ye waajuli kɛ Jerusalɛm mɔgɔw ye ko Yesu, ɲɛnamaya kuntigi fagara nka Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma.

1. Lakununni fanga - Ka Yesu ka lakununni nafa sɛgɛsɛgɛ ani a bɛ fanga min di an ma.

2. Yesu ka ɲɛnamaya - Yesu ka ɲɛnamaya ye nɔ min bila a nɔfɛmɔgɔw ni an ka ɲɛnamaya la bi, o sɛgɛsɛgɛ.

1. Romɛkaw 6:4-10 - Ka an ka ɲɛnamaya kura sɛgɛsɛgɛ Krisita la an ka jɛɲɔgɔnya fɛ ni a ka saya ni a lakununni ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:21-26 - Ka Yesu lakununni nafa sɛgɛsɛgɛ ɲɛnamaya kura lase an ma.

Kɛwalew 3.16 Dannaya barika la a tɔgɔ la, o ye nin cɛ barika bonya, aw bɛ min ye ka a dɔn.

Cɛ dɔ kɛnɛyara dannaya fɛ Yesu tɔgɔ la, wa o kɛnɛyali kabakoma kɛra yen bɛɛ fɛ.

1. Dannaya min bɛ kuluw lamaga: Kabako bɛ se ka kɛ cogo min na

2. Dannaya fanga: Ala ka kɛnɛya sɔrɔli cogo

1. Marka 11:22-24 - Yesu y’u jaabi ko: “Aw ka dannaya kɛ Ala la. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ y’a fɔ kulu in ye ko: ‘Aw ka wuli ka fili kɔgɔji la,’ ni a ma sigasiga a dusukun na, nka a dalen b’a la ko a bɛ min fɔ, o bɛna kɛ, o na kɛ a ye.

2. Yakuba 1:5-7 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.

Kɛwalew 3.17 Balimaw, ne b’a dɔn sisan ko aw ye o kɛ dɔnbaliya de kosɔn, i ko aw kuntigiw fana y’a kɛ cogo min na.

Piɛrɛ ye Yahutuw ka jama kɔrɔfɔ Yesu fagali kosɔn, k’a ɲɛfɔ ko o kɛra dɔnbaliya fɛ.

1. Dɔnbaliya fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ an yɛrɛ ka fiyentɔya kan cogo min na

2. Jurumu min ma kɛ ni laɲini ye: Ka dege ka an ka kojuguw dɔn ani ka nimisa u la

1. Matiyu 26:67-68 - O kɔ, u ye daji tu a ɲɛda la k'a gosi n'u bolokɔnincininw ye; Dɔ wɛrɛw y'a bugɔ k'a fɔ ko: «Kirayi fɔ an ye, Krisita! Jɔn ye i bugɔ?”

2. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman dɔn, k’a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

K=walew 3.18 Nka Ala tun ye ko minnu jira ka t= a ka kiraw b da la, ko Krisita ka tr, a ye olu dafa.

Ala ye a ka layidu dafa ko Krisita na tɔɔrɔ an ka jurumuw kosɔn.

1. Kurucɛ layidu: Yesu ka tɔɔrɔ faamuyali

2. Yesu ka saya: Saraka laban an ka jurumuw kosɔn

1. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

2. Filipekaw 2:6-8 - Ale min tun ye Ala ye, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ a yɛrɛ nafa kama; nka, a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye a kɛtɔ ka baarakɛla cogoya yɛrɛ ta, ka kɛ hadamaden cogo la. Wa, ikomi a sɔrɔla a yecogo la i n’a fɔ cɛ, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!

K=walew 3.19 Aw ka nimisa ka jurumuw lasegin, walisa aw ka jurumuw ka bn, ni lafiya waatiw na b= Matigi kr.

Aw ka nimisa ka aw ka jurumuw yafa Ala ma walisa jurumuw ka yafa.

1: Nimisali bɛ na ni yafa ye.

2: Ka kunmabli ɲini mɔgɔw ladɔnniyalen fɛ.

1: Esayi 1:18 - "Na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko ten: hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ, hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.

2: 1 Yuhana 1:9 - "Ni an b an ka jurumuw jate, a ye kantigi ye, a tilennen don ka an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya tilenbaliya b la."

Kɛwalew 3.20 A na Yesu Krisita ci, o min waajuli tun fɔra aw ye fɔlɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita kan min waajuli kɛra jama ye ka kɔrɔ.

1. Yesu: Diɲɛ jigiya

2. Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye. A su donna, a kununna tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye.

2. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!»

Kɛwalew 3.21 Sankolo ka kan ka o minɛ fo ka se fɛn bɛɛ lasegin waati ma, Ala ye min fɔ a ka kira senumaw bɛɛ da la kabini diɲɛ daminɛ.

Kɛwalew 3:21 la, a fɔra ko sankolo bɛna Yesu minɛ fo ka se fɛn bɛɛ seginni waati ma, Ala ye min fɔ kiraw sababu fɛ kabini diɲɛ daminɛ.

1. Yesu ye Ala ka layiduw ni a ka laɲiniw tiimɛ kabini waati daminɛ na.

2. Ala ka layiduw jirala a ka kiraw sababu la ani u na tiimɛ Yesu barika la.

1. Esayi 55:11 - "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne ka laɲini na kɛ, ne ye min ci, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

.

Kɛwalew 3.22 Musa y’a fɔ a faw ye tiɲɛ na ko: «Matigi aw ka Ala na kira dɔ lawuli aw balimaw cɛma, i ko ne. A mana fɛn o fɛn fɔ aw ye, aw na o mɛn.»

Musa ye kiraya kɛ Masiya nata ko la min bɛna na ni kisili layidu kura ye.

1. Masiya ka layidu: Kiraw ye min fɔ ka kɔrɔ

2. Ka jaabi di Masiya nali ma

1. Esayi 53:4-6

2. Luka 4:18-21 la

Kɛwalew 3.23 Mɔgɔ o mɔgɔ tɛna o kira lamɛn, o na halaki jama cɛma.

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 3:23 la, o bɛ lasɔmi ko mɔgɔ minnu tɛ kira lamɛn, olu bɛna halaki ka bɔ jama cɛma.

1. "Ala ka welekan ka kanminɛli: kira lamɛn".

2. "Kaminɛbaliya kɔlɔlɔw: Tiɲɛni ka bɔ jamanadenw na".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 18:15-19, “Matigi aw ka Ala na kira dɔ lawuli aw ye i ko ne bɔɲɔgɔnko aw cɛma, aw balimaw cɛma—aw na a lamɛn—i ko aw tun b’a fɛ Matigi aw ka Ala fɛ cogo min na Horɛbu.” jamalajɛ don na, i y'a fɔ tuma min na ko: 'A to ne kana Matigi ne ka Ala kan mɛn tugun, wala ka nin tasumaba in ye tugun, walisa ne kana sa.' Matigi y'a fɔ ne ye ko: 'U ka kuma fɔlen bɛ tiɲɛ na, ne na kira dɔ lawuli u ye i bɔɲɔgɔnko la ka bɔ u balimaw cɛma, ne na ne ka kumaw don a da la, a na o bɛɛ fɔ u ye Ne bɛ ci bila a ma. Ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛna ne ka kuma lamɛn, a bɛna min fɔ ne tɔgɔ la, ne yɛrɛ bɛna o ɲini a fɛ.'

2. Jeremi 7:23-24, "Nka ne ye nin ci fɔ u ye ko: 'Aw ka ne kan minɛ, ne na kɛ aw ka Ala ye, aw na kɛ ne ka mɔgɔw ye. Ne ka ci fɔ aw ye sira bɛɛ la, walisa aw ka taama.' i ka kɛnɛya.' Nka u ma kan minɛ, u ma u tulo kɔrɔta, nka u taamana u yɛrɛ ka laadilikanw ni u dusukun juguw ka kuncɛbaya la, ka kɔsegin, u ma taa ɲɛfɛ.»

Kɛwalew 3.24 Ɔwɔ, kira minnu bɛ bɔ Samuyɛli la, ani minnu tugura o kɔ, olu bɛɛ fana ye nin donw ko fɔ.

Ala ye layidu ta ko a bɛna a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka hadamadenw kisi.

1. Ala ka kantigiya ka a ka layidu tiimɛ ka a Denkɛ ci hadamadenw ka kisili kama.

2. Kirayakuma fanga ani a nafa ka bon ka ɲɛsin Krisita nali ma.

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Luka 1:68-69 - Matigi Israɛl ka Ala ka tanu, katuguni a taara bɔ a ka mɔgɔw ye ka u kunmabɔ, ka kisili buru dɔ lawuli an ye a ka baarakɛla Dawuda ka so kɔnɔ.

K=walew 3.25 Aw ye kiraw denw ye, Ala ye layidu min ta ni an faw ye, k'a f Ibrahima ye ko: Dugukolo siyaw b na duba i b=nw barika la.»

Ala ye layidu ta ni Ibrahima ye, ka layidu ta ko dugukolo kan siyaw bɛɛ bɛna dugawu sɔrɔ a bɔnsɔn sababu fɛ.

1. Ala ka layidu talenw ka sebaaya

2. Ibrahima bɔnsɔnw ka dugawu

1. Galasikaw 3:14 - «Walisa Ibrahima ka dugawu ka na siya wɛrɛw kan Yesu Krisita barika la. walisa an ka se ka Ni Senu ka layidu sɔrɔ dannaya barika la.”

2. Jenɛse 12:1-3 - «Matigi tun y’a fɔ Iburama ye ko: I ka bɔ i ka jamana na, i somɔgɔw la, ani i fa ka so, ka taa jamana la, ne bɛna min jira i la i ye siya belebele ye, ne na duba i ye, ka i tɔgɔ bonya. I na kɛ dugawu ye: Minnu bɛ duba i ye, ne na duba i ye, ka i danga, ka i danga.

Kɛwalew 3.26 Ala ye a Denkɛ Yesu lakunun fɔlɔ, ka a ci ka na aw duba, ka aw kelen-kelen bɛɛ kɔ a ka tilenbaliyakow la.

Ala ka kunmabli laɲini ye ka a Denc Yesu ci ka duba anw ye ani ka an bn ka b an ka jurumuw la.

1: Yesu, an kunmabɔbaa ani an Kisibaa

2: Ka i kɔdon Tilenbaliya la

1: 1 Yuhana 2:1-2 - «Ne denw, ne bɛ nin kow sɛbɛn aw ye walisa aw kana jurumu kɛ. Ni mɔgɔ dɔ ye jurumu kɛ, an lafasabaga bɛ an Fa fɛ, Yesu Krisita tilennenya, o de ye an ka jurumuw kafari ye, anw dɔrɔn tɛ, nka diɲɛ bɛɛ ka jurumuw fana kosɔn.”

2: Rom=kaw 10:9-10 - «Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.”

Kɛwalew 4 bɛ Piɛrɛ ni Yuhana minɛcogo lakali Sanhedrin fɛ, u ka dannaya weleweleda ni jagɛlɛya ye Yesu Krisita la, ani kelenya ni bolomafara min bɛ dannabaaw fɔlɔw cɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Piɛrɛ ni Yuhana ye ka kuma mɔgɔw fɛ Yesu ka lakununni ko la tuma min na sarakalasebagaw, Alabatosoba kɔlɔsilikɛlaw ka kapitɛni Saduseɛnw nana u hakili ɲagami bawo cidenw tun bɛ ka mɔgɔw kalan minnu tun bɛ lakununni weleweleda Yesu kɔnɔ ko u sara. U ye Piɛrɛ ni Yuhana minɛ bawo wula tun don, u y’u bila kaso la fo o dugujɛ. Nka, mɔgɔ caman minnu ye cikan mɛn, olu dalen tun b’a la ko cɛw hakɛ cayara ka se mɔgɔ ba duuru ɲɔgɔn ma (Kɛwalew 4:1-4).

Dakun 2nan: O dugusagw, faamaw maakɔrɔw karamɔgɔw sariya ye Jerusalɛm kunbɛn ni Anas sarakalasebaa kuntigi Kayifa Yuhana Alɛkisandiri tɔw denbaya sarakalasebaa kuntigi nana ni Piɛrɛ ye Yuhana ye ɲininkali kɛ Fanga tɔgɔ jumɛn fɛ nin kɛra? O kɔ, a falen Ni Senu Piɛrɛ ko: Faamaw maakɔrɔw ni an bɛ jate bi wale ɲuman jirala cɛ min senkelen bɛ ɲininkali kɛ a kɛnɛyara cogo min na, o dɔn aw bɛɛ Israɛl tɔgɔ ye Yesu Krisita Nazarɛti min gengen jiri la nka Ala ye min lakunun ka bɔ suw cɛma ko nin cɛ in jɔlen bɛ sanni i ka kɛnɛya.' O kɔfɛ, a y’a jira ko kisili tɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la bawo tɔgɔ wɛrɛ tɛ sankolo jukɔrɔ min dira hadamadenw ma, an ka kan ka kisi min fɛ (Kɛwalew 4:5-12).

Dakun 3nan: Jagɛlɛya yelen Piɛrɛ Yuhana y’a faamu ko u ma kalan kɛ cɛ gansanw kabakoyara a y’a kɔlɔsi ko nin cɛw tun bɛ Yesu fɛ nka ikomi u tun bɛ se ka cɛ ye min kɛnɛyara a jɔlen bɛ yen foyi ma fɔ a ye yamaruya di u ma u kana kuma kalan fewu Yesu tɔgɔ nka Piɛrɛ Yuhana y’a jaabi ko An ye min mɛn, an tɛ se k’an yɛrɛ tanga kuma ma.’ Bagabagali wɛrɛw kɔfɛ a to u ka taa cogo si sɔrɔ k'u ɲangi bawo mɔgɔw bɛ Ala tanu min kɛra. Ni a bilala kɔsegin a yɛrɛ ka mɔgɔw lakali sarakalasebaa kuntigiw maakɔrɔw ko delili kɛra Ala ka baarakɛlaw ka kuma kuma jagɛlɛyaba kɔrɔta bolo kɛnɛya ka taamashyɛnw kɛ kabakow tɔgɔ sababu fɛ baarakɛla senuma Yesu yɔrɔ delili yɛrɛyɛrɛlen fa Ni Senu ye kuma Ala fɔ ni jagɛlɛya ye (Kɛwalew 4:13-31) . Sapitiri bɛ kuncɛ ka kelenya ɲɛfɔ dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu b’a fɔ ko u yɛrɛw ye fɛn bɛɛ tila ni cidenw tun tora ka seereya kɛ lakununni Matigi Yesu ye nɛɛma caman kɛ magojirabagaw bɛɛ kan ka tila mɔgɔ o mɔgɔ la i n’a fɔ a mago tun bɛ cogo min na (Kɛwalew 4:32-37).

Kɛwalew 4.1 U tun bɛ kuma jama fɛ tuma min na, sarakalasebaaw ni Alabatosoba kuntigi ni Saduseɛnw nana u kan.

Krecɛn fɔlɔ egilisi tɔɔrɔla sarakalasebagaw fɛ, Alabatosoba kapitɛni fɛ ani Saduseɛnw fɛ.

1. I kana i fari faga ni i tɔɔrɔla i ka dannaya kosɔn.

2. I ka jɔ i ka dannaya la hali ni i bɛ i kɛlɛ.

1. Kɛwalew 5:41 - "U bɔra lajɛba ɲɛkɔrɔ, u nisɔndiyara ko u jatera ko u ka kan ka maloya a tɔgɔ kosɔn."

2. Romɛkaw 8:35-39 - "Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala kɔngɔ, wala farilankolon, wala farati, wala npan wa? ... Wala kɔrɔta, wala dunba, danfɛn wɛrɛ si tɛna se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Kɛwalew 4:2 U dusu tiɲɛna kosɛbɛ ko u ye mɔgɔw kalan, ka lakununni waajuli kɛ Yesu barika la ka bɔ suw cɛma.

Diinan ɲɛmɔgɔw tun tɛ nisɔndiya ko cidenw tun bɛ ka mɔgɔw kalan ani ka waajuli kɛ Yesu ni lakununni ko la ka bɔ suw cɛma.

1. Ɲɛnamaya lakununnen fanga

2. Kalan ni waajuli fanga

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.

Kɛwalew 4.3 U y'u bolo da u kan ka u bila kaso la fo o dugujɛ, katuguni wulada tun don.

U ye cidenw minɛ ka u minɛ fo o dugujɛ.

1. Dannaya barika: Cidenw ye muɲuli kɛ cogo min na gɛlɛyaw bɛɛ n’a ta

2. Ka jɔ kosɛbɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:31–39 – Ala ka kanuya ni a ka lakanani min tɛ dantigɛli kɛ waati gɛlɛnw kɔnɔ

2. Efesekaw 6:10–20 – Ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw don walisa ka jɔ dannaya la

Kɛwalew 4.4 Nka o kuma mɛnbagaw caman dara. Cɛw hakɛ tun bɛ se mɔgɔ waa duuru ɲɔgɔn ma.

Ala ka Kuma waajuli kɛra ani cɛ ba duuru ɲɔgɔn dara.

1) Waajuli sebaaya: Ala ka kuma bɛ se ka na ni kisili ye cogo min na

2) Dannaya nafa: Dannaya bɛ danfara don cogo min na

1) Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka ne diyanyeko na kɛ, ne ye min ci, a na ɲɛ sɔrɔ o la. ” .

2) Romɛkaw 10:17 - “O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ.”

Kɛwalew 4.5 O dugujɛ, u kuntigiw ni u cɛkɔrɔbaw ni sariya karamɔgɔw.

O dugusagwɛ, faamaw ni maakɔrɔw ani sariya karamɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn.

1. Fanga min bɛ ɲɔgɔn na: A nafa ka bon ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ sigida.

2. Jɛɲɔgɔnya gɛlɛya waatiw la: Cogo min na an bɛ se ka to kelenya la gɛlɛya waatiw la.

1. Heburuw 10:24-25 - "An ka ɲɔgɔn lasun ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ cogo min na, an kana o lajɛ ɲɔgɔn fɛ, i n'a fɔ dɔw delila cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija, ka fara o kan i n'a fɔ aw." a' ye Don surunyalen lajɛ."

2. Waajulikɛla 4:9-10 - "Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, k'a masɔrɔ u ka cɛsiri sara ɲuman b'u la. Ni u binna, mɔgɔ na a tɔ kɔrɔta. Nka min bɛ a kelen na, ni a binna, ka bɔnɛ sɔrɔ." mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a kɔrɔta !»

K=walew 4.6 Sarakalasebaa kuntigi Anasi ni Kayafa ni Yuhana ni Aleksandiri ani sarakalasebaa kuntigi somɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Jerusalɛm.

Sarakalasebaa kuntigi n’a ka denbaya tun lajɛra ɲɔgɔn fɛ Jerusalɛm.

1. Denbaya ka kelenya nafa ka bon.

2. Dannaya fanga min bɛ kɛ kelenya sɔrɔli la.

1. Zaburu 133:1 “A filɛ, a ka ɲi ani a ka di balimaw ye ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya la!”

2. Efesekaw 4:1-3 «Ne min ye Matigi ka kasoden ye, ne b'aw deli ko aw ka kan ni weleli ye, aw welera min fɛ, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. Aw k’aw jija ka Ni Senu ka kelenya to hɛrɛ sirilen na.”

Kɛwalew 4.7 U y'u sigi u cɛma, u y'a ɲininka ko: «Aw ye nin kɛ ni sebaaya jumɛn ye wala tɔgɔ jumɛn na?»

Jerusalɛm diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ ka Piɛrɛ ni Yuhana ɲininka u ye kabako min kɛ.

1. Yesu tɔgɔ ka sebaaya: Piɛrɛ ni Yuhana y’a ka kuntigiya jira cogo min na

2. Dannabaaw ka fanga: An bɛ se ka kabakow kɛ cogo min na Yesu tɔgɔ la

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2. Marka 16:17-18 - Nin taamashyɛnw na fara dannabaaw kan: u na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma kan kuraw la; u na saw ta ni u bolow ye; ni u ye baga fagalen dɔ min, o tɛna u tɔɔrɔ; u na u bolo da banabagatɔw kan, u na kɛnɛya.

Kɛwalew 4.8 Piɛrɛ falen Ni Senu la, a y’a fɔ u ye ko: «Aw jama kuntigiw ni Israɛl cɛkɔrɔbaw.

Piɛrɛ y’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko Yesu kelenpe de ye kisili sira ye.

1: Yesu ye Sira, Tiɲɛ ani Ɲɛnamaya ye

2: Yesu ka senuya ani an ka kisili

1: Yuhana 14:6 “Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.’”

2: Heburuw 7:26 “Tiɲɛ na, a tun bɛnnen don an ka nin sarakalasebaa kuntigi sɔrɔ, min senuma, jalakibali, nɔgɔ tɛ min na, min faralen don jurumukɛlaw kan, min kɔrɔtara sankolow sanfɛ.”

K=walew 4.9 Ni an b= k=wale ɲuman min k= sebaaya la bi, ni an b== k=ra cogo di.

Nin tɛmɛsira bɛ cidenw sɛgɛsɛgɛli ɲɛfɔ Yahutuw ka faamaw fɛ ka ɲɛsin senkelen dɔ kɛnɛyali ma.

1. Dannaya fanga - Cɛ senkelen kɛnɛyara cogo min na dannaya fɛ Yesu Krisita la.

2. Ala ka hinɛ ni kanuya - Ala bɛ baara kɛ cogo min na an fɛ walasa ka hinɛ ni kanuya jira mɔgɔ minnu ka dɔgɔ.

1. Matiyu 8:5-13 - Yesu bɛ ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ka baaraden kɛnɛya.

2. Luka 7:11-17 - Yesu ye muso cɛ salen denkɛ lakunun ka bɔ suw cɛma.

Kɛwalew 4.10 Aw bɛɛ ni Israɛl mɔgɔw bɛɛ k’a dɔn ko Yesu Krisita Nazarɛtika tɔgɔ la, aw ye min gengen jiri la, Ala ye min lakunun ka bɔ suw cɛma, nin cɛ jɔlen bɛ aw ɲɛ kɔrɔ o de barika la mumɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Yesu Krisita ka sebaaya kan, ale min gengenna jiri la Israɛl mɔgɔw fɛ, nka a kununna ka bɔ suw cɛma Ala fɛ.

1. Yesu Krisita tɔgɔ ka sebaaya

2. Ala ka lakununni fanga

1. Kɛwalew 10:38 - Ala ye Yesu Nazarɛtika mun cogo min na ni Ni Senu ni sebaaya ye. katuguni Ala tun b'a fɛ.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye.

Kɛwalew 4.11 Aw so jɔbagaw ka kabakurun min kɛra fɛn ye, o ye kabakurun ye.

Kabakurun min tun ma jate so jɔbagaw fɛ, o kɛra nkɔni kabakurun ye.

1. Banni ka cɛɲi jugu

2. Kunmabli sebaaya

1. Zaburu 118:22 - “So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra nɔngɔn kabakurun ye.”

2. Matiyu 21:42 - “Aw ma deli k’a kalan Sɛbɛnniw kɔnɔ ko: ‘So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra so jɔli kabakurun ye. Matigi ye nin kɛ, kabako don an ɲɛ na.’”

Kɛwalew 4.12 Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la, katuguni tɔgɔ wɛrɛ si ma di mɔgɔw ma sankolo jukɔrɔ, an ka kan ka kisi min fɛ.

Kisili b sr Yesu Krisita drn de la.

1: An ka kan ka an jigi da Yesu Krisita kelenpe kan an ka kisili kama.

2: Yesu Krisita dɔrɔn de barika la, an bɛ se ka kisi.

1: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya barika la, o ma kɛ aw yɛrɛw fɛ. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

Kɛwalew 4.13 U ye Piɛrɛ ni Yuhana ka jagɛlɛya ye tuma min na, k'a dɔn ko u ye mɔgɔ kalanbaliw ni dɔnbaliw ye, u kabakoyara. U y'a dɔn ko u tun bɛ Yesu fɛ.

Jerusalɛm mɔgɔw kabakoyara Piɛrɛ ni Yuhana ka jagɛlɛya la, wa u y’a faamu ko u tun bɛ Yesu fɛ, hali k’a sɔrɔ u ma kalan ani u ma dege.

1: Yesu sababu fɛ, an bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka kɛlɛ sugu bɛɛ kunbɛn.

2: An mago t’a la ka kalan walima ka dege walisa ka se ka kobaw kɛ ni Yesu ye.

1: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

2: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Kɛwalew 4.14 U ye cɛ min kɛnɛyara, o jɔlen bɛ u fɛ, u ma se ka foyi fɔ o kama.

Mɔgɔ minnu ye cɛ min kɛnɛyara, a jɔlen bɛ cidenw fɛ, olu tun tɛ se ka sɔsɔli kɛ o ko la.

1. Ala ka sebaaya tɛ se ka bali

2. Kabakow ye Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma daliluw ye

1. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Zaburu 37:5 - I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan, a bɛna wale kɛ.

Kɛwalew 4.15 Nka u y'a fɔ u ye ko u ka bɔ jamalajɛ la, u ye ɲɔgɔn sɔrɔ.

Lajɛba mɔgɔw y’a ɲini cidenw fɛ u ka bɔ lajɛba la, ka baro kɛ o ko kan u ni ɲɔgɔn cɛ.

1. An ka kan k’an hakili to a la tuma bɛɛ ka hakilitigiya lamɛn ka bɔ Ala yɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ kuma a tɔgɔ la.

2. Ni desizɔn gɛlɛnw b’an ɲɛ, an ka kan ka Ala ka ɲɛminɛli ɲini tuma bɛɛ.

1. Ntalenw 1:7 - Matigi ɲɛsiran ye dɔnniya daminɛ ye; hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya.

2. Jeremi 33:3 - I ka ne wele, ne na i jaabi, ka kobaw ni ko dogolenw fɔ i ye, i ma minnu dɔn.

Kɛwalew 4.16 A ko: «An na mun kɛ nin cɛw la?» Katuguni kabako kabakoma dɔ kɛra u fɛ, o y'a jira Jerusalɛm sigibagaw bɛɛ la. an tɛ se ka ban o la.

Piɛrɛ ni Yuhana ye kabako min kɛ, Jerusalɛm mɔgɔw kabakoyara, ani u tun b’a ɲininka mun ka kan ka kɛ u la.

1. Kabakow ye Ala ka kɛta taamasyɛnw ye

2. Ka kanminɛli kɛ Ala ye, o bɛ na ni dugawu ye

1. Kɛwalew 5:32 - "An ye a ka seerew ye o kow la, ani Ni Senu fana, Ala ye min di a kan minɛbagaw ma."

2. Yuhana 14:11-12 - "Aw ka da ne la ko ne bɛ ne Fa la, ko ne Fa bɛ ne la, ni o tɛ, aw ka da ne la kɛwalew yɛrɛ kosɔn. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko: Min dara ne la." , ne bɛ baara minnu kɛ, a na olu fana kɛ, a na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ.»

Kɛwalew 4.17 Nka walisa a kana jɛnsɛn jama cɛma, an ka u bagabaga kosɛbɛ, ko u kana kuma mɔgɔ si fɛ nin tɔgɔ in na.

Diinan ɲɛmɔgɔw ye kalandenw bagabaga ko u kana kuma Yesu Krisita ko la tun.

1: Yesu Krisita ka sebaaya tɛ se ka sɔsɔ; aw kana siran ka aw ka dannaya tila ani ka a tɔgɔ weleweleda.

2: I ka jɔ Yesu Krisita nɔfɛ ani k’a ka kanuya ni a ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ye.

1: Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ko mɔgɔ dɔ k'a ni di a teriw kosɔn.

2: Heburuw 13:15 - O la sa, Yesu barika la, an ka to ka tanuli saraka di Ala ma, o ye dawolo den ye min b’a tɔgɔ fɔ kɛnɛ kan.

Kɛwalew 4.18 U ye u wele k’a fɔ u ye ko u kana kuma fewu, u kana mɔgɔw kalan Yesu tɔgɔ la.

Faamaw ye ci fɔ Piɛrɛ ni Yuhana ma ko u kana kuma wala ka mɔgɔw kalan Yesu tɔgɔ la.

1. I ka jɔ i ko la kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

2. Tiɲɛ kuma ani ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye

1. Matiyu 5:11-12 "Ni mgw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka nkalon tigɛ aw kan ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni o cogo kelen na." kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ.

2. Efesekaw 6:13-17 O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa ni kojugu don sera, aw ka se ka jɔ aw jɔyɔrɔ la, aw kɛlen kɔ ka fɛn bɛɛ kɛ, ka jɔ. O tuma na fɛ, aw ka jɔ, ni tiɲɛ cɛsirilan sirilen bɛ aw cɛsirilan na, ni tilennenya barajuru sirilen ye aw nɔ na, ka aw senw labɛn ni labɛn ye min bɛ bɔ hɛrɛ kibaru duman la. Ka fara nin bɛɛ kan, i ka dannaya kalata ta, i bɛ se ka jugu ka bɛlɛkisɛw bɛɛ faga ni o ye. Aw ka kisili kunsigi ni Ni Senu ka npan ta, o min ye Ala ka kuma ye.

Kɛwalew 4.19 Piɛrɛ ni Yuhana y’u jaabi ko: «Ni a ka ɲi Ala ɲɛ kɔrɔ ka aw lamɛn ka tɛmɛ Ala kan, aw ka kiri tigɛ.»

Piɛrɛ ni Yuhana tɛ sɔn ka Ala kan minɛ, o nɔ na, u y’a sugandi ka Ala kan minɛ.

1. Ala kan minɛ nafa ka bon ka tɛmɛ hadamaden kan.

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka jɔ ko ɲuman kama.

1. Kolosekaw 3:23-24 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni aw dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana baara kɛ mɔgɔw ye.

2. Yakuba 4:7-8 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.

Kɛwalew 4.20 An ye fɛn minnu ye, an ye minnu mɛn, an tɛ se ka olu fɔ.

Kalandenw wajibiyalen don k’u ka ko kɛlenw fɔ Yesu ni a ka kalansiraw ko la.

1. I ye min ye ani i ye min mɛn, i k’o fɔ: Weelekan min bɛ kɛ ka seereya kɛ

2. Ka Yesu ka Kibaru Duman weleweleda: Wajibiya min ka kan

1. Yuhana 15:27 - "Aw fana na seereya kɛ, katuguni aw bɛ ne fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ."

.

Kɛwalew 4.21 U ye u bagabaga ka taa a fɛ, u y’u bila ka taa, u ma foyi sɔrɔ u bɛ se ka u ɲangi cogo min na jama kosɔn, katuguni mɔgɔw bɛɛ ye Ala tanu o ko kɛlen kosɔn.

Jama ye nɔɔrɔ da Ala kan kabako ko min kɛra, o la sa, faamaw tun tɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ ni u ma u bila.

1. Ala bɛ baara kɛ gundo siraw la, wa a bɛ se ka baara kɛ ni hali mɔgɔw ye minnu tɛ se ka kɛ kosɛbɛ walasa k’a ka laɲiniw dafa.

2. Ala bɛ se ka baara kɛ ni ko sugu bɛɛ ye walasa k’a yɛrɛ bonya, hali n’a y’a sɔrɔ ko jigiya bɛɛ banna, a bɛ se ka se sɔrɔ kabako la hali bi.

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko: “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye.” «Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

K=walew 4.22 K=walew 4.22 C= min ka k=l=ya kabako k=ra o c= la, o si tun t= san binaani na.

Nin tɛmɛsira bɛ kɛnɛya kabako dɔ ɲɛfɔ min kɛra cɛ dɔ kan min si tɛmɛna san 40 kan.

1. I ka Ala ka kabakow minɛ: Ala ka kanuya fanga bɛ bɛɛ bolo, si hakɛ mana kɛ min o min ye.

2. Dannaya fanga: Kabako bɛ se ka kɛ ni an jigi da Matigi ka sebaaya kan.

1. Marka 16:17-18 - Nin taamashyɛnw na tugu dannabaaw kɔ. U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma kan kuraw la. U na saw ta. Ni u ye fɛn fagalen dɔ min, o tɛna u tɔɔrɔ. u na bolo da banabagatɔw kan, u na kɛnɛya.»

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Kɛwalew 4.23 U bilalen kɔ, u taara u yɛrɛw ka jɛkulu la ka sarakalasebaaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw ka kuma fɔ u ye.

Cidenw bilala ka bɔ sarakalasebaa kuntigiw ni maakɔrɔw kunbɛnni kɔfɛ, ka kuma fɔlenw bɛɛ fɔ u ye.

1: An ka kan ka jɔ tuma bɛɛ ko ɲuman kama kɛlɛw ɲɛkɔrɔ, ka an jigi da Matigi kan ko a bɛna an lakana.

2: An bɛ se ka kalan ci cidenw ka misali la ko kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw bɛna an sɔrɔ, nka Matigi bɛna to an fɛ hali bi.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Kɛwalew 4.24 U y'o mɛn tuma min na, u y'u kan kɔrɔta Ala ye ni kɔnɔnajɛya kelen ye, k'a fɔ ko: «Matigi, e ye Ala ye, min ye sankolo ni dugukolo ni kɔgɔji ni u kɔnɔfɛnw bɛɛ da.

Mɔgɔ minnu tun bɛ egilisi kɔnɔ, olu tun bɛ Ala tanu ko a ye sankolow, dugukolo, kɔgɔji ani fɛn bɛɛ da u kɔnɔ.

1. Ala ye Fɛn bɛɛ Dabaga ye

2. Ala ka danfɛnw waleɲumandɔn

1. Zaburu 148:5 - U ka Matigi tɔgɔ tanu, katuguni a ye ci fɔ, u dara.

2. Kolosekaw 1:16 - Fɛn minnu bɛ sankolo la, ani minnu bɛ dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, olu bɛɛ dara ale de fɛ, a kɛra masasigilanw ye wo, a kɛra kuntigiw ye wo, a kɛra kuntigiw ye wo, a kɛra fangatigiw ye wo, fɛn bɛɛ dara ale de fɛ , ani ale de kama.

K=walew 4.25 I ka baaraden Dawuda y'a fò i ka baaraden Dawuda da la ko: «Mun na siyaw diminna, ka jama miiri fu?

Kafiriw tun bɛ dimi ani mɔgɔw tun bɛ miiri fuw la, hali ni Ala tun b’a fɛ.

1. Ala sago bɛ laban ka se sɔrɔ hali ni a bɛ iko fɛn minnu bɛ dimi a kama.

2. An ka kan ka danfara don Ala sago ni fɛnw cɛ minnu bɛ miiri fu.

1. Matiyu 16:18 (Ne b’a fɔ i ye fana ko i ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ nin farakurun in kan, jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan.)

2. Zaburu 2:1-2 (Mun na siyaw bɛ dimi, ka jama bɛ miiri fu la? Dugukolo masakɛw y’u yɛrɛ sigi, kuntigiw bɛ ladili kɛ ɲɔgɔn fɛ, Matigi ni a munnenw kama...)

Kɛwalew 4.26 Dugukolo kan masakɛw wulila, kuntigiw ye ɲɔgɔn lajɛn Matigi ni a ka Krisita kama.

Dugukolo kan masakɛw ni kuntigiw ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka Matigi ni a ka Krisita kɛlɛ.

1. Se min bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Ala kama

2. Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛ ɲɛkɔrɔ

1. Efesekaw 6:10-20 – Aw ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw ɲɛ

2. Daniɛl 3:16-18 – Sadrak, Mesak ani Abednego jɔlen tora Nebukadnezar ni tasuma tasumaman kɛlɛli kama

K=walew 4.27 Tiɲɛ na, i ye i den senuma Yesu min mun, Hɛrɔde ni Ponsi Pilate, siya wɛrɛw ni Israɛl mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

Hɛrɔde, Pilate, siya wɛrɛw ani Israɛldenw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka Yesu kɛlɛ, Ala ka mɔgɔ munnen.

1. Kɛlɛcɛw ka kelenya: An juguw bɛ jɛ cogo min na ka ɲɛsin Ala ka laɲini ma

2. Yesu ka munni: Ala ka dugawu bɛ tariku taabolo Changer cogo min na

1. Esayi 53:3-5 Mɔgɔw bɛ a mafiɲɛya ani u bɛ ban a la, dusukasibaga ani dusukasi dɔnbaga. An y’an ɲɛda dogo a la, i n’a fɔ a bɛ fɔ cogo min na; U tun bɛ a mafiɲɛya, wa an tun tɛ a bonya.

2. Zaburu 2:2 Dugukolo kan masakɛw y’u yɛrɛ bila, kuntigiw bɛ ladili kɛ ɲɔgɔn fɛ, Matigi ni a ka munnen kama.

Kɛwalew 4.28 I bolo ni i ka laadilikan tun ye fɛn o fɛn latigɛ ka kɔn o ɲɛ, i ka o kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala bolo ni a ka laadilikanw bɛ min latigɛ don nataw la cogo min na.

1. "Ala ka masaya: An bɛ se ka da a ka laɲini na".

2. "Kanminɛli: Ala sago kɛli".

1. Esayi 46:10-11 - "Ne bɛ labanko ladɔnniya kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini fɔlɔfɔlɔ, ko nataw. Ne b'a fɔ ko ne sago bɛna jɔ, ne na ne diyanyeko bɛɛ kɛ.'

2. Ntalenw 16:9 - "Hadamadenw b'u ka siraw boloda u dusukunw na, nka Matigi b'u senw sabati."

Kɛwalew 4.29 Sisan, Matigi, u ka bagabagaliw filɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka delili kan ani a ka jagɛlɛya ɲini ka taa a fɛ k’a ka Kuma jɛnsɛn.

1: An man kan ka an fari faga kɛlɛw fɛ, nka o nɔ na, an ka kan k’an jigi da Ala ka lakanani ni a ka fanga kan walisa ka jagɛlɛya sɔrɔ an ka Kuma weleweleda la.

2: An bɛ se ka an jigi da Matigi kan, a ka jagɛlɛya ni fanga di an ma, an mago bɛ min na walasa ka taa a fɛ a ka baara la, kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo.

1: Esayi 41:10 «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la , ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2: Romɛkaw 8:31-32 “An na mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?”

Kɛwalew 4.30 I bolo kɔrɔta ka kɛnɛya. Wa taamashyɛnw ni kabakow ka kɛ i den senuma Yesu tɔgɔ la.

Egilisi fɔlɔ ye delili kɛ walisa ka kɛnɛyali kɛ ani ka taamashyɛnw ni kabakow kɛ Yesu tɔgɔ la.

1. Yesu ye furakɛlikɛla ye: Ala bɛ baara kɛ ni kabakow ye cogo min na walasa k’a ka kɛta dɔn cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ

2. Taamaʃyɛnw ni kabakow: Kabako jɔyɔrɔw sɛgɛsɛgɛli Egilisi fɔlɔ la

1. Matiyu 8:16-17 - Wula sera tuma min na, u nana ni mɔgɔ caman ye a ma, jinɛw tun bɛ minnu kɔnɔ. A ye jinɛw gɛn ka bɔ kɛnɛ kan ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya, walisa kira Esayi ye min fɔ, o ka dafa, k’a fɔ ko: “A yɛrɛ ye an ka banaw ta ka an ka banaw ta.”

2. Marka 16:17-18 - Nin taamashyɛnw na tugu dannabaaw kɔ: U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma ni kan kuraw ye; u na saw ta. Ni u ye fɛn o fɛn min ka mɔgɔ faga, o tɛna u tɔɔrɔ abada; u na bolo da banabagatɔw kan, u na kɛnɛya.

Kɛwalew 4.31 U ye Ala delili kɛ tuma min na, u lajɛra yɔrɔ min na, o yɔrɔ yɛrɛyɛrɛla. U bɛɛ fa Ni Senu la, u ye Ala ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye.

Dannabaaw ye Ala deli ani yɔrɔ yɛrɛyɛrɛla, u bɛɛ fa Ni Senu la ka Ala ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye.

1. Ni Senu ka i ka kumaw ɲɛminɛ

2. Delili fanga

1. Efesekaw 6:19-20 – “A’ ye delili kɛ Ni Senu la waati bɛɛ ni delili ni delili sugu bɛɛ ye. I hakili to o la, i k’i ɲɛmajɔ ani ka to ka delili kɛ tuma bɛɛ Matigi ka mɔgɔw bɛɛ ye.”

2. Luka 11:1 – “Don dɔ la, Yesu tun bɛ ka delili kɛ yɔrɔ dɔ la. A ka kuma ban tuma min na, a ka kalanden dɔ y’a fɔ a ye ko: ‘Matigi, i ka an kalan delili la, i ko Yuhana y’a ka kalandenw kalan cogo min na.’”

Kɛwalew 4.32 Dannabaaw jamaba tun ye dusukun kelen ni ni kelen ye. nka u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

Egilisi fɔlɔ tun bɛ ni sigida hakilina barikama ye, yɔrɔ min na mɔgɔ kelen tun nafa ka bon ni tɔ kelen ye ani bolofɛnw bɛɛ tun bɛ tila ɲɔgɔn na.

1. Egilisi ka kelenya: Weelekan ka kanuya ni tila.

2. Ka bolomafara dege: I bɛ se ka min di, i mago bɛ fɛn min na, i k’o ta.

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Heburuw 13:16 - I kana i janto ko ɲuman kɛli la ani ka i bolofɛnw tila ɲɔgɔn na, bawo o saraka suguw ka di Ala ye.

K=walew 4.33 Cidenw ye Matigi Yesu kununli seereya ni sebaayaba ye.

Cidenw ye seereya kɛ Yesu lakununni ko la ni sebaaya ni nɛɛmaba ye.

1. Seereya fanga min bɛ Yesu ye

2. Ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ an ka seereya la

1. Yuhana 15:27—“Aw fana na seereya kɛ, katuguni aw bɛ ne fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:15—“Ni Krisita ma kunun, an ka waajuli nafa tɛ foyi la, aw ka dannaya fana.”

Kɛwalew 4.34 dɛsɛbagatɔ si tun tɛ u cɛma, katuguni dugukolo ni sotigi minnu tun bɛ yen, olu bɛɛ tun bɛ u feere ka na ni fɛnw sɔngɔ ye.

Kerecɛn fɔlɔw tun b’u tila ɲɔgɔn na ani k’u janto ɲɔgɔn na, u tun t’a to mɔgɔ si ka taa u kɔ.

1: Mago waatiw la, Ala ka jamakulu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka nafolo minnu bɛ u bolo, olu tila ɲɔgɔn na.

2: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na k’an yɛrɛ bolofɛnw saraka walasa bɛɛ ka ladon.

1: Kɛwalew 2:44, 45 - Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. U y'u bolofɛnw ni u bolofɛnw feere, k'u tila mɔgɔw bɛɛ cɛ, i ko bɛɛ mago tun bɛ cogo min na.

2: Yakuba 2:15-17 - Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa. O bɛɛ n'a ta, aw tɛ fɛnw di u ma minnu mago bɛ farikolo la. nafa jumɛn bɛ o la?

Kɛwalew 4.35 A y'u da cidenw sen kɔrɔ.

Cidenw ye nafolo tila bɛɛ cɛ ka kɛɲɛ n’u kelen-kelen bɛɛ magow ye.

1. Nafa min bɛ bolomafara ni kanuya la mɔgɔ wɛrɛw ye.

2. Sigida fanga ni bɛɛ bɛ jɛ ka ɲɔgɔn balo.

1. Yakuba 2:14-17 - Nafa jumɛn b’a la, ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwale si t’a la? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa? 15 A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. 16 Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya ani ka balo ɲuman sɔrɔ », nka foyi tɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la? 17 O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale tɛ fara a kan, o ye salen ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 8:9-11 - Aw bɛ an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma dɔn, hali ni a tun ye nafolotigi ye, a kɛra faantan ye aw kosɔn, walisa aw ka kɛ nafolotigi ye a ka faantanya fɛ. 10 Ne ka laadilikan filɛ nin ye min ka fisa aw ma nin ko in na: Salon, aw kɛra fɔlɔ ye ka nili dɔrɔn kɛ, nka aw ye o kɛli nege fana sɔrɔ. 11 Sisan, aw ka baara kɛ ka ban, walisa aw ka sɔnni kɛli ka bɛn ni aw ka baara dafalen ye, ka kɛɲɛ ni aw seko ye.

Kɛwalew 4.36 Yusufu min tɔgɔ dara cidenw fɛ Barnabasi, o kɔrɔ ye ko Dususalo denkɛ.

Barnabasi tun ye Levite ye ka bɔ Sipɔrɔ jamana na, cidenw ye tɔgɔla tɔgɔ da a la ko "Dusudon Denkɛ".

1. Dannaya fanga - Barnabasi ka maana bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka dannaya kɛ Ala la

2. Tɔgɔ ɲuman dugawu - A nafa ka bon ka dɔn an ka kɛwale ɲumanw fɛ

1. Heburuw 13:2 - "Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o kɛli fɛ, mɔgɔ dɔw ye jatigila kɛ mɛlɛkɛw ye k'a sɔrɔ u ma o dɔn."

2. Ntalenw 22:1 - "Tɔgɔ ɲuman ka di ka tɛmɛ nafoloba kan, bonya ka fisa ni warijɛ walima sanu ye."

Kɛwalew 4.37 Dugukolo tun b’u bolo, u y’a feere, ka na ni wari ye, k’a da cidenw sen kɔrɔ.

Mɔgɔ kulu dɔ y’u ka dugukolo feere, ka o wari sɔrɔlen di cidenw ma.

1. bolomafara fanga: Egilisi fɔlɔ ka misali

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye: Misali dɔ bɔra Bibulu kɔnɔ

1. 2 Kɔrɛntekaw 8:12-15

2. Luka 6:38 & Matiyu 6:19-21

Kɛwalew 5 bɛ Ananiyasi ni Safira ka maana lakali, cidenw ye kabako taamasyɛn minnu kɛ, u minɛni ani u bolicogo kabakoma, ani u ka seereya min kɛra Sanhedrin ɲɛkɔrɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Ananiyasi n’a muso Safira ye ka nafolo dɔ feere, nka u ye wari yɔrɔ dɔ mara u yɛrɛ ye, k’a sɔrɔ u b’a kɛ i n’a fɔ u ye wari sɔrɔlen bɛɛ di cidenw ma. Tuma min na Ananiyasi nana ni wari yɔrɔ dɔ ye Piɛrɛ y’a ɲininka mun na Sitanɛ ye dusukun fa nkalon Ni Senu ka to sɔngɔ dɔw la dugukolo. Piɛrɛ ka kuma mɛnnen kɔ, Ananiyasi binna ka sa. Mɔgɔ minnu ye ko kɛlen mɛn, siran ye olu bɛɛ minɛ. Kɔfɛ ni Safira donna a ma dɔn min kɛra Piɛrɛ y'a ɲininka sɔngɔ dugukolo ko la a y'a sɛmɛntiya nkalon hakɛ la o kɔfɛ a y'a fɔ a senw ye cɛw suturalen cɛ tun bɛ da ta ka taa a binna ka sa waati dɔɔnin kamalenninw nana a sɔrɔ a salen y'a ta ka bɔ a su donna cɛ nata siranba minɛna a bɛɛ la egilisi mɔgɔ minnu bɛɛ ye o kow mɛn (Kɛwalew 5:1-11).

Dakun 2nan: Cidenw ye taamashyɛn caman kɛ kabakow la mɔgɔw cɛma dannabaaw tun bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye Solomani ka Kolonɛli mɔgɔ wɛrɛ si ma a ja gɛlɛya ka fara u kan hali ni u tun bɛ bonya kosɛbɛ mɔgɔw fɛ ka caya cɛw musow dalen tun bɛ Matigi ye mɔgɔ hakɛ fara don o don minnu bɛ kisi. O de kosɔn, mɔgɔ minnu nana ni banabagatɔw ye nbɛdaw la, olu y’u da dilanw kan walisa a dɔgɔyalenba la Piɛrɛ ka biɲɛ ka bin u dɔw kan tuma min na a tɛmɛna jama fɛ minnu tun lajɛlen bɛ Jerusalɛm lamini duguw fana na ka banabagatɔw lase o hakili nɔgɔlen tɔɔrɔlenw bɛɛ kɛnɛyara (Kɛwalew 5:12-16) .

Dakun 3nan: O kɔ, sarakalasebaa kuntigi a jɛɲɔgɔnw minnu tun ye tɔndenw ye parti Sadusedenw ye keleya fa cidenw minɛna ka foroba kaso bila su fɛ mɛlɛkɛ Matigi ye da wuli kaso la ka u bɔ kɛnɛ kan 'Taa jɔ batoso kiritigɛsow ko a fɔ mɔgɔw ye cikan dafalen ɲɛnamaya kura.' Tile sɔgɔma u donna Alabatoso kiritigɛsow kɔnɔ u y'a daminɛ ka kalan sarakalasebaa kuntigi jɛɲɔgɔnw sera weleli kɛ ɲɔgɔn fɛ Sanhedrin maakɔrɔw Israɛl ye kasobon ɲɛmɔgɔw ci ka na ni cidenw ye kasobon datugulen lakananen garadiw jɔlen da wulilen sɔrɔ u ma mɔgɔ si sɔrɔ kɔnɔna na Nin kunnafoni mɛnni kapitɛni Alabatosoba kɔlɔsilikɛlaw sarakalasebaa kuntigiw hakili ɲagamina ka kabakoya ko bɛna na nin O kɔfɛ mɔgɔ dɔ nana ko : 'A filɛ i ye cɛ minnu bila kaso la, olu jɔlen bɛ Alabatosoba kɔnɔ ka mɔgɔw kalan.' U ye u minɛ tugun nka u ma fanga kɛ bawo u siranna ko mɔgɔw bɛna u bon ni kabakurunw ye (Kɛwalew 5:17-26). U nana ni u ye Sanhedrin Piɛrɛ ɲɛkɔrɔ, ciden wɛrɛw y’a jira ko ‘An ka kan ka Ala kan minɛ sanni ka hadamadenw kan minɛ! Ala an bɛnbaw ye Yesu lakunun i ye min faga k’a dulon gengenjiri la, a kininbolo kɔrɔtalen don i n’a fɔ Kuntigi Kisibaa yafa jurumuw Israɛl An bɛ o kow seereya o la Ni Senu min dira Ala ma, olu bɛ a kan minɛ’ (Kɛwalew 5:27-32). Gamaliel a respected Farisien advised conuncil let men go if endeavor human origin fail if divine cannot stop it may even fighting against God A ka laadilikan minɛna bugɔli yamaruyara a kana fɔ tɔgɔ Yesu bila ka taa ɲagali jate ka kan ka tɔɔrɔ maloya Tɔgɔ Don o don batoso ka bɔ so ma kibaru duman weleweleda Yesu Krisita kalanni dabila (Kɛwalew 5:33-42).

Kɛwalew 5.1 Nka cɛ dɔ tɔgɔ ko Ananiyasi, n'a muso Safira ye a ka nafolo feere.

Ananiyasi ni Safira ye nkalon tigɛ u ye wari hakɛ min sɔrɔ u ka bolofɛn dɔ la.

1. Tiɲɛni ni danbe - Ananiyasi ni Safira ka misali min kɛra namara ni danbebaliya kan.

2. Namara fanga - Ananiya ni Safira ka nkalonw kɛra sababu ye ka u halaki cogo min na.

1. Ntalenw 12:22 - “Nkalon dawolo ye Matigi haramulen ye, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye.”

2. Kolosekaw 3:9-10 - “Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k’a masɔrɔ aw ye mɔgɔ kɔrɔ ni a ka kɛwalew bɔ, ka mɔgɔ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la. ” .

Kɛwalew 5.2 A ye sɔngɔ dɔ mara, a muso fana tun bɛ o dɔn, a nana ni dɔ ye ka o da cidenw sen kɔrɔ.

Ananiyasi ni Safira furuɲɔgɔnma fila y’a ɲini ka cidenw lafili u kɛtɔ ka wari hakɛ bɛɛ di u ma, u ye wari min sɔrɔ u ka dugukolo feereli la.

1: Namara jurumu - Kɛwalew 5:2

2: Tiɲɛni fanga - Kɛwalew 5:2

1: Ntalenw 12:22 - Dawolo nkalontigɛlenw ye ko haramulen ye Matigi fɛ, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye.

2: Efesekaw 4:25 - O de kosɔn, aw ye nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.

Kɛwalew 5.3 Nka Piɛrɛ y’a fɔ ko: Ananiyasi, mun na Sitanɛ ye i dusukun fa ka nkalon tigɛ Ni Senu ye, ka jamana sɔngɔ dɔ to i bolo?

Piɛrɛ ye Ananiyasi kɔrɔfɔ ko a ye nkalon tigɛ Ni Senu la ani a ma jamana sɔngɔ bɛɛ di.

1: An ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye Ala ɲɛkɔrɔ, an kana a ɲini k’a lafili.

2: An ka kan ka bolomafaraw di ani ka an seko bɛɛ di Ala ma.

1: Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

2: Ntalenw 3:9 - "Aw ka Matigi bonya ni aw ka nafolo ye ani ni aw ka sɛnɛfɛnw bɛɛ fɔlɔ ye."

Kɛwalew 5.4 Ka to a la, yala o tun tɛ i yɛrɛ ta ye wa? A feerelen kɔ, yala o tun tɛ i yɛrɛ ka setigiya la wa? mun na i ye nin ko in kɔnɔ ta i dusukun na? i ma nkalon tigɛ mɔgɔw la, nka i ye nkalon tigɛ Ala de la.»

Ananiyasi ni Safira ye nkalon tigɛ Ala ye, u kɛtɔ ka wari min sɔrɔ u ka bololafɛn dɔ feereli la, u ma o bɛɛ di.

1. Nkalon fanga ani a nɔfɛkow ni an ma kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye Ala ɲɛkɔrɔ

2. Tiɲɛni ni tilennenya nafa ka bon an ni Ala cɛsira la

1. Ntalenw 12:22 - Dawolo nkalontigɛlenw ye Matigi haramulen ye, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye.

2. Efesekaw 5:11 - Aw kana aw sen don dibi walew la minnu tɛ den, nka aw ka u bɔ kɛnɛ kan o nɔ na.

K=walew 5.5 Ananiyasi y'o kumaw mɛn, a y'i biri ka jinɛ dabila.

Ananiyasi ye nkalon tigɛ Ala ye ani a bugɔra ka sa.

1: Hakililajigin min b’a jira ko Ala ka tiɲɛ ka kan ka bonya, ani ko nkalon tigɛli Ala ye, o bɛ na ni nɔ ye.

2: Ladilikan don ko an kana an dusukunw gɛlɛya Ala ka tiɲɛ ma, nka an ka sɔn o ma ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a ye.

1: Ntalenw 12:22 - Dawolo nkalontigɛlenw ye Matigi haramulen ye, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye.

2: Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

K=walew 5.6 Kamalenninw wulila ka a siri ka taa ni a ye ka a su don.

Kamalennin fila ye cɛ dɔ jogin ka taa n'a ye, u y'a su don.

1. Hinɛ fanga: An bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na kamalenninw fɛ Kɛwalew 5:6 la

2. An balimakɛw ni an balimamusow ladonni nafa ka bon: Weelekan min bɔra Kɛwalew 5:6 la

1. Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen

2. Yakuba 2:14-17 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara

Kɛwalew 5.7 Lɛrɛ saba ɲɔgɔn o kɔfɛ, a muso tun t’a dɔn ko min kɛra.

Ananiyasi ni Safira ye nkalon tigɛ cidenw ye u ye wari hakɛ min di egilisi ma. Lɛrɛ saba o kɔfɛ, Safira sera yen, a tun t’a dɔn ko min kɛra.

1. Nkalontigɛ kɔlɔlɔw: Ka kalan sɔrɔ Ananiya ni Safira ka maana kɔnɔ

2. Dusukun min bɛ Ala ye: Nili kɛcogo ɲuman

1. Efesekaw 4:25 – “O de kosɔn, aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon dabila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.”

2. Luka 6:38 – “A’ ye di, o na di aw ma. U bɛna sumanikɛlan ɲuman dɔ bɔn i kɔ la—u digilen, ka lamaga ɲɔgɔn fɛ, ka boli ka tɛmɛ. Katuguni a na suman i ka sumanikɛlan fɛ.”

Kɛwalew 5.8 Piɛrɛ y'a jaabi ko: «A fɔ ne ye yala aw ye jamana feere nin cogo la wa? A ko: «Ɔwɔ, o caman kosɔn.»

Piɛrɛ y’o muso ɲininka n’a y’a ka dugukolo feere wari hakɛ dɔ la, a y’a jira ko a y’o feere.

1. Nafa minnu bɛ sɔrɔ tilennenya la

2. Ɲininkaliw fanga

1. Zaburu 15:2 Min bɛ taama ka tilennenya kɛ, ka tilennenya kɛ, ka tiɲɛ fɔ a dusukun na.

2. Yakuba 3:17 Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Kɛwalew 5.9 Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko: «Aw bɛnna cogo di ka Matigi Ni kɔrɔbɔ? Minnu ye i cɛ su don, olu senw bɛ da la, u na i ta ka bɔ.»

Piɛrɛ ye Ananiyasi ni Safira ɲininka, k’a sababu kɛ u ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Ni Senu lafili.

1. Namara farati - Ala b’a dɔn, wa a tɛna an lafili an ka nkalonw fɛ.

2. Ala ka sebaaya - Hali an ka nanbarabaw ɲɛkɔrɔ, Ala bɛ fanga la hali bi.

1. Zaburu 34:15 - Matigi ɲɛ bɛ mɔgɔ tilennenw kan, a tulo bɛ u ka kulekan mɛn;

2. Ntalenw 12:22 - Matigi bɛ nkalontigɛ dawolo kɔniya, nka a ka di mɔgɔw ye minnu bɛ se ka da u kan.

K=walew 5.10 O tuma la, muso binna a sen kɔrɔ, ka jinɛ dabila, kamalenninw donna ka a sɔrɔ a salen, k'a ta ka taa n'a ye, k'a su don a cɛ kɛrɛfɛ.

Muso dɔ sara o yɔrɔnin bɛɛ la cidenw yelen kɔ a ka dannaya kosɔn u la. O kɔfɛ, kamalenninw y'a su don n'a cɛ ye.

1. Dannaya min bɛ Krisita ka cidenw na, o bɛ se ka barika sɔrɔ fo a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga kabako la.

2. An bɛ se ka kalan sɔrɔ muso ka dannaya la walisa ka da cidenw na.

1. Matiyu 9:20-22 – Muso dɔ, joli bɔnna min tun bɛ san tan ni fila kɔnɔ, o nana a kɔfɛ ka maga a ka fini da la a ka fini, ne na kɛnɛya.» Nka Yesu y'a yɛlɛma, a y'a ye tuma min na, a ko: «Ne denmuso, i dusu saalo. i ka dannaya de y'i kɛnɛya.»

2. Yuhana 11:25-26 – Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Yala i dalen bɛ nin na wa?

Kɛwalew 5.11 Siranba donna egilisi bɛɛ la ani mɔgɔ minnu ye o kow mɛn.

Siranya jɛnsɛnna egilisi yɔrɔ bɛɛ la cidenw ka kabakow kibaruya mɛnni kɔfɛ.

1. Kabakow fanga: Ala bɛ baara kɛ an kɔnɔ cogo min na ani an sababu fɛ

2. An ka dannaya barika ka bon: K’a dɔn ko Ala bɛ an fɛ

1. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko: “Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko: ‘Aw ka bɔ yan ka taa yan,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.

2. Romɛkaw 8:31b - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Kɛwalew 5.12 Taamaʃyɛnw ni kabako caman kɛra cidenw bolo jama cɛma. (u bɛɛ tun bɛ Solomani ka soba kɔnɔ ni dusu kelen ye.

Cidenw ye kabakow ni kabako caman kɛ jama cɛma, bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn lajɛn Solomani ka barada la.

1. Ala ka baara cidenw sababu fɛ: A ka kabakow dɔn ani ka tugu u kɔ cogo min na

2. Kelenya Cidenw sababu fɛ: Baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dannaya la, o fanga

1. Marka 16:17-18 - Nin taamashyɛnw na fara dannabaaw kan: U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma kan kuraw la; 18 u na saw ta ni u bolow ye . ni u ye baga fagalen min, o tɛna u tɔɔrɔ fewu; u na u bolo da banabagatɔw kan , u na kɛnɛya .

. 8 A ka kalanden dɔ wɛrɛ, Simɔn Piɛrɛ balimakɛ Andre, o kumana.

Kɛwalew 5.13 Mɔgɔ tɔw la mɔgɔ si ma ja gɛlɛya ka fara u kan, nka jama ye u bonya.

Jerusalɛm mɔgɔw tun bɛ siran cidenw n’u ka kalansiraw ɲɛ fo mɔgɔ si ma se ka fara u kan.

1. Se min bɛ nɔ bila mɔgɔw la: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege min bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la

2. Ka kunkanbaaraw ta i ka nɔ bilali la: I bɛ se ka baara kɛ ni i ka fanga ye cogo min na walasa ka fɛn dɔ kɛ

1. Talenw 11:30 - Mɔgɔ tilennen den ye ɲɛnamaya jiri ye; Min bɛ niw sɔrɔ, o ye hakilitigi ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:12 - Aw ka ko kɛ cogo tilennen na siya wɛrɛw cɛma, walisa ni u bɛ kuma aw kama iko kojugukɛlaw, aw ka kɛwale ɲumanw fɛ, u bɛna minnu ye, ka nɔɔrɔ da Ala kan u ka ko kɛlenw fɛ.

Kɛwalew 5.14 Dannabaaw farala Matigi kan ka taa a fɛ, cɛw ni musow jamaba.

Cɛw ni musow jamaba farala Krecɛn diinɛ kan.

1. "Dannaya fanga: Dannaya b'an bila ɲɛfɛ cogo min".

2. "Ka bonya dannaya la: An ni Matigi cɛsira barika bonya".

1. Romɛkaw 10:17 - “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

2. Efesekaw 2:8–9 - “Katuguni aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew la, walisa mɔgɔ si kana waso.”

Kɛwalew 5.15 U ye banabagatɔw labɔ nbɛdaw la, ka u da dilanw ni dilanw kan, walisa Piɛrɛ tɛmɛtɔ dulonnen ka u dɔw datugu.

Mɔgɔw nana n’u teri banabagatɔw n’u somɔgɔw ye nbɛdaw la walisa u ka kɛnɛya Piɛrɛ ka dulonni fɛ.

1. Dannaya ka kɛnɛya fanga: Hali Piɛrɛ ka dulonni bɛ se ka kabakow lase cogo min na

2. Piɛrɛ ka cidenyabaara: Mɔgɔ kelen ka dannaya bɛ na ni kabakow ye cogo min na

1. Matiyu 9:20-22 - Muso dɔ, joli bɔnna min tun bɛ san tan ni fila kɔnɔ, o nana a kɔfɛ ka maga a ka fini da la a ka fini, ne na kɛnɛya.» Nka Yesu y'a yɛlɛma, a y'a ye tuma min na, a ko: «Ne denmuso, i dusu saalo. i ka dannaya de y'i kɛnɛya.» Muso kɛnɛyara kabini o waati.

2. Marka 2:3-5 - U nana a fɛ ka na ni fariganbanatɔ dɔ ye, o min bangera mɔgɔ naani fɛ. U ma se ka gɛrɛ a la degun kosɔn tuma min na, u ye so sanfɛla da wuli, a tun bɛ yɔrɔ min na. Yesu y'u ka danaya ye tuma min na, a y'a fɔ farigantɔ ye ko: «Ne denkɛ, i ka jurumuw yafara i ma.»

K=walew 5.16 Jamaba fana nana ka b= Jerusalm lamini duguw la, ka na ni banabagatɔw ni jinɛw tɔɔrɔlenw ye, u kelen-kelen bɛɛ kɛnɛyara.

Jama minnu bɔra dugu gɛrɛfɛ duguw la, olu kɛnɛyara tuma min na u nana ni u ka banabagatɔw ni u minɛlenw ye Jerusalɛm.

1. Ala ka kɛnɛya sebaaya bɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bolo minnu bɛ na a ma ni dannaya ye.

2. Yesu Krisita ka sebaaya ɲɛnama don bi ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka mɔgɔ minɛlenw hɔrɔnya.

1. Matiyu 8:16-17 - Wula sera tuma min na, jinɛw tun bɛ mɔgɔ caman na, a ye jinɛw gɛn ni kuma ye, ka banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya.

17 O kɛra walisa ka kuma min fɔra kira Esayi sababu fɛ, o ka dafa: “A ye an ka banaw ta ka an ka banaw ta.”

2. Yakuba 5:14-15 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bananen don wa? U ka egilisi maakɔrɔw wele ka delili kɛ u kan ka tulu kɛ u la Matigi tɔgɔ la. 15 Delili min bɛ kɛ ni dannaya ye, o na banabagatɔ kɛnɛya. Matigi na u lakunun.» Ni u ye jurumu k, u bna yafa u ma.

Kɛwalew 5.17 Sarakalasebaaw kuntigi ni a fɛ mɔgɔw bɛɛ wulila ka dimi kosɛbɛ.

Sarakalasebaa kuntigi ni Saduseɛnw ka dimi tun donna.

1. Farati min bɛ dusukunnataw la minnu tɛ kɔlɔsi

2. Kanuya fanga bɛ dimi kan

1. Yakuba 1:19-20 - Mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona; sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

2. Ntalenw 15:1 - Jaabi nɔgɔlen bɛ dimi bila, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli.

Kɛwalew 5.18 U y’u bolo da cidenw kan ka u bila kasobon kɔnɔ.

Faamaw ye cidenw minɛ k’u bila kaso la.

1. Ka Ala kan minɛ k’a sɔrɔ kɛlɛw bɛ an na

2. Kantigiya kɛli tɔɔrɔ la

1. Heburuw 11:32-40

2. Kɛwalew 4:13-22

Kɛwalew 5.19 Nka Matigi ka mɛlɛkɛ ye kasobon da wuli su fɛ ka u labɔ ka u fɔ.

Matigi ka mɛlɛkɛ ye Piɛrɛ ni ciden tɔw labɔ kaso la.

1: Ala ka sebaaya dan tɛ ani a bɛ se k’an hɔrɔnya ka bɔ jɔnya bɛɛ la.

2: Ni an ye Ala kan minɛ, a bɛna an kisi gɛlɛya bɛɛ ma.

1: Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika bonyabaa barika la."

Kɛwalew 5.20 Aw ka taa Alabatosoba kɔnɔ ka nin ɲɛnamaya kumaw bɛɛ fɔ jama ye.

Ciden Piɛrɛ bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka taa Alabatosoba kɔnɔ ka ɲɛnamaya banbali kumaw fɔ.

1. Daɲɛw fanga: I bɛ se ka ɲɛnamaya fɔ cogo min na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Nisɔndiya min bɛ Kibaru Duman fɔli la: Mun na an ka kan ka ɲɛnamaya banbali kumaw fɔ tuma bɛɛ

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Yakuba 1:19 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

Kɛwalew 5.21 U ye o mɛn tuma min na, u donna Alabatosoba kɔnɔ sɔgɔmada joona fɛ ka mɔgɔw kalan. Nka sarakalasebaa kuntigi ni a fɛ mɔgɔw nana, ka jamakulu ni Israɛl bɔnsɔn bɛɛ wele ka taa kasobon kɔnɔ walisa u ka na ni u ye.

Sarakalasebaa kuntigi ni Israɛldenw ka senate ye lajɛba dɔ wele ka ci bila kaso la walisa u ka na ni Yesu ka kalandenw ye, u y’a mɛn kɔfɛ ko u bɛ ka mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ.

1. Ala ka sariya labatoli nafa ka bon.

2. Ka jɔ ka jɔ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ.

2. Heburuw 11:32-40 - Fɔlɔ cɛw ye muɲuli kɛ dannaya barika la.

Kɛwalew 5.22 Nka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw nana tuma min na, u ma u sɔrɔ kasobon kɔnɔ, u seginna ka o fɔ.

Sɔrɔdasiw y’a ye ko cidenw tun tɛ kasobon kɔnɔ.

1 - Ala ye cidenw kisi ka bɔ kaso la.

2 - An ka kan ka da Ala la k'an kisi waati gɛlɛnw na.

1 - Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siranbagaw lamini, ka u kisi.

2 - Zaburu 91:14 - «Katuguni a sirilen bɛ ne la kanuya la, ne na a kisi; Ne na a lakana, sabu a bɛ ne tɔgɔ dɔn.

Kɛwalew 5.23 A ko: «Tiɲɛ na, kasobon datugulen don ni lafiya bɛɛ ye, ani kɔlɔsilikɛlaw jɔlen bɛ kɛnɛma daaw ɲɛfɛ.

A sɔrɔla ko kasobon datugulen don kosɛbɛ, nka mɔgɔ si ma sɔrɔ a kɔnɔ.

1. Ala ye sebaaya ye ani a bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ.

2. I jigi da Ala kan walisa a k’i tanga ani ka lakana.

1. Esayi 40:31 – “nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.”

2. Esayi 46:4 – “Hali fo i ka kɔrɔya ni i kunsigi jɛmanw, ne ye ale de ye, ne de bɛna i balo. Ne ye i da ani ne na i ta; Ne na i dɛmɛ ani ne na i kisi.”

K=walew 5.24 Sarakalasebaa kuntigi ni Alabatosoba kuntigi ni sarakalasebaaw kuntigiw ye o kow mn tuma min na , u ye sigasiga u la ko o bna bonya.

Sarakalasebaa kuntigi, Alabatosoba kuntigi ani sarakalasebaa kuntigiw tun be sigasiga tuma min na u ye Cidenw ka kibaruya mɛn.

1. Dannaya fanga - Ka da Ala kan cogo min na, o b se ka na ni ko ye min t se ka k

2. Ka jɔ min ka ɲi - Ka jagɛlɛya sɔrɔ ka jɔ mɔgɔ minnu bɛ sigasiga

1. Matiyu 17:20 - "A y'a jaabi ko: «Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ.» Tiɲɛ na ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yan,’ o bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ ko ye min tɛ se ka kɛ i bolo."

2. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye dannaya ye an jigi bɛ min kan, ani dannaya ye an tɛ min ye."

Kɛwalew 5.25 O kɔ, mɔgɔ dɔ nana o fɔ u ye ko: «Aw ye cɛ minnu bila kaso la, olu jɔlen bɛ Alabatosoba kɔnɔ ka mɔgɔw kalan.»

Kasoden minnu tun bilala kaso la, olu sɔrɔla ka mɔgɔw kalan Alabatosoba kɔnɔ.

1. Ala ka Masaya: Balili si tɛ se k’a ka labɛn bali

2. Ala ka kantigiya: A tɛ ban abada k’a sagonataw dafa

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne bɛ miirili minnu kɛ aw ko la, ne bɛ olu dɔn, hɛrɛ miiriliw, nka juguya miiriliw tɛ, walisa ka laban makɔnɔnen di aw ma.

Kɛwalew 5.26 O kɔ, sɔrɔdasi kuntigi ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw taara u la, k'a sɔrɔ u ma fariya, katuguni u tun bɛ siran jama ɲɛ, walisa u kana kabakurunw ci.

Kapiteni ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw nana ni cidenw ye k’a sɔrɔ u ma fariya, bawo jama siranna ka kabakurunw ci u la.

1: Matigi siranya ye hakilitigiya ye, wa a bɛ se k’an tanga kojugu ma.

2: An ka kan ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ hɛrɛ la tuma bɛɛ, hali n’an bɛ siran.

1: Ntalenw 1:7 - "Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye; Nalomanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya."

2: Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se aw ma, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

Kɛwalew 5.27 U nana ni u ye tuma min na, u y'u bila jɛnkulu ɲɛ kɔrɔ, sarakalasebaaw kuntigi y'u ɲininka.

U nana ni cidenw ye lajɛba ɲɛkɔrɔ ka ɲininkali kɛ sarakalasebaa kuntigi fɛ.

1. Ka jɔ kosɛbɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Jalaki tilenbaliw jaabi cogo min na

1. 1 Piɛrɛ 2:20-23 - Ni aw bɛ jurumu kɛ, ni aw bugɔra o kosɔn, ni aw bɛ muɲuli, o ye bonya jumɛn ye? Nka ni aw ye ko ɲuman kɛ ka tɔɔrɔ o kosɔn, aw bɛ muɲu, o ye nɛɛma ye Ala ɲɛ kɔrɔ. Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ: “A ma jurumu si kɛ, nanbara ma sɔrɔ a da la”;

2. Matiyu 5:10-12 - Minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. “Aw ye dubadenw ye ni u ye aw mafiɲɛya ani ka aw tɔɔrɔ, ka juguya sugu bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.

Kɛwalew 5.28 A ko: «An ma a fɔ aw ye kosɛbɛ ko aw kana mɔgɔw kalan nin tɔgɔ in na wa? A filɛ, aw ye Jerusalɛm fa aw ka kalansira la, ka nin cɛ joli lase an ma.»

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 5:28 la, o bɛ kuma cidenw kan ko ciden minnu dira u ma ko u kana mɔgɔw kalan Yesu tɔgɔ la, o bɛɛ n’a ta, u tun y’o kɛ, k’u ka kalan jɛnsɛn Jerusalɛm yɔrɔ bɛɛ la.

1. Kanminɛli fanga: Ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ hali ni gɛlɛyaw bɛ an na

2. Dannaya bɛ nɔ min bila: An ka kɛwalew bɛ kuma ni kanba ye cogo min na ka tɛmɛ an ka kumaw kan

1. Matiyu 28:19-20 “Aw ka taa siyaw bɛɛ ka kalandenw kɛ, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.”

2. Esayi 6:8 “Ne ye Matigi kan mɛn ko: ‘Ne na jɔn ci, jɔn na taa an nɔfɛ?’ O kɔ, ne ko: ‘Ne filɛ nin ye! A’ ye ne ci.’”

Kɛwalew 5.29 Piɛrɛ ni ciden tɔw y’a jaabi ko: «An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan.»

Cidenw ye Yahutu kuntigiw jaabi, k’a fɔ ko u ka kan ka Ala kan minɛ hadamaden nɔ na.

1. Ala kanminɛli vs Hadamaden kanminɛli

2. Ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la sugandili bɛɛ la

1. Matiyu 22:21 (“O de kosɔn, aw ka Sesar taw di Sesar ma, ka Ala taw di Ala ma.”)

2. Filipekaw 3:20 (“An ka kuma bɛ sankolo la, an bɛ Kisibaa Matigi Yesu Krisita makɔnɔ ka bɔ yen.”)

Kɛwalew 5.30 An bɛnbaw ka Ala ye Yesu lakunun, aw ye min faga ka dulon jiri la.

Israɛldenw ka Ala ye Yesu lakunun, o min fagara ka dulon jiri la Israɛlkaw fɛ.

1. Ala ka lakununni fanga: Yesu ye se sɔrɔ saya kan cogo min na

2. Yesu ka saraka: Kanuya ni yafa misali

1. Rom=kaw 6:4-5 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

5. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye ka ɲɛsin Sɛbɛnniw ma.

Kɛwalew 5.31 Ala ye a kɔrɔta ni a kininbolo ye ka kɛ Kuntigi ye ani Kisibaa ye, walisa ka nimisa Isirayɛli la, ka jurumuw yafa.

Ala ye Yesu kɔrɔta ka kɛ Kuntigi ni Kisibaa ye walisa ka nimisali ni jurumu yafa di Israɛl ma.

1. Kuntigi kɔrɔtalen ani Kisibaa - Luka 2:11

2. Nimisali ni yafa nilifɛn - Kɛwalew 17:30

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka a ka diɲɛ kisi ale barika la.

Kɛwalew 5.32 An ye o kow seerew ye. Ni Senu fana bɛ o cogo la, Ala ye min di a kan minɛbagaw ma.

Cidenw tun ye Yesu Krisita ka baara seerew ye ani Ni Senu dira mg minnu ma minnu b Ala ka ci f.

1. An ka kanminɛli Ala ye, o bɛ Ni Senu da wuli

2. Se min bɛ Ala ka baara seereya la

1. Yuhana 14:15-17 - Ni aw b ne kanu, aw na ne ka ci flenw mara. Ne na Fa deli, a na Dɛmɛbaga wɛrɛ di aw ma, ka kɛ aw fɛ badaa, tiɲɛ Ni.

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Kɛwalew 5.33 U ye o mɛn tuma min na, u dusu tiɲɛna, u ye laadilikan ta ka u faga.

Yahutuw ɲɛmɔgɔw dimina kosɛbɛ tuma min na u ye cidenw ka kalanw mɛn ani u y’a latigɛ k’u faga.

1. Kuma ka sebaaya: Kibaru duman bɛ hali dusukun dannabali caman sɛmɛntiya cogo min na

2. Egilisi ka tɔɔrɔ: An bɛ tɔɔrɔw jaabi cogo min na

1. Efesekaw 4:15 – “An bɛ tiɲɛ fɔ kanuya la, an ka kan ka bonya cogo bɛɛ la ka kɛ kuntigi ye, Krisita la”

2. Filipekaw 1:29 – “Katuguni a dira aw ma ko aw kana da a la dɔrɔn Krisita kosɔn, nka aw ka tɔɔrɔ fana a kosɔn.”

Kɛwalew 5.34 Farisiɛn dɔ jɔlen tora Lajɛba kɔnɔ, o tɔgɔ ye ko Gamaliɛl, sariya karamɔgɔ don, min tɔgɔ bɔra jama bɛɛ cɛma.

Gamaliɛl, Farisiɛn dɔ ani sariya karamɔgɔ min bonyalen don, o y’i jɔ lajɛba la k’a ɲini ko cidenw ka taa yɔrɔ wɛrɛ.

1. Gamaliɛl ka hakilitigiya: Hakili kan lamɛn kɛlɛ waatiw la

2. Tɔgɔ ɲuman fanga: Tɔgɔ ɲuman nɔ min bɛ mɔgɔ la

1. Ntalenw 18:13 - "Mɔgɔ min bɛ kuma jaabi sani a ka o mɛn, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo."

2. Waajulikɛla 10:2 - "Hakilitigi dusukun bɛ a kinin fɛ, nka naloman dusukun bɛ a numan fɛ."

Kɛwalew 5.35 A y’a fɔ u ye ko: «Aw Israɛlkaw, aw b’a fɛ ka min kɛ nin cɛw la, aw k’aw janto aw yɛrɛ la.»

Israɛl cɛw lasɔmina u ka ŋaniyaw ko la cɛ minnu tun bɛ u ɲɛfɛ.

1. A nafa ka bon ka Ala sago jateminɛ an ka latigɛw la.

2. Wajibi don ka kɛ hakilitigi ni hakilitigi ye ni desizɔn gɛlɛnw bɛ an ɲɛ.

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni bolomafara tɛ, o na di a ma."

2. Ntalenw 3:5-6 - “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Kɛwalew 5.36 Sani o donw ka se, Tewuda wulila ka a yɛrɛ bonya ko a ye mɔgɔ dɔ ye. Mɔgɔ kɛmɛ naani ɲɔgɔn farala u kan. Minnu y'a kan minɛ, olu bɛɛ jɛnsɛnna ka ban.

Theudas tun ye cɛ ye min tun b’a fɔ ko ale ye mɔgɔ nafama ye, wa a ye cɛ 400 ɲɔgɔn lajɛ ka fara a kan. Nka, a fagara ani a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ jɛnsɛnna ka ban.

1. Ala ka masabaya ka laɲini bɛ dafa tuma bɛɛ - Romɛkaw 8:28

2. Aw ye aw janto kira nkalontigɛlaw ni u ka layidu lankolonw na - Matiyu 7:15-17

1. Daniɛl 4:35 - Dugukolo kan sigibagaw bɛɛ bɛ jate foyi ye

2. Ntalenw 16:2 - Mɔgɔ ka siraw bɛɛ saniyalen don a yɛrɛ ɲɛ na, Nka Matigi bɛ ni jateminɛ.

Kɛwalew 5.37 O kɔfɛ, Juda min bɔra Galile, o wulila ka bɔ a nɔfɛ, a ye jama caman sama a nɔfɛ. Mɔgɔ minnu bɛɛ tun bɛ a kan minɛ, olu bɛɛ jɛnsɛnna.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Galile Juda kan min wulila impositi donw na ka tugubaga caman lajɛ, nka a laban na, a halakira ani a nɔfɛmɔgɔw jɛnsɛnna.

1. Diɲɛ tɔgɔladon cogoya min bɛ tɛmɛn

2. A nafa ka bon ka tugu Ala kɔ ka tɛmɛ hadamaden kan

1. Zaburu 146:3-4 - Aw kana aw jigi da kuntigiw kan, hadamaden denkɛ, kisili tɛ minnu na. Ni a ninakili bɔra, a bɛ segin dugukolo kan; o don yɛrɛ la, a ka laɲiniw bɛ tiɲɛ.

2. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don cɛ ma, nka a laban ye saya sira ye.

K=walew 5.38 Sisan ne b'a fò aw ye ko: A' ye aw tanga nin cèw ma, ka u bila, katuguni ni nin laadilikan wala nin baara in bɔra mɔgɔw la, o na kɛ fu.

Ciden Piɛrɛ ye mɔgɔw laadi ko u ka u yɔrɔ janya cɛw la minnu tun bɛ kibaru duman nkalonma fɔ, bawo o tɛna kɛ foyi ye.

1. Aw ye aw janto kibaru duman nkalonmaw la, aw kana aw lafili u fɛ.

2. Aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn karamɔgɔ nkalontigɛlaw fɛ, bawo u ka baara tɛna kɛ foyi ye.

1. Jeremi 17:5-8 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

Kɛwalew 5.39 Nka ni o bɔra Ala la, aw tɛ se ka o tiɲɛ. walisa aw kana sɔrɔ hali ka Ala kɛlɛ.»

Ala na se sɔrɔ tuma bɛɛ laban na ani farati b’a la an bolo k’a ɲini k’a kɛlɛ.

1: An man kan k’a ɲini abada ka Ala n’a sago kɛlɛ iko fu, wa a bɛ se ka tiɲɛni kɛ an na.

2: Ala ye Matigi kuntigiba ye min bɛ masaya kɛ ani hakilitigiya don ka i kolo a ye.

1: Efesekaw 4:6 - Ala kelenpe ani bɛɛ Fa, min ka bon ni fɛn bɛɛ ye, ani bɛɛ fɛ, ani aw bɛɛ kɔnɔ.

2: Zaburu 103:19 - Matigi y'a ka masasigilan labɛn sankolo la; A ka masaya bɛ bɛɛ kunna.

Kɛwalew 5.40 U sɔnna a ma.

Cidenw welera ka bugɔ, nka u y’a to u ka taa ci bilalen kɔ u kana kuma Yesu tɔgɔ la.

1. Timinandiya fanga: Kalan ka bɔ Cidenw yɔrɔ

2. Ka tugu Yesu kɔ, a musaka mana kɛ fɛn o fɛn ye

1. Matiyu 10:32-33 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne Fa ɲɛkɔrɔ min bɛ sankolo la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ kɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.”

2. 1 Piɛrɛ 4:13 - “Nka aw ni Krisita ka tɔɔrɔw jɛ, aw ka ɲagali, walisa aw fana ka ɲagali ka ɲagali a nɔɔrɔ jiralen kɔ.”

Kɛwalew 5.41 U bɔra Lajɛba ɲɛ kɔrɔ, u nisɔndiyara ko u ka kan ka maloya a tɔgɔ kosɔn.

Cidenw nisɔndiyara u ka tɔɔrɔ la Yesu tɔgɔ kosɔn.

1. "A jate ka kan ka maloya a tɔgɔ kosɔn".

2. "Ka maloya kunbɛn ni nisɔndiya ye".

1. Filipekaw 3:8-11 “Tiɲɛ na, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye, k’a sababu kɛ ne Matigi Krisita Yesu dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ. A kosɔn, ne ye fɛn bɛɛ tiɲɛ, ka u jate bɔgɔbɔgɔ ye, walisa ne ka Krisita sɔrɔ, ka sɔrɔ a la, ne yɛrɛ ka tilennenya tɛ ne bolo min bɛ bɔ sariya la, nka min bɛ sɔrɔ dannaya fɛ Krisita, tilennenya min bɛ bɔ Ala yɔrɔ min bɛ bɔ dannaya la— walisa ne ka a dɔn ani a lakununni sebaaya, ani ka a ka tɔɔrɔw tila ɲɔgɔn na, ka kɛ i n’a fɔ ale a ka saya la, walisa cogo o cogo, ne ka se ka lakununni sɔrɔ ka bɔ suw cɛma. ” .

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 “Nka a y’a fɔ ne ye ko: ‘Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.’ O de kosɔn ne na waso kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan. O la sa, Krisita kosɔn, ne wasa bɛ barikantanya ni mafiɲɛyali ni gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw la. Ni ne barika ka dɔgɔ, o tuma na ne barika ka bon.”

K=walew 5.42 Don o don Alabatosoba kɔnɔ ani so bɛɛ kɔnɔ, u tun tɛ Yesu Krisita kalanni ni waajuli dabila.

Don o don, Yesu ka kalandenw tun bɛ mɔgɔw kalan ani ka waajuli kɛ Yesu ko la Alabatosoba kɔnɔ ani sow kɔnɔ.

1. Kibaru Duman sebaaya – Yesu ka kalandenw ye kuma jɛnsɛn cogo min na

2. Egilisi ka cidenyabaara – Kibaru Duman waajuli ni a kalanni

1. Matiyu 28:19-20 – O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ani Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Romɛkaw 10:14-15 – O tuma na fɛ, u ma da min na, u bɛna o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci?

Kɛwalew 6 bɛ kuma cɛ wolonwula sigili kan walisa ka baara kɛ kerecɛn jɛkulu ye min bɛ ka bonya, Etiɛni minɛni, o cɛ wolonwula dɔ la kelen, ani jalaki nkalonma minnu kɛra a kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni gɛlɛya dɔ ye min bɔra egilisi fɔlɔ la, tuma min na Yahutu minnu bɛ Gɛrɛkikan fɔ, olu tun bɛ ŋunan ko u musocɛ salenw tun bɛ u ɲɛmajɔ don o don dumuni tilatilali la. O la, ciden tan ni fila ye kalandenw bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ k’a fɔ ko ‘A tɛna kɛ koɲuman ye an ka cidenyabaara kuma Ala ka yamaruya makɔnɔni tabali kɔ. Balimaw balimamusow ka cɛ wolonwula sugandi aw cɛma minnu dɔnna ko u ye Ni dafalen ye Hakilitigiya bɛna kunkanbaaraw wuli u kan an ka an janto delili cidenyabaara kuma.' O hakilina diyara kulu bɛɛ ye Etiɛni cɛ sugandilen dannaya dafalen Ni Senu fana Filipe Procorus Nicanor Timon Parmenas Nicolas Antiose min jiginna Yahutu diinɛ na o cɛw jirala cidenw ye delili kɛ ka bolo da u kan (Kɛwalew 6:1-6).

Dakun 2nan: Ni o labɛn kɛra, Ala ka kuma jɛnsɛnna ani kalandenw hakɛ cayara Jerusalɛm cayara joona sarakalasebaa caman kɛra dannaya kanminɛli ye. O waati kelen na, Etiɛni ka nɛɛma dafalen fanga ye kabakobaw kɛ kabako taamasyɛnw ye mɔgɔw cɛma kɛlɛli wulila tɔndenw Alabatoso Hɔrɔnyalenw Yahutuw Sirinɛ Alɛkisandiri kɔlɔn maraw Silisi Azi ye sɔsɔli daminɛ ni Etiɛni ye nka a ma se ka jɔ hakilitigiya kɛlɛ Ni Senu ye min di a ma a bɛ kuma tuma min na (Kɛwalew 6:7-10).

Dakun 3nan: O kɔ, u ye cɛ dɔw lasun gundo la k’a fɔ ko ‘An ye Etiɛni ye Ala tɔgɔ tiɲɛ kuma fɔ Musa ma Ala’ ye mɔgɔw lawuli maakɔrɔw karamɔgɔw sariya y’a minɛ ka na n’a ye sanni Sanhedrin ye seere nkalontigɛlaw bɔ a ko ‘Nin cɛ in tɛ kuma dabila abada ka nin yɔrɔ senuma sariya sɔsɔ anw ye a mɛn a ko Yesu Nazarɛti bɛna yɔrɔ caman tigɛli laadalakow tiɲɛ Musa ye minnu ci.' Mɔgɔ minnu bɛɛ sigilen bɛ Sanhedrin kɔnɔ, olu bɛɛ ye Etiɛni filɛ ni ɲɛmajɔ ye k’a ye ko a ɲɛda bɛ i ko ɲɛda mɛlɛkɛ (Kɛwalew 6:11-15).

K=walew 6.1 O donw la, kalandenw hakɛ cayara tuma min na, Gɛrɛkiw ka ŋunuŋunukan dɔ wulila Heburuw kama, katuguni u ka muso cɛ salenw tun tɛ jate don o don baara la.

Egilisi fɔlɔ bonyalen, ŋunankan dɔ bɔra Yahutu dannabaaw fɛ minnu bɛ Gɛrɛkikan fɔ, ko u ka muso cɛ salenw tun bɛ ka u ɲɛmajɔ dɛmɛ tilatilali la don o don.

1. "Weelekan dɔ ka ɲɛsin hinɛ ni baara ma: Ka se sɔrɔ wasabaliya kan Egilisi kɔnɔ".

2. "Kɛya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Matiyu 5:43-45, "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: 'I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu ka aw tɔɔrɔbagaw deli, walisa aw ka kɛ aw sankolola Fa denw ye.

2. Galasikaw 6:2, "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

K=walew 6.2 O tuma la, u tan ni fila ye kalandenw jama wele u ma k'a f::> ko: «An ka Ala ka kuma bila ka baara ke tabali ye.»

Ciden tan ni fila ye kalandenw lajɛ ka u kalan ko u man kan ka Ala ka kuma bila kɔfɛ, u kɛtɔ k’u sinsin baara kɛli tabali dɔrɔn kan.

1. Ka Ala ka Kuma bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la: Mun na a nafa ka bon

2. Ka baara kɛ ni kuntilenna ye: Kalan min bɛ cidenw ka misali kan

1. Kolosekaw 3:23 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

2. Efesekaw 6:7 - Aw ka baara kɛ ni aw dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw tɛ baara kɛ mɔgɔw ye.

K=walew 6.3 O de kosɔn balimaw, aw ka cɛ wolonwula lajɛ aw cɛma, minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye, minnu falen bɛ Ni Senu ni hakilitigiya la, an bɛ se ka minnu sigi o baara kun na.

Cidenw b’a ɲini egilisi fɛ a ka cɛ wolonwula sugandi minnu jogo ye tiɲɛ ye, minnu falen bɛ Ni Senu ni hakilitigiya la, walisa ka egilisi ka jago kɔlɔsi.

1. Ala ka ɲɛmɔgɔya jogo: Ka ɲɛmɔgɔ ɲuman jogo sɛgɛsɛgɛ Kɛwalew 6:3 kɔnɔ

2. Ni Senu ka sebaaya Egilisi la: Alako nilifɛnw dɔncogo ani u ladoncogo dannabaaw farikolo la

1. Ntalenw 11:3 - "Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya na u ɲɛminɛ, nka mɔgɔ juguw ka juguya na u halaki."

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:7 - "Nka Ni Senu jirali dira mɔgɔ bɛɛ ma walisa u ka nafa sɔrɔ."

Kɛwalew 6.4 Nka an na an yɛrɛ di delili ni kuma cidenyabaara ma tuma bɛɛ.

Egilisi fɔlɔw y’u ka waati di delili ni Kuma cidenyabaara ma.

1. Delili fanga

2. Weelekan min bɛ kɛ ka baara kɛ cidenyabaara la

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:4-11 - "Sisan, nilifɛn suguya caman bɛ yen, nka Ni kelen de bɛ yen, baara suguya caman bɛ yen, nka Matigi kelen de bɛ yen, baara suguya caman bɛ yen, nka Ala kelen de bɛ fanga di." u bɛɛ bɛ bɛɛ la."

Kɛwalew 6.5 O kuma diyara jama bɛɛ ye, u ye Etiɛni sugandi, cɛ min falen bɛ dannaya ni Ni Senu la, Filipe ni Pɔrɔkɔri ni Nikanɔri ni Timɔn ni Parmɛnasi ni Nikolasi min tun bɛ mɔgɔ ladɔnniya Antiose.

Jama bɛɛ ye Etiɛni ni Filipe ni Prokɔri ni Nikanɔri ni Timɔn ni Parmɛnasi ani Nikolasi sugandi walisa u ka baara kɛ egilisi kɔnɔ.

1. Dannaya fanga min bɛ Ala baara la

2. Wajibi don ka fa Ni Senu la

1. Romɛkaw 12:11 - "Aw kana dɛsɛ aw timinandiya la abada, nka aw ka to aw ka timinandiya la hakili ta fan fɛ, ka baara kɛ Matigi ye."

2. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye."

Kɛwalew 6.6 U y'u bila cidenw ɲɛ kɔrɔ, u ye delili kɛ tuma min na, u y'u bolo da u kan.

Cidenw ye delili kɛ ani ka bolo da mɔgɔ sugandilenw kan walisa k’u bila u ɲɛkɔrɔ.

1. Delili fanga - Delili bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ siran kan ani ka sen don dɔnbaliya la.

2. Baara nilifɛn - Weelekan ka taa baara la ani cogo min na ka bolo da mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kan, o bɛ se ka kɛ Ala ka dugawu taamasyɛn ye.

1. Yakuba 5:13-16 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bɛ gɛlɛya la wa? U ka delili kɛ. Yala mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? U ka tanuli dɔnkiliw da.

2. 1 Timote 4:14 - I kana i ka nilifɛn bila kɔfɛ, o min dira i ma kiraya kuma fɛ, tuma min na maakɔrɔw ka jɛkulu y’u bolo da i kan.

Kɛwalew 6.7 Ala ka kuma cayara. A ka kalandenw hakɛ cayara kosɛbɛ Jerusalɛm. Sarakalasebaaw ka jamakuluba ye dannaya kan minɛ.

Kalandenw hakɛ cayara kosɛbɛ Jerusalɛm ani sarakalasebaa caman ye dannaya kan minɛ.

1. Dannaya bonya: Kanminɛli bɛ se ka na ni kobaw ye cogo min na

2. Ala ka sebaaya: Ala ka kuma bɛ jɛnsɛn cogo min na kanminɛli fɛ

1. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye o bɛɛ labato.

2. Romɛkaw 1:5 - Ale sababu fɛ ani a tɔgɔ kosɔn wa? 셲 o kosɔn, an ye nɛɛma ni cidenya sɔrɔ ka mɔgɔw wele ka bɔ siya wɛrɛw cɛma ka na kanminɛli la min bɛ bɔ dannaya la.

Kɛwalew 6.8 Etiɛni falen dannaya ni sebaaya la, a ye kabakow ni kabakow kɛ jama cɛma.

Etiɛni, dannaya ni fanga tun b’a la kosɛbɛ, o ye kabako kabakoma caman kɛ jama ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni sebaaya ye

2. Ka da Ala ka kabakow la

1. Heburuw 11:1 - ? 쏯 ow dannaya ye jigiya fɛnw hakili sigili ye, fɛn yebaliw dannaya ye.??

2. Matiyu 14:22-33 - Yesu taamana ji kan ka fɔɲɔba hakili sigi.

K=walew 6.9 O k= Alabatoso la, min b wele ko Hr=n=kaw ka Alabatoso, ani Sirenekaw ni Alekisandirikaw, ani Silisikaw ni Azikaw ka Alabatoso la, ka k=l=k= ni Etièni ye.

Etiɛni ye sɔsɔli min kɛ ni Alabatoso kɔnɔmɔgɔw ye, o bɛ mɔgɔw bila ka wale kɛ kosɛbɛ.

1. Jɛkafɔ fanga: An bɛ se ka baara kɛ ni barow ye cogo min na walasa ka Ala ka Masaya taa ɲɛ

2. Lamɛnni nafa ka bon walasa ka faamuyali sɔrɔ: An bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na mɔgɔ wɛrɛw fɛ baro fɛ

1. Romɛkaw 15:5-7 "Muɲuli ni dusu saalo Ala ka aw hakili to ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye. O de kosɔn aw ka ɲɔgɔn minɛ, i ko Krisita fana ye an minɛ cogo min na Ala nɔɔrɔ kama.»

2. Yakuba 1:19-20 "O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka mɛn ka dimi.

Kɛwalew 6.10 A kumana hakilitigiya ni hakili min fɛ, u ma se ka o kɛlɛ.

Etiɛni tun falen bɛ hakilitigiya ni Ni la fo a kɛlɛbagaw ma se k’a kɛlɛ.

1. Ni Senu ka sebaaya: An ka kumaw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw yɛlɛma cogo min na

2. Hakilitigiya Ni Senu fɛ: Kuma cogo min na ni fanga ye

1. Esayi 11:2-3: ? 쏛 nd Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi siran ni.??

2. Ntalenw 15:23: ? 쏛 mɔgɔ bɛ nisɔndiya sɔrɔ a da jaabi fɛ: ani kuma min fɔra waati bɛnnen na, o ka ɲi cogo di!??

Kɛwalew 6.11 O kɔ, u ye mɔgɔw kolo, u ko: «An y’a mɛn a ye Musa ni Ala tɔgɔ tiɲɛ.»

U ye seere nkalontigɛlaw ta walisa u ka seereya kɛ Etiɛni kama, k’a fɔ ko a ye Musa ni Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1. Kana seereya nkalonma kɛ: Namara kɔlɔlɔw

2. Tiɲɛ kuma kanuya kɔnɔ: Tiɲɛni fanga

1. Ekisode 20:16 ? 쏽 ou kana seereya nkalonma kɛ i sigiɲɔgɔn kan.??

2. Efesekaw 4:15 ? 쏳 ather, ka tiɲɛ fɔ kanuya la, an ka kan ka bonya cogo bɛɛ la ka kɛ ale ye min ye kuntigi ye, ka don Krisita la.??

Kɛwalew 6.12 U ye jama ni cɛkɔrɔbaw ni sariya karamɔgɔw lawuli ka na Yesu minɛ k'a minɛ ka taa n'a ye jamalajɛ la.

Jama, maakɔrɔw ani sariya karamɔgɔw ye mɔgɔw lasun ka Yesu minɛ.

1. Jɛkulu ka baara fanga: Yesu minɛni sɛgɛsɛgɛli

2. Kuntigiya jɔyɔrɔ waati gɛlɛnw na: Yesu minɛni sɛgɛsɛgɛli

1. Zaburu 46:10-11 - ? 쏝 e hali bi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!??

2. Matiyu 26:53-54 - Yesu y’a fɔ u ye ko : ? 쏡 o aw b'a miiri ko ne tɛ se ka ne Fa deli, wa a bɛna mɛlɛkɛ kɛlɛbolo tan ni fila ni kɔ ci ne ma o yɔrɔnin bɛɛ wa? Nka o tuma na fɛ, Sɛbɛnniw ka kan ka dafa cogo di, ko a ka kan ka kɛ ten???

K=walew 6.13 Aw ye seere nkalontigɛlaw sigi, u ko: «Nin cɛ ma dabila ka nin yɔrɔ senuma ni sariya tɔgɔ tiɲɛ.

Sanhedrin tun bɛ ka Etiɛni jalaki ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ senuma ni sariya ma.

1. An bɛ se ka ɲɛnamaya senuma kɛ cogo min na min ka di Ala ye

2. A nafa ka bon ka Ala ka sariya labato an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Heburuw 12:14 - "Aw ka aw jija ka hɛrɛ sɔrɔ ni mɔgɔw bɛɛ ye, ani senuya kama, mɔgɔ si tɛna Matigi ye min kɔ."

2. Romɛkaw 13:1-7 - "Mɔgɔ bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, fanga minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi."

K=walew 6.14 Katuguni an y’a mɛn ko a y’a fɔ ko Yesu Nazarɛtika na nin yɔrɔ halaki, ka Musa ka laadalakow yɛlɛma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na mɔgɔw ye Yesu Nazarɛti ka kuma mɛn cogo min na ka nin yɔrɔ tiɲɛ ani ka Musa ka laadalakow Changer.

1. Yɛlɛma: Ka dege ka ladamu Ala sago la

2. Tiɲɛni ni kurayali: Weelekan min bɛ kɛ ka nimisa

1. Esayi 43:18-19 - ? 쏡 o kana i hakili to fɛn fɔlɔw la, i kana i hakili to fɛn kɔrɔw la. A filɛ, ne na ko kura kɛ. sisan a na falen; aw tɛna o dɔn wa? Ne na hali sira dilan kungo kɔnɔ ka baji kɛ kungo kɔnɔ.??

2. Romɛkaw 12:2 - ? 쏛 nd kana i ko nin diɲɛ, nka i ka yɛlɛma i hakili kurayali fɛ, walisa i ka se k'a lajɛ o Ala sago ɲuman ni sɔnni ni dafalen ye mun ye.??

Kɛwalew 6.15 Mɔgɔ minnu sigilen bɛ Lajɛba la, olu bɛɛ y’u ɲɛ jɔlen to a la, u y’a ɲɛda ye i ko mɛlɛkɛ ɲɛda.

Stephen, min tun ye Egilisi fɔlɔ ka diacre fɔlɔ dɔ ye, o nana ni a ye Sanhedrin ka lajɛba ɲɛkɔrɔ ani mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan, olu bɛɛ kabakoyara a ɲɛda cogoya fɛ, min tun bɛ i n’a fɔ mɛlɛkɛ ɲɛda.

1. Sankolola ɲɛda maracogo

2. Ala-ka-marako jogo fanga

1. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan."

2. Kolosekaw 3:12-17 - "O de kosɔn, i ko Ala? 셲 mɔgɔ sugandilenw, mɔgɔ senumaw ni kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye yafa sɔrɔ." mɔgɔ dɔ ka ŋunan. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Ani nin jogo ɲumanw bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min b'u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na."

Kɛwalew 7 bɛ Etiɛni ka lafasali lakali Sanhedrin ɲɛkɔrɔ, a ye yelifɛn min ye Yesu jɔlen bɛ Ala kinin fɛ, ani a ka martiri la.

Dakun fɔlɔ: Jalaki minnu binna a kan, o jaabi la, Stephen ye jɛmukan jan dɔ kɛ min bɛ Israɛl ka tariku lakali. A b damin ni Ala ka weleli ye Ibrahima ma ani layidu min tara a ye a bɔnsɔnw ka kɛ dunanw ye jamana wɛrɛ la, u tun bɛna kɛ jɔnw ye yɔrɔ min na san kɛmɛ naani kɔnɔ (Kɛwalew 7:1-8). A bɛ tɛmɛ ni Yusufu ka maana ye min feerela Misira nka kɔfɛ a kɛra faama ye yen k’a ka denbaya kisi kɔngɔ ma (Kɛwalew 7:9-16).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Etiɛni y’a lakali cogo min na Ala y’a yɛrɛ jira Musa la kungo jenilen kɔnɔ, k’a bila ka Israɛl bila ka bɔ Misira jɔnya la. Hali ni u ye Israɛldenw kisi ka bɔ Misira kabakow fɛ, u y’u kɔdon Musa la ka boliw bato (Kɛwalew 7:17-43). A bɛ kuma fana Musa ye fanibugu min jɔ ka kɛɲɛ ni Ala ka labɛn ye ani kɔfɛ Solomani ka batoso nka a b’u hakili jigin Kɔrɔtalenba tɛ sigi sow kɔnɔ minnu dilanna hadamadenw bolo i n’a fɔ kira b’a fɔ cogo min na ko ‘Sankolo ye ne ka masasigilan ye dugukolo ye ne sennasigilan ye I bɛna so sugu jumɛn jɔ ne ye ko Matigi wala ne ka lafiɲɛyɔrɔ bɛna kɛ min ? Yala ne bolo ma nin kow bɛɛ dilan wa?’ (Kɛwalew 7:44-50).

Dakun 3nan: Etiɛni bɛ ɲɛmɔgɔw jalaki ko mɔgɔ kunkolo gɛlɛnw dusukunw bolokobaliw tulo bɛ Ni Senu kɛlɛ tuma bɛɛ i n’a fɔ u bɛnbaw y’a kɛ cogo min na. U ye kiraw tɔɔrɔ minnu tun ye tilennenya nata fɔ sisan u y’a janfa k’a faga a ye sariya sɔrɔ mɛlɛkɛ sigilenw ye nka u ma o labato (Kɛwalew 7:51-53). O mɛnni na, Sanhedrin kɔnɔmɔgɔw dimina kosɛbɛ u y'u ɲinw sɔgɔsɔgɔ a la nka a Ni Senu dafalen ye sankolo lajɛ sankolo ye nɔɔrɔ ye Ala Yesu jɔlen kinin fɛ Ala ko 'A filɛ ne bɛ sankolo da wuli Denkɛ Mɔgɔ jɔlen kinin fɛ Ala.' U y'u tulo datugu ka pɛrɛn sanfɛkanw girinna a ma ka dugu sama ka bɔ dugu y'a daminɛ ka kabakurun ci a ma seerew ye finiw da senw kan kamalennin dɔ min tɔgɔ ye ko Saul k'u to kabakurunw ci Etiɛni ma a ye delili kɛ ko 'Matigi Yesu ye hakili sɔrɔ' o kɔfɛ u gɛnɛgɛnɛw binna ka kulekanba kan ko 'Matigi kana nin jurumu in minɛ u la ’ o fɔlen kɔ a sunɔgɔra Saul sɔnna mɔgɔ fagali ma (Kɛwalew 7:54-60).

Kɛwalew 7.1 Sarakalasebaa kuntigi y’a fɔ ko: «Nin kow bɛ ten wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma sarakalasebaa kuntigi ka ɲininkali kan ni jalaki minnu binna Etiɛni kan, olu tun ye tiɲɛ ye.

1. Ɲininkali fanga: Etiɛni jalakibagaw ka sɛgɛsɛgɛli Kɛwalew 7nan na

2. Majigilenya jɔyɔrɔ kɛlɛli cogoyaw la: Etiɛni ka jaabi sɛgɛsɛgɛli Kɛwalew 7nan na

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla ani a tɔɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, a ma a da wuli; a taara ni a ye i ko sagaden ka taa fagayɔrɔ la.

2. Matiyu 11:29 - Aw ka ne ka juru ta aw kan ka kalan ne la, katuguni ne dusu ka di ani ne dusukun majiginlen don.

K=walew 7.2 A ko: «Balimaw, aw faw, aw ka lamɛnni kɛ. A nɔɔrɔ Ala y'i jira an fa Ibrahima la tuma min na a tun bɛ Mezopotami jamana na, sani a ka sigi Karan.

Etiɛni kumana jama fɛ, k’a lakali cogo min na Ala y’a yɛrɛ jira Ibrahima la Mezopotami jamana na sanni a ka taa Karan.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka laɲini ye: Ibrahima ka dannaya ni kanminɛli maana

2. Ka sen bɔ dannaya la: Ka kalan sɔrɔ Ibrahima ka misali la

1. Jenɛse 12:1-3 – Ala ye Ibrahima wele ka taa jamana dɔ la a bɛna min jira a la

2. Heburuw 11:8 – Ibrahima ye kan minɛ ka taa, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na

Kɛwalew 7.3 A y’a fɔ a ye ko: «I ka bɔ i ka jamana ni i somɔgɔw cɛma ka taa jamana na, ne bɛna min jira i la.»

Ala ye Ibrahima wele ka taa a ka jamana n’a ka denbaya bila walisa ka taa jamana kura la, Ala tun bɛna min jira a la.

1. Ka kanminɛli kɛ Ala ka weleli la, o bɛ na ni dugawu ye cogo min na

2. Ka tugu Ala ka ɲɛmɔgɔya kɔ Tɛmɛ waatiw la

1. Jenɛse 12:1-4 - Matigi tun y'a fɔ Iburama ye ko: «I ka bɔ i ka jamana na, i somɔgɔw ni i fa ka so, ka taa jamana la, ne bɛna min jira i la.

2. Josue 1:1-9 - Matigi ka baaraden Musa salen kɔ, Matigi y'a fɔ Nun denkɛ Josue ye, Musa ka baarakɛla, ko: «Ne ka baaraden Musa sara. Sisan , i ka wuli ka taa Jurdɛn baji tigɛ, e ni nin jama bɛɛ, ne bɛna jamana min di u ma, Israɛldenw ma.»

Kɛwalew 7.4 O kɔ, a bɔra Kaldekaw jamana na ka sigi Karan.

Etiɛni ye Ibrahima ka taama lakali ka bɔ Kaldekaw ka jamana na ka taa Karan, o kɔfɛ ka taa Yahutuw tun sigilen bɛ jamana min na sisan.

1. Ka taa ɲɛfɛ: Ibrahima ka taama ka bɔ Kaldekaw la ka taa Karan

2. Ka jiri sigi: Ibrahima ka sigi waati jan kɔnɔ layidu jamana kɔnɔ

1. Jenɛse 11:31 - 12:4 - Ala ye wele bila Ibrahima ka bɔ a faso la ka taa layidu jamana na.

2. Heburuw 11:8-10 - Ibrahima ka danaya Ala ka layidu la, so kura ko la ani a ka kanminE Ala ka weleli ma.

Kɛwalew 7.5 A ma ciyɛn si di a ma o la, a ma a sen da a kan, o bɛɛ n'a ta, a ye layidu ta ko a na o di a ma ka kɛ a ta ye, ani a bɔnsɔn ma, k'a sɔrɔ a tun bɛ yen fɔlɔ den tun tɛ a fɛ.

Ala ye layidu ta Ibrahima ye ko jamana bɛna di a ma hali k’a sɔrɔ Ibrahima tun tɛ ciyɛntabaga sɔrɔ.

1. Ala ka kantigiya a ka layidu talenw na, a mana kɛ cogo o cogo

2. A nafa ka bon ka an jigi da Ala kan ani a ka layiduw kan

1. Romkaw 4:13-18 - Ibrahima ka danaya Ala la ani Ala ye jamana layidu ta a ye

2. Heburuw 11:8-10 - Ibrahima ka dannaya Ala la, hali k’a sɔrɔ ciyɛntabaga si tun t’a fɛ

Kɛwalew 7.6 Ala y’a fɔ o cogo la ko: A bɔnsɔn ka sigi jamana wɛrɛ la. U ka u bila jɔnya la, ka u deli ko jugu la san kɛmɛ naani kɔnɔ.»

Ala y’a fɔ ko a ka mɔgɔw bɛna taa ni u ye jamana wɛrɛ la ani ka tɔɔrɔ sɔrɔ san 400 kɔnɔ.

1. "Muɲuli fanga: Ala ka mɔgɔw ye muɲuli kɛ cogo min na waati gɛlɛnw na".

2. "Ala ka layiduw: Muɲuli kantigiya filɛli".

1. Romɛkaw 5:3-5 "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nɔɔrɔ da an ka tɔɔrɔw fana na, bawo an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ timinandiya, timinandiya, jogo;ani jogo, jigiya. ani jigiya tɛ an la, bawo Ala ka kanuya a bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

2. Romɛkaw 8:18 "Ne b'a jate ko an ka sisan tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

Kɛwalew 7.7 U na kɛ jɔnya siya min ye, ne na kiri tigɛ o kan, Ala ko ten.

Ala ye layidu ta Israɛldenw ye ko u bɛna baara kɛ a ye, u kɛlen kɔ ka kɛ jɔnya ye jamana wɛrɛ la.

1. Israɛldenw ka jigiya: Kisili ni kantigiya layidu Ala ye

2. Ala ka sebaaya: A ka masaya siyaw kan ani a ka kantigiya a ka mɔgɔw ma

1. Esayi 43:1-3 - Aw kana siran, katuguni ne ye aw kunmabɔ. Ne ye i wele i tɔgɔ la, i ye ne ta ye.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

K=walew 7.8 A ye bolokoli layidu di a ma, o cogo la, Ibrahima ye Isaka bange, ka a bolokoli tile 8nan na. Isaka ye Yakuba bange. Yakuba ye cɛkɔrɔba tan ni fila bange.

bolokoli layidu dira Ibrahima ma, a y’o lase a denkɛ Isaka ma, o kɔfɛ, a y’o di a denkɛ Yakuba ma. Yakuba tun ye cɛkɔrɔba tan ni fila fa ye.

1. Laadalakow tɛmɛni nafa ka bon ka bɔ mɔgɔw la ka taa mɔgɔw la.

2. Ala ka bolokoli layidu sebaaya ani a tɛmɛna cogo min na kabini san kɛmɛ caman.

1. Jenɛse 17:10-14 - Ala ka bolokoli layidu ni Ibrahima ye.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-9 - Cikanw ka Ala ka layidu lase bɔnsɔn nataw ma.

K=walew 7.9 Fasodenw keleya ye Yusufu feere Misira.

Fasodenw, keleya kosɔn, u ye Yusufu feere Misira, o bɛɛ n’a ta, Ala tora a fɛ.

1: Hali n’an bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ, Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ.

2: Keleya bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ, nka Ala bɛ se ka ko ɲuman bɔ o la hali bi.

1: Romɛkaw 8:28- An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

Kɛwalew 7.10 A ye a kisi a ka tɔɔrɔw bɛɛ ma, ka nɛɛma ni hakilitigiya di a ma Misira masakɛ Faraon ɲɛ kɔrɔ. A y'a kɛ Misira ni a ka so bɛɛ kuntigi ye.

Ala ye Yusufu kisi a ka tɔɔrɔw ma, ka hakilitigiya ni nɛɛma di a ma Faraon ka so kɔnɔ, ka a kɛ Misira jamana kuntigi ye ani a ka so.

1. Ala ka laɲini waati gɛlɛnw na - Ala bɛ se ka baara kɛ ni an ka tɔɔrɔw ye cogo min na a kuntilenna kama

2. Ala ka hakilitigiya - Matigi bɛ hakilina ni nɛɛma di an ma cogo min na magoɲɛ waatiw la

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

Kɛwalew 7.11 Dɛsɛba donna Misira jamana ni Kanan jamana bɛɛ la, ani tɔɔrɔba, nka an bɛnbaw ma balo si sɔrɔ.

Misira jamana ni Kanan jamana ye kɔngɔba sɔrɔ, mɔgɔw tɔɔrɔla kosɛbɛ bawo u ma se ka balo sɔrɔ.

1. Ala ka labɛnw magoɲɛ waatiw la

2. Ka i jigi da Ala ka barika kan ko gɛlɛnw na

1. Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami, nka aw ka aw jigi da Ala ka labɛn kan

2. Zaburu 16:8 - Ne ye Matigi bila ne ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ, wa a ye ne dɛmɛbaga ye gɛlɛya waatiw la

Kɛwalew 7.12 Nka Yakuba y’a mɛn ko ɲɔ bɛ Misira, a ye an bɛnbaw ci fɔlɔ.

Yakuba ye Israɛl bɛnbaw bila ka taa Misira ka taa dumuni ɲini tuma min na a y’a mɛn ko ɲɔ bɛ yen.

1. Ala bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma hali waati gɛlɛnw na.

2. Aw kana siran ka faratiw ta Ala kosɔn.

1. Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami sini ko la, katuguni sini bɛna hami a yɛrɛ la.

2. Heburuw 11:8 - Dannaya barika la, Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye.

Kɛwalew 7.13 Siɲɛ filanan na, Yusufu ladɔnniya a balimaw la. Yusufu somɔgɔw ladɔnniya Faraon na.

Yusufu ka denbaya jirala Faraon na ɲɔgɔnye filanan senfɛ.

1. Ala bɛ se ka cogoyaw di an ma walisa an ni an ka denbaya ka fara ɲɔgɔn kan kokura.

2. Ala bɛ se ka baara kɛ ni an ka ko tɛmɛnenw ye walisa k’an ka siniɲɛsigi cogoya.

1. Matiyu 10:29-31 (Yala wulu fila tɛ feere warijɛ la wa? U la kelen tɛna bin duguma ni aw Fa tɛ. Nka aw kunsigiw bɛɛ jatera. Aw kana siran o de kosɔn nafa ka bon ni wulu caman ye.)

2. Romɛkaw 8:28 (An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.)

Kɛwalew 7.14 O kɔ, Yusufu ci ka taa a fa Yakuba wele ka na a fɛ, ani a somɔgɔw bɛɛ, mɔgɔ biwolonwula ni duuru.

Yusufu ye ci bila k’a fa Yakuba n’a ka denbayaba wele min tun ye mɔgɔ biwolonwula ni duuru ye, u ka na Misira.

1. Denbaya fanga : a nafa ka bon ka na ɲɔgɔn fɛ ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ waati gɛlɛnw na.

2. Ka da Ala ka laɲini na an ka ɲɛnamaya kama: ka dege ka sɔn fɛnw ma minnu ma deli ka kɛ ani ka u minɛ.

1. Esayi 43:2 “Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna aw jeni.”

2. Zaburu 34:8 “A’ ye nɛnɛ k’a ye ko Matigi ka ɲi. min bɛ dogo a la, o ye dubaden ye.”

Kɛwalew 7.15 Yakuba jiginna Misira, a ni an bɛnbaw sara.

Yakuba ka taama Misira ani a ka saya ɲɛfɔra Kɛwalew 7:15 kɔnɔ.

1. Ala ka kantigiya ka ɲɛsin a ka mɔgɔw ma, hali ko gɛlɛnw cɛma.

2. Ala ka layiduw fanga min b’an bilasira ani k’an sabati.

1. Zaburu 105:17-19 - A ye cɛ dɔ ci u ɲɛ, Yusufu, min feerela baaraden ye: U ye a senw dimi ni sirilanw ye, a sirilen bɛ nɛgɛ la, fo a ka kuma sera waati min na: kuma Matigi y'a kɔrɔbɔ.

2. Jenɛse 50:24-25 - Yusufu y’a fɔ a balimaw ye ko: «Ne bɛ sa, Ala na aw bɔ nin jamana in na, a ye kalifa min kɛ Ibrahima ni Isaka ani Yakuba ye.» Yusufu ka kali Israɛldenw ye k'a fɔ ko: «Ala na bɔ aw ye, aw na ne kolow ta ka bɔ yan.»

Kɛwalew 7.16 U taara Sikɛmu, ka u su kaburu kɔnɔ, Ibrahima ye Sikem facɛ Emmɔri denkɛw san wari hakɛ dɔ la.

Emmɔri denkɛw ye kaburu dɔ feere Ibrahima ma, o min tun bɛ Sikem.

1. "Ala ye layidu min ta Ibrahima ye" - Ala ye layidu min ta ni Ibrahima ye, ani kaburu jɔyɔrɔ min bɛ o layidu tiimɛni na, o sɛgɛsɛgɛ.

2. "Kaburuw nafa" - Kaburuw nafa sɛgɛsɛgɛli Bibulu lakalicogo la ani bi diɲɛ kɔnɔ.

1. Jenɛse 15:17-21 - Ala ye layidu min ta ni Ibrahima ye.

2. Yuhana 11:17-44 - Yesu ye Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma, ka kaburuw lakununni sebaaya jira.

K=walew 7.17 Ala tun ye layidu min ta Ibrahima ye, o waati surunyara, jama cayara ka caya Misira.

Israɛlkaw cayara Misira tuma min na Ala ye layidu min ta Ibrahima ye, o waati surunyara.

1. Ala ka layiduw bɛ se ka da u kan, wa u bɛna kɛ.

2. Ala na kɛ kantigi ye tuma bɛɛ a ka mɔgɔw fɛ.

1. Romɛkaw 4:20-21 - A ma yɛrɛyɛrɛ dannabaliya fɛ Ala ka layidu ko la, nka a barika bonyana a ka dannaya la ka nɔɔrɔ da Ala kan, a dalen tun b’a la kosɛbɛ ko se bɛ Ala ye ka a ka layidu ta.

2. Heburuw 10:23 - An bɛ jigiya min fɔ, an ka to o la, k’a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye.

Kɛwalew 7.18 Fo masakɛ wɛrɛ wulila, o min tun tɛ Yusufu dɔn.

Misira Faraon ma Yusufu ni a ka ko kɛlenw dɔn.

1: Ala ka laɲini laban bɛ baara la ko bɛɛ la, hali ni bɛɛ ma a dɔn.

2: Hali ni ko gɛlɛnw bɛ an na, an bɛ se ka da a la ko Ala ye fɛɛrɛ tigɛ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

K=walew 7.19 O ye namara kɛ an somɔgɔw la, ka kojugu kɛ an bɛnbaw la, walisa u ka u denw gɛn ka bɔ yen, walisa u kana ɲɛnamaya.

Faraon ye nanbara kɛ ni Israɛldenw ye, k’u bɛnbaw minɛ cogo jugu la, k’u wajibiya k’u denmisɛnninw bila walisa u kana kisi.

1. Namara kɔlɔlɔw: Faraon ye Israɛldenw minɛ cogo jugu min na, an ye kalan sɔrɔ

2. Ka Ala ka kunmabɔli layidu minɛ ka kɛɲɛ ni tilenbaliya ye

1. Matiyu 10:28-29 - «Mɔgɔ minnu bɛ farikolo faga, nka u tɛ se ka u ni faga, aw kana siran olu ɲɛ. Nka, i ka siran Mɔgɔ ɲɛ min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ. Yala wulu fila tɛ feere warijɛ kelen na wa? O bɛɛ n’a ta, u si tɛna bin duguma aw Fa bolo kɔfɛ.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 30:19-20 - «Bi ne ye sugandili di aw ma ɲɛnamaya ni saya cɛ, dubaw ni danga cɛ. Sisan ne bɛ sankolo ni dugukolo wele u ka seereya kɛ aw ka sugandili la. Oh, ni i tun na ɲɛnamaya sugandi, walisa e n'i bɔnsɔnw ka ɲɛnamaya! I bɛ se ka nin sugandili kɛ ni i bɛ Matigi i ka Ala kanu, ka a kan minɛ, ka i yɛrɛ di a ma kosɛbɛ.”

Kɛwalew 7.20 O waati la Musa wolola, a cɛ ka ɲi kosɛbɛ, a balola kalo saba kɔnɔ a fa ka so.

Musa wolola tɔɔrɔba waati la Israɛldenw kama ani a cɛ ka ɲi kosɛbɛ, a lamɔna a fa ka so kɔnɔ kalo saba kɔnɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ tɔɔrɔ la: Ala bɛ baara kɛ ni gɛlɛya ye cogo min na ka ɲɛ

2. Musa cɛɲi: Ala ka dafalenya hakilijakabɔ

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 139:14 - Ne bɛ i tanu sabu ne dabɔra siran ni kabako la; aw ka kɛwalew ye kabako ye , ne b' o dɔn kosɛbɛ .

Kɛwalew 7.21 A gɛnna ka bɔ yen tuma min na, Faraon denmuso y'a ta ka a balo a yɛrɛ denkɛ ye.

Faraon denmuso ye Musa sɔrɔ Nili baji la, a y’a lamɔ i n’a fɔ a yɛrɛ denkɛ.

1. Ala bɛ se ka hali ko gɛlɛnbaw bɛɛ mara.

2. An ka kan ka da Ala la ani a ka labɛn na an ka ɲɛnamaya kama.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. Jeremi 29:11 - "'Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn,' Matigi ko: 'laɲiniw ye ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, laɲiniw ye jigiya ni siniko di aw ma.'

Kɛwalew 7.22 Musa tun ye Misirakaw ka hakilitigiya bɛɛ kalan, a tun ye sebaaya sɔrɔ kumaw ni kɛwalew la.

Musa tun kalanna Misira hakilitigiya fan bɛɛ la ani a tun ye kumalasebaga ni kɛbaga barikama ye.

1. Kalan fanga: Musa ka Misira hakilitigiya setigiya ye a ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Waleya fanga: Musa ka kumaw ni a ka kɛwalew ye tariku Changé cogo min na

1. Ntalenw 4:7 - Hakilitigiya de ye fɛnba ye; o de kosɔn i ka hakilitigiya sɔrɔ.

2. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

Kɛwalew 7.23 A si tun bɛ san binaani bɔ tuma min na, a nana a dusukun na ka taa bɔ a balimaw Israɛldenw ye.

Etiɛni si tun ye san binaani sɔrɔ tuma min na, negeba tun b’a la ka taa bɔ a balima Israɛldenw ye.

1. Sigida fanga: Stephen ka maana sɛgɛsɛgɛli

2. An ka sugo dafali nafa ka bon: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Etiɛni fɛ

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan.

2. Ntalenw 13:20 - Min bɛ taama ni hakilitigiw ye, o na kɛ hakilitigi ye, nka hakilintanw taamaɲɔgɔn na halaki.

K=walew 7.24 A ye u la kelen ye kojugu la, a y'a lafasa, ka a ka jurumu ta ka Misirakaw bugɔ.

Musa ye Israɛlden dɔ lafasa ani a ye Misiraka dɔ bugɔ.

1. Barika min b’an jɔli la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ: An bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na Musa fɛ

2. Tilennenya fanga: An bɛ se ka kojuguw latilen cogo min na

1. Ntalenw 31:8-9 - "Mɔgɔ minnu tɛ se ka kuma u yɛrɛ ye, aw ka kuma olu ye, aw ka tilennenya sabati mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛ. Ɔwɔ, aw ka kuma faantanw ni dɛmɛnbaliw ye, aw k'a lajɛ ko u bɛ tilennenya sɔrɔ."

2. Yakuba 5:4 - "A filɛ! Aw ma se ka aw ka foro tigɛ baarakɛlaw sara, o bɛ pɛrɛn aw ma. Suman tigɛlaw ka kulekan sera Matigi Sebaayabɛɛtigi tulo ma."

Kɛwalew 7.25 A tun b’a miiri ko a balimaw tun na a faamu ko Ala bɛna u kisi a bolo fɛ.

Ala ka mɔgɔw mago b’a la ka da ale la ani a ka labɛn na u ye.

1: "Dannaya fanga: Ka i jigi da Ala ka Labɛn kan".

2: "An ka dannaya barika bonya: Ala ka kisili faamuyali".

1: Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Kɛwalew 7.26 O dugusagwɛ, a y'a yɛrɛ jira u la k'u to kɛlɛ la, a tun b'a fɛ u ka ɲɔgɔn sɔsɔ kokura, k'a fɔ ko: «Matigiw, aw ye balimaw ye. mun na aw bɛ ɲɔgɔn juguya?

Etiɛni ye jama kɔrɔfɔ u ka kojuguw kosɔn, k’u jija u ka bɛn ɲɔgɔn ma.

1. Bɛnkan: Hɛrɛ sira

2. Kelenya fanga

1. Matiyu 5:9 - “Dubadenw ye hɛrɛ kɛbagaw ye, katuguni u na wele Ala denw.”

2. Efesekaw 4:3 - “ka cɛsiri bɛɛ kɛ walisa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.”

Kɛwalew 7.27 Nka min ye a mɔgɔɲɔgɔn juguya kɛ, o y’a gɛn ka bɔ yen k’a fɔ ko: «Jɔn y’i kɛ an kuntigi ni kiritigɛla ye?»

U ye Etiɛni jalaki cogo jugu la ko a tun b’a fɛ k’a yɛrɛ kɛ faama ye ani kiritigɛla ye jama kunna.

1. Farati min bɛ jalaki nkalonmaw la

2. Majigilenya nafa ka bon

1. Zaburu 15:3 - Min tɛ kɔsegin a nɛnkun na, wa a tɛ kojugu kɛ a mɔgɔɲɔgɔn na, wa a tɛ a mɔgɔɲɔgɔn mafiɲɛya.

2. Ntalenw 17:9 - Min bɛ kojugu dɔ datugu, o bɛ kanuya ɲini. Nka min bɛ segin ko dɔ kan, o bɛ teriw fara ɲɔgɔn kan.

K=walew 7.28 I na ne faga i ko i ye Misiraka faga kunun wa?

Etiɛni ye Yahutuw ɲɛmɔgɔw jalaki ko u b’a fɛ k’a faga, i n’a fɔ u ye Misiraka dɔ faga cogo min na tile kelen ka kɔn o ɲɛ.

1. An ka kɛwalew bɛ nɔ bila cogo min na: Etiɛni ka jagɛlɛya sɛgɛsɛgɛli

2. An bɛ tɔɔrɔ cogo di?: An bɛ kalan sɔrɔ Etiɛni ka dannaya la

1. Ekisode 2:14 - "A ko: Jɔn y'i kɛ kuntigi ni kiritigɛla ye an kun na? i b'a fɛ ka ne faga, i ko i ye Misiraka faga cogo min na?"

2. Matiyu 5:44 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka aw deli minnu bɛ aw tɔɔrɔ, ka aw tɔɔrɔ."(Alimankan na)

Kɛwalew 7.29 O kuma fɔlen Musa bolila ka kɛ dunan ye Madian jamana la, a ye denkɛ fila bange yen.

Musa bolila tuma min na Ala y’a fɔ a ye ko a ka segin Misira, a tora Madian, a ye denkɛ fila sɔrɔ yen.

1: An ka kan k’an hakili to a la ka Ala ka ci fɔlenw kan minɛ, hali ni o ka gɛlɛn.

2: Ala bɛna an magoɲɛfɛnw di an ma, hali n’an yɔrɔ ka jan an ka so.

1: Zaburu 37:23-24 - «Mɔgɔ senw bɛ sabati Matigi fɛ, ni a diyara a ka sira ye. hali ni a binna, a tɛna a kunkolo fili, katuguni Matigi b’a bolo kɔrɔta.”

2: Heburuw 11:24-26 - “Dannaya barika la, Musa kɔrɔla tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ, a y’a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, sanni ka jurumu diyabɔ waati tɛmɛnenw diyabɔ. A y’a jate Krisita mafiɲɛyali ye nafoloba ye ka tɛmɛ Misira nafolo kan, katuguni a tun bɛ a ɲɛmajɔ o sara la.”

Kɛwalew 7.30 San binaani tɛmɛna tuma min na, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'i yɛrɛ jira a la Sinna kulu kungokolon kɔnɔ, tasuma tasumaman na kungo kɔnɔ.

San binaani kɛlen kɔ ka yaala-yaala kungokolon kɔnɔ, Musa ye Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ kunbɛn kungo dɔ kɔnɔ min tun bɛ tasuma na.

1. Ala b’a ka kɛta jira cogo min na cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

2. Ala ka waati bɛnnen don tuma bɛɛ

1. Ekisode 3:2-4 - Matigi ka mɛlɛkɛ y'i yɛrɛ jira a la tasuma tasumaman dɔ la ka bɔ kungo cɛma, a y'a filɛ, kungo tun bɛ ka jeni ni tasuma ye, kungo tun tɛ yen a bɛ dun.

2. Heburuw 12:25-29 - Aw k’a kɔlɔsi ko aw kana ban kuma fɔbaga la. Katuguni mɔgɔ minnu banna dugukolo kan, ni olu ma kisi, an tɛna kisi ka tɛmɛ o kan, ni an ye kuma fɔbaga ma ka bɔ sankolo la.

Kɛwalew 7.31 Musa y'o ye tuma min na, a kabakoyara o ko la.

Musa tun bɛ siran Ala ka sebaaya n’a ka bonya ɲɛ.

1: An ka kan ka siran Ala ka sebaaya ni a ka bonya ɲɛ tuma bɛɛ.

2: An ka kan ka jɔ ni siran ni bonya ye Ala ɲɛkɔrɔ.

1: Esayi 6:3 - Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko: «Sebaaya Matigi ye senuma, senuma, senuma ye, dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la.»

2: Zaburu 33:8 - Dugukolo bɛɛ ka siran Matigi ɲɛ, diɲɛ sigibagaw bɛɛ ka siran a ɲɛ.

Kɛwalew 7.32 A ko: «Ne ye i bɛnbaw ka Ala ye, Ibrahima ka Ala, Isaka ka Ala ani Yakuba ka Ala.» O kɔ, Musa yɛrɛyɛrɛla, a ma ja gɛlɛya ka filɛli kɛ.

Musa yɛrɛyɛrɛla tuma min na a y’a mɛn ko Ala y’a fɔ ko ale ye a bɛnbaw Ibrahima ni Isaka ani Yakuba ka Ala ye.

1. Ala ye bɔnsɔn bɛɛ ka Ala ye.

2. Ka Ala dɔn, o bɛ siran ni bonya lase mɔgɔ ma.

1. Jenɛse 17:1-8 - Ala ka layidu ni Ibrahima ye.

2. Matiyu 3:13-17 - Yesu batisera Jurdn baji la.

Kɛwalew 7.33 Matigi y’a fɔ a ye ko: «I ka i ka sanbaraw bɔ i senw na, katuguni i jɔlen bɛ yɔrɔ min na, o ye dugukolo senuma ye.»

Ala y’a fɔ Musa ye ko a k’a ka sanbaraw bɔ a senw na walisa ka bonya jira dugukolo senuma kan.

1: Ka bonya da yɔrɔ senuma kan: Ka an ka sanbaraw bɔ, k’o kɛ an yɛrɛ majigin wale ye ani ka bonya da Ala kan.

2: Dugukolo ka senuya: An welelen don ka bonya da Ala ye yɔrɔ minnu da ani k’u bonya.

1: Ekisode 3:5 - «Aw kana gɛrɛ a la! I ka sanbaraw bɔ i senw na, katuguni i jɔlen bɛ yɔrɔ min na, o ye dugukolo senuma ye.”

2: Esayi 6:1-2 - «Masakɛ Uziya sara san min na, ne ye Matigi sigilen ye masasigilan kan, a kɔrɔtalen don. A ka fani tɛrɛn ye Alabatosoba fa. Serafinw tun jɔlen bɛ a sanfɛ. U kelen-kelen bɛɛ tun bɛ ni kaman wɔɔrɔ ye, a tun bɛ u ɲɛda datugu ni fila ye, ka u senw datugu ni fila ye, ka pan ni fila ye.”

Kɛwalew 7.34 Ne ye ne ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ ye Misira jamana na, ne ye u ka ŋunankan mɛn, ne jigira ka u kisi. Sisan, na, ne na i ci Misira.

Ala ye a ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ ye Misira ani a ye u ka ŋunankan mɛn, o de la a jigira ka u kisi. O kɔ, a ye Musa bila ka taa Misira walisa k’u labɔ.

1. An ka Kisili Ala ka dɛmɛ sababu fɛ

2. Ka i jigi da Matigi kan waati gɛlɛnw na

1. Heburuw 13:5-6 - “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

2. Zaburu 34:17-18 - «Ni mɔgɔ tilennenw bɛ kule ka dɛmɛ ɲini, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ dusu tiɲɛnenw kisi.”

Kɛwalew 7.35 U banna Musa min na, k'a fɔ ko: Jɔn y'i kɛ kuntigi ni kiritigɛla ye? Ala ye o kelen ci ka kɛ kuntigi ni kisibaa ye, mɛlɛkɛ min y'i yɛrɛ jira a la kungo kɔnɔ.

Kɛwalew 7:35 la, an bɛ Musa ko kalan, Israɛldenw banna min na ka kɛ u kuntigi ni u ka kiritigɛla ye, nka Ala y’a ci ka kɛ kuntigi ni kisibaga ye mɛlɛkɛ fɛ min y’a yɛrɛ jira a la kungo kɔnɔ.

1. Ala bɛ se ka mɔgɔ min banna, o yɛlɛma cogo min na ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye

2. Ala ka kantigiya a ka Mɔgɔw ye hali n’u ka Murutili ye

1. Esayi 6:8 - "Ne ye Matigi kan mɛn fana ko: Ne na jɔn ci, jɔn bɛna taa an nɔfɛ? O kɔ, ne ko: Ne filɛ nin ye, ne ci."

2. Ekisode 3:2 - "Matigi ka mɛlɛkɛ y'i yɛrɛ jira a la tasuma tasumaman na ka bɔ jirisunba dɔ cɛma ."

Kɛwalew 7.36 A ye kabakow ni taamashyɛnw kɛ Misira jamana ni Kɔgɔji Bilen ani kungokolon kɔnɔ san binaani.

Ala ye Israɛldenw bilasira ni kantigiya ye san 40 kɔnɔ kungokolon kɔnɔ, a kɛlen kɔ ka taamasiyɛnw ni kabakow jira u la Misira ani Kɔgɔji Bilen kɔnɔ.

1: Ala ye ɲɛminɛbaga kantigi ye, min tɛna an bila abada, a tɛna an bila abada.

2: Ala ye taamashyɛnw ni kabako Ala ye, min bɛna an mago ɲɛ n’an y’an jigi da a kan.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 31:6 - "Aw ka barika sɔrɔ ka aw jagɛlɛya. Aw kana siran, aw kana siran u ɲɛ, katuguni Matigi aw ka Ala bɛ taa n'aw ye, a tɛna aw to yen abada, a tɛna aw bila abada."

2: Zaburu 105:27 - "A [Ala] ye u [Israɛldenw] wuli jamana sanfɛyɔrɔw la, ka u balo ni foro denw ye."

Kɛwalew 7.37 Musa min y’a fɔ Israɛldenw ye ko: «Matigi aw ka Ala na kira dɔ lawuli aw balimaw cɛma, i ko ne. Aw na a mɛn.»

Musa tun ye kira ye, Ala ye min sugandi walisa ka kuma Israɛldenw fɛ.

1: Ala bɛ ɲɛmɔgɔw sugandi walisa k’an bilasira.

2: Kirayakuma fanga ani kanminɛli nafa.

1: Jeremi 1:5 - Sani ne ka i da kɔnɔbara la, ne tun b'i dɔn, sani i ka bange, ne y'i faranfasi; Ne ye i sigi ka kɛ siyaw ka kira ye.

2: Heburuw 11:23-29 - Dannaya de kosɔn Musa bangera tuma min na, a bangebagaw y'a dogo kalo saba kɔnɔ, katuguni u y'a ye ko a ye den cɛɲi ye. U ma siran masakɛ ka cikan ɲɛ.

K=walew 7.38 Nin ye nin ye, min tun b Egilisi la kungokolon kn ni mɛlɛkɛ ye min kumana a fɛ Sin kulu kan, ani an bɛnbaw fɛ.

Etiɛni bɛ kuma Musa jɔyɔrɔ kan Ala ka kuma ɲɛnama lase Israɛldenw ma kungokolon kɔnɔ.

1. Ala ka kuma ɲɛnama nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka kuma kanminɛli sebaaya

1. Dutɛrɔnɔmɛ 4:2-4 - I kana Ala ka kuma fara a kan wala ka a bɔ a la

2. Romɛkaw 10:17 - Dannaya bɛ bɔ Ala ka kuma mɛnni de la

Kɛwalew 7.39 An bɛnbaw ma sɔn u ka kan minɛ, nka u y'a gɛn ka bɔ u la, ka kɔsegin u dusukunw na Misira.

Layidu kr Israɛldenw ma Ala kan minɛ, o nɔ na, u y’u kɔdon ka segin Misira.

1. Ka tugu Ala kɔ, o ka gɛlɛn, nka a nafa ka bon

2. Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:1–2 - "Ni aw ye Matigi aw ka Ala kan minɛ ni kantigiya ye, ka aw janto a ka ci fɔlenw bɛɛ la, ne bɛ minnu ci aw ma bi, Matigi aw ka Ala na aw kɔrɔta ka tɛmɛ siyaw bɛɛ kan." dugukolo.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

Kɛwalew 7.40 A y’a fɔ Aron ye ko: «Aw ka ala di an ma walisa u ka taa an ɲɛ.»

Israɛldenw y’a ɲini Aron fɛ a ka ala dɔw dilan u ye walisa k’u ɲɛminɛ, bawo u tun t’a dɔn min kɛra Musa la, ale min ye u bila ka bɔ Misira.

1. Ala ka Labɛn ka bon ni Hadamaden ta ye: Ala sago dɔncogo ani a ka kolo cogo min na

2. Ala ka labɛn: An bɛ se ka da Ala la cogo min na dannayabaliya waatiw la

1. Esayi 55:8-9 «Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2. Ekisode 14:31 “Matigi ye baara belebele min kɛ Misirakaw kan, Israɛl ye o ye, jama siranna Matigi ɲɛ, ka da Matigi ni a ka jɔnkɛ Musa la.”

Kɛwalew 7.41 U ye misiden dɔ dilan o donw na, ka saraka bɔ boli ye, ka ɲagali u yɛrɛ bolow ka kɛwalew la.

Israɛldenw ka waati la, u ye sanu misiden dɔ dilan ka sarakaw kɛ boli ye, k'u yɛrɛ bolow ka bololabaara seli kɛ.

1. Farati min bɛ bolibato la - An bɛ se k’an yɛrɛ tanga a ma cogo min na

2. Se min bɛ an ka nilifɛnw seli la

1. Ekisode 32:1-6

2. Zaburu 115:4-8

Kɛwalew 7.42 O kɔ, Ala y'i kɔsegin ka u bila ka sankolo kɛlɛbolo bato. I ko a sɛbɛnnen bɛ kiraw ka kitabu kɔnɔ ko: «Aw Israɛl ka so, yala aw ye bagan fagalenw ni saraka bɔ ne ye san binaani kɔnɔ kungokolon kɔnɔ wa?»

Israɛldenw bilala ka sankolo kɛlɛbolo bato san binaani kɔnɔ kungokolon kɔnɔ, ka kɛɲɛ ni kiraw ka kitabu ye.

1. Farati min bɛ bolibato la

2. Nafa min b’a la ka Ala kelenpe bato

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - "Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye."

2. Jeremi 10:2-3 - «Matigi ko ten: «Aw kana siyaw ka sira dege, aw kana aw ɲɛnasisi sankolo taamasyɛnw na, katuguni siyaw ɲɛnasisilen don u la, katuguni siyaw ka laadalakow ye fu ye.» " " .

K=walew 7.43 Aw ye Moloki ka fanibugu ni aw ka ala Remfan ka dolow ta, aw ye ja minnu dilan walisa ka u bato.

Israɛlkaw tun ye Molɔki fanibugu ni u ka ala Remfan ka dolow ta, u tun ye boli minnu dilan walisa k'u bato. Ala ye layidu ta ko a bɛna u bɔ Babilonɛ ka kɛ ɲangili ye.

1. Bolobato man di Ala ye, wa a bɛna na ni kɔlɔlɔw ye.

2. An ka kan ka to kantigiya la Ala ma ani ka ban bolibato sifa bɛɛ la.

1. Ekisode 20:3-5 «Ala wɛrɛ si kana aw fɛ ne ɲɛ. I kana ja dɔ dila i yɛrɛ ye, wala fɛn o fɛn bɛ sankolo la, walima fɛn o fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ, walima fɛn o fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ ji la. I kana i biri u ɲɛ kɔrɔ wala ka baara kɛ u ye, katuguni ne Matigi i ka Ala ye keleya Ala ye.”

2. Romɛkaw 1:23-25 “A ye Ala sabali nɔɔrɔ falen ni jaw ye minnu bɛ i ko mɔgɔ sataw ni kɔnɔw ni baganw ni fɛnɲɛnamaw. O de kosɔn Ala y’u bila u dusukun negew la nɔgɔ la, ka u farikolo bonya u ni ɲɔgɔn cɛ, bawo u ye tiɲɛ min fɔ Ala ko la, o ɲɔgɔn falen-falen nkalon ye, ka danfɛn bato ani ka baara kɛ u ye sanni u ka baara kɛ Dabaga ye, o min ye dugawu sɔrɔ fo abada! Amiina.”

Kɛwalew 7.44 An bɛnbaw tun ye seereya fanibugu sɔrɔ kungokolon kɔnɔ, i ko a tun y’a latigɛ cogo min na, u tun bɛ kuma Musa fɛ, walisa a ka o dilan ka kɛɲɛ ni a ye cogo min na.

Seereya fanibugu dilanna ka kɛɲɛ ni Ala ye Musa jira cogo min na kungokolon kɔnɔ.

1. Ala ka kantigiya a ka layiduw tiimɛni na

2. Ka tugu Ala ka fɛɛrɛ tigɛlenw kɔ i ka ɲɛnamaya kama

1. Heburuw 11:8-10 – “Dannaya de y’a to Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na. Dannaya de y'a to a sigilen tora layidu jamana la i ko jamana wɛrɛ la, ka sigi fanibuguw kɔnɔ ni Isaka ni Yakuba ye, olu minnu ye layidu kelen ciyɛntalaw ye. Katuguni a ye dugu makɔnɔ min jusigilanw bɛ, a jɔbaa ni a dilabaga ye Ala ye.”

2. Ekisode 25:40 – “A filɛ, i ka u dilan ka kɛɲɛ ni u misali ye, min jirala i la kulu kan.”

Kɛwalew 7.45 An bɛnbaw fana nana ni Yesu ye siya wɛrɛw bolo, Ala ye minnu gɛn ka bɔ an bɛnbaw ɲɛ kɔrɔ fo Dawuda ka waati la.

Ala y’a to Yahutuw bɛnbaw ka siya wɛrɛw ka jamana ta, fo ka na se masakɛ Dawuda ka waati ma.

1. Ala ka kantigiya a ka mɔgɔw ma mɔgɔw ka bɔnsɔn bɛɛ la.

2. A nafa ka bon an bɛnbaw ka kantigiya la Ala ma.

1. Zaburu 77:11 - "Ne hakili na Matigi ka kɛwalew la, tiɲɛ na, ne hakili na to i ka kabako kɔrɔw la."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:20-22 - "Ni i denkɛ ye i ɲininka don nataw la, ko: Matigi an ka Ala ye seereya minnu fɔ i ye, ni u ka sariyakolow ni u ka kiriw kɔrɔ ye mun ye? O tuma na fɛ, i k'a fɔ o ye." i denkɛ: An tun ye Faraon ka jɔnw ye Misira, Matigi ye an labɔ Misira ni bolo barikama ye, Matigi ye taamashyɛnw ni kabakobaw ni kabakobaw jira Misira ni Faraon ani a ka somɔgɔw bɛɛ la an ɲɛ kɔrɔ ."

Kɛwalew 7.46 A ye nɛɛma sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ, a tun b’a fɛ ka fanibugu dɔ sɔrɔ Yakuba ka Ala ye.

Etiɛni ye Israɛldenw ka tariku lakali, k’a kɔlɔsi cogo min na Ala ye nɛɛma sɔrɔ u la ani a tun b’a fɛ ka sigiyɔrɔ di Yakuba ka Ala ma.

1. Ala ka kantigiya: Ala ka nɛɛma bɛ muɲu cogo min na hali n’an ye filiw kɛ

2. An bɛ se ka tugu Israɛldenw senna cogo min na ani ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 4:7-8 - Siya belebele jumɛn bɛ yen, ala min ka surun a la i ko Matigi an ka Ala bɛ an fɛ cogo min na, ni an bɛ a wele tuma o tuma?

2. Zaburu 33:18 - A filɛ, Matigi ɲɛ bɛ a ɲɛsiranbagaw de la, minnu jigi bɛ a ka kanuya sabatilen kan.

Kɛwalew 7.47 Nka Solomani ka so jɔ a ye.

Tɛmɛsira bɛ kuma Solomani ka so jɔli kan Ala ye.

1. Saraka fanga: Solomani ka so jɔli Ala ye, o b’a ka dannaya jira cogo min na

2. Bato dusukun: So jɔli nafa faamuyali Ala ye

1. 2 Tilew Kibaru 2:1-10 - Solomani ka Alabatoso jɔli Matigi ye

2. Matiyu 6:33 - Ala ka Masaya ɲinini fɔlɔ ka kɔn fɛn tɔw bɛɛ ɲɛ

K=walew 7.48 Nka Kɔrɔtalenba tɛ sigi Alabatosoba kɔnɔ minnu dilanna ni bolow ye. I ko kira y'a fɔ cogo min na.

Kɔrɔtalenba tɛ sigi batosow kɔnɔ minnu dilanna ni bolow ye, i ko kira y’a fɔ cogo min na.

1. Ala ka bon ni an ka sigicogo ye: Kɔrɔtalenba ka tɛmɛsira sɛgɛsɛgɛli

2. Hakilila jɛɲɔgɔnya wajibiyalen: Jɛɲɔgɔnya ɲinini ni Ala ye

1. Esayi 66:1 - "Matigi ko ten: «Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye, i tun na so min jɔ ne ye, o ye mun ye, ne lafiɲɛyɔrɔ ye mun ye?»

2. Zaburu 24:1-2 - "Dugukolo ni a dafalen ye Matigi ta ye, diɲɛ ni a kɔnɔmɔgɔw, katuguni a y'a sigi kɔgɔjiw kan, k'a sabati bajiw kan."

Kɛwalew 7.49 Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye. Matigi ko: wala ne ka lafiɲɛyɔrɔ ye mun ye?

Ala ka bonya ni a ka kuntigiya ka bon ni dugukolo kan fanga ni kuntigiya bɛɛ ye.

1: Ala ka bon ni fɛn o fɛn ye an bɛ se ka miiri min na ani a ka sebaaya ni a ka kuntigiya bɛ bɛɛ nɔ bila.

2: An bɛɛ ka kan ka Ala ka bonya ni a ka kuntigiya dɔn ni an bɛ desizɔnw ta.

1: Zaburu 147:5 - "An Matigi ka bon, a fanga ka bon, a ka faamuyali dan tɛ."

.

K=walew 7.50 Ne bolo ma nin kow b da wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka sebaayabɛɛtigi kan fɛn bɛɛ dabɔli la.

1. Siran ni kabako: Ala ka masabaya faamuyali danfɛnw kɔnɔ

2. Fanga min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ: Ala ka Sebaayabɛɛtigi bolo

1. Zaburu 19:1 - "Sankolo bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ, sankolo bɛ a bolo baara fɔ."

2. Esayi 40:26 - "Aw ka aw ɲɛ kɔrɔta ka sankolo filɛ: Jɔn de ye ninnu bɛɛ da? Min bɛ dolow kulu bɔ kelen kelen ka u kelen-kelen bɛɛ tɔgɔ wele."

K=walew 7.51 Aw kunkolo gɛlɛnw ni aw tulo bolokobaliw, aw bɛ Ni Senu kɛlɛ tuma bɛɛ.

Etiɛni y’a fɔ mɔgɔw ye ko u bɛnbaw ye Ni Senu kɛlɛ ani ko olu fana bɛ o ɲɔgɔn kɛ.

1. Ka Ni Senu lamɛn nafa faamu

2. Ka kalan sɔrɔ an bɛnbaw ka filiw la

1. Yuhana 16:13 - "Nka tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la. A tɛna kuma a yɛrɛ ma, a bɛna min mɛn dɔrɔn, a na o fɔ aw ye." bɛ na hali bi."

2. Talenw 2:1-3 - "Ne denkɛ, ni i sɔnna ne ka kumaw ma, ka ne ka ci fɔlenw mara i kɔnɔ, ka i tulo da hakilitigiya kan, ka i dusukun da faamuyali la, ani ni i ye hakilijagabɔ wele ka kule ni kanba ye faamuyali la." , ni aw b' a ɲini i ko warijɛ , k' a ɲini i ko nafolo dogolen .»

Kɛwalew 7.52 Aw bɛnbaw ma kira jumɛnw tɔɔrɔ? Minnu tun bɛ Tilennen nali jira ka kɔrɔ, u ye olu faga. Aw kɛra olu janfabagaw ni mɔgɔfagalaw ye sisan.

Yahutuw ye kira caman tɔɔrɔ ani ka u faga, kira caman minnu tun ye kiraya kɛ Yesu nali ko la, o bɛɛ n’a ta, sisan u y’a janfa ani k’a faga.

1. Ala ka kiraw tɔɔrɔli: Ka ban Ala la, o kɔlɔlɔw

2. Tilennen janfa: Dannabaliya farati

1. Zaburu 105:15 "Aw kana maga ne ka mɔgɔ mɔlenw na, aw kana kojugu si kɛ ne ka kiraw la".

2. Yuhana 3:16-17 «Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

Kɛwalew 7.53 U ye sariya sɔrɔ mɛlɛkɛw ka miiriya fɛ, nka u ma a labato.

Etiɛni ye Yahutuw jalaki ko u ma Musa ka sariya labato, mɛlɛkɛw ye min di u ma.

1. Ka Ala ka sariya labato: Etiɛni ka misali

2. Kanminɛli fanga: Ka tugu Musa ka sariya kɔ

1. Ekisode 20:1-17 - Sariya tan

2. Romɛkaw 7:12 - Sariya senuma ani tilennenya

Kɛwalew 7.54 U ye o kow mɛn tuma min na, u dusu tiɲɛna, u ye a sɔgɔsɔgɔ ni u ɲinw ye.

Etiɛni tun bɛ ka waajuli kɛ jama ye ani a ye min fɔ, o ye u dimi fo u tun b’a fɛ ka bin a kan.

1. Waajuli fanga: An bɛ kuma minnu fɔ, olu bɛ danfara don cogo min na

2. Fanga sɔrɔli waati gɛlɛnw na: Etiɛni ka maana

1. Ntalenw 15:1, "Jaabi nɔgɔman bɛ dimi bila, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli."

2. Zaburu 27:14, "I ka Matigi makɔnɔ; i barika ka bonya, i dusukun ka jagɛlɛya sɔrɔ, i ka Matigi makɔnɔ!"

Kɛwalew 7.55 Nka Yesu falen Ni Senu la, a ye a ɲɛ kɔrɔta sankolo la ka Ala nɔɔrɔ ye, ka Yesu jɔlen ye Ala kinin fɛ.

Etiɛni falen Ni Senu la, a ye a ɲɛ kɔrɔta Sankolo la ka Ala nɔɔrɔ ye ani Yesu jɔlen bɛ Ala kinin fɛ.

1. Ka Yesu dɔn iko an ka lafasalikɛla tilennen

2. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

1. Heburuw 7:25 - "O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ na Ala ma ale fɛ, a bɛ se ka olu kisi pewu, katuguni a bɛ ɲɛnamaya tuma bɛɛ ka delili kɛ u ye."

2. Romɛkaw 8:26 - "O cogo kelen na, Ni Senu b'an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli, nka Ni yɛrɛ bɛ an deli ni sɔgɔsɔgɔkan ye min tɛ kuma.

Kɛwalew 7.56 A ko: «A filɛ, ne bɛ sankolo da wulilen ye, ka Mɔgɔ Denkɛ jɔlen ye Ala kinin fɛ.»

Etiɛni ye yelifɛn dɔ ye, Yesu jɔlen bɛ Ala kinin fɛ sankolo da wulilen na.

1. “Sankolo fanga – Etiɛni ka yelifɛn faamuyali” .

2. “Ala kininbolo – Bonya ni fanga yɔrɔ” .

1. Romɛkaw 8:34 - “Krista Yesu min sara, ka tɛmɛ o kan, min kununna ka taa ɲɛnamaya la—o bɛ Ala kinin fɛ, a bɛ delili kɛ an kosɔn.”

2. Efesekaw 1:20 - “A ye o sebaaya kɛ Krisita la tuma min na a y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, k’a sigi a kinin fɛ sankolo yɔrɔw la.”

Kɛwalew 7.57 O kɔ, u pɛrɛnna ni kanba ye, ka u tulo da, ka boli ka na Yesu kan ni dusu kelen ye.

Jerusalɛm mɔgɔw banna Etiɛni ka cikan na, u y’a faga.

1: An ka kan ka sɔn tuma bɛɛ ka sɔn tiɲɛ ma, hali ni a ka gɛlɛn.

2: An man kan ka teliya ten ka mɔgɔ dɔ kiri tigɛ, o nɔ na, an k’an jija k’a faamu.

1: Matiyu 7:1-5 “Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. I bɛ kiri min fɔ, i na kiri tigɛ ni o ye, i na sumani kɛ ni o sumanikɛlan ye.”

2: Yakuba 1:19-20 «Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: Mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. katuguni mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.”

Kɛwalew 7.58 U y'a gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ ka a bon ni kabakurunw ye.

Jerusalɛm mɔgɔw ye Etiɛni bon ni kabakurunw ye k’a faga, k’a sɔrɔ seerew y’u ka finiw da Saul kan, kamalennin dɔ sen kɔrɔ.

1. Seerew ka sebaaya: Etiɛni ni Saul ka misali

2. Kantigiya kɛli tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ: Etiɛni ka jagɛlɛya

1. Romɛkaw 12:21 - "Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye."

2. Yakuba 1:2-4 - "Aw k'a jateminɛ nisɔndiya saniyalen na, ne balimaw, tuma o tuma ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman kunbɛn, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ka timinandiya. dafalen, foyi ma dɛsɛ."

Kɛwalew 7.59 U ye Etiɛni bon ni kabakurunw ye, u ye Ala wele k'a fɔ ko: «Matigi Yesu, ne ni minɛ.»

Kabakurunw ci Etiɛni ma tuma min na a tun bɛ ka Ala deli ani ka Yesu wele walisa a ka a hakili sɔrɔ.

1. "Delili sebaaya danaya la".

2. "Etiɛni ka kantigiya tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ".

1. Yakuba 5:13-20 - Delili fanga danaya la.

2. Heburuw 11:32-40 - Kantigiya misaliw tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

Kɛwalew 7.60 A y'i biri k'a pɛrɛn ni kanba ye ko: «Matigi, i kana o jurumu da u kan.» A y'o fɔ tuma min na, a sunɔgɔra.

Yesu Krisita ka kalanden kantigi Etiɛni ye delili kɛ walisa a tɔɔrɔbagaw ka yafa a ma sani a ka sa.

1. Yafa fanga - Etiɛni ye delili min kɛ a tɔɔrɔbagaw ye, o ye tariku Changé cogo min na

2. Dannaya barika - Etiɛni ka cɛsiri min tɛ wuli ka bɔ Yesu Krisita la

1. Matiyu 5:44 - Nka ne b’a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

2. Luka 23:34 - Yesu ko: “Ne Fa, yafa u ma, k’a masɔrɔ u tɛ u ka kɛtaw dɔn.”

Kɛwalew 8 bɛ kibaru duman jɛnsɛnni lakali Etiɛni ka saya kɔfɛ, Filipe ka kibaru duman fɔli baara Samari ani ni Etiyopi faama dɔ ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Saul sɔnna Etiɛni fagali ma. O don na, tɔɔrɔba dɔ kɛra Jerusalɛm egilisi kan, u bɛɛ jɛnsɛnna Jude jamana bɛɛ la Samari jamana na, fo cidenw. Ala ɲɛsiranbagaw ye Etiɛni su don a kasilen don kosɛbɛ a kosɔn nka Saul y’a daminɛ ka egilisi tiɲɛ ka taa so ni so a ye cɛ fila bɛɛ sama ka taa musow y’u bila kaso la (Kɛwalew 8:1-3). Minnu tun jɛnsɛnnen don, olu ye kuma waajuli kɛ u taara yɔrɔ o yɔrɔ Filipe jiginna dugu kɔnɔ Samari ka Krisita weleweleda yen tuma min na jama ye Filipe mɛn a ye taamasiyɛnw ye a ye minnu kɛ u bɛɛ y’u janto kosɛbɛ a ko jinɛ nɔgɔlenw bɔra mɔgɔ caman minnu tun bɛ ni senkelen caman ye minnu tun ye paralize ye, olu kɛnɛyara o la nisɔndiyaba don o dugu kɔnɔ (Kɛwalew 8:4-8).

Dakun 2nan: Cɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Simɔn min tun ye subagaya kɛ dugu kɔnɔ ka kɔrɔ a ye mɔgɔw kabakoya Samari k'a fɔ ko a ye mɔgɔba ye u bɛɛ tugura a kɔ bawo a ye u kabakoya kabini waati jan a ka jinɛweleli seko la. Nka tuma min na u dara Filipe la tuma min na a tun be kibaru duman masaya weleweleda Ala tg Yesu Krisita cE fila musow batisera Simn yr dalen tun b a la ko a batisera a tugura Filipe la yr b a kabakoyara taamashyɛnbaw la kabakow la a ye minnu ye (Kɛwalew 8:9-13). Tuma min na cidenw Jerusalɛm y’a mɛn ko Samari sɔnna kuma Ala ma Piɛrɛ Yuhana ci u ye delili kɛ dannabaa kuraw ye Ni Senu sɔrɔ bawo Ni Senu ma na fɔlɔ u si kan u batisera dɔrɔn tɔgɔ Matigi Yesu o kɔfɛ Piɛrɛ Yuhana ye bolo da u kan ka Ni Senu sɔrɔ k’a ye ko Simɔn ye wari di k'a fɔ ko 'A' ye nin se in di ne fana ma walasa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bolo da a kan, o ka se ka Ni Senu sɔrɔ' Piɛrɛ y'a kɔrɔfɔ k'a fɔ ko a dusukun ma ɲɛ Ala ɲɛ kɔrɔ ani ko a mago bɛ ka nimisa a ka juguya la, ka Matigi deli k'a jigi da ko ni a bɛ se ka kɛ ŋaniya dusukun bɛ se ka yafa a ma dusukasi juguya Simɔn y’a jaabi ko ‘Matigi ka ne deli walisa i ka kuma si kana kɛ ne la’ (Kɛwalew 8:14-24).

Dakun 3nan: Waajuli kuma seereyalen kɔfɛ Matigi Piɛrɛ Yuhana seginna Jerusalɛm ka kibaru duman fɔ Samarikaw ka dugu caman Sisan mɛlɛkɛ Matigi ko Filipe ko 'Taa saheli sira bɛ jigin ka bɔ Jerusalɛm Gaza.' O la, a daminɛna sira kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Etiyopi ka cɛfarin nafamaba ofisiyali wari nafolomarayɔrɔ Kandasi masamuso Etiyopikaw kalanni gafe Esayi kira Ni y’a fɔ Filipe ye ka taa wotoro kɛrɛfɛ to a kɛrɛfɛ a ɲininka a faamuyara mun kalan ko cogo min bɛ se ka kɛ fo ni mɔgɔ dɔ ɲɛminɛbagaw ye kibaru duman ɲɛfɔ Yesu ko la ka tɛmɛsira tɛmɛsira kalanni daminɛ — ‘A ɲɛminɛna i n’a fɔ saga fagali makun ɲɛ sani tigɛbagaw ma da wuli maloya tilennenya sɔsɔ min bɛ se ka kuma bɔnsɔnw bɔlen dugukolo kan’ — iko taama sira kan nana ji cɛfari dɔw ko ‘A filɛ ji ye yan Mun de bɛ ne bali ka batise? ye yamaruya di ka wotoro jɔ u fila bɛɛ Filipe ka cɛfarin jigira ji la Filipe y’a batise tuma min na a bɔra ji la Ni Matigi barila ka taa n’a ye cɛkɔrɔba y’a ye tugun a taara nisɔndiya la nka a y’a jira ko Azotus ye kibaru duman waajuli kɛ duguw la fo ka se Sesare (Kɛwalew 8:25-40). ).

Kɛwalew 8.1 Saul sɔnna a ka saya ma. O wagati la, tɔɔrɔba donna Jerusalɛm Egilisi ma. U bɛɛ jɛnsɛnna Jude ni Samari jamanaw bɛɛ la, fo cidenw.

Etiɛni ka saya kɔfɛ, Saul sɔnna a ka saya ma ani tɔɔrɔba min kɛra Jerusalɛm egilisi kan, o kɛra sababu ye dannabaaw caman jɛnsɛnna Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo cidenw.

1. Ka se sɔrɔ siran kan tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Zaburu 27:1-3 "Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye; ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barikama ye; ne na siran jɔn ɲɛ? Ni kojugukɛlaw ye ne bin ka ne sogo dun, ne." juguw ni juguw, olu de bɛ bin ka bin. Hali ni kɛlɛbolo dɔ sigira ne kama, ne dusukun tɛna siran, hali ni kɛlɛ wulila ne kama, ne na da a la."

2. Heburuw 11:32-34 "Ne na mun fɔ tugun? K'a masɔrɔ waati tun tɛna ne lakali Jedeɔn, Barak, Samson, Jefite, Dawuda ni Samuyɛli ani kiraw ko la—olu minnu ye se sɔrɔ dannaya fɛ masayaw kan, ka tilennenya sirataama, ka se sɔrɔ." layidu ta, ka waraba da jɔ, ka tasuma fanga faga, ka boli npan da la, ka barika sɔrɔ barikantanya la, ka kɛ fangatigi ye kɛlɛ la, ka jamana wɛrɛw ka kɛlɛbolow boli.»

Kɛwalew 8.2 Ala batobaaw taara ni Etiɛni ye ka taa a su don, ka kasi kosɛbɛ a ko la.

Etiɛni tun ye cɛ ye min tun bɛ Ala bato, u taara n’a ye ka taa a sudon ni kasiba ye.

1. Se min bɛ Ala yɛrɛ di: Ka an hakili to Etiɛni na

2. Ka kasi nɔ min bila mɔgɔ la, o faamuyali

1. Waajulikɛla 3:4 - " kasi waati bɛ yen, nisɔndiya waati bɛ yen, dusukasi waati bɛ yen, dɔnkilida waati bɛ yen".

2. Job 30:25 - "Ne ma kasi min ka don tun ka gɛlɛn wa? Ne ma dusukasi dɛsɛbagatɔ kosɔn wa?"

Kɛwalew 8.3 Saul kɔni ye egilisi tiɲɛ, ka don so bɛɛ kɔnɔ, ka cɛw ni musow gɛn ka u bila kaso la.

Saul ye egilisi tɔɔrɔ, ka don sow kɔnɔ ka mɔgɔw bila kaso la.

1. Ala ka nɛɛma ni a ka makari ka bon ni kojugu bɛɛ ye min kɛra a ka egilisi la.

2. A ka kan ka to kantigiya la ani k’an yɛrɛ di Ala ma hali ni tɔɔrɔ bɛ an kan.

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

. Katuguni aw hinɛ donna kasodenw na, aw sɔnna aw ka nafolo tiɲɛni ma ni ɲagali ye, k'a masɔrɔ aw tun b'a dɔn ko aw yɛrɛw ka nafolo ka fisa ni fɛn ye min bɛ to senna. O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min bɛ ni saraba ye. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka se ka layidu talen sɔrɔ.

K=walew 8.4 O de y'a to minnu jɛnsɛnnen don, olu taara yɔrɔ bɛɛ ka kuma waajuli kɛ.

Yesu ka saya ni a kununni kɔfɛ, a nɔfɛmɔgɔw jɛnsɛnna diɲɛ fan bɛɛ la ani u ye Kibaru Duman waajuli kɛ yɔrɔ bɛɛ.

1. Ala ka Kuma waajuli kɛ yɔrɔ bɛɛ la

2. Kibaru Duman ka sebaaya ka ɲɛnamaya yɛlɛma

1. Romɛkaw 10:14-17 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na sebaaya sɔrɔ Ni Senu nana aw kan kɔfɛ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ la ani Samari jamanaw bɛɛ la ani fo ka se a dan na dugukolo.

K=walew 8.5 Filipe jiginna Samari dugu la ka Krisita waaju u ye.

Filipe taara Samari dugu la ka waajuli kɛ Yesu Krisita ko la.

1. Waajuli fanga: Kibaru Duman fɔli bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ

2. Ka se sɔrɔ siran kan ani ka Kibaru Duman waajuli kɛ ni jagɛlɛya ye

1. Romɛkaw 10:14-15 - "O tuma na fɛ, u bɛna a wele cogo di, u ma da a la, u ka kan ka da a la cogo di ko u ma deli ka min mɛn? Wa u ka kan ka mɛn cogo di k'a sɔrɔ u ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo ni u cilen don ?»

2. Esayi 6:8 - "Ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci, jɔn na taa an nɔfɛ?” O kɔ, ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci.”

K=walew 8.6 Jama ye Filipe ka kumaw lamn ni dusu kelen ye.

Mɔgɔw ye Filipe lamɛn koɲuman ani a ye kabako minnu kɛ, u y’olu lajɛ.

1: I ka da Ala ka sebaaya la, i na kabakow ye.

2: I ka Ala ka Kuma lamɛn kosɛbɛ, i bɛna dugawu sɔrɔ.

1: Matiyu 11:28-30 - Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya.

2: 1 Kɔrɛntekaw 2:4-5 - Ne ka kuma ni ne ka waajuli tun tɛ kɛ ni hadamaden ka hakilitigiya kumaw ye minnu bɛ mɔgɔ lafili, nka Ni Senu ni sebaaya jirali tun don.

K=walew 8.7 Katuguni jinɛ nɔgɔlenw nana ka pɛrɛn ni kanba ye ka bɔ u ka mɔgɔ caman cɛma.

Ni Senu ye mg caman kɛnɛya u farikolo banaw la.

1: Dannaya ni Ni Senu ka sebaaya sababu fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.

2: Kɛnɛya bɛ na mɔgɔ minnu ma, minnu bɛ u ɲɛsin Matigi ma walasa ka dɛmɛ ɲini.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2: Yakuba 5:15 - "Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma."

Kɛwalew 8.8 Nisɔndiyaba donna o dugu kɔnɔ.

Dugu mɔgɔw fa ɲagaliba la kibaru duman cikan mɛnni na.

1. Nisɔndiya fanga: Ala ka nisɔndiya sɔrɔli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Kibaru Duman ka nisɔndiya: Kibaru Duman fɔ mɔgɔw ye cogo min na

1. Zaburu 126:3 - Matigi ye kobaw kɛ an ye, an falen bɛ nisɔndiya la.

2. Filipekaw 4:4 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Ne na a fɔ tugun ko: Aw ka ɲagali!

Kɛwalew 8.9 Cɛ dɔ tun bɛ yen, a tɔgɔ ko Simɔn, o tun bɛ subagaya kɛ o dugu kelen kɔnɔ ka Samarikaw lafili.

Simɔn, jinɛmuso min bɔra Samari, o ye mɔgɔw lafili a kɛtɔ k’a fɔ ko ale ye mɔgɔ nafama dɔ ye.

1. Farati min bɛ nkalon fɔli la

2. Namara fanga

1. Ntalenw 14:5 - "Seere dannamɔgɔ tɛ nkalon tigɛ, nka seere nkalontigɛla bɛ nkalon fiyɛ."

2. 1 Yuhana 4:1 - "Ne kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k'a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ."

Kɛwalew 8.10 U bɛɛ y'u janto o la, k'a ta mɔgɔ fitininw na ka taa a bila mɔgɔbaw la, k'a fɔ ko: «Nin cɛ ye Ala ka sebaaya belebele ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Samarikaw ka siran ni bonya kan, Ciden Filipe tun bɛ min na tuma min na a ye Ala ka sebaaya weleweleda u ye.

1) Ala ka sebaaya: Ka Ala ka kuntigiya dɔn ani ka sɔn a ma

2) Seereya fanga: An ka kumaw bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

1) Zaburu 24:8 - Nin nɔɔrɔ Masakɛ ye jɔn ye? Matigi barika ka bon ni sebaaya ye, Matigi barika ka bon kɛlɛ la.

2) 2 Kɔrɛntekaw 4:6 - Sabu Ala min ko: «Yeelen ka bɔ dibi la», o ye yeelen bɔ an dusukunw na walisa ka Ala nɔɔrɔ dɔnni yeelen di Yesu Krisita ɲɛda la.

Kɛwalew 8.11 U y'a janto a la, katuguni a ye u lafili kabini waati jan ni jinɛweleli ye.

Samarikaw tun bɛ bonyaba da Simɔn jinɛmuso kan, bawo a tun bɛ ka u lafili ni a ka subagaya ye kabini waati jan.

1. I k’i janto kira nkalontigɛlaw ni u ka kalansiraw la.

2. Yesu kelenpe de bɛ se ka an kisi tiɲɛ na.

1. Matiyu 7:15-16 «Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye. Aw na u dɔn u denw fɛ.”

2. Yuhana 14:6 “Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.’”

K=walew 8.12 Nka u dara Filipe ka Ala ka masaya ko flenw ni Yesu Krisita tg la tuma min na, u batisera, c=w ni musow.

Ka da Yesu Krisita la ani Ala ka Masaya la, o b na ni batiseli ye.

1. Dannaya ni dafa: Kibaru Duman sebaaya

2. Batɛmu: Ɲɛnamaya kura taamasyɛn

1. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Rom=kaw 10:9-10 - sabu, ni i b a f ni i da ye ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka jo sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.

K=walew 8.13 Simn yr fana dara a la, a batisera tuma min na, a tora Filipe f ka kabako ni taamashyɛnw ye minnu kɛra.

Simɔn dalen tun b’a la ko kibaru duman tiɲɛ don, wa a batisera Filipe ye kabako minnu kɛ, a kɛlen kɔ.

1. Seereya fanga: Filipe ka kabakow ye Simɔn bila ka dannaya kɛ cogo min na

2. Dannaya ni batiseli: Mun na ka tugu i ka dannaya kɔ, o nafa ka bon kosɛbɛ

1. Matiyu 28:19-20 «Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.”

2. Yuhana 3:16 “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

Kɛwalew 8.14 Ciden minnu tun bɛ Jerusalɛm, olu y’a mɛn ko Samari ye Ala ka kuma minɛ, u ye Piɛrɛ ni Yuhana ci u ma.

Ciden minnu tun bɛ Jerusalɛm, olu ye Piɛrɛ ni Yuhana bila ka taa Samari tuma min na u y’a mɛn ko yen mɔgɔw sɔnna Ala ka Kuma ma.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu ka kibaru duman bɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Seereya fanga: An bɛ se ka Ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye cogo min na

1. Rom=kaw 1:16-17 - Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya ye kisili ye dannabaaw b== ma, Yahutu f=l= ani Gr=k=w fana.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

K=walew 8.15 U jiginna tuma min na, u ye delili ke u ye, walisa u ka Ni Senu sr.

Samarikaw batisera ani u ye Ni Senu deli.

1: An ka kan ka Ni Senu ɲini tuma bɛɛ ani k’a to a ka an ka ɲɛnamaya fa a ka nɛɛma la.

2: I ka sɔn ka batise ani ka Ni Senu sɔrɔ.

1: Romɛkaw 8:9 - Nka aw tɛ farisogo la, nka aw bɛ Ni la, ni Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ.

2: Matiyu 3:11 - Tiɲɛ na, ne bɛ aw batise ni ji ye walasa ka nimisa, nka min bɛ na ne kɔfɛ, o fanga ka bon ni ne ye, ne man kan ka a sanbaraw ta. A na aw batise ni Ni Senu ni tasuma ye.

K=walew 8.16 (Katuguni a ma bin u si kan fɔlɔ, u dɔrɔn de batisera Matigi Yesu tɔgɔ la.)

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Samarikaw tun ma Ni Senu sɔrɔ fɔlɔ tuma min na u batisera Matigi Yesu tɔgɔ la.

1. Batiseli sebaaya Matigi Yesu tg la

2. Ni Senu nafa faamuyali

1. Yuhana 3:5-8 (Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen koniya, a tɛ na yeelen fɛ, walisa a ka kɛwalew kana kɔrɔfɔ. Nka min bɛ tiɲɛ kɛ, o bɛ na yeelen ma, walisa a ka kɛwalew ka jira. ko u bɛ baara kɛ Ala la.»

2. Efesekaw 5:8-10 (Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la, aw ka taama i ko yeelen denw min ka di Matigi ye.)

Kɛwalew 8.17 O kɔ, u y’u bolo da u kan, ka Ni Senu sɔrɔ.

Cidenw y’u bolo da dannabaaw kan ani u fa Ni Senu la.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ni Senu ka munni yeli fɛn caman tigɛli

1. Luka 24:49 - "Ne Fa ka layidu ci aw ma.

.

Kɛwalew 8.18 Simɔn y’a ye tuma min na ko Ni Senu dira cidenw bolo dali fɛ, a ye wari di u ma.

Simɔn y’a ɲini ka baara kɛ ni wari ye walisa ka Ni Senu ka nilifɛn san.

1: An ka kan k’an hakili to a la ko Ala ka nilifɛnw tɛ se ka san wala ka feere abada.

2: An ka kan k’an jija ka baara kɛ Ala ye ni an dusukun ye, an kana baara kɛ ni an ka waribɔlanw ye.

1: Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonya , sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen."

2: 1 Kɔrɛntekaw 13:3 - "Ni ne ye ne bolofɛnw bɛɛ di faantanw ma, ka ne farikolo di gɛlɛya ma walisa ne ka ne yɛrɛ bonya, nka kanuya tɛ ne la, ne tɛ foyi sɔrɔ."

K=walew 8.19 A ko: «A' ye nin sebaaya di ne fana ma, walisa ne ka bolo da mg o mg kan, a ka Ni Senu sr.»

Samarikaw ye fanga deli ka bolo da mg wɛrɛw kan walisa ka Ni Senu di.

1: Ni Senu ka sebaaya ye nilifɛn ye, a tɛ fɛn ye min ka kan ka ta nɔgɔya la.

2: An ka kan ka majigin ni an bɛ alako nilifɛnw deli Ala fɛ.

1: Efesekaw 4:7 “Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma i ko Krisita y’a tila cogo min na.”

2: Yakuba 4:6 “Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

Kɛwalew 8.20 Piɛrɛ y'a fɔ a ye ko: «I ka wari halaki i fɛ, katuguni i y'a miiri ko Ala ka nilifɛn bɛ se ka san ni wari ye.»

Piɛrɛ ye Simɔn kɔrɔfɔ ko a y’a ɲini ka Ala ka nilifɛn san ni wari ye.

1: An tɛ se ka Ala ka nilifɛn san ni wari ye.

2: Matigi ka nilifɛnw tɛ feere.

1: Matiyu 10:8 - Aw ye o sɔrɔ fu, aw ka o di fu.

2: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

K=walew 8.21 I niyɔrɔ si t'i la wala i niyɔrɔ tɛ o ko la, katuguni i dusukun man ɲi Ala ɲɛ kɔrɔ.

Nafa min b’a la ka dusukun ɲuman sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ, o sinsinnen bɛ o kan.

1. Dusukun ɲuman nafa ka bon Ala ɲɛ kɔrɔ

2. Dusukun dafalen wajibiyalen

1. Ntalenw 4:23 - I dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye; sabu ɲɛnamaya koɲɛw bɛ bɔ o la.

2. 1 Tilew Kibaru 28:9 - E, ne denkɛ Solomani, i fa ka Ala dɔn, ka baara kɛ a ye ni dusukun dafalen ni hakili ɲuman ye, katuguni Matigi bɛ dusukun bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, ka miiriliw bɛɛ faamu miirili.

Kɛwalew 8.22 O de kosɔn, i nimisa i ka juguya la, ka Ala deli, ni i dusukun miirili bɛ se ka yafa i ma.

Nimisa nafa ka bon walisa ka yafa sɔrɔ Ala fɛ.

1. Ka bɔ jurumu la: Yafa sira

2. Nimisali ka kan ka kɛ walasa ka Ala ka makari sɔrɔ

1. Jeremi 3:13 - "Aw ka sɔn i ka tilenbaliya ma dɔrɔn, ko i ye Matigi i ka Ala tiɲɛ, ka i ka siraw jɛnsɛn dunanw ye jiribulu bɛɛ kɔrɔ, k'a sɔrɔ i ma ne kan minɛ, Matigi ko ten."

2. Luka 13:3 - "Ne b'a fɔ aw ye ko Ayi, nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na."

Kɛwalew 8.23 Ne y’a faamu ko i bɛ dusukasi galo la, tilenbaliya siri la.

Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ kumana cɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Simɔn, k’a lasɔmi a ka dusukasi ni tilenbaliya cogoya la alako ta fan fɛ.

1. "Tilenbaliya sirili".

2. "Fara min bɛ dusukasi la".

1. Efesekaw 4:31-32 - «Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kuma juguw bɛɛ bɔ aw la, ni juguya bɛɛ ye , i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn.”

2. Kolosekaw 3:8 - «Nka sisan aw fana ka ninnu bɛɛ bɔ. dimi, diminya, juguya, Ala tɔgɔ tiɲɛ, kuma nɔgɔlen bɛ bɔ aw da la.”

Kɛwalew 8.24 Simɔn y’a jaabi ko: «Aw ka Matigi deli ne ko la, walisa aw ye nin ko minnu fɔ, olu si kana se ne ma.»

Simɔn y’a jira ko a mago bɛ Ala ka lakanani na, ka kalandenw ka deliliw deli.

1. I ka dannaya da Ala kan: Simɔn ka ɲinini min bɛ Kɛwalew 8:24 kɔnɔ, o kalansenw

2. Ka i jigi da Matigi kan: Ka i jigi da Ala ka lakanani kan waati gɛlɛnw na

1. Esayi 26:3-4 - Minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la.

2. Zaburu 4:8 - Ne na da hɛrɛ la ka sunɔgɔ, katuguni e kelenpe, Matigi, ne ka sigi lafiya la.

Kɛwalew 8.25 U ye seereya kɛ ka Matigi ka kuma fɔ ka segin Jerusalɛm ka Kibaru Duman fɔ Samarikaw ka dugu caman kɔnɔ.

Kalandenw ye seereya kɛ ka Matigi ka kuma fɔ, o kɔ, u seginna Jerusalɛm ka kibaru duman fɔ Samarikaw ka dugu caman kɔnɔ.

1. Matigi ka kuma seereya ni a waajuli sebaaya

2. Kibaru Duman jɛnsɛnni yɔrɔ minnu na, yɔrɔ minnu ka di kosɛbɛ

1. Filipekaw 1:18 – “O tuma na fɛ, mun bɛ kɛ? O dɔrɔn de y’a to Krisita bɛ weleweleda cogo bɛɛ la, a kɛra i n’a fɔ a yɛrɛ ye wo, a kɛra tiɲɛ ye wo, ne bɛ ɲagali o de la.”

2. Matiyu 28:19-20 – “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

Kɛwalew 8.26 Matigi ka mɛlɛkɛ y’a fɔ Filipe ye ko: «Wuli ka taa saheli fan fɛ, ka jigin sira fɛ ka bɔ Jerusalɛm ka taa Gaza.

Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ Filipe ye ko a ka bɔ Jerusalɛm saheli fɛ ka taa Gaza, o min tun ye kungokolon ye.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka cikanw lamɛn

2. Ka Ala ka welekan labato: Ka tugu sira min tɛ taama kosɛbɛ

1. Esayi 40:3 - Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: "A' ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye, aw ka siraba latilen kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye."

2. Matiyu 7:13-14 - "A' ye don da surun fɛ. Sabu halakili sira ka bon, sira ka bon, mɔgɔ caman bɛ don a fɛ. Nka da ka dɔgɔ, sira min bɛ taa ɲɛnamaya la, o ka dɔgɔ." , wa mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de b’a sɔrɔ.

Kɛwalew 8.27 A wulila ka taa, Etiyopi cɛ dɔ ye, min tun ye kuntigiba ye Etiyopikaw ka masamuso Kandase ka fanga kɔrɔ, a tun bɛ a ka nafolo bɛɛ kunna, ka na Jerusalɛm ka bato kɛ.

Cɛ dɔ bɔra Etiyopi, min tun ye kuntigiba ye Etiyopikaw ka masamuso Kandase ka fanga kɔrɔ, o nana Jerusalɛm ka bato kɛ.

1. Bato fanga: Etiyopi jamanaden ka maana

2. Batokɛla min tun ma deli ka kɛ: Etiyopi jamanaden ka maana

1. Esayi 56:3-5 - "Dan wɛrɛ denkɛ min farala Matigi kan, o kana kuma ko: Matigi ye ne faran ka bɔ a ka mɔgɔw la pewu jiri jalen dɔ.Katuguni Matigi y'a fɔ kuntigiw ye minnu bɛ ne ka lafiɲɛ donw mara, ka fɛnw sugandi minnu ka di ne ye, ka ne ka layidu minɛ, ne na yɔrɔ ni tɔgɔ di olu ma ne ka so kɔnɔ ani ne ka kogow kɔnɔ ka fisa ni denkɛw ni denmusow ye, ne na tɔgɔ banbali di u ma, min tɛna ban.»

2. Matiyu 8:14-15 - "Yesu donna Piɛrɛ ka so tuma min na, a ye a muso ba dalen ye, farigan bananen don. A magara a bolo la, sumaya y'a bila, a wulila ka baara kɛ." ka di u ma.»

Kɛwalew 8.28 A seginna ka na, a sigilen tun bɛ a ka wotoro kɔnɔ ka kira Esayi kalan.

Mɛlɛkɛ dɔ ye Filipe ci ko a ka taa kungokolon sira dɔ la ani a ye cɛ dɔ kunbɛn wotoro kɔnɔ, o min bɛ ka kira Esayi ka kuma kalan.

1. Nafa min b’a la ka bɛn Ala ka Kuma ma ani k’a ka cikan lamɛn.

2. Ala ka Kuma sebaaya ka fɛn caman tigɛli lase an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Yakuba 1:22-25 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw yɛrɛw ka aw yɛrɛ lafili a ɲɛda dafalen bɛ galasi kɔnɔ: K'a masɔrɔ a bɛ a yɛrɛ filɛ, ka taa a ka sira fɛ, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye mɔgɔ sugu min ye.Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, o tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, nka a baara kɛbaga, nin cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.»

Kɛwalew 8.29 Ni Senu y'a fɔ Filipe ye ko: «I ka i yɛrɛ fara wotoro in kan.»

Ala Ni y’a fɔ Filipe ye ko a ka gɛrɛ wotoro dɔ la ka fara a kan.

1. Ni Senu ka Sebaaya: Ala b’an ɲɛminɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka Ala kan minɛ: Ka tugu a ka weleli kɔ

1. Yuhana 14:26 - Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la.

2. Esayi 30:21 - I mana i kɔdon i kinin fɛ wo, i mana i kɔsegin i kinin fɛ wo, i tulo bɛna kumakan dɔ mɛn i kɔfɛ, k’a fɔ ko: “Sira ye nin ye; taama a kɔnɔ.»

K=walew 8.30 Filipe bolila ka taa Yesu f, ka a ka kira Esayi ka kitabu kalan lamn.

Filipe ye cɛ dɔ mɛn a bɛ ka Esayi ka tɛmɛsira dɔ kalan ani a y’a ɲininka n’a ye min kalan, a y’o faamu.

1. Aw kana Tiɲɛ ɲinini dabila abada

2. Ala ka kuma lamɛn sebaaya

1. Yuhana 8:31-32 - "Yesu y'a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya." " " .

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

Kɛwalew 8.31 A ko: «Ne bɛ se ka ne bilasira cogo di? A y'a ɲini Filipe fɛ a ka wuli ka taa sigi a fɛ.

Etiyopi jamana kuntigi dɔ bɛ ka Esayi kalan ani a ye dɛmɛ ɲini Filipu fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira faamu.

1. Ala ka Kuma dabɔra ka tila mɔgɔw fɛ ani ka faamuyali sɔrɔ.

2. Sɛbɛnniw ka sebaaya ka mɔgɔw lase Ala ma.

1. Luka 24:27 - A y'a daminɛ Musa ni kiraw bɛɛ la, a ye ko minnu ɲɛfɔ u ye Kitabuw bɛɛ kɔnɔ.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.

Kɛwalew 8.32 A ye Kitabu min kalan, o yɔrɔ tun ye nin ye: A taara i ko saga fagali la. A ma a da yɛlɛ i ko sagaden boboba a kunsigi tigɛbaga ɲɛkɔrɔ.

Filipe ye tɛmɛsira dɔ kalan Esayi 53 la ka taa o kunsigi la, o min bɛ kuma Yesu bilali kan ka taa fagali la i n’a fɔ saga.

1. An ka gengenjiri ta: Yesu nɔfɛta musaka

2. Se min bɛ mɔgɔ kolo la: Ka tugu Ala sago kɔ hali ni ko gɛlɛnw bɛ an na

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli, a bɛ na ni a ye i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bobow ɲɛ kɔrɔ, a tɛ a da wuli ten.

2. Matiyu 10:38 - Min ma a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ, o man kan ni ne ye.

Kɛwalew 8.33 A ka majigin kosɔn, a ka kiri bɔra yen, jɔn na a bɔnsɔn fɔ? katuguni a ni bɔra dugukolo kan.»

Yesu majigin kɛra sababu ye ka tilennenya dɛsɛ, o y’a to a ka ɲɛnamaya bɔra dugukolo kan.

1. Tilenbaliya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na tilenbaliya la

2. Yesu ka ɲɛnamaya ni a ka saya

1. Esayi 53:8 - "A bɔra ni degun ni kiri ye, a bɔnsɔn, jɔn y'a jate ko a tigɛra ka bɔ ɲɛnamaw ka jamana na, ko a gosira ne ka mɔgɔw ka jurumu kosɔn?

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

K=walew 8.34 Kuntigi ye Filipe jaabi ko: «Ne b'i deli, kira bè nin kuma jòn ko la?» a yɛrɛ ta, walima mɔgɔ wɛrɛ ta?

Etiyopi kuntigi dɔ y’a ɲini Filipe fɛ a k’a ɲɛfɔ jɔn ye kiraya kuma min bɔra Esayi kɔnɔ.

1. Kanminɛli kantigiya la: Ka Ala ka weleli jaabi

2. Ka Ala sago dɔn: Ka faamuyali ɲini Sɛbɛnniw fɛ

1. Esayi 53:7-8 A tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ, nka a ma a da wuli. a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli.

2. Matiyu 16:15 A y’a fɔ u ye ko: «Nka aw b’a fɔ ko ne ye jɔni ye?”

Kɛwalew 8.35 Filipe y'a da yɛlɛ, a y'a daminɛ o Kitabu kelen de la ka Yesu waajuli kɛ a ye.

Filipe ye Sɛbɛnniw da wuli ani a y’a daminɛ ka waajuli kɛ o cɛ ye Yesu ko la.

1. Ala ka kuma ka sebaaya - Ala ka kuma b se ka an dusukunw da Matigi ye cogo min na.

2. Kibaru Duman waajuli bonya - Bonya ni kunkanbaaraba b an bolo cogo min na ka Yesu ka Kibaru Duman f.

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Matiyu 4:17 - "Kabini o waati, Yesu y'a daminɛ ka waajuli kɛ, k'a fɔ ko: Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara."

Kɛwalew 8.36 U taatɔ, u sera ji dɔ la. mun bɛ ne bali ka batise?

O cɛkɔrɔba in y’a ɲininka mun de b’a bali ka batise.

1. Batɛmu fanga: Batiseli bɛ an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ji nafa ka bon batɛmu la

1. Matiyu 28:19-20 "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2. Rom=kaw 6:3-4 «Aw m’a dn ko an b batise Krisita Yesu la wa? An su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.”

Kɛwalew 8.37 Filipe ko: «Ni i dalen bɛ i dusukun bɛɛ la, i bɛ se.» A y'a jaabi ko: «Ne dalen b'a la ko Yesu Krisita ye Ala Denkɛ ye.»

Filipe bɛ dusu don cɛ kɔnɔ a ka da Yesu Krisita la ani cɛ b’a jaabi ko a dalen b’a la ko Yesu Krisita ye Ala Denkɛ ye.

1. Dannaya kɛ ni I Dusukun Bɛɛ ye

2. Ala Denkɛ

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i b i da i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi.

2. Yuhana 1:14-15 - Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an ye a nɔɔrɔ ye i ko a Denkɛ kelenpe min bɔra Fa la, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

Kɛwalew 8.38 A y'a fɔ wotoro ye ko a ka jɔ, u fila bɛɛ jiginna ji la, Filipe ni cɛkɔrɔba fila bɛɛ. A y'a batise.

O cɛkɔrɔba batisera Filipe fɛ.

1. Batɛmu fanga: Batiseli bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Dusukun min bɛ mɔgɔ tununnenw ye: Ka tugu Filipe ka cidenyabaara misali kɔ

1. Kɛwalew 8:26-39

2. Matiyu 28:19-20

K=walew 8.39 U bɔra ji la tuma min na, Matigi Ni ye Filipe minɛ, o cɛkɔrɔba ma a ye tun.

Matigi Ni ye Filipe ta ka bɔ yen, cɛkɔrɔba ka batiseli kɔfɛ, cɛkɔrɔba taara a ka sira kan ni ɲagali ye.

1. Ni Senu ka sebaaya - Ala Ni b se ka baara k cogo min an ka namaya la.

2. Nisɔndiya Matigi la - Ka nisɔndiya sɔrɔ an ka dannaya la ani Ala ka baara la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Efesekaw 5:18-20 - Aw kana dɔlɔ min ni diwɛn ye, o min kɔnɔ, tiɲɛni bɛ kɛ. Nka aw ka fa Ni la, ka kuma ɲɔgɔn fɛ Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ka dɔnkili da Matigi ye aw dusukunw na, ka barika da Ala Fa Ala ye tuma bɛɛ an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.

2. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka jigiya caya Ni Senu ka sebaaya barika la.

Kɛwalew 8.40 Nka Filipe sɔrɔla Azotus, a tɛmɛna ka waajuli kɛ duguw bɛɛ la fo ka se Sesare.

Filipe ye waajuli kɛ duguw bɛɛ la k’a ta Azote la ka taa a bila Sesare.

1: Ka waajuli kɛ ni timinandiya ye

2: Waajuli fanga

1: Luka 4:18-19, "Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye, a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kɛnɛya, ka kisili waajuli kɛ jɔnyalenw ye, ka u kɛnɛya." fiyentɔw ka yeli kɛ, ka mɔgɔ joginlenw hɔrɔnya.»

2: Romɛkaw 10:15, "U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci? i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: Minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!

Kɛwalew 9 bɛ Saul ka mɔgɔw ladɔnniya cogo kabakoma na, a ka waajuli min kɛra o kɔfɛ, ani Piɛrɛ ka kabakow la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Saul bɛ ka mɔgɔfaga bagabagali fiyɛ hali bi Matigi ka kalandenw ma. A taara sarakalasebaa kuntigi fɛ a ye batakiw ɲininka Alabatosobaw la Damasi ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla yen min ye Way ta ye ni cɛ musow bɛ se k’u minɛ kaso la Jerusalɛm. A surunyalen Damasi taama na tuma min na, yeelen min bɔra sankolo la, o barila ka manamana a lamini na, a binna duguma a ye kumakan mɛn min y’a fɔ ko ‘Saul Saul mun na i bɛ ne tɔɔrɔ?’. 'E ye jɔn ye Matigi?' Saul y'a ɲininka ko 'Ne ye Yesu ye i bɛ min tɔɔrɔ' A y'a jaabi ko 'Sisan, wuli ka taa dugu kɔnɔ, a fɔra i ye ko a ka kan ka min kɛ.' Cɛ minnu tun bɛ taama ni Saul ye, olu jɔlen tora yen, u ma se ka kuma mɛn, nka u ma mɔgɔ si ye. Saul wulila ka bɔ duguma nka a ɲɛw wulila tuma min na, u ma foyi ye o la u y’a bila ni bolo ye Damasi tile saba kɔnɔ a fiyentɔ tun tɛ foyi dun (Kɛwalew 9:1-9).

Dakun 2nan: Damasi dugu la, kalanden dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ye ko Ananiyasi. Matigi y'a wele yelifɛn dɔ la ko: «Ananiyasi!» A y'a jaabi ko: "Ɔwɔ, Matigi." Matigi y'a fɔ a ye ko: "Taa so Juda la sira tilennen kan, i ka mɔgɔ ɲini ka bɔ Tarse min tɔgɔ ye ko Saul a bɛ delili kɛ a ye yelifɛn ye cɛ min tɔgɔ ye ko Ananiyasi nana a bolow da a kan ka ɲɛnayeli segin a ma." Nka Ananiyasi y’a hami jira o cikan ko la, k’a sababu kɛ a ye min mɛn Saul ye kojugu min kɛ mɔgɔ senumaw la Jerusalɛm ani a ka fanga min bɔra sarakalasebaaw kuntigiw yɔrɔ, o ye Yesu tɔgɔ fɔbagaw bɛɛ minɛ. Nka Ala ye Ananiyasi hakili sigi k’a fɔ ko a ye Saul sugandi ka kɛ minɛn ye walisa k’a tɔgɔ fɔ siya wɛrɛw ɲɛkɔrɔ u ka masakɛw ni Israɛl mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ani ko a bɛna a jira a la a ka kan ka tɔɔrɔ cogo min na a tɔgɔ kosɔn. O la, Ananiyasi taara don so kɔnɔ ka bolo da Saul kan ko: ‘Balimakɛ Saul Matigi—Yesu y’i jira i sira nana—a ye ne ci walasa ka segin ka Ni Senu fa ye.’ O yɔrɔnin bɛɛ, fɛn dɔ i n’a fɔ balansi binna ka bɔ ɲɛw la tun bɛ se ka ye tugun a wulila ka batise dumuni dɔw ta kɔfɛ a ye fanga sɔrɔ kokura a ye tile damadɔ kɛ kalandenw Damasi ye waajuli daminɛ siɲɛ kelen Alabatosow kɔnɔ ko Yesu Denkɛ Ala (Kɛwalew 9:10-22).

Dakun 3nan: Tile caman tɛmɛnen kɔ Yahutuw ye jɛkafɔ kɛ k'a faga kalan na laɲini ye daaw kɔlɔsi tile su fɛ k'a faga nka a nɔfɛmɔgɔw ye su ta k'a jigin basigi fɛ ka tɛmɛn da wuli kogo bolila taara Jerusalɛm y'a ɲini ka fara kalandenw kan u siranna ka da tiɲɛ na kalanden Barnabasi nana cidenw ɲɛfɔ a ye sira ye cogo min fɔra waajuli Yesu tɔgɔ fɔ siranbaliya la (Kɛwalew 9:23-28). O kɔ, Piɛrɛ ye jamana yaala fana nana mɔgɔ senumaw ɲɛnama Lida ye cɛ dɔ sɔrɔ min tɔgɔ ye ko Enɛsi min tun ye paralize ye san 8 a ko Enɛsi ‘Yesu Krisita bɛ kɛnɛya Wuli roll mat’ o yɔrɔnin bɛɛ Enɛsi wulila Lida ɲɛnamaw bɛɛ la Saron y’a ye ka kɛ dannabaaw ye (Kɛwalew 9:32-35) . Jope dugu la kalanden dɔ tɔgɔ ye ko Tabita dɔnna Gɛrɛkikan na Dɔrɔkasi bɛ koɲuman kɛ tuma bɛɛ ka faantanw dɛmɛ a banana a sara ko a bilala sanfɛ so mɛnni Piɛrɛ kɛrɛfɛ a ye cɛ fila bila ka na k'a sɔrɔ a ma mɛn A selen a bɛɛ wulila a bɛɛ bɔra ka a biri ka delili kɛ ka farikolo tigɛli ko 'Tabitha wuli' a ye ɲɛ da wuli ka ye Piɛrɛ y'i sigi ka a bolo di a ma k'a jɔ wele dannabaaw musocɛ salenw ye kibaru ɲɛnama jira min jɛnsɛnna Jope jamana bɛɛ la mɔgɔ caman dalen tun b'a la ko Matigi Piɛrɛ tora Jope tile caman farilabaga dɔw tɔgɔ ye ko Simɔn (Kɛwalew 9:36-43).

Kɛwalew 9.1 Saul tun bɛ ka bagabagali ni fagali kɛ Matigi ka kalandenw kama, o taara sarakalasebaaw kuntigi fɛ.

Saul ye Matigi ka kalandenw bagabaga ka taa sarakalasebaa kuntigi fɛ.

1. Dannaya fanga: Saul ka mɔgɔw ladɔnniya

2. Yafa ni kunmabli: Saul ka taama

1. Matiyu 18:21-22 - "O kɔ, Piɛrɛ nana Yesu ma k'a ɲininka ko: Matigi, ne ka kan ka yafa siɲɛ joli mɔgɔ min ye ne ka jurumu kɛ? Siɲɛ wolonwula?" Yesu y’a jaabi ko: “Ayi, siɲɛ wolonwula tɛ, nka siɲɛ biwolonwula siɲɛ wolonwula!”

2. Romɛkaw 5:8 - “Nka Ala y’a ka kanuyaba jira an na, a kɛtɔ ka Krisita ci ka sa an kosɔn, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye.”

Kɛwalew 9.2 A ye bataki ɲini a fɛ ka taa Damasi Alabatosow la, walisa ni a ye nin sira dɔ sɔrɔ, cɛw wo, musow wo, a ka na ni u sirilen ye Jerusalɛm.

Saul ye lɛtɛrɛw ɲini Damasi Alabatosow la walisa a ye Krecɛn minnu sɔrɔ, a ka se ka olu lasegin Jerusalɛm, u sirilen bɛ ni cakɛda ye.

1. Farati min bɛ tɔɔrɔ la: An kɛlɛbagaw bɛ an ka dannaya kɔrɔbɔ cogo min na

2. Nafa min bɛ jagɛlɛya la: Ka jɔ an ka dannayakow la hali ni gɛlɛyaw bɛ an na

1. Romɛkaw 8:31-37 (An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an nɔfɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?)

2. Matiyu 5:10-12 (Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye.

Kɛwalew 9.3 A taamatɔ, a gɛrɛla Damasi la.

A ka taama sen fɛ Damasi, yeelenba dɔ ye Saul lamini ka bɔ sankolo la.

1. “Ala ka sebaaya ni a ka makari yeelen” .

2. “Weelekan dɔ ka tugu Saul senna” .

1. Esayi 6:1-8;

2. Luka 9:23-25.

Kɛwalew 9.4 A binna duguma ka kumakan dɔ mɛn k'a fɔ a ye ko: «Saul, Saul, mun na i bɛ ne tɔɔrɔ?

Saul binna duguma ka kumakan dɔ mɛn min b’a ɲininka mun na a bɛ kumalasela tɔɔrɔ.

1. Yɛlɛma fanga: Saul ka ɲɔgɔnye ni Matigi ye

2. Ɲɛnamaya tilennenya nafa ka bon: Saul ka yɛlɛma

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:9-10 - Katuguni ne ye ciden fitinin ye, min man kan ka wele ciden, katuguni ne ye Ala ka egilisi tɔɔrɔ. Nka ne ye min ye, ne ye Ala ka nɛɛma barika sɔrɔ, a ka nɛɛma min dira ne ma, o ma kɛ fu. Nka ne ye baara kɛ ka caya ka tɛmɛ u bɛɛ kan, o bɛɛ n'a ta, ne tɛ, nka Ala ka nɛɛma min tun bɛ ne fɛ.

2. Rom=kaw 12:2 - Aw kana i k= nin diɲɛ ta cogo la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

Kɛwalew 9.5 A ko: «Matigi, e ye jɔn ye?» Matigi ko: «I bɛ Yesu min tɔɔrɔ, ne de don.

Saul min tun bɛ ka Krecɛnw tɔɔrɔ, o ye Yesu kunbɛn Damasi sira kan, k’a fɔ a ye ko fu ye ka Ala kɛlɛ.

1. Nafabaliya don ka kɛlɛ kɛ ni Ala sago ye.

2. Ala ka sebaaya ka hali jurumukɛla gɛlɛnba caman Changer.

1. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Zaburu 33:11 - Matigi ka laadilikan bɛ to badaa, a dusukun miiriliw bɛ to mɔgɔw bɛɛ la.

Kɛwalew 9.6 A yɛrɛyɛrɛla ka kabakoya k’a fɔ ko: «Matigi, i b’a fɛ ne ka mun kɛ?» Matigi y'a fɔ a ye ko: «Wuli ka taa dugu kɔnɔ, i ka kan ka min kɛ, o na fɔ i ye.»

Cɛ dɔ ye Matigi ɲininka a ka kan ka min kɛ, Matigi ko a ka taa dugu kɔnɔ ka a dɔn a ka kan ka min kɛ.

1. Ala sago dɔnni - Ntalenw 3:5-6

2. Ka tugu Ala ka cikanw kɔ - Romɛkaw 12:2

1. Zaburu 32:8 - "Ne na i kalan ka i kalan i ka kan ka taa sira min fɛ, ne na i bilasira ni ne ɲɛ ye."

2. Esayi 30:21 - "I tulo na kuma dɔ mɛn i kɔfɛ, ko: «Sira ye nin ye, i ka taama a kɔnɔ,” Ni i bɛ i kɔdon i kinin fɛ tuma o tuma wala ni i bɛ i kɔdon i kinin fɛ tuma o tuma."

Kɛwalew 9.7 Cɛ minnu tun bɛ taa ni a ye, olu jɔlen tora u ka kumakan mɛn, nka u ma mɔgɔ si ye.

Cɛ minnu tun bɛ taama ni Saul ye, olu ye kumakan dɔ mɛn nka u ma se ka mɔgɔ si ye.

1. Ala kan fanga: Ala ka kɛta sɔrɔli cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

2. Ka fɛn yebaliw bonya: Dannaya fanga faamuyali

1. Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2. Efesekaw 3:20-21 "Mɔgɔ min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye egilisi la ani Krisita Yesu la fɛn bɛɛ la." mɔgɔw bɔnsɔnw, badaa-badaa! Amiina."

Kɛwalew 9.8 Saul wulila ka bɔ dugukolo kan. A ɲɛw yɛlɛla tuma min na, a ma mɔgɔ si ye, nka u y'a bolo minɛ ka taa n'a ye Damasi.

Saul ye ɲɔgɔnye kabakoma dɔ kɛ ni Matigi ye, o min y’a ka ɲɛnamaya Changé fo abada.

1. Ala ka sebaaya bɛ se ka fɛn kabakomaw lase an ka ɲɛnamaya ma.

2. An ka kan ka sɔn ka an dusukunw da Matigi ye ani ka a to a k’an bilasira.

.

2. Filipekaw 3:13-14 - "Balimaw, ne t'a jate ko ne y'a minɛ Ala ka weleli kɔrɔtalen sara Krisita Yesu la.»

Kɛwalew 9.9 A ye tile saba kɛ, a ma dumuni kɛ, a ma minni kɛ.

Saul fiyentɔyara waati dɔ kɔnɔ, a ma dumuni kɛ wala ka minni kɛ tile saba kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: Saul ka taama ka taa Damasi ani dannaya fanga min bɛ fɛn caman sɛmɛntiya

2. Ka ban ka i dabila: A nafa ka bon ka timinandiya kɔrɔbɔli waatiw la

1. Yuhana 9:1-3 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min bangera fiyentɔ ye

2. Romɛkaw 5:1-5 - Jigiya min bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ ni timinandiya fɛ

Kɛwalew 9.10 Kalanden dɔ tun bɛ Damasi, o tɔgɔ ko Ananiyasi. Matigi y'a fɔ a ye yelifɛn dɔ la ko: «Ananiyasi.» A ko: «A filɛ, ne bɛ yan, Matigi.»

Ananiyasi ye kalanden dɔ ye Damasi, Matigi bɛ taa bɔ a ye yelifɛn dɔ la.

1. Matigi b’an wele ka tugu a kɔ: Ananiya ka maana

2. Ala bɛ baara kɛ tuma bɛɛ: Ananiya ka dannaya

1. Yuhana 10:27 - "Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Kɛwalew 9.11 Matigi y’a fɔ a ye ko: «Wuli ka taa nbɛda la min tɔgɔ ye ko Tilennen, ka mɔgɔ dɔ ɲininka Juda ka so kɔnɔ, min tɔgɔ ye ko Saul, min bɛ bɔ Tarse.

Matigi y’a fɔ Ananiyasi ye ko a ka taa Saul fɛ k’a sɔrɔ a bɛ delili kɛ.

1. Matigi ka welekan ka tugu a kɔ: Ananiyasi ni Saul

2. Ka delili kɛ ni jagɛlɛya ni dannaya ye

1. Matiyu 4:19 - "A y'a fɔ u ye ko: Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye".

2. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn jigilenw nafa ye, fɛn yebaliw dalilu ye".

Kɛwalew 9.12 A ye cɛ dɔ ye yelifɛn dɔ la, a tɔgɔ ko Ananiyasi, a donna ka a bolo da a kan, walisa a ka yeli kɛ.

Ala ka yelifɛn dɔ ye Saul fiyen, wa a fɔra a ye ko a ka Ananiya ɲini Damasi walisa a ka se ka yeli kɛ kokura.

1. Dannaya fanga: Ala ye Ananiyasi kɛ cogo min na walisa ka Saul yeli lasegin a cogo kɔrɔ la

2. Ni Ala bɛ yelifɛn di: An ka kan ka jaabi di cogo min na

1. Romɛkaw 10:17 - “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

2. Yuhana 3:16-17 - «Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K’a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

Kɛwalew 9.13 Ananiyasi y’a jaabi ko: «Matigi, ne ye nin cɛ caman mɛn ko a ye kojuguba kɛ i ka mɔgɔ senumaw la Jerusalɛm.

Juguya min kɛra mɔgɔ senumaw la Jerusalɛm, Matigi bɛ o dɔn.

1. Ala b’an ka kɛlɛw dɔn, wa a bɛ an fɛ an ka tɔɔrɔw la.

2. I hakili to a la ko an mana juguya mana kɛ cogo o cogo, Ala bɛna kɛ an lakanabaga ye tuma bɛɛ.

1. Zaburu 34:17-19 "Ni mɔgɔ tilennenw pɛrɛnna u dɛmɛni na, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kisi. Mɔgɔ tilennenw ka tɔɔrɔw ka ca. Nka Matigi b'a kisi u bɛɛ la.»

2. Esayi 41:10 "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Kɛwalew 9.14 Yan, fanga bɛ a bolo ka bɔ sarakalasebaaw kuntigiw yɔrɔ ka i tɔgɔ welebagaw bɛɛ siri.

Saul min tun bɛ Krecɛnw tɔɔrɔ fɔlɔ, o jiginna ani sarakalasebaaw kuntigiw ye fanga di a ma ka Yesu tɔgɔ welebagaw minɛ.

1. Ala ka kanuya kabakoma: Saul ka mɔgɔw ladɔnniyalen bɛ Ala ka kanuya jira cogo min na, min tɛ dantigɛli kɛ

2. Kunmabli sebaaya: Saul ka dusukun yeli b Ala ka Kisili Neema jira cogo min na

1. Romɛkaw 5:8 - “Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K’an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:10 - «Nka ne ye min ye, ne ye Ala ka nɛɛma barika la, a ka nɛɛma min dira ne ma, o ma kɛ fu ye. Nka ne ye baara kɛ ka caya ka tɛmɛ u bɛɛ kan, o bɛɛ n'a ta, ne tɛ, nka Ala ka nɛɛma min tun bɛ ne fɛ.»

Kɛwalew 9.15 Nka Matigi y’a fɔ a ye ko: «Taa, katuguni ale ye minɛn ɲɛnatɔmɔlen ye ne bolo, ka ne tɔgɔ ta siya wɛrɛw ni masakɛw ni Israɛldenw ɲɛkɔrɔ.

Ala ye Saul sugandi walisa a ka kɛ a tɔgɔ minɛn ye siya wɛrɛw ni masakɛw ani Israɛldenw fɛ.

1. Ala bɛ fɛnw sugandi minnu tɛ se ka kɛ - Kɛwalew 9:15

2. Ala ka weleli an ka ɲɛnamaya kan - Kɛwalew 9:15

1. Jeremi 1:5 - «Sanni ne ka i da kɔnɔbara la, ne ye i dɔn, sani i ka bange, ne ye i senuma. Ne ye i sigi siyaw ka kira ye.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:27 - “Nka Ala ye hakilintanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa ka hakilitigiw maloya. Ala ye barikantanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa ka maloya barikamaw maloya.”

Kɛwalew 9.16 Ne na a jira a la ko a ka kan ka tɔɔrɔba minnu sɔrɔ ne tɔgɔ kosɔn.

Saul ka yɛlɛma ka don Krecɛnya la, o tun tɛ ko nɔgɔn ye, iko Ala y’a ladɔnniya cogo min na ko a mago bɛna kɛ tɔɔrɔba la Ala tɔgɔ kosɔn.

1. Ka tɔɔrɔ Krisita kosɔn, o ye bonyaba ye.

2. Ala ka nɛɛma sebaaya bɛ se k’an bila kɔrɔbɔli sugu bɛɛ la.

1. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min ka kan ka jira an na.

2. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ko mɔgɔ dɔ k’a ni di a teriw kosɔn.

Kɛwalew 9.17 Ananiyasi taara so kɔnɔ. A y'a bolow da a kan, a ko: «Balimakɛ Saul, Matigi, Yesu min y'i jira i la i natɔ sira kan, o de ye ne ci, walisa i ka i yeli sɔrɔ, ka fa Ni Senu la.»

Ananiyasi ye Yesu ci ka taa Saul fɛ walisa a ka a ɲɛw lasegin ani ka a fa Ni Senu la.

1: An welelen don ka Ala ka cidenyabaara kɛ Ni Senu ka sebaaya fɛ.

2: Ala bɛ baara kɛ tuma bɛɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa k’a sago kɛ.

1: Kɛwalew 1:8 - «Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ. Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.”

2: Luka 24:49 - «A filɛ, ne bɛ ne Fa ka layidu ci aw ma. nka aw ka to Jerusalɛm dugu kɔnɔ fo ka se ka fanga sɔrɔ ka bɔ san fɛ.”

K=walew 9.18 O yɔrɔnin bɛɛ, a ɲɛw binna i n’a fɔ bɔgɔdaga.

Pol kɛnɛyara ka don kerecɛnya la.

1: An mana sira tiɲɛ cogo o cogo, Ala bɛna kɛ yen tuma bɛɛ walasa k’an lasegin.

2: Ala bɛ se ka baara kɛ hali ni ko minnu tun ma deli ka kɛ.

1: Yuhana 8:12 - "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2: Romɛkaw 10:9 - "Ni i y'a fɔ ni i da ye ko: "Yesu ye Matigi ye," ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

Kɛwalew 9.19 Dumuni sɔrɔlen kɔ, barika donna a la. Don dɔw la, Saul ni kalandenw tun bɛ Damasi.

Saul barika bonyana kalandenw fɛ Damasi.

1. Sigida fanga: Jɛɲɔgɔnya bɛ se k’an barika bonya cogo min na

2. Dannaya barika: Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ se ka fanga kura di an ma cogo min na

1. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

2. Romɛkaw 12:10 - Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

Kɛwalew 9.20 O yɔrɔnin bɛɛ la, a ye Krisita waaju Alabatosow kɔnɔ ko ale ye Ala Denkɛ ye.

Saul min bɛ bɔ Tarse, o y’a daminɛ ka Yesu Krisita waajuli daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ Alabatosow kɔnɔ, k’a fɔ ko ale ye Ala Denkɛ ye.

1. Ɲɛnamaya caman Changé fanga: Saul ka mɔgɔw ladɔnniyacogo sɛgɛsɛgɛ Kɛwalew 9:20 kɔnɔ

2. Yesu: Ala Denkɛ: A ka danyɔrɔ weleweleda ka bɔ Kɛwalew 9:20 la

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka b suw cma, i na kisi da mɔgɔ bɛ sɔn a ma ka kisi."

2. Matiyu 16:13-17 - "Yesu nana Sesare Filipe mara la tuma min na, a y'a ka kalandenw ɲininka ko: «Mɔgɔw b'a fɔ ko Mɔgɔ Denkɛ ye jɔn ye?" U ko: «Dɔw ko Yuhana Batiselikɛla, dɔw ko Eli, dɔw ko Jeremi walima kira dɔ.» A y'a fɔ u ye ko: «Nka aw b'a fɔ ko ne ye jɔni ye?» Simɔn Piɛrɛ y’a jaabi ko: “I ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.” Yesu y'a jaabi ko: «Simɔn Bar-Jonasi, i ye dubaden ye!»

Kɛwalew 9.21 Nka a mɛnbagaw bɛɛ kabakoyara k'a fɔ ko: Minnu ye nin tɔgɔ wele Jerusalɛm, ka na yan, walisa a ka olu lase sarakalasebaaw kuntigiw ma, yala o tɛ wa?

Mɔgɔw kabakoyara k’a mɛn ko Saul tun bɛ kuma Yesu nɔfɛ, ikomi a tun ye mɔgɔ minnu tugura a kɔ Jerusalɛm, olu tɔɔrɔ fɔlɔ.

1. Minnu ye tilennenya ni kanuya sira labila, an man kan ka ban abada.

2. Ala bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye fɔlɔ.

1. Luka 15:11-32, Denkɛ tununnen ntalen

2. Rom=kaw 5:8, Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Kɛwalew 9.22 Nka Saul barika bonyana ka taa a fɛ, ka Yahutu minnu sigilen bɛ Damasi, olu maloya, k'a jira ko Krisita yɛrɛ de don.

Saul min tun bɛ wele fana ko Paul, taara Damasi ani a sera k’a jira Yahutuw la yen ko Yesu de ye Masiya ye.

1. Ka Matigi weleweleda: Pol ye Kibaru Duman waajuli kɛ cogo min na

2. Dannaya barika ka bon: Pol ye Yesu seereya ni jagɛlɛya ye

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:1-8 - Krisita lakununni

2. Romkaw 1:16-17 - Kibaru duman ka sebaaya kisili kama

Kɛwalew 9.23 Tile caman tɛmɛnen kɔ, Yahutuw ye ladili kɛ ka a faga.

Yahutuw ye laɲini kɛ ka Pol faga tile caman tɛmɛnen kɔ.

1. Muɲuli fanga - Gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ, Pol tora a ka dannaya la ani a ye muɲuli kɛ.

2. Ala ka laɲini barika - Hali ni Yahutuw ye laɲini kɛ ka Pol faga, Ala ye laɲini min kɛ a ye, o dafara.

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Kɛwalew 9.24 Nka u makɔnɔni dɔnna Saul fɛ. U tun bɛ daaw kɔlɔsi su ni tile walisa k'a faga.

Saul ye laɲini min kɛ ka dannabaaw faga, o tun dɔnna, wa u tun bɛ daaw kɔlɔsi tuma bɛɛ walisa k’a lakana.

1. Ala ka lakanani tɔɔrɔ waatiw la

2. Aw kana siran: Ala ka masabaya dɔnni

1. Zaburu 23:4 Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Romɛkaw 8:31-32 O la sa, an bɛna mun fɔ o kow jaabi la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a di an bɛɛ kosɔn—a ni ale fana tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?

K=walew 9.25 Kalandenw y'a ta su fɛ ka a jigin kogo da la segi kɔnɔ.

Yesu ka kalandenw ye Saul ta ka bɔ Damasi gundo la ka a jigin ka bɔ kogo la sigilan dɔ kɔnɔ.

1. Ala ka kantigiya kow la minnu tun ma deli ka kɛ

2. Dannaya fanga min bɛ ko dɔ la min bɛ iko a tɛ se ka kɛ

1. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ min bɛ fanga di ne ma."

Kɛwalew 9.26 Saul sera Jerusalɛm tuma min na, a y'a ɲini ka fara kalandenw kan.

Saul jiginna Krecɛnya la, sigasiga ni siran ye o sɔrɔ.

1. "Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ".

2. "Yafa fanga".

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

Kɛwalew 9.27 Nka Barnabasi y’a minɛ ka taa n’a ye cidenw fɛ k’a fɔ u ye a ye Matigi ye cogo min na sira kan, a ye kuma fɔ a ye cogo min na, ani a ye waajuli kɛ cogo min na Damasi ni jagɛlɛya ye Yesu.

Barnabasi nana ni Saul ye cidenw fɛ k’a ka ko kɛlenw fɔ u ye Matigi fɛ, ani a tun bɛ ka waajuli kɛ ni jagɛlɛya ye Yesu tɔgɔ la Damasi.

1. Dannaya jagɛlɛn: Ka fɛɛrɛw tigɛ ni jagɛlɛya ye an ni Krisita taama na

2. Seereya fanga: An ka ko kɛlenw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 10:27-28 - Ne bɛ min fɔ aw ye dibi la, aw ka o fɔ tile fɛ; min bɛ sɔgɔsɔgɔ i tulo la, i ka o weleweleda ka bɔ so sanfɛ.

2. Heburuw 11:1-3 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

Kɛwalew 9.28 A tun bɛ u fɛ ka don ka bɔ Jerusalɛm.

Saul tora kalandenw fɛ Jerusalɛm, ka taa u fɛ ka segin u fɛ.

1. Ala ka nɛɛma bɛ bɔ tɔɔrɔ waatiw la.

2. Dannabaaw ka kan ka to u ka dannaya la hali ni kɛlɛ bɛ u la.

1. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - Nka a y’a fɔ ne ye ko: “Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.” O de kosɔn ne na waso kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

2. Romɛkaw 8:35 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala gɛlɛya wala gɛlɛya wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa?

Kɛwalew 9.29 A kumana Matigi Yesu tɔgɔ la ni jagɛlɛya ye, ka Gɛrɛkiw sɔsɔ.

Saul kumana ni jagɛlɛya ye Matigi Yesu tɔgɔ la, ka sɔsɔli kɛ ni Gɛrɛkiw ye, olu minnu y’a ɲini k’a faga.

1. Dannaya fanga: Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye: Ka jɔ i dalen bɛ fɛn min na

1. 2 Timote 1:7 "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni hakili ɲuman di an ma."

2. Esayi 41:10 "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye. Ne na barika don i la; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ne ka tilennenya.»

Kɛwalew 9.30 Balimaw y'o dɔn tuma min na, u jiginna ni a ye Sesare, k'a bila ka taa Tarse.

Kalandenw nana ni Saul ye Sesare, ka a bila Tarse.

1. Kanminɛli fanga: Saul ka taama ka taa Tarse.

2. Nafa ka bon ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Kalandenw ka dɛmɛ don Saul ma.

1. Romɛkaw 8:28: “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2. Filipekaw 2:3-4: "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya gansan kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la."

Kɛwalew 9.31 O kɔ, egilisiw ye lafiɲɛ kɛ Jude ni Galile ani Samari jamana bɛɛ la. U tun bɛ taama Matigi ɲɛsiran ni Ni Senu dusu saalo la, u cayara.

Jude, Galile ani Samari egilisiw ye lafiɲɛ waati ni bonya sɔrɔ Matigi ni Ni Senu ka bilasirali kosɔn.

1. Ka taama Matigi siranya la- Ntalenw 3:5-6

2. Ni Senu ka dususalo- Yuhana 14:15-18

1. Esayi 11:2- Matigi Ni na sigi a kan- ka a mun ni dɔnniya ni hakilitigiya ni faamuyali ni laadilikan ni sebaaya ni Matigi ɲɛsiran Ni ye.

2. Romɛkaw 15:13- Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

Kɛwalew 9.32 Piɛrɛ tun bɛ ka yaala yɔrɔ bɛɛ la tuma min na, a jiginna mɔgɔ senumaw fana fɛ minnu sigilen bɛ Lida.

Piɛrɛ taara Lida ka taa bɔ mɔgɔ senumaw ye yen.

1. ɲumanya fanga: Piɛrɛ ka taama Lida ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Kelenya lakika: Lida ka mɔgɔ senumaw bɛ jɛ dannaya la

1. Yuhana 13:34-35, "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. O de fɛ, bɛɛ na a dɔn ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw." aw ka ɲɔgɔn kanu."

2. Romɛkaw 12:10, "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan."

Kɛwalew 9.33 A ye cɛ dɔ sɔrɔ yen, a tɔgɔ ko Enɛya, o tun ye san 8 kɛ a ka dilan kan, a bananen tun don.

Enɛsi tun ye cɛ ye min tun ye san 8 ye.

1. Dannaya fanga: Enɛsi ka maana min bɛ a jigi da Ala kan

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Enɛsi ye muɲuli misali jira

1. Matiyu 9:2-7 - Yesu ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun bɛ ni farigan ye

2. Matiyu 11:28-30 - Yesu ka weleli ka na a fɛ ka lafiɲɛ ani ka lafiya sɔrɔ

Kɛwalew 9.34 Piɛrɛ y'a fɔ a ye ko: «Enɛsi, Yesu Krisita bɛ i kɛnɛya. A wulila o yɔrɔnin bɛɛ.

Piɛrɛ ye Enɛsi jija a ka kɛnɛya Yesu Krisita barika la.

1. Ala ka kɛnɛya sebaaya: Yesu Krisita b’an kɛnɛya cogo min na

2. Ka i jigi da Yesu Krisita kan: Ka i jigi da a ka barika ni a ka makari kan

1. Esayi 53:4-5 – “Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n’a ta, an y’a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.”

2. Yakuba 5:14-15 – “Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la. Ni a ye jurumuw kɛ, u na yafa a ma.”

Kɛwalew 9.35 Lida ni Saron sigibagaw bɛɛ y'a ye, ka u kɔsegin Matigi ma.

Mɔgɔ minnu tun sigilen bɛ Lida ni Saron, olu bɛɛ ye cɛ dɔ ye, u jiginna Matigi la.

1: Gɛlɛya o gɛlɛya mana kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, wa a bɛna o lase an ma.

2: An bɛɛ bɛ se ka kɛ yeelen ye an lamini mɔgɔw bolo, wa an ka kɛwalew bɛ se ka nɔba bila mɔgɔ wɛrɛw la.

1: Esayi 40:31 Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, danfɛn kura nana: Kɔrɔw taara, kura bɛ yan!

Kɛwalew 9.36 Kalanden dɔ tun bɛ Jope dugu la, a tɔgɔ ko Tabita, a kɔrɔ ye ko Dɔrɔkasi.

Tabita, n’a bɛ fɔ fana ko Dɔrɔkasi, o tun ye Krecɛn kalanden misali ɲuman ye min tun sigilen bɛ Jope, min y’a ka limaniya jira kɛwale ɲumanw ni bolomafaraw fɛ.

1. Weelekan ka Tabita ka misali ladege baara ɲumanw ni bolomafara ko la.

2. Ka an hakili to Tabita ka ciyɛn na iko kalanden kantigi.

1. Luka 6:38 "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman min digilen don, min bɛ lamaga ka wuli ka wuli, o na bɔn aw kɔ la. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman i ye." ."

2. Yakuba 2:17-18 "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni kɛwale ma fara a kan, o sara. Nka mɔgɔ dɔ na a fɔ ko: Dannaya bɛ aw la, kɛwalew bɛ ne la." I ka dannaya jira ne la ni kɛwalew tɛ, ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

K=walew 9.37 O donw la, a banana ka sa.

Muso dɔ banana ka sa Ciden Pol ka waati la. Jama y’a su ko k’a da sanfɛlan dɔ kɔnɔ walisa u ka kasi.

1. Ka miiri an diyanyemɔgɔ dɔ ka ɲɛnamaya la: An bɛ se ka min kalan Kɛwalew 9:37 kɔnɔ

2. Dususalo min bɛ an diyanyemɔgɔw dɔnni na, o bɛ Ala ka ladonni de la

1. Yuhana 11:25-26 “Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tigi tɛna sa abada’”

2. 1 Tesalonikekaw 4:13-14 “Nka balimaw, an t’a fɛ aw ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ se ka sunɔgɔ, walisa aw kana dusukasi i ko mɔgɔ wɛrɛw jigi tɛ minnu na. Katuguni an dalen b’a la ko Yesu sara ka kunun, o cogo la, Yesu barika la, Ala bɛna na ni mɔgɔ minnu sunɔgɔra ye”.

K=walew 9.38 Lida tun surunyalen don Jope dugu la, kalandenw y'a mɛn ko Piɛrɛ bɛ yen, u ye cɛ fila ci a ma k'a ɲini a fɛ a kana mɛn ka na u fɛ.

Lida dugu ka kalandenw y’a mɛn ko Piɛrɛ bɛ yen, u ye cɛ fila ci ka taa a ɲini a fɛ a ka segin u fɛ, k’a sɔrɔ a ma mɛn.

1. Ala bɛna baara kɛ ni mɔgɔw ye ni kɔnɔnafili ye walasa k’a sago dafa.

2. Nafa min b’a la ka jɛɲɔgɔnya barikama mara ni an dannabaaw ye.

1. Yuhana 15:12-17 - Yesu ka kalan min b a jira cogo min na an b se ka sigi kelenya la ni dannabaaw tɔw ye.

2. Romɛkaw 12:10 - A nafa ka bon ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye.

Kɛwalew 9.39 O kɔ, Piɛrɛ wulila ka taa n’u ye. A selen tuma min na, u taara n'a ye sanfɛ so kɔnɔ, muso cɛ salenw bɛɛ jɔlen tora a kɛrɛfɛ ka kasi, ka Dɔrɔkasi ka finiw ni finiw jira u fɛ.

Piɛrɛ taara bɔ muso cɛ salenw ye ni ciden tɔw ye, ka Dɔrɔkasi ka finiw ye.

1. An ka kan ka bolomafara di an ka waati n’an ka sekow ma ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye i n’a fɔ Dɔrɔkasi y’a kɛ cogo min na.

2. Hali dusukasi kɔnɔ, mɔgɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ, olu ka misaliw bɛ se ka dusu don an kɔnɔ ani k’an dusu saalo.

1. Marka 10:43-44 «Nka a tɛna kɛ aw cɛma ten, nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma, o ka kɛ aw ka baarakɛla ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:8 “Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw la. walisa aw ka se ka kɛ fɛn bɛɛ la tuma bɛɛ, aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.”

Kɛwalew 9.40 Nka Piɛrɛ y'u bɛɛ bɔ kɛnɛ kan ka a biri ka delili kɛ. A y'a yɛlɛma su la k'a fɔ ko: «Tabita, wuli.» A y'a ɲɛw yɛlɛ, a ye Piɛrɛ ye minkɛ, a y'i sigi.

Piɛrɛ ye Tabita deli ani a y’a ɲɛw yɛlɛ ka sigi a ye tuma min na.

1. Delili fanga: Ka da Ala la walisa a k’an ka deliliw jaabi

2. Yesu ka kabako sebaaya: Ka a ka cidenyabaara kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 5:16 - Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya.

2. Marka 11:24 - O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw b'a fɛ fɛn o fɛn na, ni aw bɛ delili kɛ, aw ka da a la ko aw bɛ o sɔrɔ, aw na o sɔrɔ.

Kɛwalew 9.41 A y'a bolo di a ma k'a kɔrɔta, ka mɔgɔ senumaw ni muso cɛ salenw wele tuma min na, a y'a jira a ɲɛnama.

Piɛrɛ ye muso salen dɔ lakunu ka ɲɛnamaya kɛ a kɛtɔ ka mɔgɔ senumaw ni muso cɛ salenw wele u k’a dɛmɛ.

1. Ala ka sebaaya saya kan - Ka Ɲɛnamaya ni Danaya minɛ Krisita la

2. Kabako jigiya - Ka da Matigi ka kanuya ni a ka labɛn na

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Kɛwalew 9.42 O dɔnna Jope jamana bɛɛ la. Mɔgɔ caman dara Matigi la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka sebaaya ni a ka ɲumanya kibaruya jɛnsɛnna cogo min na Jope dugu bɛɛ kɔnɔ, ani mɔgɔ caman dara Matigi la.

1. Seereya fanga: Yesu ka maana bɛ jɛnsɛn cogo min na

2. Dannaya kɛ ani ka kisi: Jope ka kabako

1. Esayi 43:10-11: Matigi ko: “Aw ye ne seerew ye, ne ye ne ka baaraden min sugandi, walisa aw ka ne dɔn ka da ne la, ka a faamu ko ne ye ale de ye. Ala si ma da ne ɲɛ, ala si tɛna kɛ ne kɔfɛ.

2. Matiyu 28:18-20: O kɔ, Yesu nana u ma k’a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.”

Kɛwalew 9.43 A ye tile caman kɛ Jope dugu la, Simɔn dɔ fɛ, min tun ye farilabɔla ye.

Piɛrɛ tora Jope dugu kɔnɔ ka mɛn ni farilabɔla dɔ ye min tɔgɔ ye ko Simɔn.

1. Ka Ala sagonata faamu cogo bɛɛ la

2. Ka kanminɛli sugandi cogoya gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. 1 Piɛrɛ 5:6-7 - O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la.

Kɛwalew 10 bɛ Piɛrɛ ka yelifɛn lakali ani Kɔrnɛye, Romɛkaw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ka mɔgɔw ladɔnniya, o kɛra fɛnba ye min kɛra fɛn caman tigɛli ye Krecɛn fɔlɔ egilisi kɔnɔ ni kibaru duman cikan jɛnsɛnna Yahutuw tɛ minnu na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Kɔrnɛye ye, Romɛkaw ka kɛlɛbolo kuntigi dɔ tun sigilen bɛ Sesare, a tun bɛ Ala bato ani a tun bɛ siran Ala ɲɛ. Don dɔ wulada fɛ, a ye yelifɛn dɔ sɔrɔ, Ala ka mɛlɛkɛ dɔ y’a wele a tɔgɔ la. Mɛlɛkɛ y’a fɔ a ye ko Ala hakili jigira a ka deliliw ni a ka nilifɛnw na faantanw ma, wa a y’a fɔ a ye ko a ka mɔgɔw ci ka taa Jope ka na ni Simɔn ye min bɛ wele ko Piɛrɛ (Kɛwalew 10:1-6). Kɔrnɛye ye kan minɛ ka baaraden fila ni sɔrɔdasi dɔ ci min tun bɛ Ala ɲɛsiran kosɛbɛ.

Dakun 2nan: U tun bɛ sira kan tuma min na, Piɛrɛ wulila so sanfɛ delili kɛ kɔngɔ ye a fɛ fɛn dɔ dun binna ka don 'kɔnɔna na a ye sankolo ye fɛn dɔ da wuli i n'a fɔ sɛbɛn belebeleba min bɛ jigin dugukolo kan a nɔngɔn naani fɛ, bagan suguya bɛɛ sen naani bɛ sɔrɔ a kɔnɔ fɛnɲɛnamaw dugukolo kɔnɔw sankolo kumakan y'a fɔ ko 'Wuli Piɛrɛ faga ka dumuni kɛ' nka a y'a jaabi ko 'Tiɲɛ na, Matigi tɛ! Ne ma deli ka fɛn nɔgɔlen nɔgɔlen dun.’ Voice spoke second time 'Ala ye fɛn min saniya, aw kana o wele ko fɛn nɔgɔlen.' O kɛra siɲɛ saba o kɔfɛ a samana sankolo la tuguni (Kɛwalew 10:9-16). K'a sɔrɔ Piɛrɛ tun bɛ ka a yɛrɛ ɲininka kɔrɔ yeli la, Kɔrnɛye ye cɛ minnu ci, olu ye Simɔn ka so jɔ yɔrɔ min na da welelen don, olu y'a ɲininka ni Simɔn min bɛ wele ko Piɛrɛ, o tora yen. Ni y’a fɔ a ye ko: ‘Simon cɛ saba bɛ i ɲini o la, wuli ka jigin, i kana sigasiga ka taa u fɛ katuguni ne de ye u ci’ (Kɛwalew 10:17-20).

Dakun 3nan: O la, Piɛrɛ jigira ka cɛw fo o dugujɛ a taara n’u ye mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ Jope taara Kɔrnɛye kunbɛn min tun bɛ u makɔnɔ u ye somɔgɔw teri sɛbɛw lajɛ. A donna so kɔnɔ tuma min na Kɔrnɛye binna senw bato nka Piɛrɛ y’a jɔ ko ‘Ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔrɔn de ye’ kuma donna kɔnɔ ka jamalajɛba sɔrɔ mɔgɔw y’a fɔ u ye cogo min na sariya sɔsɔli Yahutu cɛ jɛɲɔgɔn bɛ taa bɔ mɔgɔ si ye siya wɛrɛ la nka Ala jirala ko a man kan ka mɔgɔ si wele ko nɔgɔlen nɔgɔlen (Kɛwalew 10 :23-28) la. O kɔfɛ, Kɔrnɛye y’a ɲɛfɔ mun na a ye ci bila a ma, k’a ka yelifɛn lakali, mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ a ye ko i ka Jope ci ka na ni Simɔn ye min lakodɔnnen don ko Piɛrɛ, o bɛna cikan di, du bɛɛ bɛna kisi min sababu fɛ (Kɛwalew 10:30-33). O kɔ, Piɛrɛ y'a daminɛ ka kuma faamuyali tiɲɛ Ala tɛ ɲɛmajɔ jira a bɛ sɔn siya bɛɛ ma mɔgɔ bɛ min kɛ ka ɲɛ A ye kibaru duman waajuli kɛ hɛrɛ Yesu Krisita Matigi bɛɛ la k'a to kuma na Ni Senu nana bɛɛ mɛn cikan bolokoli dannabaaw minnu bɛ na ni Piɛrɛ ye olu kabakoyara nilifɛn Ni Senu bɔnna hali Siya wɛrɛw u y’u mɛn u bɛ kan wɛrɛw fɔ ka Ala tanu o kɔfɛ a ɲinina mɔgɔ o mɔgɔ fɛ a bɛ se ka ji bali ninnu ka batise ye Ni Senu sɔrɔ dɔrɔn an ye yamaruya di batiseli tɔgɔ Yesu Krisita ma o kɔfɛ a ɲinina ka to tile damadɔ (Kɛwalew 10:34-48).

Kɛwalew 10:1 Cɛ dɔ tun bɛ Sesare dugu la, a tɔgɔ ko Kɔrnɛye, o tun ye kɛlɛbolo kuntigi ye, o tun bɛ wele ko Italikaw ka kulu.

Kɔrnɛye, Romɛkaw ka kɛlɛbolo kuntigi min tun sigilen bɛ Sesare, o tun ye limaniyatigi ye.

1. Ala ka kantigiya bɛ tɛmɛn laadalakow ni diinɛko danfara kan.

2. Dannaya fanga min bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya.

1. Kɛwalew 11:19 - “Mɔgɔ minnu jɛnsɛnna Etiɛni tɔɔrɔ kosɔn, olu taara Fenisika ni Sipɔrɔ ani Antiose, u ma o kuma fɔ mɔgɔ si ye fo Yahutuw.”

2. Romɛkaw 10:12 - “Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ. katuguni Matigi kelen de ye bɛɛ Matigi ye, a bɛ a ka nafolo di a welebagaw bɛɛ ma.”

Kɛwalew 10.2 Cɛ min tun bɛ Ala bato, o tun bɛ siran Ala ɲɛ ni a ka so bɛɛ ye, a tun bɛ nilifɛn caman di jama ma, ka Ala deli tuma bɛɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ cɛ dɔ ɲɛfɔ min tun y’a yɛrɛ di Ala ma ani min y’a ka dannaya jira cogo nafama na, a kɛtɔ ka bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma ani ka delili kɛ tuma bɛɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi ye: I bɛ se ka i ka dannaya waleya cogo min na

2. Nili ni delili nafaw: Duba lakika sɔrɔli ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 2:17-18, "O cogo kelen na, danaya, ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

2. 1 Yuhana 3:17-18, "Nka ni nin diɲɛ nafa bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, k'a ye ko a balimakɛ mago bɛ a la, k'a ka hinɛ kɔnɔna datugu a la, Ala ka kanuya bɛ sigi a la cogo di? Ne denw, an ka an." Aw kana kanuya kɛ kuma la wala kan na, nka kɛwalew ni tiɲɛ de la.»

Kɛwalew 10.3 A ye yelifɛn dɔ ye tile lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na, a nana a fɛ ka a fɔ a ye ko: «Kɔrnɛye.»

Kɔrnɛye ye yelifɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ, mɛlɛkɛ dɔ y’a ɲɛsin a ma k’a ɲɛsin a ma.

1. An bɛɛ bɛ se ka kumaɲɔgɔnya tilennen sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ cogo la, an tun ma miiri min na.

2. An bɛɛ bɛ se ka wele Ala fɛ ka kobaw kɛ.

1. Yuhana 10:27 - "Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ."

2. Josue 1:9 - "Aw ka barika sɔrɔ ka aw jagɛlɛya. Aw kana siran, aw kana aw fari faga, katuguni aw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi aw ka Ala na kɛ aw fɛ."

Kɛwalew 10.4 A ye a filɛ tuma min na, a siranna k'a fɔ ko: «Matigi, mun don? A y'a fɔ a ye ko: «I ka deliliw ni i ka nilifɛnw nana ka kɛ hakilijigin ye Ala ɲɛ kɔrɔ.»

Kɔrnɛye ye yelifɛn sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ, wa a fɔra a ye ko a ka deliliw ni a ka kanuya walew ye Ala hakili to a la.

1. Delili fanga: Dannaya walew bɛ na ni Ala ka nɛɛma ye cogo min na

2. bolomafara bɛ na ni Alako dafali ye.

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili nafama ni timinandiya bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma."

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "O la sa, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka nili kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na a dusukun na, a kana kɛ ni kɔnɔnafili wala wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

K=walew 10.5 Sisan, aw ka mgw ci ka taa Jope ka Simn wele, o tɔgɔ ye Piɛrɛ ye.

Ala ye ciden ci Jope dugu la ka taa cɛ dɔ ɲini min tɔgɔ ye ko Simɔn Piɛrɛ.

1. Ala b’an ɲɛminɛ tuma bɛɛ - Ala b’an bilasira cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali ni an t’a dɔn.

2. Delili fanga - Delili bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka jaabiw sɔrɔ an ka ɲininkaliw la.

1. Yuhana 16:13 - "Tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, katuguni a tɛna kuma a yɛrɛ ka setigiya kan, nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ, a na o kow fɔ aw ye." minnu bɛna na.»

2. Ntalenw 3:6 - "I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

K=walew 10.6 A b= sim=n sim=n kelen f=, o min ka so b= kɔgɔji da la, a na i ka kan ka min k=.

O tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ kan min tɔgɔ ye ko Simɔn, farikolojidɛsɛla min bɛ siyɔrɔ la cɛ wɛrɛ fɛ, wa a tun bɛ se k’a fɔ a ye a ka kan ka min kɛ.

1. An ka kɛwalew bɛ se ka ɲɛminɛ cogo min na ni hakilitigiya ye min bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw yɔrɔ.

2. Nafa min b’a la ka ladili ɲini.

1. Ntalenw 11:14 - "Ladili tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca, lakana bɛ yen."

2. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

Kɛwalew 10.7 Mɛlɛkɛ min tun bɛ kuma Kɔrnɛye fɛ, o taara tuma min na, a ye a ka so baarakɛla fila wele, ani kɛlɛden dɔ min tun bɛ a makɔnɔ tuma bɛɛ.

Mɛlɛkɛ kumana Kɔrnɛye fɛ, o kɔ, a taara, ka Kɔrnɛye to a ka baarakɛla fila ni sɔrɔdasi kelen fɛ.

1. Matigi ka ci fɔlenw labatoli nafa ka bon.

2. Ala ka baarakɛla min y’a yɛrɛ di a ma, o ka sebaaya.

1. Luka 6:46-49 - “Mun na i bɛ ne wele ko ‘Matigi, Matigi,’, ka ne fɔ i ye, i tɛ o kɛ?”

2. Esayi 1:19 - “Ni aw b’a fɛ ka kanminɛli kɛ, aw na jamana nafa dun.”

Kɛwalew 10.8 A ye o kow bɛɛ fɔ u ye tuma min na, a ye u bila ka taa Jope.

Mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ Kɔrnɛye ye ko a ka Piɛrɛ wele walisa a ka kibaru duman fɔ a ye. A y’a ka baarakɛlaw bila ka taa Jope ka taa Piɛrɛ ɲini.

1. Ala ka bilasirali: Ala ka labɛn dɔn ani k’a labato

2. Seereya fanga: Ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Romɛkaw 10:14-15 - "O tuma na fɛ, u bɛna a wele cogo di, u ma da a la, u ka kan ka da a la cogo di ko u ma deli ka min mɛn? Wa u ka kan ka mɛn cogo di k'a sɔrɔ u ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo ni u cilen don ?»

2. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Kɛwalew 10.9 O dugusagwɛ, u taatɔ dugu la, Piɛrɛ taara so sanfɛ ka delili kɛ lɛrɛ wɔɔrɔnan ɲɔgɔn na.

Piɛrɛ wulila ka taa so sanfɛ walisa ka delili kɛ tilelafana fɛ o dugujɛ, k’a sɔrɔ ale n’a taamaɲɔgɔnw tun bɛ taa dugu kɛrɛfɛ.

1. Delili kɛcogo: Piɛrɛ ka misali

2. Ka waati ta Ala ye: Ka delili bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la

1. Kolosekaw 4:2 — “Aw ka to delili la ni timinandiya ye, ka aw ɲɛmajɔ o la ni barika dali ye.”

2. 1 Tesalonikekaw 5:16–18 — "Aw ka ɲagali tuma bɛɛ, ka delili kɛ tuma bɛɛ, ka barika da Ala ye fɛn bɛɛ la, katuguni Ala sago ye aw ye Krisita Yesu la."

Kɛwalew 10.10 Kɔngɔ donna a la kosɛbɛ, a tun b'a fɛ ka dumuni kɛ, nka u labɛnna tuma min na, a binna a yɛrɛ la.

Kɔngɔ tun bɛ Kɔrnɛye la tuma min na, a binna sɛgɛn na sanni a ka se ka dumuni kɛ.

1. Ala ka waati dafalen don: ka muɲuli fanga faamu magoba waatiw la.

2. Ka Matigi ɲini kɔngɔ waati la: ka dege ka i jigi da Ala ka labɛnw kan.

1. Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye cogo min na, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2. Zaburu 37:25 - "Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, ne ma mɔgɔ tilennen bilalen ye, a bɔnsɔn fana bɛ dumuni deli."

Kɛwalew 10.11 A ye sankolo da wulilen ye, minɛn dɔ jiginna a ma, i n’a fɔ finiba dɔ sirilen bɛ a fan naani la, ka jigin dugukolo kan.

Kɛwalew 10:11 la, Piɛrɛ ye yelifɛn dɔ ye, sankolo dabɔra min kɔnɔ, minɛn dɔ jigira a ma, o min tun bɛ i ko finiba dɔ.

1. Yelifɛnw fanga: Ala bɛ baara kɛ n’u ye cogo min na walasa ka kuma a ka mɔgɔw fɛ

2. Ka bɔ sankolo la ka taa dugukolo kan: Ala ka kɛta sɔrɔli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 6:1-8 - Esayi ye Matigi yeli ye Alabatosoba kɔnɔ

2. Jirali 11:19 - Alabatosoba da yele sankolo la

Kɛwalew 10.12 Dugukolo kan waraba sen naani sifa bɛɛ tun bɛ o de kɔnɔ, kungo sogow ni fɛnɲɛnamaw ani sankolola kɔnɔw.

Ala ka danfɛnw falen bɛ bagan suguya bɛɛ la, k’a ta dugukolo kan baganw na ka taa a bila kungosogow la, k’a ta fɛnɲɛnamaw la ka taa a bila sankolo kɔnɔ kɔnɔw la.

1. Ala ka danfɛnw ka kabakow

2. Sigida cɛɲi

1. Zaburu 104:24 «Matigi, i ka kɛwalew ka ca dɛ! I ye u bɛɛ da hakilitigiya de la. Dugukolo falen bɛ i ka danfɛnw na.”

2. Jenɛse 1:20-25 “Ala y’a fɔ ko: ‘Ji ka kɛ fɛn ɲɛnamaw ye, kɔnɔw ka pan dugukolo sanfɛ ka sankolow cɛtigɛ.’ O cogo la, Ala ye kɔgɔji kɔnɔfɛn belebelebaw ni fɛn ɲɛnama bɛɛ da, ji bɛ wuli ni minnu ye, ka kɛɲɛ n’u suguyaw ye, ani kɔnɔninw bɛɛ da ka kɛɲɛ n’u suguya ye. Ala y'a ye ko a ka ɲi. Ala ye duba u ye k'a fɔ ko: 'Aw ka den ka caya, ka ji fa kɔgɔjiw la, kɔnɔw ka caya dugukolo kan.' Wula sera, sɔgɔma, tile duurunan. Ala ko: ‘Dugukolo ka danfɛn ɲɛnamaw labɔ ka kɛɲɛ n’u sifaw ye, baganw ni fɛnɲɛnamaw ani baganw ka kɛɲɛ n’u siya ye.’ A kɛra ten.”

Kɛwalew 10.13 Kumakan dɔ nana a ma ko: Piɛrɛ, wuli. faga, ka dumuni kɛ.

O tɛmɛsira bɛ baro dɔ lakali Ala kan ni Piɛrɛ cɛ. Ala ye Piɛrɛ ci ka mɔgɔ faga ani ka dumuni kɛ.

1. An ka kan ka sɔn ka Ala ka ci fɔlenw labato, hali ni a ka gɛlɛn wala a man di cogo o cogo, walisa ka tugu a sago kɔ.

2. An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na Ala hakili ka ɲɛminɛli la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa k’a dɔn ko an b’a sago kɛ.

1. Matiyu 4:4 - "Nka a y'a jaabi ko: A sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tɛna balo nbuuru dɔrɔn de la, nka kuma o kuma bɛ bɔ Ala da la.»

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ.

Kɛwalew 10.14 Nka Piɛrɛ ko: «A tɛ ten, Matigi. katuguni ne ma deli ka fɛn nɔgɔlen si dun.

Piɛrɛ banna ka sɔn yelifɛn ma min bɔra Ala yɔrɔ, ko Ala ye fɛn min saniya, a kana o wele ko fɛn nɔgɔlen.

1. Ala ka nɛɛma: Hakilijigin don an kana kiri tigɛ Ala ye min saniya

2. Ka Ala sago dɔn: Ala ka ci fɔlenw faamuya cogo min na ani waati min na an ka kan ka tugu u kɔ

1. Romɛkaw 14:14 - "Ne b'a dɔn ani ne dalen b'a la Matigi Yesu fɛ ko foyi nɔgɔlen tɛ a yɛrɛ la, nka mɔgɔ min bɛ fɛn dɔ jate fɛn nɔgɔlen ye, o nɔgɔlen don ale fɛ."

2. Efesekaw 2:8 - "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la, o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, o ye Ala ka nilifɛn ye."

Kɛwalew 10.15 O kumakan y'a fɔ a ye siɲɛ filanan na ko: «Ala ye min saniya, i kana o wele ko nɔgɔlen.»

Ala ye se di an ma ka an yr saniya ani ka an saniya; an man kan ka ban o nilifɛn na walima k’a mafiɲɛya.

1. Ala ka saniya fanga: Ka saniya dugawu ɲini

2. Saniya dusukun: Ala ka saniya nilifɛn minɛni

1. Esayi 1:18 - Matigi ko: “Na sisan, an ka hakilijakabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ.” “Hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ. hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.”

2. 1 Yuh.

Kɛwalew 10.16 O kɛra siɲɛ saba.

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 10:16 la, o bɛ Piɛrɛ ye yelifɛn ɲɛfɔ min ye minɛn dɔ minɛlen ye sankolo la siɲɛ saba.

1: Ala bɛ kuntigiya la tuma bɛɛ; Ale kelenpe de ye fanga ni fanga sɔrɔyɔrɔ lakika ye.

2: Ala ka sebaaya dan tɛ - an ka kan k'an jija tuma bɛɛ ka tugu a kɔ ani a sago la.

1: Zaburu 18:2 - Matigi ye ne farakurun ni ne ka kɛlɛbolo ye ani ne kisibaa ye, ne ka Ala, ne ka farakurun, ne bɛ dogo min na, ne ka kala, ne ka kisili buru, ne ka kɛlɛbolo.

2: Esayi 40:28 - Aw ma o dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn wala a tɛ sɛgɛn; a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.

Kɛwalew 10.17 Piɛrɛ tun bɛ sigasiga a yɛrɛ la, a ye yelifɛn min ye, o kɔrɔ ye min ye, a filɛ, cɛ minnu cilen tun bɛ ka bɔ Kɔrnɛye fɛ, olu tun ye Simɔn ka so ɲininka.

Piɛrɛ ye yelifɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ min b’a laadi ko a kana kiri tigɛ mɔgɔw kan ka kɛɲɛ ni u bɔyɔrɔ ye.

1. Aw ka da Ala ka ɲɛminɛli la ani ka a denw bɛɛ minɛ, u bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

2. An kana a to an ka miiriya kɔrɔw k’an bali ka tugu Ala sago kɔ.

1. Kɛwalew 10:17

2. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

Kɛwalew 10.18 U ye wele kɛ k'a ɲininka ni Simɔn min tɔgɔ ye ko Piɛrɛ, o sigilen bɛ yen wa.

Romɛkaw ka kɛlɛbolo kuntigi Kɔrnɛye ye a ka baaraden fila ci ka taa ciden Piɛrɛ ɲini min tun sigilen bɛ Simɔn ka so kɔnɔ.

1. Ka tugu Ala ka ɲɛminɛli kɔ: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna an bilasira an ka sira kan.

2. Ka baara kɛ Matigi ye: An ka kan ka sɔn ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ hali ni a ka gɛlɛn.

1. Esayi 55:8-9 «Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2. Yuhana 14:15 “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara.”

Kɛwalew 10.19 Piɛrɛ tun bɛ miiri o yelifɛn na tuma min na, Ni Senu y’a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ saba bɛ i ɲini.»

Matigi ye yelifɛn dɔ ci Piɛrɛ ma, Ni Senu ye a fɔ ko cɛ saba bɛ ka a ɲini.

1. Matigi bɛ bilasirali kɛ tuma bɛɛ: Matigi kan lamɛncogo

2. Ka tugu Ala ka ɲɛminɛli kɔ: Ka a dege ka jaabi di a ka bilasirali ma

1. Esayi 30:21 - I mana i kɔdon i kinin fɛ wo, i mana i kɔsegin i kinin fɛ wo, i tulo bɛna kumakan dɔ mɛn i kɔfɛ, k’a fɔ ko: “Sira ye nin ye; taama a kɔnɔ.»

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

Kɛwalew 10.20 O de kosɔn, i ka wuli ka jigin ka taa n’u ye, i kana sigasiga foyi la, katuguni ne de ye u ci.

Ala ye ci fɔ Piɛrɛ ye ko a ka taa ni Kɔrnɛye ka cɛw ye, a kana sigasiga.

1. Ala b’an wele ka da an na ani ka kanminɛli kɛ.

2. Se min bɛ dannaya kɛ Ala ka labɛn na.

1. Heburuw 11:1-3 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a kan, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

Kɛwalew 10.21 O kɔ, Piɛrɛ jigira ka taa cɛ minnu fɛ ka bɔ Kɔrnɛye fɛ. A ko: «Aw bɛ min ɲini, ne de don.»

Piɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni cɛw kulu dɔ ye minnu cilen don ka bɔ Kɔrnɛye fɛ, k’a ɲininka mun na u nana.

1. Nafa min b’a la ka fɔlɔ ka Ala ka baara kɛ

2. Ka kɛ jatigila ye ani ka dunanw bisimila

1. Yuhana 4:35-36 - "Aw m'a fɔ ko kalo naani bɛ yen, suman tigɛ na? .Mɔgɔ min bɛ suman tigɛ, o bɛ sara sɔrɔ, ka jiridenw lajɛ ɲɛnamaya banbali la, walisa dannikɛla ni suman tigɛbaga bɛɛ ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ.»

2. Luka 10:2-3 - "O de y'a to a y'a fɔ u ye ko: Suman tigɛ ka ca tiɲɛ na, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ : a filɛ, ne b'aw ci i ko sagadenw waraw cɛma.»

Kɛwalew 10.22 U y'a fɔ ko: «Kɔrnɛye, cɛ tilennen, min bɛ siran Ala ɲɛ, ani min bɛ siya ɲuman kɛ Yahutuw ka siya bɛɛ cɛma, o lasɔmina Ala fɛ mɛlɛkɛ senuma fɛ ko a ka i wele a ka so kɔnɔ. ani ka i ka kumaw lamɛn.»

Kɔrnɛye min tun ye mɔgɔ tilennen ye ani min tun bɛ siran Ala ɲɛ, tɔgɔ ɲuman tun b’a la Yahutuw cɛma, Ala ka mɛlɛkɛ dɔ ye a lasɔmi ko a ka Piɛrɛ wele ka na a ka so walisa k’a ka kumaw lamɛn.

1. Ala ka kanuya ni a ka tilennenya bɛ lase a ɲinibagaw bɛɛ ma.

2. Ala bɛna baara kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye walasa k’a sago dafa.

1. Luka 1:5-25 - Mɛlɛkɛ Gabriɛl ka taa bɔ Zakari fɛ walasa ka Yuhana Batiselikɛla bangeli laseli kɛ.

2. Kɛwalew 17:26-27 - Ala ka kuntigiya siyaw bɛɛ kan, ani a ka laɲini ka u kisi.

Kɛwalew 10.23 O kɔ, a y'u wele ka u sigi. O dugusagwɛ, Piɛrɛ taara n'u ye, balima dɔw bɔra Jope ka taa n'a ye.

U ye ciden Piɛrɛ wele ka taa siya wɛrɛ siya dɔw fɛ, o dugujɛ, a taara ni balimakɛ dɔw ye ka bɔ Jope.

1. An welelen don ka sɔn ani ka mɔgɔw minɛ minnu ni an tɛ kelen ye, u bɔyɔrɔ mana kɛ cogo o cogo.

2. An kelen tɛ an ka dannaya la; aw bɛ aw jigi da aw lamini mɔgɔw ka fanga kan.

1. Galasikaw 2:11-14 - "Nka Piɛrɛ nana Antiose tuma min na, ne y'a kɛlɛ a ɲɛda la, katuguni a tun bɛ kojugu la. Sani mɔgɔ dɔw ka bɔ Yakuba fɛ, a tun bɛ dumuni kɛ ni siya wɛrɛw ye. Nka u tun bɛ dumuni kɛ tuma min na." sera yen, a y'a daminɛ ka kɔsegin ka a yɛrɛ faranfasi ka bɔ siya wɛrɛw la, katuguni a tun bɛ siran bolokoli jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ɲɛ.Yahutu tɔw farala a kan a ka filankafoya la, fo u ka filankafoya fɛ hali Barnabasi filila.Ne y'o ye tuma min na u tun tɛ wale kɛ ka kɛɲɛ ni kibaru duman tiɲɛ ye, ne y’a fɔ Piɛrɛ ye u bɛɛ ɲɛ na ko: ‘I ye Yahutu ye, o bɛɛ n’a ta, i bɛ balo i ko siya wɛrɛ, i tɛ i ko Yahutu.O tuma na fɛ, i bɛ waajibiya cogo di Siya wɛrɛw ka tugu Yahutuw ka laadalakow kɔ wa?'"

2. Kɛwalew 11:1-3 - "Cidenw ni dannabaaw Jude jamana bɛɛ la, u y'a mɛn ko siya wɛrɛw fana ye Ala ka kuma minɛ bolokobaliw ka so ka dumuni kɛ n’u ye.’ Piɛrɛ y'a daminɛ ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ u ye tigitigi i n'a fɔ a kɛra cogo min na:"

Kɛwalew 10.24 O dugusagwɛ, u donna Sesare. Kɔrnɛye ye u makɔnɔ, ka a somɔgɔw ni a teri sɛbɛw wele.

Kɔrnɛye y’a somɔgɔw ni a teri sɛbɛw wele ka u makɔnɔ Sesare don kɔfɛ don min na.

1. Ala ye kantigi ye, a ye mɔgɔ minnu siri ɲɔgɔn na, a bɛna olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ.

2. Mɔgɔ minnu bɛ na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka olu bisimila.

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

Kɛwalew 10.25 Piɛrɛ dontɔ tuma min na, Kɔrnɛye ye a kunbɛn, ka i biri a sen kɔrɔ ka a bato.

Kɔrnɛye ye Piɛrɛ kunbɛn, a sera yen tuma min na, a y’i biri k’a bato.

1. Majigilenya fanga: Kɔrnɛye ka misali

2. Ka ɲɛnamaya kɛ bato la: Kɔrnɛye ye sira jira an na cogo min na

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2. Romɛkaw 12:1-2 - "O de kosɔn balimaw, ne b'a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, saniyalen ni min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ nin diɲɛ in na, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.»

Kɛwalew 10.26 Nka Piɛrɛ y'a ta k'a fɔ ko: «Yɛlɛma. Ne yɛrɛ fana ye cɛ ye.

Piɛrɛ ye Kɔrnɛye jija a ka wuli, k’a hakili sigi ko ale fana ye cɛ ye.

1. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka bonya: Piɛrɛ ye dusu don Kɔrnɛye kɔnɔ cogo min na, o kalan

2. Yɛrɛlajɛ ani dusudon fanga

1. Yuhana 13:34-35, "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu , ni kanuya bɛ aw la ɲɔgɔn fɛ."

2. Galasikaw 3:28, "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

Kɛwalew 10.27 A bɛ kuma a fɛ tuma min na, a donna ka mɔgɔ caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

Kɔrnɛye ye dunan caman sɔrɔ tuma min na Piɛrɛ sera a ka so.

1. Teriya fanga: Ka taa bɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, o nafa faamu

2. Sigida nafa: Kɛwalew 10:27 kalan

1. Romɛkaw 12:10-13: Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. aw ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la. Aw kana kɛ sɛgɛnbagatɔw ye timinandiya la, aw kana timinandiya hakili ta fan fɛ, ka baara kɛ Matigi ye. Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ.

2. Waajulikɛla 4:9-12: Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la. Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi ye min bɛ a kelen na n’a binna, k’a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a fɛ k’a kɔrɔta! Nin sen in fana na, ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ sumaya, nka mɔgɔ bɛ se ka sumaya cogo di a kelen na? Wa hali ni cɛ bɛ se ka se sɔrɔ mɔgɔ kelen kan, mɔgɔ fila bɛna a kɛlɛ—jiri saba tɛ kari joona.

Kɛwalew 10.28 A y’a fɔ u ye ko: «Aw b’a dɔn ko Yahutu cɛ ka jɛ, wala ka na siya wɛrɛ fɛ, o ye ko ye min man ɲi. Nka Elohim y'a jira ne la ko ne kana mɔgɔ si wele ko nɔgɔlen wala nɔgɔlen.

Ala y’a fɔ Piɛrɛ ye ko a man kan ka mɔgɔ si jate mɔgɔ nɔgɔlen wala mɔgɔ nɔgɔlen ye.

1. Ala ka kanuya tɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ

2. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ

1. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔnya tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

Kɛwalew 10.29 O de y'a to ne nana aw fɛ k'a sɔrɔ ne ma foyi fɔ, ne cilen dɔrɔn.

Kɔrnɛye ye Piɛrɛ deli a ka na a fɛ ani Piɛrɛ ye Kɔrnɛye ɲininka mun na u cilen don a ma.

1. An bɛ se ka jaabi di cogo min na ni mɔgɔ wɛrɛw ye i wele

2. Ka ɲininkaliw kɛli dege ni i hakili ɲagamina

1. Matiyu 5:41 "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i wajibiya ka kilomɛtɛrɛ kelen kɛ, taa n'a ye kilomɛtɛrɛ fila."

2. Kɛwalew 17:11 "Nin mɔgɔw tun ka bon ni Tesalonikekaw ta ye, u tun bɛ kuma minɛ ni hakili bɛɛ ye, ka Kitabuw sɛgɛsɛgɛ don o don, ni o kow don."

Kɛwalew 10.30 Kɔrnɛye y'a fɔ ko: «A tile naani ye nin ye, ne tun bɛ sunɔgɔ fo bi. lɛrɛ kɔnɔntɔnnan na, ne ye Ala delili kɛ ne ka so kɔnɔ, cɛ dɔ jɔlen bɛ ne ɲɛkɔrɔ, fini jɛmanw donna.

Kɔrnɛye ka delili jaabi kɛra tuma min na mɛlɛkɛ dɔ y’a yɛrɛ jira a la.

1. Ala bɛ deliliw bɛɛ lamɛn ani k’u jaabi.

2. Delili kɛ k’a sɔrɔ i ma dabila ani ka i jigi da Ala ka waati la.

1. 1 Tesalonikekaw 5:17 - "Aw ka delili kɛ k'a sɔrɔ aw ma dabila."

2. Jeremi 29:11-13 - "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

Kɛwalew 10.31 A ko: «Kɔrnɛye, i ka delili mɛnna, i hakili jiginna Ala ɲɛ kɔrɔ.»

Kɔrnɛye tun ye delili kɛ ani a ka yafa dicogo tun bɛ Ala hakili to a la.

1. Delili fanga: Ala bɛ an ka deliliw lamɛn ani k’a to u hakili la cogo min na

2. Nafa min bɛ saraka dili la: Ala hakili bɛ to nilifɛn di mɔgɔ wɛrɛw ma cogo min na

1. 1 Tesalonikekaw 5:17 - Delili kɛ k’a sɔrɔ i ma dabila.

2. Yakuba 1:27 - Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye, Ka taa bɔ faantanw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka a yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

K=walew 10.32 Aw ye ci bila ka taa Jope ka Simɔn wele yan, a tɔgɔ ye ko Piɛrɛ. a sigilen bɛ Simɔn dɔ ka so kɔnɔ, min ye wolocila ye, baji da la.

A fɔra Kɔrnɛye ye ko a ka ci bila ka Simɔn Piɛrɛ wele, ale min sigilen bɛ jiriforo dilabaga dɔ ka so kɔnɔ, kɔgɔji da la, Jope dugu kɔnɔ.

1. Kanminɛli fanga: Ala ka cikanw labatoli bɛ se ka na ni kobaw ye cogo min na

2. Ala ka labɛn min tɛ ban: Ala bɛ a ka mɔgɔw mago ɲɛ cogo min na tuma bɛɛ

1. Yakuba 4:17 - "O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

2. Esayi 55:11 - "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne ka laɲini na kɛ, ne ye min ci, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

Kɛwalew 10.33 O yɔrɔnin bɛɛ la, ne ye ci bila i ma. I ye koɲuman kɛ ko i nana.» Sisan, an bèè bè Ala kòrò yan, ka Ala ka ci fò i ma, ka o kow lamèn.»

Romɛkaw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dɔ Kɔrnɛye ye wele bila ka taa a somɔgɔw ni a teriw ka lajɛ la walisa ka Ala ka kumaw lamɛn Piɛrɛ fɛ.

1. Ala b’an kelen kelen bɛɛ wele ka a ka kuma lamɛn

2. Ka wale kɛ walisa ka tugu Ala ka Kuma kɔ

1. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

Kɛwalew 10.34 Piɛrɛ y'a da wuli k'a fɔ ko: Tiɲɛ na, ne y'a faamu ko Ala tɛ mɔgɔ si jate.

Piɛrɛ y’a jira ko Ala tɛ danfara don mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ ka da a bɔyɔrɔ kan.

1. Ala ye Bɛnbagaba ye: A tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la

2. Ala bɛ bɛɛ kanu: Siya mana kɛ min o min ye, wala bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye

1. Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

K=walew 10.35 Nka siya o siya la, min b siran a ɲɛ, ka tilennenya kɛ, o bɛ sɔn a ma.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala bɛ sɔn mɔgɔw ma minnu bɛ siran a ɲɛ ani minnu bɛ ko ɲuman kɛ, jamana mana kɛ min o min ye.

1. Kantigiya fanga: Ɲɛnamaya tilennen bɛ Ala ka sɔnni sɔrɔ cogo min na

2. I mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye, Ala bɛ sɔn mɔgɔw ma minnu bɛ siran a ɲɛ ani minnu bɛ ko tilennen kɛ

1. Esayi 66:2 - “Ne bɛ min bonya, o ye nin ye: min majiginlen don, min nimisara hakili la, ka yɛrɛyɛrɛ ne ka kuma kosɔn.”

2. Matiyu 7:21 - “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne sankolola Fa sago kɛ dɔrɔn.”

Kɛwalew 10.36 Ala ye kuma min ci Israɛldenw ma, ka hɛrɛ waajuli kɛ Yesu Krisita barika la.

Ala ye hɛrɛ cikan ci Israɛldenw ma Yesu Krisita barika la, ale min ye bɛɛ Matigi ye.

1. Ala ka hɛrɛ cikan 2. Yesu Krisita, Bɛɛ Matigi

1. Efesekaw 2:14-17 - Katuguni ale yɛrɛ de ye an ka hɛrɛ ye, a ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka juguya kogo tiɲɛ a farisogo la. 2. Romkaw 10:9-13 - Ni i b a f i da la ko Yesu ye Matigi ye ani ni i dalen b i dusukun na ko Ala y a lakunun ka b suw cma, i bna kisi.

K=walew 10.37 Ne b'a fò, aw b'a dòn, o kuma fòra Jude jamana bèè la, ka daminè Galile, Yuhana ye batiseli fòlen kò.

Yuhana Batiselikla ye nimisa batiseli waajuli kn, kibaru duman kibaruya jɛnsɛnna Jude jamana fan bɛɛ la, k’a daminɛ Galile.

1. Nimisali Kibaru Duman: Jigiya cikan jɛnsɛnni

2. Seereya fanga: Cikan kelen bɛ se ka diɲɛ Changer cogo min na

1. Esayi 40:3-5 - Mɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko: “A’ ye sira labɛn kungokolon kɔnɔ Matigi ye. ka siraba tigɛ kungokolon kɔnɔ an ka Ala ye. 4 Kɔw bɛɛ na kɔrɔta, kuluw ni kuluw bɛɛ na jigin. dugukolo gɛlɛn bɛna kɛ tilennen ye, yɔrɔ gɛlɛnw bɛna kɛ kɛnɛ ye. 5 Matigi nɔɔrɔ na jira, mɔgɔw bɛɛ na o ye ɲɔgɔn fɛ.

2. Marka 1:14-15 - Yuhana bilalen kɔ kaso la, Yesu taara Galile, ka Ala ka kibaru duman fɔ. 15 A ko: “Waati sera. “Ala ka masaya surunyara. Aw ka nimisa ka da kibaru duman la!”

Kɛwalew 10.38 Ala ye Yesu Nazarɛtika mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na. katuguni Ala tun b'a fɛ.

Ala ye Yesu mun ni Ni Senu ni sebaaya ye ka ko ɲuman kɛ ani ka mɔgɔ minnu degun Sitanɛ fɛ, olu kɛnɛya.

1: Ka Ala ka munni dɔn ani k’an jigi da a kan

2: Ka hɔrɔnya ka bɔ Sitanɛ ka degun na

1: Esayi 61:1 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan; katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya laseli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon dayɛlɛli fɔ sirilenw ye.

2: Yakuba 5:14 - Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la.»

Kɛwalew 10.39 A ye ko minnu kɛ Yahutuw ka jamana kɔnɔ ani Jerusalɛm, an ye olu bɛɛ seerew ye. U y'a faga k'a dulon jiri la.

O tɛmɛsira bɛ Cidenw ka seereya lakali Yesu ka ɲɛnamaya kow kan, a ka saya gengenjiri la.

1. Seereya fanga: An ka Alako seereya dɔn ani k’a waleya

2. Maloya tɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya kibaru duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye.

2. Heburuw 12:1-2 - O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, ani an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ ka kɔn anw, ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ani a dafabaga.

Kɛwalew 10.40 Ala ye a lakunun a tile sabanan na, ka a jira a la kɛnɛ kan.

Ala ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, k’a jira mɔgɔw bɛɛ la.

1. Lakununni fanga: Ala bɛ se ka se sɔrɔ saya kan cogo min na

2. Yesu: Ɲɛnamaya lakununnen misali

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Rom=kaw 6:4-5 - An su donna a f= batiseli f saya la, walisa Krisita kununna ka b suw cma Fa ka bonya barika la cogo min na, an fana ka taama namaya kura la.

Kɛwalew 10.41 A ma kɛ jama bɛɛ ye, nka Ala ka seere minnu sugandira ka kɔrɔ, anw de ye dumuni kɛ ka minni kɛ a fɛ a kununni kɔfɛ.

Ala ye mɔgɔ dɔw sugandi walisa k’a ka sebaaya ni a ka nɔɔrɔ seereya Yesu Krisita barika la.

1. Yesu ka sebaaya: Ka Matigi ka lakununni sɛgɛsɛgɛ ani a bɛ nɔ min bila Seere sugandilenw na

2. Ala ka sugandili: K’a dɔn a ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sugandi walisa k’a ka kabakow seereya

1. Yuhana 20:19-31 – Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na a kununni wula fɛ

2. Marka 16:14-18 – Yesu y’a jira kalandenw na a lakununni kɔfɛ, ka ci bila u ma u ka kibaru duman jɛnsɛn

Kɛwalew 10.42 A y’a fɔ an ye ko an ka waajuli kɛ jama ye, ka seereya kɛ ko Ala ye min sigi ka kɛ ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw kiritigɛla ye, o de don.

A ye ci bila an ma ko an ka Kibaru Duman waajuli k ani ka seereya k ko Yesu ye mg ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw Kiritigɛla ye.

1. Yesu: Bɛɛ ka kiritigɛla

2. Kibaru Duman waajuli: Ala ye ci min di an ma

1. Yuhana 3:17-18, “Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la. Mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o jalaki tɛ, nka min ma da a la, o jalakilen don kaban, katuguni a ma da Ala Denkɛ kelenpe tɔgɔ la.”

2. Romɛkaw 14:10-12, “Mun na i bɛ kiri tigɛ i balima kan? Walima e, mun na i bɛ i balima mafiɲɛya? Katuguni an bɛɛ na jɔ Elohim ka kiritigɛ sigilan ɲɛfɛ. A sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ɲɛnama don, Matigi ko ten, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na sɔn Ala ma.» O la sa, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.”

Kɛwalew 10.43 Kiraw bɛɛ ka seereya kɛ a ko la, ko mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o na jurumu yafa sɔrɔ a tɔgɔ barika la.

Mg minnu b da Yesu la, olu b o ka jurumuw yafa sr.

1: Yafali nɛɛma min bɛ Yesu la

2: Ala ka kunmabɔli nilifɛn

1: Kolosekaw 1:13-14 - A ye an kisi ka b dibi mara la, ka an bila a Denc kanulen ka masaya la, an kunmabli b= min na, jurumu yafa.

2: Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

Kɛwalew 10.44 Ka Piɛrɛ to o kumaw fɔli la, Ni Senu binna o kuma mɛnbagaw bɛɛ kan.

Piɛrɛ tun bɛ kuma ani Ni Senu jigira mɔgɔ o mɔgɔ kan minnu ye Kuma mɛn.

1. "Ala ka nɛɛma bɛ sanji bɔ a ka kuma lamɛnbagaw kan".

2. "Ala ka kuma lamɛn fanga".

1. Esayi 55:10-11 - «Katuguni sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la, u tɛ segin yen cogo min na, nka u tɛ dugukolo ji kɛ, k’a bɔn ka falen, ka kisɛ di danbaga ma, ka dumuni di dumunikɛla ma, o cogo kelen na.” ne ka kuma bɛ bɔ ne da la, a tɛna segin ne ma ni lankolon ye, nka ne bɛ min latigɛ, a na o dafa, ne ye a ci min kama, a na ɲɛ sɔrɔ o la.”

2. Romɛkaw 10:17 - “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

K=walew 10.45 Dannabaaw minnu nana Piere fɛ, olu kabakoyara, katuguni Ni Senu nilifɛn bɔnna siya wɛrɛw fana kan.

Yahutu dannabaaw kabakoyara k’a ye ko Ni Senu fana dira siya wɛrɛw ma.

1. Ala ka kanuya bɛ mɔgɔ bɛɛ la, u ka ciyɛn mana kɛ min o min ye, walima u bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

2. Ala ka nɛɛma ka bon ka tɛmɛ an jigi bɛ min kan.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Kɛwalew 10.46 U ye u ka kan wɛrɛw fɔli mɛn, ka Ala bonya. O kɔ, Piɛrɛ y'a jaabi ko:

Piɛrɛ ye min kɛ siya wɛrɛw ye, o y’a jira ko Ala ka kisili labɛn tun bɛ sɔrɔ olu fana bolo.

1. Ala ka kanuya ka bon ani a dabɔra bɛɛ ye, u bɔyɔrɔ walima u ka dannaya mana kɛ min o min ye.

2. Kisili bɛ sɔrɔ bɛɛ fɛ Yesu Krisita barika la.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romkaw 10:9-10 - ni i b a f ni i da ye ko Yesu ye Matigi ye ani ni i dalen b i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi. K'a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka jo sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.

K=walew 10.47 Mg minnu ye Ni Senu sr i ko anw, yala mg d b se ka ji bali walisa u kana batise wa?

Kɔrnɛye ka mɔgɔw y’a ɲininka ni u ka kan ka batise Ni Senu sɔrɔlen kɔfɛ, Piɛrɛ y’a jaabi ko mɔgɔ si tɛ se k’u bali ka batise.

1. Ni Senu ka sebaaya: Kisili nilifɛn faamuyali

2. Batɛmu nafa ka bon: Ka dannaya kɛ kanminɛli la

1. Romɛkaw 6:3-5 - "Aw m'a dɔn ko an bɛɛ batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? an kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la, an fana bɛ se ka taama ɲɛnamaya kura la.»

2. Kɛwalew 16:33 - "A ye u ta o su kelen na, ka u joginda ko, a ni a somɔgɔw bɛɛ batisera o yɔrɔnin bɛɛ."

Kɛwalew 10.48 A y’a fɔ u ye ko u ka batise Matigi tɔgɔ la. O kɔ, u y'a deli ko a ka to don dɔw la.

Cidenw ye ci bila Kɔrnɛye n’a ka somɔgɔw ma ko u ka batise Matigi tɔgɔ la, o kɔfɛ, a y’a ɲini a fɛ a ka to yen dɔɔnin.

1. Batiseli nafa ka bon Matigi tg la

2. Mun na an ka kan ka to Matigi la

1. Matiyu 28:19-20 - "Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la : ani, a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina."

2. Kɛwalew 1:4 - "A y'a fɔ u ye ko u kana bɔ Jerusalɛm, nka u ka Fa ka layidu makɔnɔ.

Kɛwalew 11 bɛ Piɛrɛ ka ɲɛfɔli lakali ko kibaru duman ye siya wɛrɛw ta ye fana, ani egilisi sigili Antiose.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni ciden dannabaaw ye Jude jamana bɛɛ la, u y’a mɛn ko siya wɛrɛw fana ye Ala ka kuma sɔrɔ. Piɛrɛ taara Jerusalɛm tuma min na, dannabaa bolokolenw y’a kɔrɔfɔ k’a fɔ ko: ‘I donna so kɔnɔ, bolokobaliw y’u dun.’ O jaabi la, Piɛrɛ ye ko kɛlen ɲɛfɔ ka ɲɛ - a ka yelifɛn saniyalenw kan ani a kan min b’a fɔ a ye ko a kana fɛn nɔgɔlen wele Ala ye min saniya, cɛ saba nana ka bɔ Sesare waati kelen na yeli banna, Ni y’a fɔ a ye ko a ka taa n’u ye kɛnɛma sigasiga. A y’a lakali fana cogo min na balimakɛ wɔɔrɔ taara n’a ye Kɔrnɛye ka so, mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ Kɔrnɛye ye yɔrɔ min na ko a ka Jope ci ka na ni Simɔn ye min tɔgɔ ye ko Piɛrɛ min bɛna cikan fɔ, du bɛɛ bɛna kisi min sababu fɛ. A ye kuma daminɛ tuma min na Ni Senu nana u kan i n’a fɔ anw kan cogo min na a daminɛ na an hakili jigira kumaw la Matigi ko ‘Yuhana ye ji batise nka aw na batise Ni Senu.’ O la sa, ni Ala ye nilifɛn kelen di u ma a ye Matigi Yesu Krisita di an ma dannaya la min tun ye ne hakili la ko a bɛ se ka jɔ sira kan Ala wa?' U y’o mɛn tuma min na u ma sɔsɔli wɛrɛ kɛ u ye Ala tanu k’a fɔ ko ‘O tuma na fɛ, hali siya wɛrɛw Ala ye nimisali di ɲɛnamaya la’ (Kɛwalew 11:1-18).

Dakun 2nan: O waati kelen na, tɔɔrɔ minnu tun jɛnsɛnna Etiɛni kan, olu taara yɔrɔ jan Fenisi Sipɔrɔ Antiose ka kuma jɛnsɛn Yahutuw dɔrɔn cɛma cɛ dɔw Sipɔrɔ Sirinɛ kɔni taara Antiose a daminɛna ka Gɛrɛkiw fɔ fana ka kibaru duman fɔ Matigi Yesu bolo Matigi tun bɛ u fɛ mɔgɔ caman dannaya kɛra Matigi ye (Kɛwalew 11:19-21). Kibaru nin sera egilisi Jerusalɛm u ye Barnabasi ci Antiose tuma min sera a ye dalilu ye nɛɛma Ala nisɔndiyara dusu don bɛɛ kɔnɔ to tiɲɛ Matigi dusukunw a tun ye mɔgɔ ɲuman ye dafalen Ni Senu dannaya dannaya caman mɔgɔw nana Matigi (Kɛwalew 11:22-24).

Dakun 3nan: O kɔ, Barnabasi taara Tarse lajɛ Saul ni a sɔrɔla a nana n’a ye Antiose O la san ye ɲɔgɔn sɔrɔ egilisi ye mɔgɔ caman kalan mɔgɔw kalandenw tun bɛ wele Krecɛnw fɔlɔ Antiose (Kɛwalew 11:25-26). O waati kɔnɔna na, kira dɔw jigira ka bɔ Jerusalɛm ka taa Antiose kelen tɔgɔ ye ko Agabusi wulila Ni Senu fɛ a y’a fɔ ko kɔngɔ jugu bɛna jɛnsɛn Romɛkaw ka diɲɛ bɛɛ la min kɛra masaya waati la Klɔdi ka kalandenw kelen-kelen bɛɛ ka kɛɲɛ ni seko ye a latigɛ ka dɛmɛ di balimakɛ balimamuso minnu sigilen bɛ Jude y’a kɛ ka u ka nilifɛn ci maakɔrɔw ladon Barnabasi Saul (Kɛwalew 11:27-30).

Kɛwalew 11.1 Cidenw ni balima minnu tun bɛ Jude jamana na, olu y’a mɛn ko siya wɛrɛw fana ye Ala ka kuma minɛ.

O kibaruya jɛnsɛnna ko siya wɛrɛw sɔnna Ala ka cikan ma.

1. Kisili Kibaru Duman ye Bɛɛ de ta ye

2. Kelenya Kibaru Duman sababu fɛ

1. Efesekaw 2:14-18 - Katuguni ale yɛrɛ de ye an ka hɛrɛ ye, ale ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ.

2. Romɛkaw 10:12-13 - Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ, katuguni Matigi kelen min bɛ fɛn bɛɛ kan, o ye nafolotigi ye a welebagaw bɛɛ bolo.

Kɛwalew 11.2 Piɛrɛ seginna Jerusalɛm tuma min na, bolokolidenw ye sɔsɔli kɛ a fɛ.

Yahutu dannabaa minnu tun bɛ Jerusalɛm, olu ye Piɛrɛ ka cidenyabaara sɔsɔ ka ɲɛsin siya wɛrɛw ma.

1: Ala ka kanuya bɛ mɔgɔ bɛɛ la, u bɔyɔrɔ mana kɛ cogo o cogo.

2: An ka kan ka majigilenya kɛ ni an bɛ kuma mɔgɔw fɛ minnu ni an tɛ kelen ye.

1: Galasikaw 3:26-28 - Katuguni aw bɛɛ ye Ala denw ye Krisita Yesu la, dannaya barika la. Aw minnu batisera Krisita la, aw caman ye Krisita don. Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn ni hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2: Kolosekaw 3:11 - Krisita la, danfara si t Yahutu ni Gɛrɛki cɛ, bolokoli ni bolokobali, barbari, Siti, jɔn ani hɔrɔn, nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye ani fɛn bɛɛ la.

Kɛwalew 11.3 A ko: «I donna bolokobaliw cɛma ka dumuni kɛ u fɛ.»

Piɛrɛ y’a ka desizɔn lafasa ka dumuni kɛ ni cɛ bolokobaliw ye cidenw fɛ Jerusalɛm.

1. "Ala ka kanuya ka ɲɛsin mɔgɔw bɛɛ ma".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni sɔnni ye".

1. Romɛkaw 2:11-16

2. Galasikaw 3:26-29

Kɛwalew 11.4 Nka Piɛrɛ ye o ko lakali kabini fɔlɔfɔlɔ, ka o ɲɛfɔ u ye.

Piɛrɛ ye a ni Ni Senu kunbɛn ko minnu kɛra cidenw ye, olu lakali.

1. An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na Ni Senu ka ɲɛminɛli kama, hali n’a bɛ iko a tɛ deli ka kɛ an bolo cogo o cogo.

2. An ka kan ka labɛn k’an ka dannaya ni an ka ko kɛlenw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Kɛwalew 11:4 - Nka Piɛrɛ ye o ko lakali kabini fɔlɔfɔlɔ, ka o ɲɛfɔ u ye ka kɛɲɛ ni cikan ye.

2. Yuhana 14:26 - Nka Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa bɛna min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, o bɛɛ lase aw hakili ma.

Kɛwalew 11.5 Ne tun bɛ Jope dugu la ka delili kɛ, ne ye yelifɛn dɔ ye ne ɲɛnasisi la ko: Minɛn dɔ jigira ka bɔ sankolo la a ɲɛ naani fɛ. A sera ne yɛrɛ ma.

Cɛ dɔ ye yelifɛn ye Jope dugu kɔnɔ, a ye finiba dɔ ye min tun bɛ ka jigin ka bɔ sankolo la.

1. Ala ka laɲiniw ka bon ni an ta ye.

2. Delili sababu fɛ, an bɛ se ka Ala ka ɲɛminɛli sɔrɔ.

1. Esayi 55:8-9 ??? 쏤 wala ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sabu sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.??

2. Yakuba 1:5-6 ??? 쏧 f hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la kelen na, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka ɲininkali kɛ dannaya la, siga t'a la, bawo min bɛ sigasiga, o bɛ i n'a fɔ kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.??

Kɛwalew 11.6 Ne ye ne ɲɛw siri tuma min na, ne ye miiri o la, ka dugukolo kan waraba sen naani ni kungosogow ni fɛnɲɛnamaw ani sanfɛ kɔnɔw ye.

K’a to a ɲɛmajɔlen na, Kɛwalew 11:6 lakalibaga ye dugukolo kan waraba sen naani ye, kungo sogow, fɛnɲɛnamaw ani sankolola kɔnɔw.

1. Ala ka danfɛnw: Kabako don

2. Daɲɛw ka kabakow: Ala bolo yecogo an lamini na

1. Zaburu 8:3-9

2. Esayi 40:25-26

Kɛwalew 11.7 Ne ye kumakan dɔ mɛn k’a fɔ ne ye ko: Piɛrɛ, wuli. faga ka dumuni kɛ.

Sankolokan dɔ ye Piɛrɛ bila ka dumuni dun, dumuni minnu tun dagalen don fɔlɔ ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka sariyaw ye.

1. Ala ka nɛɛma ka bon ni an ka sariyaw ye - Romɛkaw 6:14

2. Ka tugu Ala ka cikanw kɔ, o bɛ na ni dugawu ye - Kɛwalew 11:18

1. Rom=kaw 6.14 Jurumu t=na aw kun na, katuguni aw t= sariya k=r=, nka aw b= Neema k=r=.

2. Kɛwalew 11.18 U ye o kow mɛn tuma min na, u y’u makun ka Ala tanu, k’a fɔ ko: «O tuma na fɛ, Ala ye nimisa di siya wɛrɛw fana ma walisa ka ɲɛnamaya kɛ.»

Kɛwalew 11.8 Nka ne ko: Matigi, o tɛ ten, katuguni fɛn nɔgɔlen walima fɛn nɔgɔlen si ma don ne da la.

Ala b’a fɔ an ye ko an kana siran ka faratiw ta walasa k’a ka cikan jɛnsɛn, hali ni ko kabakomaw ni ko minnu tɛ dɔn.

1. "Aw kana siran: Kibaru Duman weleweleda ni jagɛlɛya ye".

2. "Ka da Ala kan: Ka bɔ dannaya la".

1. Josue 1:9 - "Ne ma ci fɔ i ye wa? I ka barika sɔrɔ ka i jagɛlɛya. I kana siran, i kana i fari faga, katuguni i taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala na kɛ i fɛ."

2. Esayi 43:1 - "Nka sisan, Matigi ko nin ye? 봦 e min ye i da, Yakuba, min ye i da, Israɛl: ? 쏡 o kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ; ne ye i wele tɔgɔ; i ye ne ta ye."

Kɛwalew 11.9 Nka kumakan ye ne jaabi kokura ka bɔ sankolo la ko: «Ala ye min saniya, i kana o wele ko nɔgɔlen.»

Ala ka senumaya t adamaden ka faamuyali ma.

1: Ala bɛ tɛmɛ an ka faamuyali kan ani a ka latigɛw ka kan ka sɔn ni ɲininkali tɛ.

2: An ka kan ka Ala ka kuntigiya dɔn ani ka sɔn a ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Josue 24:15 - "I bɛna baara kɛ i ye bi..."

2: Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ten, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

Kɛwalew 11.10 O kɛra siɲɛ saba.

Yelifɛn dɔ ye siɲɛ saba ye mɛlɛkɛ dɔ fɛ ka bɔ sankolo la, ani o siɲɛ kelen kelen bɛɛ la, mɛlɛkɛ tun bɛ sama ka segin sankolo la.

1. Ala ka hinɛ ni a ka nɛɛma yelifɛnw na

2. Delili fanga min bɛ Ala sago jirali la

1. Yuhana 14:18 ? 쏧 tɛna aw to yatɔw ye; Ne bna na aw f.??

2. Jenɛse 28:12-13 ? 쏛 nd a ye siko kɛ, a ye lada dɔ ye min jɔlen bɛ dugukolo kan, a kuncɛ sera sankolo la. Wa, a filɛ, Matigi jɔlen tora a san fɛ.??

K=walew 11.11 O yɔrɔnin bɛɛ, cɛ saba nana ne tun bɛ so min kɔnɔ, u cilen tun bɛ ka bɔ Sesare ka taa ne fɛ.

Cɛ saba minnu cilen don ka bɔ Sesare, olu taara bɔ Ciden Piɛrɛ ye.

1. Ala bɛ se ka baara kɛ ni dunanw ye minnu tun ma deli ka kɛ, walisa k’a sago jira an na.

2. Ala bɛna dɛmɛ ni bilasirali di an ma ni an mago bɛ o la.

1. Matiyu 2:1-12 - Hakilitigiw ka taa bɔ Yesu fɛ.

2. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Kɛwalew 11.12 Ni Senu ye ne bila ka taa u fɛ, siga si tɛ ne la. O balima wɔɔrɔ ninnu taara ni ne ye, an donna cɛ ka so.

Ala Ni y'a fɔ Ciden Piɛrɛ ye ko a ka taa ni cɛ minnu nana a fɛ, a taara n'u ye ni balima wɔɔrɔ wɛrɛw ye.

1. Tuma caman na, Ala sago bɛ kɛ fɛn ye min ma deli ka kɛ, wa a ka kan ka tugu a kɔ k’a sɔrɔ i ma sigasiga.

2. Ni Ala ye an wele ka ko dɔ kɛ, an mago bɛ fanga ni jɛɲɔgɔnya min na, a bɛna o di an ma.

1. Heburuw 11:8 - Dannaya de y’a to Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

Kɛwalew 11.13 A ye mɛlɛkɛ dɔ ye cogo min na a ka so kɔnɔ, a y’a jira an na, o y’a fɔ a ye ko: «I ka mɔgɔw ci ka taa Jope ka Simɔn wele, o tɔgɔ ye ko Piɛrɛ.

Mɛlɛkɛ ka yelifɛn ye Kɔrnɛye bila ka Piɛrɛ wele.

1: Ala ka bilasirali fanga ka bon ani a jɛlen don, wa a bɛna an bila sira ɲuman kan tuma bɛɛ.

2: Nafa min b’a la ka da Ala ka bilasirali la, n’an bɛ taama ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2: Zaburu 32:8 - "Ne na i kalan ka i kalan i ka kan ka taa sira min fɛ, ne na i laadi ni ne ka kanuya ɲɛ ye i ɲɛ na."

Kɛwalew 11.14 Jɔni na kuma fɔ i ye, i ni i ka so bɛɛ na kisi cogo min na.

Piɛrɛ b’a ɲɛfɔ jama ye ko Ala y’a ci ka taa kibaru duman fɔ walisa olu ni u ka somɔgɔw ka kisi.

1. Ala ka kuma ka sebaaya ka kisili

2. Denbaya ka kisili nafa ka bon

1. Romɛkaw 10:13-14 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi a mɛnna wa u na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ ?»

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17-18 - "O de kosɔn ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. ko kɔrɔw tɛmɛna, a filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye. Fɛn bɛɛ bɔra Ala de la, ale min ye an bɛn." a yɛrɛ ma Yesu Krisita barika la, ka bɛnkan baara di an ma.»

Kɛwalew 11.15 Ne ye kuma daminɛ tuma min na, Ni Senu binna u kan, i ko anw kan fɔlɔ la.

Ni Senu binna siya wɛrɛw kan, i ko a binna cidenw kan cogo min na u ka cidenyabaara daminɛ na.

1. "Ala Ni ye Bɛɛ ta ye".

2. "Fa ka layidu".

1. Luka 24:49 - A filɛ, ne bɛ ne Fa ka layidu ci aw ma .

2. Kɛwalew 2:38-39 - Piɛrɛ y’a fɔ u ye ko: «Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ. Katuguni o layidu bɛ aw ni aw denw ni yɔrɔjan mɔgɔw bɛɛ bolo, Matigi an ka Ala bɛna mɔgɔ minnu wele.

K=walew 11.16 Ne hakili tora Matigi ka kuma la, a ko: Yuhana ye batise ji la. nka aw na batise Ni Senu la.»

Matigi y’a fɔ ko dannabaaw bɛna batise ni Ni Senu ye.

1: Ni Senu nafa ka bon ani fanga min b’a la ka an ka ɲɛnamaya yɛlɛma.

2: A nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma ye.

1: Efesekaw 5:18, ? 쏛 nd kana min ni diwɛn ye, tɛmɛko bɛ min na; nka aw ka fa Ni la.??

2: Romɛkaw 8:9, ? 쏝 ut aw tɛ farisogo la, nka aw bɛ Ni la, ni Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ. Sisan ni Krisita Ni tɛ mɔgɔ dɔ fɛ, o tɛ a ta ye.??

K=walew 11.17 K'a masɔrɔ Ala ye o nilifɛn di u ma i ko a ye o nilifɛn di u ma, an minnu dara Matigi Yesu Krisita la. ne tun ye mun ye, walisa ne ka se ka Ala muɲu?

Ala ka nɛɛma dira mɔgɔ bɛɛ ma minnu dalen bɛ Yesu Krisita la.

1. Ala ka nɛɛma fanga

2. Ala ka nɛɛma min bɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na

1. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Tite 3:5-7 - "A ma an kisi an ka kɛwalew kosɔn tilennenya la, nka a ye an kisi ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka makari ye, Ni Senu ka bangeli ko kura ni a kurayali ko la, a ye min bɔn an kan kosɛbɛ." Yesu Krisita an Kisibaa barika la, walisa an ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, walisa an ka kɛ ciyɛntalaw ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali jigi ye.»

Kɛwalew 11.18 U ye o kow mɛn tuma min na, u makuntɔ ka nɔɔrɔ da Ala kan, k'a fɔ ko: «O tuma na fɛ, Ala ye nimisa di siya wɛrɛw fana ma walisa u ka nimisa ɲɛnamaya la.»

Ala ye nimisa di bɛɛ ma, siya wɛrɛw ni Yahutuw.

1: Ala b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka nimisa ani ka kisi.

2: Ala ka nɛɛma ye bɛɛ ta ye, Yahutuw dɔrɔn tɛ.

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: 2 Piɛrɛ 3:9 - Matigi tɛ sɛgɛn a ka layidu la, i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sɛgɛn jate cogo min na; nka a bɛ muɲuli kɛ an kɔrɔ, a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b'a fɛ bɛɛ ka nimisa.

Kɛwalew 11.19 Minnu jɛnsɛnna Etiɛni ka tɔɔrɔ kosɔn, olu taara fo Fenise ni Sipɔrɔ ani Antiose .

Etiɛni ka kalandenw jɛnsɛnna tɔɔrɔ kosɔn, u taara Fenise, Sipɔrɔ ani Antiose, ka o kuma fɔ Yahutuw dɔrɔn de ye.

1. Ala ka lakanani tɔɔrɔ sababu fɛ

2. A nafa ka bon ka waajuli kɛ lamɛnbaga bɛnnenw ye

1. Kɛwalew 8:4 - "O de kosɔn, mɔgɔ minnu jɛnsɛnnen don, olu taara yɔrɔ bɛɛ ka kuma waajuli kɛ."

2. Matiyu 28:19 - "Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la."

Kɛwalew 11.20 U dɔw tun ye Sipɔrɔ ni Sirene cɛw ye, u selen Antiose, u tun bɛ kuma Gɛrɛkiw fɛ ka Matigi Yesu waajuli kɛ.

Sipɔrɔ ni Sirɛne cɛw ye Matigi Yesu waajuli kɛ Antiose dugu kɔnɔ Gɛrɛkiw ye.

1. Kibaru Duman waajuli fanga

2. Ka Yesu weleweleda Siya Bɛɛ la

1. Kɛwalew 1:8 - "Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo danw ma."

Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , ka u kalan ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Wa tiɲɛ yɛrɛ la." Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.??

K=walew 11.21 Matigi bolo tun b u f.

Matigi bolo tun bɛ dannabaaw fɛ, o y'a to mɔgɔ caman y'u ɲɛsin Matigi ma.

1. Ala? 셲 Bolo bɛ An fɛ tuma bɛɛ

2. Ka jaabi di Ala ma? 셲 Weelekan

1. Romɛkaw 8:31 - ? 쏻 hat o tuma na, yala an b'a fɔ ninnu ye wa? Ni Ala bɛ anw fɛ, jɔn bɛ se ka kɛ an kɛlɛ???

2. Zaburu 23:4 - ? 쏣 hali ni ne bɛ taama saya sumaya kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni e bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, u bɛ ne dusu saalo.??

Kɛwalew 11.22 O kow kibaruya sera Jerusalɛm egilisi tulo la, u ye Barnabasi ci ka taa fo Antiose.

Jerusalɛm Egilisi ye Barnabasi bila ka taa Antiose walisa ka o kibaruya jɛnsɛn.

1. Kibaru duman jɛnsɛnni fanga

2. Kerecɛn cidenyabaarakɛlaw nafa

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2. Esayi 6:8 - "O tuma na fɛ, ne ye Matigi kan mɛn ko ? 쏻 ne na ci bila? Ani jɔn bɛ taa an nɔfɛ???Ne ko : ? 쏦 ere am I. Ne ci!??

Kɛwalew 11.23 A nana Ala ka nɛɛma ye tuma min na, a nisɔndiyara ka u bɛɛ laadi ko u ka nɔrɔ Matigi la ni dusu ye.

Barnabasi ye Ala ka nɛɛma ye, ka dusu don bɛɛ kɔnɔ u ka to u yɛrɛ di Matigi ma.

1. Ala ka nɛɛma ye nilifɛn ye min man kan ka jate fɛn ye abada.

2. An ka cɛsiri Matigi ma, o ka kan ka kɛ ni laɲini ye, wa a tɛ jɔrɔ.

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne bɛ aw deli Ala ɲɛ na wa? 셲 makari, ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, min senuma ani min ka di Ala ye? 봳 ale de ye i ka bato lakika ni a bɛnnen ye.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.

Kɛwalew 11.24 A tun ye mɔgɔ ɲuman ye, a falen tun bɛ Ni Senu ni dannaya la.

Cɛ ɲuman tun falen bɛ Ni Senu ni dannaya la, a tun bɛ mɔgɔ caman bila ka taa Matigi fɛ.

1. Dannaya ni Ni Senu ka sebaaya

2. Mɔgɔ ɲumanw bɛ nɔ min bila Ala ka Masaya la

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Matiyu 5:14-16 - ? 쏽 ou ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

Kɛwalew 11.25 O kɔ, Barnabasi taara Tarse ka Saul ɲini.

Barnabasi taara Saul ɲini Tarse.

1. Ala ka ladonni bolo min bɛ baara la - ko Barnabasi ye Saul sɔrɔ Tarse.

2. Jɛɲɔgɔnya kantigiya nafa - Barnabasi ka Saul ɲini.

1. Ntalenw 16:9 - Hadamaden dusukun b’a ka siraw labɛn, nka Matigi b’a senw sabati.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Kɛwalew 11.26 A ye a sɔrɔ tuma min na, a taara ni a ye Antiose. San kelen bɛɛ, u ye ɲɔgɔn lajɛn ni egilisi ye, ka mɔgɔw caman kalan. Kalandenw welera Krecɛnw fɔlɔ Antiose.

Barnabasi ye Saul sɔrɔ ka na n’a ye Antiose egilisi la. U fila ye mɔgɔw kalan san kuuru kɔnɔ ani yen mɔgɔw de fɔlɔla ka kalandenw wele Krecɛnw.

1. Antiose Egilisi: Misɔndenw ka baara kɛcogo misali dɔ

2. Ka kɛ Krisita ka kalanden ye: O kɔrɔ ye mun ye?

1. Kɛwalew 11:26

2. Matiyu 28:18-20 - ? 쏛 nd Yesu nana a fɔ u ye ko : ? 쁀 fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Wa a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.? 쇺 € ye?

K=walew 11.27 O donw la, kiraw bɔra Jerusalɛm ka na Antiose.

Kira minnu bɔra Jerusalɛm, olu tun nana Antiose o waati la.

1. Kirayakuma fanga: Ala ka kuma bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Nafa ka bon ka tugu Ala ka weleli kɔ: Kɛwalew 11:27 sɛgɛsɛgɛli

1. Kɛwalew 11:27 - "O donw na, kiraw bɔra Jerusalɛm ka na Antiose."

2. Esayi 55:11 - "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ." " " .

Kɛwalew 11.28 U dɔ la kelen tɔgɔ ko Agabu, a y'a jira Ni Senu fɛ ko dɛsɛba bɛna kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la.

Agabu tun ye kira ye min tun ye kɔngɔba dɔ fɔ Klɔde Sezar ka waati la, o laban kɛra.

1. Kirayakuma fanga: Agabu ka cikan faamuyali

2. Ala ka masaya: Ala ye baara kɛ ni kɔngɔ ye cogo min na walasa k’a ka laɲini dafa

1. Habakuki 2:3 - Katuguni yeli bɛ a waati latigɛlen makɔnɔ hali bi; a bɛ teliya fo ka se a laban ma wa? 봧 t tɛna nkalon tigɛ. Ni a bɛ i n’a fɔ a bɛ teliya, aw bɛ a makɔnɔ; Siga t'a la, a bɛna na; a tɛna mɛn.

2. Amos 3:7 - Katuguni Matigi Ala tɛ foyi kɛ ni a ma a ka gundo jira a ka jɔn kiraw la.

Kɛwalew 11.29 Kalandenw kelen-kelen bɛɛ y'a latigɛ ka dɛmɛ ci balimaw ma minnu sigilen bɛ Jude jamana na.

Kalandenw y’u ka nafolo tila dannabaaw ye Jude jamana na.

1. Jɛɲɔgɔnya ye hami ye: Kalandenw ka misali

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ bolomafara fɛ: Kalandenw ka misali

1. Galasikaw 6:10 O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye.

2. Romɛkaw 12:13 Jɛkafɔ ni Ala ye wa? 셲 mɔgɔ minnu bɛ magojira la. Jatigila dege.

Kɛwalew 11.30 U ye o kɛ, ka o ci cɛkɔrɔbaw ma Barnabasi ni Saul bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Barnabasi ni Saul, ye wari saraka ci ka bɔ siya wɛrɛw yɔrɔ ka taa maakɔrɔw ma Jerusalɛm.

1. Se min bɛ bolomafara la: An bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na Barnabasi ni Saul fɛ

2. Sigida ka ɲɛtaa kunba: An bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na

1. Ntalenw 11:25, "Mɔgɔ bolomafara na ɲɛ, min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o na lafiya."

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:7, "Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

Kɛwalew 12 bɛ tɔɔrɔ lakali masakɛ Hɛrɔde fɛ egilisi fɔlɔ la, Piɛrɛ bolicogo kabakoma ka bɔ kaso la, ani Hɛrɔde ka saya.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni masakɛ Hɛrɔde Agripa fɔlɔ ye ka egilisi mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ. A ye Zaki, balimakɛ Zan faga npan ye k’a ye ko Yahutuw diyara u ye, u taara ɲɛ ka Piɛrɛ minɛ fana seli waati la Buru fununbali, a minɛni kɔfɛ k’a bila kaso la k’a di a ma a ka kɔlɔsi ni kulu naani ye sɔrɔdasi naani kelen-kelen bɛɛ ŋaniya tun ye k’a labɔ foroba kiritigɛ la Tɛmɛnkan seli kɔfɛ (Kɛwalew 12:1-4 la). O la, Piɛrɛ tora kaso la, nka egilisi ye Ala deli ni kɔnɔnajɛya ye.

Dakun 2nan: Su fɛ sanni Hɛrɔde ka na ni kiritigɛ ye Piɛrɛ sunɔgɔlen sɔrɔdasi fila cɛ sirilen cakɛdaw kɔlɔsilikɛlaw jɔlen tora garadi da la O yɔrɔnin bɛɛ mɛlɛkɛ Matigi bɔra kɛnɛ kan yeelen yeelenna seli ye Piɛrɛ kɛrɛ fɛ kunun ‘I ka wuli joona!’. cakɛdaw binna ka bɔ bolokɔniw na mɛlɛkɛ ko ‘I ka fini don sanbaraw don’ y’o kɛ fini sirilen ye ka tugu mɛlɛkɛ y’a dɔn min bɛ kɛ tiɲɛ na miiri a ye yeli ye tɛmɛn fɔlɔ filanan garadiw nana nɛgɛda ɲɛminɛ dugu y’u yɛrɛ da wuli u tɛmɛna taama janya sira kelen barika la mɛlɛkɛ a y’a to yen (Kɛwalew 12:6-10). A y’a faamu ko min kɛra a taara so Mariyama ba Zan fana ye Marka wele yɔrɔ min na mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn lajɛn ka delili kɛ k’a fɔ Roda nana jaabi da nisɔndiyalen dɔn Piɛrɛ kan dɔn a bolila ka segin k’a sɔrɔ a ma da wuli k’a fɔ ko ‘Piɛrɛ bɛ da la!’. U ko a bɔra hakili tora k'a sinsin tiɲɛ na u ko 'A ka kan ka kɛ a ka mɛlɛkɛ ye.' Nka Piɛrɛ tora ka da gosi tuma min na u ye da wuli u kabakoyara a ye taamasiyɛn kɛ u la n’a bolo ye u ka u makun a ɲɛfɔra cogo min na Matigi ye kaso bɔ ka fɔ ko ninnu fɔ Yakuba balimakɛ tɔw ye o kɔfɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la (Kɛwalew 12:11-17).

Dakun 3nan: Sɔgɔma, mankan fitinin si ma kɛ sɔrɔdasiw cɛma i n’a fɔ min kɛra Piɛrɛ ye. Hɛrɔde ye ɲinini kɛ a la kosɛbɛ kɔfɛ, a ma garadiw sɔrɔ minnu yamaruyara ka faga. O kɔ, Hɛrɔde bɔra Jude ka taa Sesare, a tora yen dɔɔni. A tun bɛ ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔw ye Tiri Sidɔn sisan farala ɲɔgɔn kan ka lamɛnnikɛlaw ɲini ka dɛmɛ sɔrɔ Blastus tun dalen bɛ a yɛrɛ ka baarakɛla masakɛ la ka hɛrɛ ɲini bawo u ka jamana tun bɛ masakɛ ka jamana balo sɔrɔ Don latigɛlen na Hɛrɔde tun bɛ masafugulan don a sigilen tun bɛ masasigilan la ka foroba kuma fɔ mɔgɔw ye pɛrɛn ko ‘Nin kumakan ala tɛ hadamaden ye .' O yɔrɔnin bɛɛ bawo a ma tanuli di Ala ma mɛlɛkɛ dɔ Matigi ye wulu dunlenw gosi ka sa kuma Ala tora ka jɛnsɛn ka ɲɛ Barnabasi Saul y’u ka cidenyabaara dafa ka segin Jerusalɛm ka u ta Yuhana fana bɛ wele ko Marka (Kɛwalew 12:18-25).

Kɛwalew 12.1 O waati la, masakɛ Hɛrɔde y'a bolow kɔrɔta ka egilisi dɔw tɔɔrɔ.

Masakɛ Hɛrɔde ye egilisi mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ.

1. An kana an fari faga tɔɔrɔ waatiw la, nka an ka to barika la an ka dannaya la.

2. Gɛlɛyaw kɔnɔna na, an ka to an ɲɛmajɔlen na an kuntilenna n’an ka cidenyabaara kan.

1. Matiyu 5:10-12 “Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn, aw ye dubadenw ye. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.”

2. Heburuw 10:32-34 “Nka aw hakili to don fɔlɔw la, waati min na aw yeelen bɔlen kɔ, aw ye tɔɔrɔ gɛlɛnw muɲu, tuma dɔw la, aw tun bɛ mafiɲɛya ni tɔɔrɔw la foroba la, tuma dɔw la, aw ni mɔgɔ minnu minɛlen don ten. Katuguni aw hinɛ donna kasolamɔgɔw la, aw ye ɲagali ka sɔn aw ka nafolomafɛnw tiɲɛni ma, k’a masɔrɔ aw y’a dɔn ko aw yɛrɛw ka nafolo ka fisa ni bolofɛn ye min bɛ to senna.”

Kɛwalew 12.2 A ye Yuhana balimakɛ Yakuba faga ni npan ye.

Hɛrɔde Agripa fɔlɔ ye Yuhana balimakɛ Yakuba faga ni npan ye.

1. Hakililajigin min b’a jira ko an man kan ka ɲinɛ abada ka to majigilenya la ani ka Ala ka sebaaya dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Kalan min bɛ kanuya ni yafa fanga kan, hali saya ɲɛkɔrɔ.

1. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2. Matiyu 5:43-45 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: 'I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.»

Kɛwalew 12.3 A y'a ye ko o diyara Yahutuw ye, a taara Piɛrɛ fana minɛ ka taa a fɛ. (O tuma la, nbuuru fununbali donw tun don.)

Hɛrɔde Agripa fɔlɔ ye Piɛrɛ minɛ buru fununbali waati la, i ko a diyara Yahutuw ye cogo min na.

1: Gɛlɛya waatiw la, an ka kan ka to an ka dannaya la, ka an jigi da Matigi kan ko a bɛna an bila gɛlɛyaw la.

2: An ka kan k’an janto an kana a to mɔgɔw negew k’an bila ka an ka dannaya tiɲɛ Ala la.

1: Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2: Zaburu 46:10 - "Aw ka sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye, ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan."

Kɛwalew 12.4 A y'a minɛ tuma min na, a y'a bila kaso la, k'a don sɔrɔdasi kulu naani bolo walisa k'a kɔlɔsi. k' a laɲini Paskɛli kɔfɛ k'a lase jama ma.

Piɛrɛ minɛlen kɔ, Hɛrɔde y’a bila kaso la, ka sɔrɔdasi kulu naani bila k’a kɔlɔsi. A ye labɛn kɛ ka Piɛrɛ lase mɔgɔw ma Paki seli kɔfɛ.

1. Ka i jigi da Ala ka sebaaya kan waati gɛlɛnw na

2. Ka jɔ dannaya la ni ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya

1. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 - Nka a y’a fɔ ne ye ko: “Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.”

Kɛwalew 12.5 Piɛrɛ tun bɛ kaso la, nka egilisi tun bɛ Ala deli a kosɔn.

Egilisi ye delili kɛ k’a sɔrɔ u ma dabila walisa Piɛrɛ ka bɔ kaso la.

1. Delili fanga - An ka deliliw bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na magoɲɛ waatiw la.

2. Dannaya fanga - Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya kan.

1. Yakuba 5:16b - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Matiyu 21:22 - "Aw bɛ fɛn o fɛn ɲini delili la, aw na o sɔrɔ, ni dannaya bɛ aw la."

Kɛwalew 12.6 Hɛrɔde tun b’a fɛ ka a labɔ tuma min na, o su in na, Piɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la sɔrɔdasi fila cɛ, u sirilen bɛ ni cakɛda fila ye.

U ye Piɛrɛ minɛ ka don kaso la, k’a kɔlɔsi sɔrɔdasi fila ni cakɛda fila fɛ k’a to sunɔgɔ la.

1. Ala ka lakanani bɛ sɔrɔ tuma caman na yɔrɔw la minnu ma deli ka kɛ.

2. An ka kan ka to kantigiya la Ala fɛ hali ni ko gɛlɛnw cɛma.

1. Zaburu 91:11 - Katuguni a na a ka mɛlɛkɛw bila i kun na, u ka i mara i ka siraw bɛɛ la.

2. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Kɛwalew 12.7 Matigi ka mɛlɛkɛ nana a kan, yeelen dɔ bɔra kasobon kɔnɔ, a ye Piɛrɛ gosi a kɛrɛ fɛ k'a lawuli k'a fɔ ko: «Wuli joona.» A ka cakɛdaw binna ka bɔ a bolow la.

Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'i yɛrɛ jira Piɛrɛ la k'a to kaso la, k'a bugɔ k'a fɔ a ye ko a ka wuli. O kɔfɛ, a ka cakɛdaw binna ka bɔ a bolo.

1. Ala ka sebaaya: Ala bɛ se k’an hɔrɔnya cogo min na ka bɔ an ka cakɛdaw la

2. Kabako min ma deli ka kɛ: Ka jigiya sɔrɔ waati gɛlɛnw na

1. Esayi 61:1 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase tɔɔrɔlenw ma. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ma, ka hɔrɔnya weleweleda kasodenw ma.

2. Zaburu 146:7 - A bɛ mɔgɔ dɔgɔmanninw dɛmɛ, ka mɔgɔ juguw fili duguma.

Kɛwalew 12.8 Mɛlɛkɛ y’a fɔ a ye ko: «I ka i cɛsiri ka i ka sanbara siri.» Wa a y’o kɛ ten. A y'a fɔ a ye ko: «I ka fini don i la ka tugu ne kɔ.»

Mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ Piɛrɛ ye ko a k’a ka sanbaraw ni a ka finiw don ka tugu a kɔ.

1. Kanminɛli: Piɛrɛ ka misali

2. Labɛnni: I labɛn ka tugu Ala kɔ

1. Esayi 52:7 - "Mɔgɔ min bɛ kibaru duman lase, min bɛ hɛrɛ lase, min bɛ kibaru duman lase, min bɛ kisili fɔ, min y'a fɔ Siyɔn ye ko: I ka Ala bɛ masaya kɛ, o senw ka di kuluw kan dɛ!

2. Matiyu 4:20 - "U y'u ka jɔnw to yen ka tugu a kɔ."

Kɛwalew 12.9 A bɔra ka tugu a nɔfɛ. Mɛlɛkɛ ye min kɛ, a tun t’a dɔn ko tiɲɛ don; nka a tun b'a miiri ko a ye yelifɛn dɔ ye.

Mɛlɛkɛ ka bilasirali ma dɔn mɔgɔ min tugura a kɔ, iko a tun b’a miiri ko a bɛ yelifɛn dɔ ye.

1. Ala ka bilasirali: Matigi bolo dɔnni an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dannaya fanga: Ka dege ka da Matigi la

1. Matiyu 28:20 - “Ne ye ci min fɔ aw ye, aw k’u kalan u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Kɛwalew 12.10 U tɛmɛna kɛlɛbolo fɔlɔ ni filanan fɛ tuma min na, u sera nɛgɛda la min bɛ taa dugu kɔnɔ. A y'a dabɔ u ye a yɛrɛ sago la. O yɔrɔnin bɛɛ, mɛlɛkɛ bɔra a la.

Mɛlɛkɛ dɔ ye nɛgɛda da wuli min tun bɛ taa dugu kɔnɔ, ka Piɛrɛ bila sira sira kelen fɛ sanni a ka bɔ a la.

1. Ala ka mɛlɛkɛw ka kantigiya

2. Ka Ala ka bilasirali sɔrɔ cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

1. Zaburu 91:11-12 - Sabu a na ci bila a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k’i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la. u na i kɔrɔta u bolo la , walisa i kana i sen gosi kabakurun la .

2. Esayi 30:21 - I mana i kɔdon i kinin fɛ wo, i mana i kɔsegin i kinin fɛ wo, i tulo bɛna kumakan dɔ mɛn i kɔfɛ, k’a fɔ ko: “Sira ye nin ye; taama a kɔnɔ.»

Kɛwalew 12.11 Piɛrɛ y'a hakili jigin tuma min na, a ko: «Ne y'a dɔn tiɲɛ na ko Matigi ye a ka mɛlɛkɛ ci ka ne kisi Hɛrɔde bolo, ani jamana mɔgɔw jigi tun bɛ min na.» Yahutuw ye.

Piɛrɛ tun dalen b’a la ko Matigi ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka na a kisi Hɛrɔde ni Yahutuw bolo.

1. Ala bɛ kuntigiya kɛ tuma bɛɛ, hali ni ko gɛlɛnw cɛma.

2. Ala ka lakanani bɛ sɔrɔ tuma bɛɛ n’an b’a ɲini dannaya fɛ.

1. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 34:7 - "Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siranbagaw lamini, a bɛ u kisi."

Kɛwalew 12.12 A ye o ko lajɛ tuma min na, a sera Yuhana ba Mariyama ka so. mɔgɔ caman tun lajɛlen bɛ yɔrɔ min na ka delili kɛ.

Egilisi fɔlɔw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn ka delili kɛ.

1. Delili jɛkulu: Jɛkulu min bɛ delili kɛ, o fanga

2. Delili fanga: Mun na an bɛ delili kɛ ani a bɛ min kɛ

1. Efesekaw 6:18 - "Aw bɛ delili kɛ tuma bɛɛ ni delili ni delili bɛɛ ye Ni Senu la, ka to ka o kɔlɔsi ni timinandiya ni delili bɛɛ ye mɔgɔ senumaw bɛɛ ye."

2. Yakuba 5:16 - "Aw ka aw ka hakɛw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili ni timinandiya bɛ nafa caman lase aw ma."

Kɛwalew 12.13 Piɛrɛ tun bɛ ka da gosi tuma min na, sunguru dɔ nana a lamɛn, o tɔgɔ ko Roda.

Piɛrɛ ye da gosi ani sungurunnin dɔ y’a fo, n’o tɔgɔ ye ko Roda.

1. Aw ka Knock lamɛn: Ala ka welekan mɛnni an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka dannaya da wuli: Ala ka weleli jaabi

1. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

2. Luka 11:9 - "Ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka delili kɛ, aw na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ; aw ka da gosi, da na da wuli aw ye."

Kɛwalew 12.14 A ye Piɛrɛ kan dɔn tuma min na, a ma da wuli ɲagali kosɔn, nka a bolila ka don ka a fɔ Piɛrɛ jɔlen bɛ da ɲɛfɛ cogo min na.

Piɛrɛ selen Mariyama ni Roda ka so, o kɛra ko ye min tun ma deli ka kɛ, Mariyama y’a kan mɛn tuma min na, a nisɔndiyara kosɛbɛ fo a bolila ka don so kɔnɔ ka o fɔ Roda ye.

1. Ala bɛ nisɔndiya di tuma bɛɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, mɔgɔ ma miiri min na.

2. Se min bɛ Ala kan dɔn.

1. Zaburu 30:11 - "I ye ne ka dusukasi yɛlɛma ka kɛ dɔn ye ne kosɔn, i ye ne ka cɛya fini bɔ ka ne cɛsiri ni ɲagali ye."

2. Yuhana 10:3-5 - "Da kɔlɔsibaga bɛ da wuli a ye, sagaw bɛ a kan mɛn, a bɛ a yɛrɛ sagaw tɔgɔ wele ka u bila ka bɔ. Ni a y'a yɛrɛ ka sagaw bɔ kɛnɛma, a bɛ taa u ɲɛ." , sagaw tugura a kɔ, katuguni u b'a kan dɔn.»

Kɛwalew 12.15 U y'a fɔ a ye ko: «I ye diɲɛnatigɛla ye.» Nka a tun b’a fɔ tuma bɛɛ ko o yɛrɛ de tun don. U ko: «A ka mɛlɛkɛ don.»

Mɔgɔw tun b’a miiri ko Mariyama diminnen don tuma min na a y’a fɔ u ye ko Piɛrɛ bɛ balo la hali bi, nka a tora k’a jira ko tiɲɛ don. U y’a fɔ o kɔ, a ka kan ka kɛ a ka mɛlɛkɛ ye.

1. Ka i jigi da Ala ka layiduw kan minnu tɛ ban

2. Ka dannabaliya kunbɛn ni Dannaya ye

1. Luka 1:45 - “Mɔgɔ min dalen b’a la ko Matigi na a ka layidu tiimɛ a ye, o ye dubaden ye!”

2. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Kɛwalew 12.16 Nka Piɛrɛ tora ka da gosi, u ye da da wuli k'a ye tuma min na, u kabakoyara.

Piɛrɛ ye da gosi ani a da wulila tuma min na, mɔgɔw kabakoyara k’a ye.

1. Dannaya fanga kabakoma - Piɛrɛ ka dannaya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, o sɛgɛsɛgɛ waati gɛlɛnw na.

2. Kabakow bɛ kɛ - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na ko tɛ se ka kɛ dannaya fɛ.

1. Matiyu 17:20 - "A y'a jaabi ko: «Katuguni dannaya ka dɔgɔ aw la. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya ka dɔgɔ i n'a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k'a fɔ nin kulu ye ko: 'I ka bɔ yan ka taa yan.' A na yɛlɛma.Foyi tɛna se ka kɛ aw bolo.»

2. Luka 5:5 - "Simɔn y'a jaabi ko: "Matigi, an ye baara kɛ kosɛbɛ su bɛɛ la, an ma foyi minɛ. Nka i y'a fɔ ten, ne na jɔw jigin.""

K=walew 12.17 Nka Yesu ye u bolo da u kan walisa u ka u makun, Matigi ye a labɔ kaso la cogo min na, a y’o fɔ u ye. A y'a fɔ ko: «Taa ka nin kow jira Yakuba ni balimaw la.» A taara yɔrɔ wɛrɛ la.

Piɛrɛ bolila kaso la ni Matigi ka dɛmɛ ye, ka ci bila jama ma ko u ka Yakuba ni dannabaa tɔw ladɔnniya a ka kisili ko la.

1. Dannaya fanga: Piɛrɛ ye se sɔrɔ cogo min na, gɛlɛya minnu tun bɛ iko a tɛ se ka kɛ

2. Matigi ka labɛn: Ala ka lakanani sɔrɔli waati gɛlɛnw na

1. 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka haminankow bɛɛ bila a kan, katuguni a b’a janto aw la.

2. Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siranbagaw lamini, ka u kisi.

K=walew 12.18 Tile don tuma min na, mankanba ma don sɔrɔdasiw cɛma, ko Piɛrɛ ko kɛra.

Sɔrɔdasiw hakili ɲagamina kosɛbɛ tuma min na u y’a ye ko Piɛrɛ tununna u tun y’a mara yɔrɔ min na.

1. Ala bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ ni an dalen bɛ a la

2. Hali waati dibi la, an ka dannaya bɛ se k’an dɛmɛ ka se sɔrɔ

1. Matiyu 19:26 - Nka Yesu y’u filɛ k’a fɔ ko: “O tɛ se ka kɛ hadamaden fɛ, nka fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala fɛ.”

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Kɛwalew 12.19 Hɛrɔde ye a ɲini tuma min na, a ma a sɔrɔ, a ye kɔlɔsilikɛlaw sɛgɛsɛgɛ ka a fɔ ko u ka faga. A jiginna ka bɔ Jude jamana na ka taa Sesare.

Hɛrɔde ye Piɛrɛ ɲini, nka a ma se ka sɔrɔ. O kɛra sababu ye, a ye kɔrɔsilikɛlaw faga, ka tila ka bɔ Jude ka taa Sesare.

1. Ala ka nɛɛma bɛ bɔ: Piɛrɛ ni Hɛrɔde ka maana b’a jira cogo min na Ala ka nɛɛma bɛ se k’an tanga hali ni an bɛ farati la.

2. Dannaya fanga: Piɛrɛ ni Hɛrɔde ka maana b’an kalan dannaya fanga la ani a bɛ se k’a to an ka se sɔrɔ gɛlɛya o balilan kan cogo min na.

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - “Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.”

2. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Kɛwalew 12.20 Hɛrɔde ma diya Tiri ni Sidɔn mɔgɔw ye kosɛbɛ, nka u nana a fɛ ni kɔnɔnajɛya kelen ye, ka Blastisi kɛ masakɛ ka sotigi ye u teri ye, u ye hɛrɛ ɲini. sabu u ka jamana tun bɛ balo masakɛ ka jamana de fɛ .

Tiri ni Sidɔn mɔgɔw ye cɛsiri kɛ diplomasi fɛ walasa ka hɛrɛ sigi ni Hɛrɔde ye, u kɛtɔ ka Blastusi, masakɛ ka sotigi ka teriya sabati, bawo u ka jamana tun bɛ masakɛ ka jamana de la.

1. Diplomasi fanga: Ala bɛ baara kɛ ni hɛrɛ fɛɛrɛw ye cogo min na walasa ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ

2. Jiginni gɛlɛya: Lakanali ni sabatili sɔrɔli diɲɛ sabatibali kɔnɔ

1. Esayi 2:4 - A na kiri tigɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka sɔsɔliw ɲɛnabɔ siya caman ye. U na u ka npanw gosi ka kɛ sɛnɛfɛnw ye, ka u ka tamaw gosi ka kɛ jirisunw tigɛlanw ye. Siya tɛna npan ta siya kama, wa u tɛna u yɛrɛ dege kɛlɛ kama tun.

2. Ntalenw 3:29-30 - I kana kojugu labɛn i sigiɲɔgɔn ma, min sigilen bɛ i kɛrɛfɛ ni dannaya ye. Aw kana kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ye kun tɛ, k’a sɔrɔ a ma kojugu si kɛ aw la.

Kɛwalew 12.21 Don dɔ la, Hɛrɔde ye masakɛ fini don, a sigilen bɛ a ka masasigilan kan ka kuma fɔ u ye.

Hɛrɔde yelen bɛ ka jɛmu kɛ ni masakɛ ka finiw ye.

1: Fini nafa ka bon fanga ni kuntigiya jirali la.

2: Daɲɛw fanga ani foroba jɛmu nafa.

1: Ntalenw 17:27-28 - "Dɔnniya bɛ mɔgɔ min na, o bɛ a ka kumaw tanga, hakilitigi hakili sigilen don. Hali hakilintan bɛ jate hakilitigi ye n'a y'a makun, n'a y'a dawolo datugu, a bɛ jate." hakilitigi.”

2: Kolosekaw 3:12-14 - "O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw, kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni dusukasi dɔ bɛ aw la." mɔgɔ dɔ kama.Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na, aw ka kanuya don nin jogo ɲumanw bɛɛ la, kanuya min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.”

Kɛwalew 12.22 Jama ye kulekan bɔ ko: «Ala kan don, mɔgɔ ta tɛ.»

Jerusalɛm mɔgɔw y’a dɔn k’u ye kumakan min mɛn, o ye ala dɔ ta ye, ko mɔgɔ dɔ ta tɛ.

1. Ka Ala kan dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka tugu Ala kan kɔ

1. Yuhana 10:27 - "Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ."

2. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

Kɛwalew 12.23 Matigi ka mɛlɛkɛ y’a bugɔ o yɔrɔnin bɛɛ, katuguni a ma nɔɔrɔ di Ala ma.

Masakɛ Hɛrɔde ma bonya da Ala kan, a ɲangi ni saya ye.

1: An ka kan k’an janto ka nɔɔrɔ di Ala ma tuma bɛɛ a bɛ fɛn minnu kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan k’an janto an kana kɛ kuncɛbaw ye ani ka ɲinɛ ka nɔɔrɔ di Ala kɔ a ka kɛwalew bɛɛ la.

1: Yakuba 4:6 Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.»

2: 1 Kɔrɛntekaw 10:31 Aw mana dumuni kɛ wala ka minni kɛ wala aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

Kɛwalew 12.24 Nka Ala ka kuma cayara ka caya.

Ala ka Kuma jɛnsɛnna ani a cayara.

1. Kuma fanga: Krisita ka Kibaru Duman bɛ jɛnsɛn cogo min na ani a bɛ caya cogo min na

2. Dan tɛ Ala ka Kuma seko la: Ala ka Kuma bɛ bonya ani ka barika don cogo min na

1. Matiyu 28:19-20 - “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

2. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. a tɛna kɔsegin ne ma lankolon, nka ne b’a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a na ɲɛ sɔrɔ o la.”

Kɛwalew 12.25 Barnabasi ni Saul seginna ka bɔ Jerusalɛm, u ye u ka baara dafa tuma min na, u taara ni Yuhana ye, a tɔgɔ ye ko Marka.

Ciden Barnabasi ni Saul y’u ka cidenyabaara dafa Jerusalɛm, ka segin ni Yuhana Marka ye.

1: Ala ka kantigiya bɛ ye Sɛbɛnniw bɛɛ kɔnɔ, k’a sɔrɔ a bɛ taamaɲɔgɔnw di an ma an ka hakili ta fan fɛ taamaw la.

2: An ka kan k’an hakili jigin ko a nafa ka bon ka mɔgɔw sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu bɛ dɛmɛ don k’an bilasira an ka dannaya taama na.

1: Waajulikɛla 4:9-10 - Fila ka fisa ni kelen ye, bawo nafa ɲuman b’u la u ka baara la: Ni u dɔ binna duguma, kelen bɛ se ka tɔ kelen dɛmɛ ka wuli.

2: Ntalenw 27:17 - Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ, mɔgɔ kelen bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ.

Kɛwalew 13 bɛ Paul ka cidenyabaara taama daminɛ, a ka waajuli lakali Antiose, Pisidi jamana na, ani a ye kɛlɛ minnu sɔrɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Antiose egilisi ye, kiraw ni karamɔgɔw bɛ yen. Ka u to Matigi bato la, a tun bɛ sunɔgɔ Ni Senu ko: ‘Ne ye u wele Barnabasi Saul ka baara bila ne ye.’ O la, sunɔgɔ kɔfɛ, delili y’u bolow da u kan, u y’u bila ka taa (Kɛwalew 13:1-3). U cilen Ni Senu fɛ ka taa sira fɛ, u jiginna Seleusi, ka kurun ta ka bɔ yen ka taa Sipɔrɔ. U sera Salami tuma min na, u ye Ala weleweleda Yahutuw ka batosobaw kɔnɔ Yuhana tun bɛ u fɛ iko dɛmɛbaga (Kɛwalew 13:4-5). U ye taama kɛ gun bɛɛ la fo ka na Pafos yɔrɔ min na u ye Yahutu jinɛmuso nkalontigɛla sɔrɔ yen min tɔgɔ ye ko Bar-Jesus min tun ye gofɛrɛnaman baarakɛla ye Sergius Paulus hakilitigi cɛ gofɛrɛnaman ye Barnabasi Saul wele bawo a tun b’a fɛ ka kuma mɛn Ala nka Elima jinɛmuso y’u kɛlɛ a y’a ɲini ka gofɛrɛnaman ka dannaya kɛ (Kɛwalew 13:6- 8).

Dakun 2nan: O kɔ, Saul min bɛ wele fana ko Paul min falen bɛ Ni Senu la, o ye Elimasi filɛ ka ɲɛ ko: ‘I ye denmisɛn jinɛ jugu ye fɛn bɛɛ ka ɲi dafalen suguya nanbara namara tɛna dabila abada ka sira ɲumanw tigɛli dabila Matigi? Sisan, bolo Matigi ka kan i kan, i na kɛ fiyentɔ ye waati kɔnɔ, i tɛna se ka tile yeelen yɛrɛ ye.’ O yɔrɔnin bɛɛ la, dibi donna a kan a ye sɔgɔsɔgɔ kɛ ka mɔgɔ dɔ ɲini min b’a ɲɛminɛ ni bolo ye tuma min na gɔfɛrɛnaman ye ko kɛlen ye a dalen bɛ kabako kalan na Matigi ko la (Kɛwalew 13:9-12). Ka bɔ Pafos Paul n’a jɛɲɔgɔnw taara kurun ta ka taa Pɛrge Pamfili jamana na Yuhana y’u to yen ka segin Jerusalɛm ka bɔ Pɛrge taara Antiose Pisidia Lafiɲɛ don donna Alabatoso kɔnɔ a y’i sigi ka sariya kalan kiraw ɲɛmɔgɔw Alabatoso ye ci ci ko ‘Balimaw ni kuma bɛ aw laadi mɔgɔw ma aw ka kuma’ (Kɛwalew 13 :13-15) ye.

Dakun 3nan: Ka wuli ka taamasiyɛn kɛ makun ye kuma daminɛ ka tariku surun di Israɛl ka kisi ka bɔ Misira jɔnya la u ka kungo kɔnɔ yaala-yaala ka masakɛ Dawuda lawuli o kɔfɛ ka na Kisibaa Yesu i ko layidu tara a bɔnsɔn Dawuda fɛ A fana kumana Yuhana Batiselikɛla ka cidenyabaara batiseli nimisali o kɔfɛ a ye kibaru duman waajuli kɛ Yesu gengenjiri lakununni yafa jurumuw tilennenya dannaya kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dannaya kɛ k'a sɔrɔ danfara ma don Yahutu siya wɛrɛw cɛ. Jama y'u wele ka segin lafiɲɛ don nata la, a bɛ se ka fɔ ko dugu bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn Matigi tuma min na Yahutuw y'a ye ko jama falen keleya y'a daminɛ ka Pol ka kuma sɔsɔ ka Ala tɔgɔ tiɲɛ o kɔfɛ Paul Barnabasi y'a jaabi ni jagɛlɛya ye ko 'An tun ye kuma Ala fɔ fɔlɔ kabini ban kana aw yɛrɛ jate ɲɛnamaya banbali ye an bɛ segin sisan Siya wɛrɛw ta (Kɛwalew 13:16-46). Siya wɛrɛw nisɔndiyara tuma min na u ye nin kuma bonyalen in mɛn Matigi bɛɛ sigilen ɲɛnamaya banbali dalen kuma jɛnsɛnna mara bɛɛ kɔnɔ Yahutuw kɔni ye Ala ɲɛsiran musow lawuli jɔyɔrɔbatigiw ɲɛmɔgɔ cɛw dugu ye tɔɔrɔ lawuli Paul kan Barnabasi gɛnna ka bɔ u ka mara la o cogo la a ye buguri lamaga a senw na ka sɔsɔli kɛ a kama u taara Ikoni kalandenw fa nisɔndiya Ni Senu (Kɛwalew 13:48-52).

K=walew 13.1 Kira ni karamɔgɔw tun bɛ Antiose egilisi kɔnɔ. i ko Barnabasi ni Simeɔn min tɔgɔ ye ko Nizɛri, ani Lusius min bɛ bɔ Sirene, ani Manaɛn min lamɔna ni masakɛ Hɛrɔde ye, ani Saul.

Antiose egilisi tun bɛ ni kiraw ni karamɔgɔw ye i n’a fɔ Barnabasi, Simeɔn, Lusi, Manaɛn ani Saul.

1. Ala b’an wele ka kɛ kiraw ni karamɔgɔw ye walisa ka baara kɛ egilisi ye

2. A nafa ka bon ka kɛ kantigi ye Ala ka weleli la

1. Esayi 6:8 - «Ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!”

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:28 - Ala ye ciden fɔlɔw sigi egilisi kɔnɔ, kira filananw, karamɔgɔw sabananw, o kɔfɛ kabakow, o kɔfɛ kɛnɛyali nilifɛnw, dɛmɛni nilifɛnw, ani kan suguya caman.

Kɛwalew 13.2 U tun bɛ Matigi ka baara kɛ ka sunɔgɔ tuma min na, Ni Senu y’a fɔ ko: «Ne ye u wele baara min kama, aw ka Barnabasi ni Saul fara ɲɔgɔn kan.»

Ni Senu ye Barnabasi ni Saul wele ka taa baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la.

1. Ni Senu ka sebaaya ka mɔgɔw wele ani ka u ci

2. Ka Ni Senu ka weleli jaabi

1. Esayi 6:8 - «Ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!”

2. Romɛkaw 10:13-15 - “k’a masɔrɔ, “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.” O la sa, u dalen tɛ mɔgɔ min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Ani, u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ u ye? Ani cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka waajuli kɛ fo n’a ma ci? I n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Kibaru duman lasebagaw senw cɛ ka ɲi dɛ!”

Kɛwalew 13.3 U ye sunɔgɔ ka delili kɛ ka u bolo da u kan, u ye u bila ka taa.

Antiose kalandenw ye sunɔgɔ kɛ ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ, o kɔfɛ, u ye bolo da u farikolo yɔrɔ fila kan ka u bila ka taa.

1. Jɛkulu ka delili fanga

2. Boloci nafa

1. Yakuba 5:14-15 – Yala mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bananen don wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la.

2. 1 Timote 4:14 – I kana nilifɛn min sɔrɔ, o min dira i ma kiraya fɛ, tuma min na maakɔrɔw ka lajɛba y’u bolo da i kan.

K=walew 13.4 Ni Senu ye u ci ka taa Seleusi. U bɔra yen ka kurun ta ka taa Sipɔrɔ.

Ni Senu ye kalandenw ci ka taa Seleusi, o kɔfɛ Sipɔrɔ.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ka fanga di an ma walisa ka Ala ka cidenyabaara dafa

2. Ka i jigi da Ni Senu kan: Ka i jigi da Ni Sebaaya kan walisa ka Ala ka baara dafa

1. Esayi 6:8 – “Ne ye Matigi kan mɛn ko: ‘Ne na jɔn ci? Ani jɔn bɛna taa an nɔfɛ?’ Ne ko: ‘Ne filɛ nin ye, ne ci!’”

2. Yuhana 16:13 – “Tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, katuguni a tɛna kuma a yɛrɛ ka fanga kan, nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ, a na o kow fɔ aw ye minnu bɛna na.”

Kɛwalew 13.5 U sera Salami tuma min na, u ye Ala ka kuma fɔ Yahutuw ka Alabatosow kɔnɔ.

Ciden Pol ni Barnabasi ye Ala ka kuma fɔ Yahutuw ka Alabatosow kɔnɔ Salami, Yuhana tun ye u dɛmɛbaga ye.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka Kibaru Duman waajuli kɛ

2. Ala ka Kuma waajuli sebaaya

1. Romɛkaw 10:14-15 - Minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko ɲumanw kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!

2. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

Kɛwalew 13.6 U tɛmɛna gun kan ka taa Pafosi, u ye subaga dɔ sɔrɔ, kira nkalontigɛla dɔ, Yahutu dɔ, o tɔgɔ ko Baryesu.

Ciden Pol ni Barnabasi ye kira nkalontigɛla dɔ sɔrɔ min tɔgɔ ye ko Baryesu Pafo gun kan.

1. Farati minnu bɛ kira nkalontigɛlaw la

2. Kibaru Duman ka sebaaya

1. Jeremi 23:16-17 - "Kɛlɛcɛw Matigi ko ten: Kira minnu bɛ kiraya kɛ aw ye, aw kana olu lamɛn Matigi ka ko ye.»

2. Kɛwalew 17:10-11 - "Balimaw ye Paul ni Silasi bila ka taa Berea su fɛ ni hakili labɛnnen bɛɛ ye, ka Sɛbɛnniw sɛgɛsɛgɛ don o don, ni o kow bɛ ten.»

Kɛwalew 13.7 O tun bɛ jamana ka lasigiden dɔ fɛ, n’o ye Sergius Paulus ye, cɛ hakilitigi. A ye Barnabasi ni Saul wele ka Ala ka kuma lamɛn.

Jamana lasigiden, Sergius Paulus ye Barnabasi ni Saul wele ka Ala ka kuma lamɛn.

1. Se min bɛ timinandiya la: Barnabasi ni Saul ka tugu kantigiya kɔ

2. Lamɛnni nafa: Sergius Paulus ka misali

1. Yakuba 1:19-20 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

2. Jeremi 33:3 - "Aw ka ne wele, ne na aw jaabi, ka kobaw ni ko dogolenw fɔ aw ye, aw ma minnu dɔn."

Kɛwalew 13.8 Nka jinɛwelelikɛla Elima (a tɔgɔ kɔrɔ fana ye ten) ye u kɛlɛ, k'a ɲini ka ciden bila dannaya la.

Elymas min ye jinɛwelelikɛla ye, o y’a ɲini ka depite bali ka Krecɛn dannaya minɛ.

1. Dannaya fanga min bɛ se sɔrɔ balilanw kan

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw kama

1. Esayi 55:10-11 - «Katuguni sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la cogo min na, u tɛ segin yen, nka u bɛ dugukolo ji kɛ, ka a falen ka falen, ka kisɛ di danbaga ma, ka dumuni di dumunikɛla ma, o cogo kelen na ne ka kuma bɛ bɔ ne da la wa? a tɛna kɔsegin ne ma lankolon, nka ne b’a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a na ɲɛ sɔrɔ o la.”

2. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

Kɛwalew 13.9 O kɔ, Saul, min tɔgɔ ye ko Paul, o falen Ni Senu la, o y'a ɲɛ jɔ a la.

Saul fa Ni Senu la ani a y'a ɲɛ da mɔgɔ dɔ kan.

1. Nafa min b’a la ka fa Ni Senu la

2. Filɛli kelen fanga

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

2. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye, aw ka miiri o kow ko la.

Kɛwalew 13.10 A ko: «E min falen bɛ namara ni juguya bɛɛ la, Sitanɛ den, tilennenya bɛɛ jugu, yala i tɛna Matigi ka sira ɲumanw tigɛli dabila wa?

Pol ye jinɛmuso Elima kɛlɛ sabu a y’a ɲini ka gɔfɛrɛnɛrɛ bila ka bɔ dannaya la.

1. Kɛlɛ fanga min bɛ tilennenya jɔli la

2. Ka jugu ka nanbara dɔn ani ka ban

1. Ntalenw 28:4-5 "U y'u yɔrɔ janya Ala ka ɲɛnamaya la k'a sababu kɛ dɔnbaliya ye min bɛ u kɔnɔ, k'a sababu kɛ u dusukun gɛlɛnw ye ka nɔgɔ."

2. Efesekaw 6:11-13 “Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kama. Sabu an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan sisan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la. O de kosɔn aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta, walisa aw ka se ka don jugu muɲu, ka u bɛɛ kɛ ka jɔ.»

Kɛwalew 13.11 Sisan, a filɛ, Matigi bolo bɛ i kan, i na kɛ fiyentɔ ye, i tɛna tile ye waati dɔ kɔnɔ. O yɔrɔnin bɛɛ, sisi ni dibi donna a kan. A y'i yaala ka dɔw ɲini ka a bolo minɛ.

Pol ye kabako kɛ ni fiyentɔya ye waati dɔɔnin kɔnɔ, Matigi bolo kosɔn.

1. Matigi bolo ka sebaaya: Hakilijigin barikama min bɛ a ka kɛta n’a ka fanga kan

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ma: Matigi bolo bɛ an ɲɛminɛ tuma min na an tɛ se ka yeli kɛ

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.

Kɛwalew 13.12 O kɔ, depite ye min kɛ, a dara a la, a kabakoyara Matigi ka kalan na.

Depite kabakoyara ani a dalen tun bɛ Matigi ka kalan na, a kɛlen kɔ ka kabako kɛnɛyali seereya.

1. Dannaya fanga: Dannaya min bɛ Matigi ka kalan na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kabakow kɛ cogo min na

2. Matigi ka kabakow: Matigi ka kalanw bɛ se ka kabako kɛ cogo min na

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Yakuba 2:19 - "Aw dalen b'a la ko Ala ye kelen ye, aw bɛ ko ɲuman kɛ. Hali jinɛw dalen bɛ a la—u bɛ yɛrɛyɛrɛ!"

K=walew 13.13 Paul ni a ka jamakulu y=ra ka b= Pafosi, u sera Pérge Pamfili jamana na.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw bɔra Pafosi ka se Pɛrɛge, Panfili. Nka, Yuhana y’u to yen ka segin Jerusalɛm.

1. Nafa min b’a la ka to i ka cidenyabaara la hali ni kɔrɔbɔliw bɛ i la

2. Ala ka bilasirali an ka ɲɛnamaya taamaw la

1. Filipekaw 3:14 - Ne b’a ɲini ka taa a fɛ ka taa a fɛ walasa ka sara sɔrɔ, Ala ye ne wele ka taa sankolo la Krisita Yesu la.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka aw kolo a ye, a na aw ka siraw tilennen to.

Kɛwalew 13.14 U bɔra Pɛrge tuma min na, u sera Antiose, Pisidi, ka don Alabatoso kɔnɔ lafiɲɛ don na.

Pol ni Barnabasi bɔra Pɛrge ka taa Antiose, Pisidi jamana na, ka taa Alabatoso la lafiɲɛ don na.

1. Nafa min b’a la ka waati kɛ jɛɲɔgɔnya la ni egilisi ye.

2. Nafa min b’a la ka lafiɲɛ don senuma.

1. Heburuw 10:25 - An kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila, i n'a fɔ dɔw bɛ kɛ cogo min na; Nka aw ka ɲɔgɔn laadi.

2. Esayi 58:13 - Ni i ye i sen bɔ lafiɲɛ don na, ka i diyagoya kɛ ne ka don senuma na; Aw ka lafiɲɛ don wele Matigi ka yɔrɔ senuma, bonyalen. I kana a bonya, i kana i yɛrɛ ka siraw kɛ, i kana i yɛrɛ diyabɔ, i kana i yɛrɛ ka kuma fɔ.

Kɛwalew 13.15 Sariya ni kiraw kalanni kɔfɛ, Alabatoso kuntigiw ye ci bila u ma k'a fɔ u ye ko: «Aw balimaw, ni kuma dɔ bɛ aw fɛ jama ye, aw ka taa a fɛ.»

Alabatoso kuntigiw y’a ɲini cidenw fɛ u ka kuma ani ka dusu don kuma dɔ fɔ jama ye sariya ni kiraw kalanni kɔfɛ.

1. Dusudon fanga

2. Jagɛlɛya min bɛ mɔgɔ la ka kuma jamanadenw ye

1. Zaburu 138:2, "Ne na bato kɛ i ka Alabatosoba senuma fan fɛ, ka i tɔgɔ tanu i ka kanuya ni i ka tiɲɛ kosɔn, katuguni i ye i ka kuma bonya ka tɛmɛ i tɔgɔ bɛɛ kan."

2. Yakuba 1:19, "O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi."

Kɛwalew 13.16 O kɔ, Paul wulila ka a bolo kɔrɔta k’a fɔ ko: «Israɛl cɛw, aw minnu bɛ siran Ala ɲɛ, aw ka lamɛnni kɛ.»

Pol kumana Israɛlkaw fɛ, k’a ɲini u fɛ u k’a lamɛn.

1. Aw ka siran Ala ɲɛ, ka a kan minɛ ani ka nafa sɔrɔ.

2. Ka kanminɛli kɛ Ala ye, o bɛ dugawu lase tuma bɛɛ.

1. Ntalenw 16:20 - Min bɛ ko ɲɛnabɔ ni hakilitigiya ye, o na koɲuman sɔrɔ.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 10:12-13 - Sisan, Israɛl, Matigi i ka Ala bɛ mun ɲini i fɛ, ni i ka siran Matigi i ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ i ka Matigi ye Ala ni i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ ye.

Kɛwalew 13.17 Israɛl siya ka Ala ye an bɛnbaw sugandi, ka jama kɔrɔta tuma min na u sigilen tun bɛ dunanw ye Misira jamana kɔnɔ, ka u labɔ o yɔrɔ la ni bolo kɔrɔtalen ye.

Ala ye Israɛldenw sugandi ka kɛ a ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, ka u kisi jɔnya ma Misira n’a bolo barikama ye.

1. Ala ka kanuya ni a ka kisili sebaaya

2. Ala ka kantigiya a ka mɔgɔw ma

1. Ekisode 3:7-10 - Ala kumana Musa fɛ ka bɔ kungo jenilen na, ka a ci ka taa Israɛldenw kisi jɔnya ma Misira.

2. Zaburu 136:10-12 - Ala tanuli dɔnkili ye a ka kantigiya ni a ka kanuya kosɔn a ka mɔgɔw kisi jɔnya la.

Kɛwalew 13.18 San binaani ɲɔgɔn kɔnɔ, a ye u ka kɛwalew to kungokolon kɔnɔ.

Ala ye Israɛldenw ka kanminɛbaliya muɲu kungokolon kɔnɔ san binaani kɔnɔ.

1. I jigi da Ala kan walisa k’i bila waati gɛlɛnw na.

2. I ka muɲu kɔrɔbɔliw ni kɔrɔbɔliw la ni dannaya ye.

1. Heburuw 11:17-19 "Dannaya de y'a to Ibrahima kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka saraka : A y'a jate minɛ ko Ala sera k'a lakunun, hali ka bɔ suw cɛma, a y'a minɛ ka bɔ yen cogo la."

2. Yakuba 1:2-4 "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate ɲagali ye, k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye." , foyi t'a fɛ."

Kɛwalew 13.19 A ye siya wolonwula halaki Kanan jamana na tuma min na, a ye u ka jamana tila u ye ni kalata ye.

Ala ye siya wolonwula halaki Kanan jamana na, ka jamana di Israɛldenw ma ni tila-tila ye.

1. "Ala ka ladonni sebaaya".

2. "Ala ka layiduw kantigiya".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 32:8-9 "Kɔrɔtalenba ye u ka ciyɛn di siyaw ma tuma min na, a ye hadamadenw bɛɛ tila tuma min na, a ye dancɛw sigi siyaw ye ka kɛɲɛ ni Israɛl denkɛw hakɛ ye. Katuguni Matigi niyɔrɔ ye a ka mɔgɔw ye. Yakuba a ka ciyɛn tilalen."

2. Josue 21:43-45 "Matigi ye dugukolo bɛɛ di Israɛl ma, a ye kalifa min di u bɛnbaw ma, u y'o minɛ ka sigi yen. Matigi ye lafiɲɛ di u ma fan bɛɛ fɛ, i n'a fɔ a ye kalifa kɛ cogo min na." ka di u bɛnbaw ma. U jugu si ma u kɛlɛ, Matigi y'u juguw bɛɛ di u ma. Matigi ye layidu ɲuman minnu ta Israɛl ye, olu si ma tiɲɛ, u bɛɛ dafara.

Kɛwalew 13.20 O kɔfɛ, a ye kiritigɛlaw di u ma san kɛmɛ naani ni bi duuru ɲɔgɔn kɔnɔ, fo ka se kira Samuɛl ma.

Ala ye kiritigɛlaw di Israɛlkaw ma walisa u ka san 450 kɛ u kun na fo ka se kira Samuɛl ma.

1. Ala ka ladonni: Ala ye labɛn min kɛ a ka mɔgɔw ye, o faamuyali

2. Kanminɛli nafa ka bon: Ka kalan sɔrɔ Israɛl ka misali la

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Josue 24:15 - Ni a kɛra ko jugu ye aw bolo ka baara kɛ Matigi ye, aw bɛna baara kɛ mɔgɔ min ye, aw k'o sugandi bi. Aw bɛnbaw tun bɛ baara kɛ ala minnu ye sanjiba fan dɔ fɛ, walima Amɔrikaw ka ala, aw sigilen bɛ minnu ka jamana kɔnɔ.

Kɛwalew 13.21 O kɔ, u ye masakɛ deli, Ala ye Sisi denkɛ Saul di u ma , min bɔra Bɛnzamɛn bɔnsɔn na.

Ala ye masakɛ dɔ di Israɛlkaw ma, n’o tɔgɔ ye ko Saul, ka bɔ Bɛnzamɛn kabila la, san binaani kɔnɔ.

1. Ala ka masaya: Ala ka sebaaya min bɛ masakɛ sigili la

2. Ala ka ɲumanya a ka mɔgɔw baloli la

1. Daniɛl 4:35 - "Dugukolo kan sigibagaw bɛɛ bɛ jate foyi ye, a bɛ a sago kɛ sankolo kɛlɛbolo ni dugukolo sigibagaw cɛma a fɔ a ye ko: «I bɛ mun kɛ?»

2. Zaburu 25:8-10 - "Matigi ka ɲi, a tilennen don, o de kosɔn a na jurumutw kalan sira la. A na mɔgɔ dususumaninw ɲɛminɛ kiritigɛ la makari ni tiɲɛ ka di mɔgɔ minnu ma, olu minnu bɛ a ka layidu ni a ka seereyaw mara.»

Kɛwalew 13.22 A ye Dawuda kɔrɔta ka kɛ u ka masakɛ ye. A ye seereya di o fana ma k'a fɔ ko: «Ne ye Zase denkɛ Dawuda sɔrɔ, cɛ min bɛ ne yɛrɛ dusukun na, min na ne sago bɛɛ dafa.»

Ala ye Dawuda sugandi ka kɛ u ka masakɛ ye ani a ye seereya kɛ a ka kantigiya ni a ka kanminɛli ko la.

1: An ka kantigiya ni an ka kanminɛli Ala ye, o bɛna sara.

2: Ala b’an sugandi kuntilenna dɔ kama ani an ka kan k’an jija k’o dafa.

1: Efesekaw 2.10 Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la ka kɛwale ɲumanw kɛ, Ala ye minnu sigi ka kɔrɔ walisa an ka taama u kɔnɔ.

2: Filipekaw 2.13 K'a masɔrɔ Ala de bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka a diyanyeko kɛ.

K=walew 13.23 Elohim ye Kisibaa lakunun Israɛl ye ka kɛɲɛ ni a ka layidu ye.

Ala ye Kisibaa, Yesu di Israɛl ma ka kɛɲɛ n’a ka layidu ye.

1. "Layidu Kisibaa: Ala ka nilifɛn Yesu ye".

2. "Ala ka layidu min tɛ ban: A ka layidu tiimɛ Yesu la".

1. Galasikaw 3:16 - "Layidu tara Ibrahima ni a bɔnsɔn ye. A ma a fɔ bɔnsɔnw ye i ko mɔgɔ caman ta, nka a fɔra mɔgɔ kelen ye ko: «I bɔnsɔn, o ye Krisita ye.»

2. Esayi 9:6-7 - "Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan Fa, Hɛrɛ Kuntigi.A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan, ani a ka masaya kan, ka a sigi sen kan, ka a sabati ni kiri ni tilennenya ye kabini sisan fo abada .Jɛkuluw Matigi ka timinandiya bɛna o kɛ.»

Kɛwalew 13.24 Tuma min na Yuhana ye waajuli kɛ fɔlɔ sani a ka na, nimisali batiseli kɛra Israɛl mɔgɔw bɛɛ ye.

Yuhana ye nimisali cikan fɔ Israɛlkaw ye sanni Yesu ka na.

1. Nimisali fanga: Weelekan min bɛ mɔgɔ bila ka fɛn caman Changer

2. Nimisali cikan: Weelekan min bɛ kɛ ka wale kɛ

1. Jeremi 31:18-20 - Siga t'a la, ne ye Efrayimu ka kasikan mɛn nin cogo la; I ye ne ɲangi, ne fana ɲangira i ko misiden min ma deli jɔlan na. katuguni e ye Matigi ne ka Ala ye.»

2. Luka 5:31-32 - Yesu y’u jaabi ko: «Mɔgɔ kɛnɛmanw mago tɛ dɔgɔtɔrɔ la. Banabagatɔw kɔ. Ne ma na ka mg tilennenw wele, nka ne nana jurumutw wele ka nimisa.

Kɛwalew 13.25 Yuhana y’a ka sira dafa tuma min na, a y’a fɔ ko: «Aw b’a miiri ko ne ye jɔn ye?» Ne tɛ ale ye. Nka, a filɛ, mɔgɔ dɔ bɛ na ne kɔfɛ, ne man kan ka a sennasanbaraw bɔ.

Yuhana Batiselikɛla y’a dɔn ko Yesu ye Masiya ye ani a ka baarakɛla majiginlen ye.

1. An bɛ se ka Yesu dɔn cogo di i ko Yuhana Batiselikɛla, ka baara kɛ a ye ni majigilenya ye?

2. Ka kɛ mɔgɔ ye min ka kan ka Yesu senw ka sanbaraw lajɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Matiyu 3:11-12 - "Ne b aw batise ni ji ye ka nimisa aw ka nimisa, nka min b na ne kn, o fanga ka bon ni ne ye, ne man kan ka a sanbaraw ta. A na aw batise ni Ni Senu ni tasuma ye."

2. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Kɛwalew 13.26 Balimaw, Ibrahima bɔnsɔn denw, ni aw cɛma minnu bɛ siran Ala ɲɛ, o kisili kuma cilen bɛ aw ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kisili kuma ci kan minnu bɛ siran a ɲɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibrahima ka bɔnsɔnw denw.

1. "Kisili kuma min tɛ Changé".

2. "Ibrahima denw ka wele".

1. Romɛkaw 10:13 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi."

2. Zaburu 33:18 - "A filɛ, Matigi ɲɛ bɛ siran a ɲɛ, minnu jigi bɛ a ka makari la."

Kɛwalew 13.27 Jerusalɛm sigibagaw ni u kuntigiw tun tɛ a dɔn, wa kiraw ka kuma minnu bɛ kalan lafiɲɛ don o don, u y’u dafa ka a jalaki.

Jerusalɛm mɔgɔw, u kuntigiw fana sen bɛ o la, u ye Yesu jalaki k’a sɔrɔ u ma kiraw ka kumaw faamu, minnu tun bɛ kalan lafiɲɛ donw na.

1: Ala ka Kuma nafa ka bon hali bi, wa a nafa ka bon ka tɛmɛsira kirayakumaw ni cikanw faamu walisa ka desizɔn tilennenw ta.

2: I n’a fɔ Jerusalɛmkaw ma se ka Sɛbɛnniw ka kirayakumaw faamu ani ka Yesu jalaki cogo min na, a nafa ka bon an ka da a la ko an tɛ o fili suguw kɛ bi an ka latigɛw la.

1: Esayi 53:1-5 - Jɔn dara an ka kibaruya la? Matigi bolo jiralen bɛ jɔni de la?

2: Romɛkaw 10:14-17 - U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

Kɛwalew 13.28 Hali ni u ma saya sababu si sɔrɔ a la, u ye Pilate deli ko a ka faga.

Yahutuw ye Yesu jalaki ko a ye kojugu kɛ, nka Pilate ma jalaki foyi sɔrɔ a la. O bɛɛ n’a ta, Yahutuw y’a ɲini Pilate fɛ a k’a gengen jiri la.

1. "Fara min bɛ jalaki nkalonmaw la".

2. "Dannabaliya fanga".

1. Matiyu 27:17-26 - Pilate ye Yesu bila

2. Yuhana 19:1-16 - Pilate ye Yesu gengen jiri la

Kɛwalew 13.29 A ko sɛbɛnnen minnu bɛ a ko la, u ye olu bɛɛ dafa tuma min na, u y’a jigin ka bɔ jiri la k’a da kaburu dɔ kɔnɔ.

Mɔgɔw ye fɛn o fɛn sɛbɛn Yesu ko la, u y’o bɛɛ dafa, k’a da kaburu dɔ kɔnɔ.

1. Yesu ka kantigiya Fa sago la a ka saya ni a lakununni sababu la.

2. Yesu ka saraka saya ni a sudon sebaaya walisa ka kisili lase.

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - "Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye.»

2. Romɛkaw 4:25 - "A donna an ka jurumuw kosɔn, a kununna an ka jo sɔrɔli kosɔn."

Kɛwalew 13.30 Nka Ala ye a lakunun ka bɔ suw cɛma.

Paul ta min bɛ Kɛwalew 13 la, o bɛ kuma Yesu lakununni kan.

1. Yesu ka lakununni fanga: An jigi bɛ gɛlɛya waatiw la

2. Yesu ka lakununni: Tariku caman tigɛli

1. Rom=kaw 6:4-11 - Krisita ka saya ni a kununni ka k namaya kura sira ye.

2. Kolosekaw 2:12-15 - Yesu ka lakununni fanga min ye se sɔrɔ saya kan.

K=walew 13.31 Mɔgɔ minnu bɔra Galile ka taa Jerusalɛm, a ye olu ye tile caman, olu minnu ye a ka seerew ye jama ɲɛkɔrɔ.

Mɔgɔ minnu taara n’a ye ka bɔ Galile ka taa Jerusalɛm, olu ye Pol ka kalansiraw seereya.

1. Ala ka Kuma bɛ Sɔ̀rɔ Seerew sababu fɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ seereya kɛ Krisita kosɔn

1. Matiyu 28:19-20 «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.”

2. Heburuw 12:1 “O de kosɔn, ikomi seerew sankaba in lamininen bɛ an na, an ka fɛn bɛɛ fili, jurumu min bɛ mɔgɔ minɛ nɔgɔya la. An ka boli ni timinandiya ye boli min bolodara an ye.”

Kɛwalew 13.32 An bɛ kibaru duman fɔ aw ye, layidu min tun tara faw ye.

Ala ye a ka layidu dafa faw ye Yesu Krisita barika la.

1: Ala ye layidu min ta ko a bɛna kisili kɛ Yesu Krisita barika la

2: Neema ni kunmabli nilifɛn Yesu Krisita la

1: Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2: Galasikaw 3:13 - Krisita ye an kunmabɔ ka bɔ sariya danga la, a kɛtɔ ka kɛ danga ye an kosɔn—k’a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ dulonna jiri la, o dangalen don.”

K=walew 13.33 Ala ye o ko dafa anw denw ye, ka Yesu lakunun. I ko a sɛbɛnnen bɛ Zaburu filanan kɔnɔ fana ko: «I ye ne Denkɛ ye, ne ye i bange bi.»

Ala ye a ka layidu tiimɛ anw ni an bɛnbaw ye, a kɛtɔ ka Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, i ko a sɛbɛnnen bɛ Zaburu 2nan na cogo min na.

1: Yesu ye Ala ka layidu tiimɛ a kununni fɛ ka bɔ suw cɛma - o ye hakilijigin ye Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma fanga kan.

2: Yesu lakununni ye jigiya taamasyɛn ye ani ɲɛnamaya banbali layidu ye.

1: Zaburu 2:7 - "Ne na Matigi ka sariya fɔ, a ko ne ye ko: 'I ye ne denkɛ ye, bi ne kɛra i Fa ye."

2: Romɛkaw 4:25 - "A donna saya la an ka jurumuw kosɔn, a kununna ka ɲɛnamaya an ka jo sɔrɔli kosɔn."

Kɛwalew 13.34 A kununni ka bɔ suw cɛma, sisan a tɛna segin toli la tun, a y’a fɔ o cogo la ko: «Ne na Dawuda ka makari lakika di i ma.»

Ala ye Yesu lakunun ka b suw cma ani a ye layidu ta ko a bna Dawuda ka makari lakika di an ma.

1. Ala ka layiduw ka dannaya dubalen

2. Lakununni jigiya

1. Esayi 55:3: "I ka i tulo kɔrɔta ka na ne fɛ, i ka lamɛnni kɛ, i ni na ɲɛnamaya, ne na layidu banbali kɛ i fɛ, Dawuda ka makari dafalenw."

2. Efesekaw 1:18-20: "Aw ka faamuyali ɲɛw bɛ yeelen bɔ, walisa aw k'a dɔn a weleli jigiya ye min ye, ani a ka ciyɛn nɔɔrɔ nafolo min bɛ mɔgɔ senumaw la, ani bonyaba min ka bon kosɛbɛ." a ka sebaaya di an ma, anw dannabaaw, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya barikama baara ye, a ye min kɛ Krisita la, tuma min na a y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, k'a sigi a yɛrɛ kinin fɛ sankolo yɔrɔw la."

Kɛwalew 13.35 O de kosɔn a y’a fɔ Zaburu wɛrɛ kɔnɔ fana ko: «I kana a to i ka senuma ka toli.»

Kɛwalew kitabu kɔnɔ, Pol ye Zaburu 16:10 fɔ min b’a fɔ ko Ala tɛna a to a ka Senuma ka toli.

1. Ala ka lakanani fanga

2. Ala ka layidu min tɛ ban

1. Zaburu 16:10 - "I tɛna ne ni bila saɲɔ la, i tɛna a to i ka senuma fana ka toli ye."

2. Esayi 53:9 - "A ye a kaburu da ni mɔgɔ juguw ye, ka nafolotigiw kɛ a ka saya la, katuguni a ma fariyako si kɛ, nanbara si tun tɛ a da la."

Kɛwalew 13.36 Dawuda ye baara kɛ a yɛrɛ bɔnsɔn ye Ala sago barika la, a sunɔgɔra ka a da a bɛnbaw bolo ka toli ye.

Dawuda ye Ala sago kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na, o kɔfɛ, a sara ka su don.

1. Ka baara kɛ Ala sago ye: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka dafa ani ka wasa sɔrɔ

2. Dawuda ka ciyɛn: Ka misali di bɔnsɔn nataw ma

1. Romɛkaw 11:36 - Katuguni fɛn bɛɛ bɔra ale de la ani ale de barika la.

2. Waajulikɛla 12:13-14 - Ko laban; bɛɛ mɛnna. Aw ka siran Ala ɲɛ ka a ka ci fɔlenw mara, katuguni o de ye hadamaden ka baara bɛɛ ye.

K=walew 13.37 Nka Ala ye min lakunun, a ma toli si ye.

Pol ye waajuli kɛ Antiose ko Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, ko a ma nanbarako sɔrɔ.

1. Lakununni fanga: Ala ka dakabanako nɔw sɛgɛsɛgɛ

2. Ɲɛnamaya banbali jigiya: Ka Yesu lakununni layidu minɛ

1. Romɛkaw 6:4-5 – “An su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 – “Nka tiɲɛ na, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a kɛra sunɔgɔlenw ka den fɔlɔw ye. Saya nana mɔgɔ dɔ barika la cogo min na, suw lakununni fana nana mɔgɔ de barika la. K’a masɔrɔ mɔgɔw bɛɛ na sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.”

K=walew 13.38 Balimaw, aw ka a dn ko jurumu yafa f= aw ye nin c= barika la.

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 13:38 la, o b’a ɲɛfɔ ko Yesu barika la, mɔgɔw bɛ se ka yafa sɔrɔ u ka jurumuw la.

1. "Yafa nilifɛn".

2. "Nɛɛma fanga".

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni Ala ka nma nafolo ye.

K=walew 13.39 Dannabaaw b jo sr Ala barika la ka b fn b la, aw ma se ka jo sr o kow la Musa ka sariya barika la.

Dannabaaw b tilennen don Yesu Krisita barika la, Musa ka sariya ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: A tilennen don Yesu barika la, Sariya tɛ

2. Kisili: Ka jo sɔrɔ Yesu barika la

1. Romɛkaw 3:20-22 - O de kosɔn, mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ a ɲɛ kɔrɔ.

2. Galasikaw 3:11 - Nka mɔgɔ si ma jo sɔrɔ sariya barika la Ala ɲɛ kɔrɔ, a jɛlen don ko: «Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.»

Kɛwalew 13.40 O de kosɔn, aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, kiraw ko fɔlen bɛ aw kan, walisa o kana na aw kan.

Ala ka lasɔmini min b’a to kanminɛbaliya ko la: I ka kiraw ka lasɔminiw lamɛn, walima i ka kɔlɔlɔw kunbɛn.

1. "Kiraw ka kumakan - Ala ka lasɔminiw lamɛnni kɔlɔlɔw kan".

2. "Taama kanminɛli la - Ka i yɛrɛ tanga kanminɛli kɔlɔlɔw ma".

1. Jeremi 17:9-10 - "Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew den ye.»

2. Zaburu 37:27 - "Aw ka bɔ kojugu la, ka ko ɲuman kɛ, ka to yen badaa."

K=walew 13.41 A filɛ, aw mafiɲɛyabaaw, aw bɛ kabakoya, ka halaki, katuguni ne bɛ baara kɛ aw ka donw kɔnɔ, aw tɛna da o baara la hali dɔɔnin, hali ni mɔgɔ dɔ y’o fɔ aw ye.

Ala bɛ baara kɛ gundo siraw la, wa a tɛna ban a la.

1: Ala ka laɲiniw tɛ se ka bali, wa a bɛ anw de bolo ka an jigi da a kan.

2: An ka kan ka limaniya sɔrɔ, an kana sigasiga, hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ.

1: Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2: Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Kɛwalew 13.42 Yahutuw bɔra Alabatoso kɔnɔ tuma min na, siya wɛrɛw y'a deli ko nin kumaw ka fɔ u ye lafiɲɛ don nata la.

Siya wɛrɛw tun b’a fɛ Yahutuw ka waajuli kɛ u ye lafiɲɛ don nata la.

1. “Ala ka weleli siyaw bɛɛ ma” .

2. “Ala ka kanuya min bɛ mɔgɔw bɛɛ la” .

1. Matiyu 28:19-20 “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ani Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

2. Romɛkaw 10:12 “Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ. Matigi kelen de ye bɛɛ Matigi ye, a bɛ a ka nafolo di a welebagaw bɛɛ ma.”

K=walew 13.43 Jɛkulu tiɲɛna tuma min na, Yahutuw ni diinɛ mɔgɔw caman tugura Paul ni Barnaba kɔ.

Pol ni Barnabasi ye kuma fɔ jɛkulu ye ani ka dusu don u kɔnɔ u ka to Ala ka nɛɛma la, Yahutuw ni diinɛ mɔgɔw caman tugura u kɔ.

1. Ala ka nɛɛma faamuyali - Ka to jɔlen na cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka nɛɛma la - Ka a sara

1. Romɛkaw 5:20-21 - Sariya donna fana, walisa jurumu ka caya. Nka jurumu tun ka ca yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka tɛmɛ o kan.

2. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw ye kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

Kɛwalew 13.44 O dugujɛ lafiɲɛ don na, dugu bɛɛ lajɛlen nana Ala ka kuma lamɛn.

O kɔfɛ lafiɲɛ don na, duguden fanba ye ɲɔgɔn lajɛ ka Ala ka Kuma lamɛn.

1. "Ala ka kuma: Jigiya ni dususalo sɔrɔyɔrɔ".

2. "Jɛkulu ka sebaaya Ala ka kuma sendonli la".

1. Heburuw 4:12 - Katuguni Ala ka kuma ye ɲɛnama ye, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw tila, ka dusukun miiriliw ni a ŋaniyaw dɔn .

2. Zaburu 1:2 - Nka a nisɔndiyalen bɛ Matigi ka sariya la, a bɛ miiri a ka sariya la su ni tile.

Kɛwalew 13.45 Yahutuw ye jama ye tuma min na, u keleya donna u la, u ye Paul ka kumaw sɔsɔ, ka u tɔgɔ tiɲɛ.

Yahutuw keleyara tuma min na u y’a ye ko mɔgɔ jamaba tun bɛ tugu Pol kɔ, ka kuma a kama, k’a ka kalanw sɔsɔ ani k’u tɔgɔ tiɲɛ.

1. Ala bɛ min kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an man kan ka keleya o la.

2. An tɛ se k’a to keleya ni keleya k’an bali ka Ala ka kuma mɛn.

1. Yakuba 3:14-16 - Nka ni keleya jugu ni kɛlɛ bɛ aw dusukunw na, aw kana aw yɛrɛ bonya, aw kana nkalon tigɛ tiɲɛ kama.

2. Ntalenw 14:30 - Dusukun ɲuman ye farisogo ɲɛnamaya ye, nka kolo toli bɛ keleya.

Kɛwalew 13.46 Paul ni Barnabasi ye jagɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ ko: «Ala ka kuma tun ka kan ka fɔ aw ye fɔlɔ ka ɲɛsin siya wɛrɛw ma.

Pol ni Barnabasi ye Ala ka kuma fɔ Yahutuw ye ni jagɛlɛya ye, nka Yahutuw banna o la kɔfɛ, u y’u ɲɛsin siya wɛrɛw ma o nɔ na.

1. Ka ban Ala ka Kuma la, o bɛ na ni kɔlɔlɔ ye

2. Aw ye Ala ka Kuma lamɛn walima ka ban farati la

1. Heburuw 3:7-11 - O de kosɔn, i n’a fɔ Ni Senu b’a fɔ cogo min na: “Bi, ni aw ye a kan mɛn, aw kana aw dusukunw gɛlɛya i ko murutili waati, kɔrɔbɔli don na kungokolon kɔnɔ.

2. Matiyu 7:21-23 - «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o tɛna don sankolo masaya la, fɔ min bɛ ne Fa sago kɛ sankolo la.

K=walew 13.47 Matigi ye ci bila an ma ko: «Ne ye i bila siya wɛrɛw ka yeelen ye, walisa i ka kɛ kisili ye fo ka se dugukolo danw ma.»

Ala ye cidenw bila ka kisili yeelen lase siya wɛrɛw ma, ka se dugukolo dan na.

1. Ala ka sebaaya ka kisili lase siyaw bɛɛ ma

2. Ala ye ci min di bɛɛ ma, u ka Kibaru Duman waajuli kɛ

1. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

2. Esayi 49:6 - A ko: «A ka nɔgɔn ka kɛ ne ka baaraden ye ka Yakuba ka kabilaw lawuli, ka Israɛl maralenw lasegin. walisa i ka kɛ ne ka kisili ye fo ka se dugukolo laban ma.»

Kɛwalew 13.48 Siya wɛrɛw ye o mɛn tuma min na, u nisɔndiyara ka Matigi ka kuma bonya.

Siya wɛrɛw nisɔndiyara ka Matigi ka Kuma mɛn ani mɔgɔ minnu tun sigilen bɛ ɲɛnamaya banbali kama, olu caman dara.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ka dafa dannaya fɛ Matigi la

2. Ka caman sɔrɔ ka da Ala ka Kuma la

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romɛkaw 10:17 - O de kosɔn, dannaya bɛ bɔ cikan mɛnni na, ani cikan bɛ mɛn Krisita ka kuma fɛ.

Kɛwalew 13.49 Matigi ka kuma fɔra o yɔrɔ bɛɛ la.

Matigi ka Kuma jɛnsɛnna o mara bɛɛ kɔnɔ.

1. Ala ka Kuma bɛ se ka mɔgɔw bɛɛ ma

2. Kibaru Duman ye Bɛɛ de ta ye

1. Romɛkaw 10:18 - "Nka ne bɛ ɲininkali kɛ, yala u ma mɛn wa? Tiɲɛ don, u ye nin mɛn: "U kan bɔra dugukolo bɛɛ la, u ka kumaw bɔra diɲɛ dan na."

2. Esayi 55:11 - "Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye min ci a ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

K=walew 13.50 Nka Yahutuw ye Ala batobaaw ni dugu kuntigiw lawuli ka tɔɔrɔ lase Paul ni Barnabasi ma, ka u gɛn ka bɔ u ka jamanaw la.

Yahutuw ye dugu mɔgɔw lasun Paul ni Barnabasi kama, ka u tɔɔrɔ, ka u gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ.

1. Tɔɔrɔ: Ka jɔ barika la kɛlɛw cɛma

2. Se min bɛ nɔ bila mɔgɔw la: Ka baara kɛ ni an kanw ye kuntilenna tilennenw kama

1. Esayi 54:17 - "Kɛlɛminɛn si tɛna ɲɛ sɔrɔ, kan o kan bɛ wuli i kama kiritigɛ la, i na o jalaki. Nin ye Matigi ka baarakɛlaw ka ciyɛn ye, u ka tilennenya bɔra ne de la," a ko ten Matigi.

2. Yakuba 5:16 - Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Cɛ tilennen ka delili min bɛ nɔ bɔ, ni timinandiya ye, o bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma.

Kɛwalew 13.51 Nka u ye u senw buguri wuli u kama ka se Ikoni.

Pol ni Barnabasi bɔra Antiose ka taa Kibaru Duman waajuli kɛ dugu caman kɔnɔ. Tuma min na Yahutu minnu tun bɛ Pisidi jamana na Antiose, olu banna u ka cikan na tuma min na, u ye buguri bɔ u senw na k’a jira k’u sɔsɔ, ka taa Ikoni.

1. Aw kana aw fari faga ni ban bɛ aw ɲɛ, o nɔ na, aw bɛ a lamaga ka taa ɲɛfɛ.

2. Ka to i ka dannayakow la, o bɛna kɛ ni sɔsɔli ye, nka Matigi bɛna i ka sira ɲɛminɛ.

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Kɛwalew 13.52 Kalandenw fa ɲagali ni Ni Senu la.

Yesu ka kalandenw fa ɲagali ni Ni Senu la.

1. Matigi ka nisɔndiya ye an ka fanga ye - Nehemi 8:10

2. Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ - Filipekaw 4:4

1. Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

Kɛwalew 14 bɛ Paul ni Barnabasi ka cidenyabaara taabolo tɛmɛsira lakali, u ye kabako minnu kɛ, ani u ye kɛlɛ minnu sɔrɔ.

Dakun fɔlɔ: Ikoni dugu la, Pol ni Barnabasi taara Yahutuw ka batoso kɔnɔ i n’a fɔ u delila ka kɛ cogo min na. O yɔrɔ la, u kumana ka ɲɛ fo Yahutuw ni Gɛrɛkiw ka ca kosɛbɛ. Nka Yahutu minnu banna ka da a la, olu ye siya wɛrɛw lawuli, olu ye baga don u hakili la balimaw kama O la, Paul Barnabasi ye waati caman kɛ yen ka kuma ni jagɛlɛya ye Matigi ye cikan tiɲɛ a ka nɛɛma min b’a to u bɛ se ka taamashyɛnw kabakow kɛ (Kɛwalew 14:1-3). Dugu mɔgɔw tilalen don dɔw fan fɛ ni Yahutuw ye dɔw ni cidenw ye laɲini wuli siya wɛrɛw cɛ Yahutuw u ɲɛmɔgɔw ye kabakurun tigɛ u la k’a dɔn ko a bolila Likaɔn duguw la Listra Derbe lamini jamana yɔrɔ min na a tora ka kibaru duman waajuli kɛ (Kɛwalew 14:4-7).

Dakun 2nan: Lisitiri dugu kɔnɔ, cɛ senkelen sigilen tun bɛ yen kabini a bange waati, a ma deli ka taama, a ye Paul ka kuma mɛn k’a ɲɛsin a ma k’a ye ko dannaya bɛ a la ko a kɛnɛyara, a welera ni kanba ye ko: ‘I jɔ i senw na!’ O waati la cɛ ye pan ka taama daminɛ Tuma min na jama ye Paul ye min kɛ, u pɛrɛnna Likaɔn kan ko ‘Alaw jigira anw hadamaden cogo la!’ U ye Barnabasi wele Zeus Paul Hermes bawo a tun ye kumalasela kuntigi ye sarakalasebaa Zeus batoso dugu kɔkan dɔrɔn nana ni misiw jiribolo ye ɲɛfɛ daaw tun b’a fɛ ka saraka kɛ jama ye ka fara cidenw kan tuma min na ciden Barnabas Paul y’a mɛn ko finiw tigɛra ka boli ka bɔ jama la ka pɛrɛn ko ‘Teriw mun na aw bɛ nin kɛ? An fana ye hadamadenw dɔrɔn de ye i n’a fɔ e! An bɛ na ni kibaru duman ye aw ye min bɛ aw kɔsegin ka bɔ nin fɛn nafama ninnu na Ala ɲɛnama min ye sankolo dugukolo kɔgɔji kɛ fɛn bɛɛ ye u kɔnɔ.’ Hali o kumaw tun tɛ jamaba to ka saraka bɔ u ye (Kɛwalew 14:8-18).

Dakun 3nan: O kɔ, Yahutu dɔw bɔra Antiose Ikoni ye jama sɔrɔ kabakurunw kan Paul y'a sama ka bɔ dugu kɔkan k'a miiri ko a sara kalandenw lajɛlen y'a lamini a wulila ka segin dugu kɔnɔ o dugujɛ a bɔra ka taa Derbe Kibaru duman fɔlen kɔfɛ ko dugu ye kalanden caman kɛ ka segin Listra Ikoni Antiose barika don kalandenw dusu lamin to dannaya lakika ko 'An ka kan ka tɛmɛ gɛlɛya caman fɛ don masaya Ala.' U ye maakɔrɔw sigi egilisi kelen-kelen bɛɛ ye sunɔgɔ delili kɛ u ma Matigi u tun ye u jigi da min kan Pisidi tɛmɛnen kɔ ka na Pamfili ye kuma waajuli kɛ Pɛrga o kɔfɛ a jigira Atalia Ka bɔ yen kurun kɔnɔ ka segin Antiose yɔrɔ min kɛra a dabɔra nɛɛma Ala baara sisan dafara seli ye egilisi lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka Ala ka kɛtaw bɛɛ fɔ dannaya da wulilen cogo min na siya wɛrɛw tora kalandenw ye waati jan kɔnɔ (Kɛwalew 14:19-28).

Kɛwalew 14.1 Ikoni dugu kɔnɔ, u fila bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ Yahutuw ka Alabatoso kɔnɔ, ka kuma ten, fo Yahutuw ni Gɛrɛkiw jamaba dara.

Pol ni Barnabasi taara Ikoni ani u fila bɛɛ ye waajuli kɛ Alabatoso kɔnɔ, o kɛra sababu ye ka Yahutuw ni Gɛrɛkiw jamaba da kibaru duman la.

1. Waajuli fanga: Pol ni Barnabasi sera ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Kelenya barika: Baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kow sɔrɔ minnu ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ

1. Kɛwalew 1:8 «Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ. Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.”

2. Matiyu 28:19 “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.”

Kɛwalew 14.2 Nka Yahutu dannabaliw ye siya wɛrɛw lawuli ka u hakili juguw bila balimaw kama.

Yahutuw ye siya wɛrɛw lasun ani ka u bila ka juguya kɛ Krecɛnw kɔrɔ.

1. Kɔrɔbɔli kunbɛnni - I bɛ se ka to kantigiya la cogo min na tɔɔrɔw cɛma

2. Ka juguya jaabi - Kanuya ni nɛɛma jiracogo koniya ɲɛkɔrɔ

1. 1 Yuhana 4:7-21 - Ala ka kanuya ani a bɛ se ka se sɔrɔ juguya kan cogo min na

2. Matiyu 5:43-48 - Ka i juguw kanu ani ka delili kɛ i tɔɔrɔbagaw ye

Kɛwalew 14.3 O de y'a to u tora ka kuma ni jagɛlɛya ye Matigi la, o min ye a ka nɛɛma kuma seereya, ka taamashyɛnw ni kabakow kɛ u bolow fɛ.

Cidenw kumana ni jagɛlɛya ye Matigi la, ka Ala ka nɛɛma seereya ani ka taamashyɛnw ni kabakow kɛ.

1) Se min bɛ Ala ka Kuma fɔ ni jagɛlɛya ye

2) Ala ka nɛɛma ka kabakow

1) Romɛkaw 10:14-15 - "U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u na da o la cogo di? Ni mɔgɔ ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo ni u cilen don ?»

2) Matiyu 17:20 - "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

Kɛwalew 14.4 Nka dugu jama tilalen don, u dɔ tun bɛ Yahutuw fɛ, u dɔ tun bɛ cidenw fɛ.

Dugu tilalen don minnu tun bɛ minɛ ni Yahutuw ye ani minnu tun bɛ minɛ ni Cidenw ye.

1. Timinandiya fanga tilali ɲɛkɔrɔ

2. A ka kan ka jɔ an ka dannaya la hali ni kɛlɛ bɛ yen

1. Efesekaw 6:10-20 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli sugu caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase aw ma.

Kɛwalew 14.5 Siya wɛrɛw ni Yahutuw ni u kuntigiw ye binkanni kɛ tuma min na, ka u tɔɔrɔ, ka u bon ni kabakurunw ye.

Siya wɛrɛw ni Yahutuw n’u kuntigiw y’a ɲini ka ciden Pol ni Barnabasi tɔɔrɔ ani k’u bon ni kabakurunw ye.

1. Ka jɔ kosɛbɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Dannaya fanga bɛ waati gɛlɛnw na

1. Heburuw 11:24-27 - Dannaya de kosɔn, Musa kɔrɔla tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ. A y'a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, ka tɛmɛn ka jurumu diyabɔli diyabɔ waati dɔ kɔnɔ.

2. Romɛkaw 8:31-39 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Kɛwalew 14.6 U y’o dɔn, u bolila ka taa Lisitɛri ni Dɛrbe, Likaɔnɛ duguw la, ani u lamini yɔrɔ la.

Cidenw ye kibaru duman jɛnsɛn Lisitiri ni Dɛrbe duguw la ani a lamini maraw la.

1. Dannaya fanga: Cidenw ye Kibaru Duman jɛnsɛn cogo min na

2. Nafa b’a la k’an ka dannaya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Romɛkaw 10:14-15 "U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u na da o la cogo di? Ni mɔgɔ ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ fo n'u cilen don wa?"

2. Matiyu 28:19-20 "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Kɛwalew 14.7 U ye Kibaru Duman waajuli kɛ yen.

Pol ni Barnabasi ye kibaru duman waajuli kɛ Lisitiri dugu la.

1. Aw kana siran, katuguni Ala bɛ an fɛ - Esayi 41:10

2. Aw ka da Matigi Yesu la ani aw na kisi - Kɛwalew 16:30-31

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Kɛwalew 16:30-31 - "O kɔ, a y'u labɔ k'a fɔ ko: «Matigiw, ne ka kan ka mun kɛ walisa ka kisi?" U ko: «Aw ka da Matigi Yesu la, aw ni aw somɔgɔw na kisi.”

Kɛwalew 14.8 Cɛ dɔ sigilen tun bɛ Listra dugu la, a senw tun tɛ se ka min kɛ, o tun ye senkelen ye kabini a ba kɔnɔ, a ma deli ka taama.

Lisitiri dugu la, cɛ dɔ tun ye fiyentɔ ye kabini a wolola ani a tun ma deli ka taama.

1. Dannaya fanga: Ala bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Ni ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya, i ka taa ɲɛ

1. Jeremi 29:11 – “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa kɛ aw la, a kana kojugu kɛ aw la, ko ne ye jigiya ni siniko di aw ma.”

2. Filipekaw 4:13 – “Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.”

Kɛwalew 14.9 O ye Paul ka kuma mɛn.

Cɛ ye Paul ka kuma mɛn, a y’a ye ko dannaya b’a la walisa ka kɛnɛya.

1. Dannaya ye kɛnɛyali jusigilan ye.

2. Aw ka da Ala ka sebaaya la ani ka kɛnɛya.

1. Heburuw 11:1 “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

2. Yakuba 5:14-15 “Mɔgɔ dɔ bananen don aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw kɛ, a na yafa a ma.”

Kɛwalew 14.10 A y’a fɔ ni kanba ye ko: «I jɔ i sen kan.» A ye pan ka taama.

Ciden Pol ye cɛ dɔ kɛnɛya min tun ye senkelen ye, o y’a to a wulila ka taama.

1. Sebaayaba bɛ Ala la, wa a bɛ se k’an kɛnɛya farikolo banaw ma.

2. Hali ni an bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ minnu bɛ iko fɛn minnu tɛ se ka kunbɛn, Ala bɛ se ka fanga ni jigiya di an ma hali bi.

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Matiyu 11:28-30 - "Aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bè aw la, ne na aw lafiya. Aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

K=walew 14.11 Jama ye Paul ka ko kɛlenw ye tuma min na, u y’u kan kɔrɔta Likaoni ka kuma kɔnɔ ko: «Alaw jigira an ma hadamadenw bɔlen kɔ.»

Likaɔni mɔgɔw ye Paul ye ka kabako caman kɛ ani u dalen tun b’a la ko ala nana u ma hadamadenw cogo la.

1. Ala bɛ baara kɛ ni mɔgɔ gansanw ye walasa ka ko danmadɔw kɛ.

2. An man kan ka ɲinɛ Ala ka sebaaya kɔ abada ani a ka se ka taama an fɛ.

1. Esayi 55:8-9 - Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Luka 10:19 - A filɛ, ne ye fanga di aw ma ka sa ni wuluw sennatan, ani jugu ka sebaaya bɛɛ kan, foyi tɛna aw tɔɔrɔ.

Kɛwalew 14.12 U ye Barnabasi wele ko Jupiter. Pol, Mɛkisiki, katuguni ale de tun ye kumalasela kuntigi ye.

Barnabasi ni Pol tɔgɔ dara Jupiter ni Mercure, tuma min na u tun bɛ waajuli kɛ Lisitiri.

1. Ala ka Kuma fanga: Barnabasi ni Pol ka ɲɛnamaya sɛgɛsɛgɛ

2. Ka tugu Ala ka welekan kɔ: Barnabasi ni Pol ka dannaya misali

1. Esayi 55:11 “Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. a tɛna kɔsegin ne ma lankolon, nka ne b’a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a na ɲɛ sɔrɔ o la.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:7 “Nka o nafolo bɛ an bolo bɔgɔdaga kɔnɔ, walisa k’a jira ko sebaayaba ye Ala ta ye, an ta tɛ.”

Kɛwalew 14.13 Jupiter ka sarakalasebaa min tun bɛ u ka dugu ɲɛfɛ, o nana ni misiw ni jiribololanɛgɛw ye daaw la, a tun b’a fɛ ka saraka kɛ ni jama ye.

Jupiter sarakalasebaa y’a ɲini ka sarakaw kɛ jama ye dugu da la.

1. Ala kelenpe de ka kan ni an ka bato ni an ka bato ye.

2. bolibato layidu nkalonmaw man kan k’an lafili.

1. Ekisode 20:3-5 - "I kana ala wɛrɛ sɔrɔ ne ɲɛ. I kana ja dɔ dilan i yɛrɛ ye sankolo la, walima dugukolo kan duguma, walima duguma ji la. I kana i biri." ka jigin u ma wala ka u bato, katuguni ne Matigi aw ka Ala ye keleya Ala ye.»

2. Romɛkaw 1:18-25 - "Katuguni Ala ka diminya jirala ka bɔ sankolo la mɔgɔw ka Ala ɲɛsiranbaliya ni u ka tilenbaliya bɛɛ kama, olu minnu bɛ tiɲɛ bali u ka tilenbaliya fɛ y'a jira u la.K'a masɔrɔ a ka jogo yebaliw, n'o ye a ka sebaaya banbali ni a ka alaɲɛsiran ye, olu dɔnna ka jɛya, kabini diɲɛ dabɔ, fɛn dilannenw na.O la sa, dalilu tɛ u la.K'a masɔrɔ hali n'u tun b'a dɔn Ala, u m'a bonya iko Ala, wala ka barika da a ye, nka u kɛra fu ye u ka miirili la, u dusukun hakilintanw dibi donna, u y'a fɔ ko u ye hakilitigiw ye, u kɛra nalomanw ye, ka Ala sabali nɔɔrɔ falen jaw la minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ sataw ni kɔnɔw ni baganw ni fɛnɲɛnamaw."

Kɛwalew 14.14 Ciden Barnabasi ni Paul y'o mɛn tuma min na, u y'u ka finiw tigɛ, ka boli ka don jama cɛma ka pɛrɛn.

Ciden Barnabasi ni Pol ye laɲini dɔ mɛn k’u bon ni kabakurunw ye ani o ye u dusu tiɲɛ kosɛbɛ.

1. Ni i ye gɛlɛyaw sɔrɔ, sanni i ka boli, i ka jɔ i ka dannaya la ani ka i jigi da Ala kan.

2. Ala bɛ an fɛ an ka tɔɔrɔ cɛma, wa a bɛna fanga di an ma an ka tɛmɛ o fɛ.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Kɛwalew 14.15 U y’a fɔ ko: «Matigiw, mun na aw bɛ nin kow kɛ?» Anw fana ye aw nege ɲɔgɔn ye, ka aw waaju ko aw ka bɔ nin ko fuw la ka taa Ala ɲɛnama ma, ale min ye sankolo ni dugukolo ni kɔgɔji ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da.

Ciden Pol ni Barnabasi y’a ɲɛfɔ mɔgɔw ye Lisitiri dugu kɔnɔ ko u ni mɔgɔ tɔw tɛ danfara bɔ, ani k’u jija u ka u kɔdon ala nkalonmaw la, ka Ala ɲɛnama bato min ye sankolow ni dugukolo da.

1. Ala ye fɛn bɛɛ Dabaga ye ani a ka kan ni an ka bato ye

2. An bɛɛ bɛ i n’a fɔ negew ani an ka kan ka an kɔdon Ala nkalonmaw la

1. Esayi 40:25-26 - Aw na ne suma ni jɔn ye, walima ne bɛna kɛ kelen ye? Senuma ko ten. Aw ka aw ɲɛ kɔrɔta san fɛ, ka a filɛ jɔn ye nin fɛnw da, min bɛ u ka kɛlɛbolo bɔ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni u jate ye. mɔgɔ si tɛ dɛsɛ.

2. Zaburu 19:1 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; Sankolo bɛ a bololabaara jira.

Kɛwalew 14.16 O ye waati tɛmɛnenw to siyaw bɛɛ ka taama u yɛrɛw ka siraw kan.

Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Pol ni Barnabasi ye Lisitara mɔgɔw waaju, k’u hakili jigin ko Ala ye hɔrɔnya di siyaw bɛɛ ma u ka tugu u yɛrɛ ka siraw kɔ.

1. Ka Ala ka Masaya Faamu An ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka kanuya min bɛ siyaw bɛɛ la

1. Yuhana 3:16 - “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

2. Romɛkaw 9:15 - “Katuguni a y’a fɔ Musa ye ko: Ne b’a fɛ ka makari min na, ne na makari o la, ne na makari min na.”

Kɛwalew 14.17 O bɛɛ n'a ta, a ma a yɛrɛ to seereya tɛ, a ye ko ɲuman kɛ, ka sanji di an ma ka bɔ sankolo la, ka den waatiw di an ma, ka an dusukunw fa dumuni ni ɲagali la.

Ala ka ɲumanya ni a ka labɛnw bɛ ye danfɛnw bɛɛ la.

1. Ala ka labɛnw caya

2. Ala ka ɲumanya sɔrɔli

1. Zaburu 145:9 - Matigi ka ɲi bɛɛ ma, a ka makari bɛ a ka fɛn bɛɛ kan.

.

Kɛwalew 14.18 O kumaw tun man teli ka jama bali ka saraka bɔ u ye.

Pol ni Barnabasi, ciden fila, tun ka kan ka jama bali ka saraka bɔ u ye, bawo u tun tɛ ala ye.

1. Danfara min bɛ Hadamaden ni Ala cɛ, o dɔnni

2. Ka ban bolibato la ani ka tugu Ala lakika kɔ

1. Zaburu 115:1-8 "Matigi, i kana anw ta, nka i ka nɔɔrɔ da i tɔgɔ kan, i ka makari ni i ka tiɲɛ kosɔn."

2. Esayi 45:5-6 "Ne ye Matigi ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen, Ala si tɛ ne kɔ. Ne ye i cɛsiri, hali ni i ma ne dɔn ka bɔ tilebin fɛ, ko mɔgɔ si tɛ ne kɔ.Ne ye Matigi ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen.»

Kɛwalew 14.19 Yahutu dɔw bɔra Antiose ani Ikoniyɔmu ka na yen, u ye jama lasun ka Paul bon ni kabakurunw ye, k'a sama ka bɔ dugu kɔnɔ, k'a miiri ko a sara.

Yahutu dɔw bɔra Antiose ani Ikoni, olu ye Paul bon ni kabakurunw ye, k’a sama ka bɔ dugu kɔnɔ, u dalen tun b’a la ko a sara.

1. Sebaaya min bɛ mɔgɔ lasun - Kɛwalew 14:19

2. Ka jɔ an ka dannaya la - Kɛwalew 14:19

1. Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Heburuw 10:25 - An kana an dabila ka ɲɔgɔn lajɛn, i n’a fɔ dɔw delila cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija — ani ka tɛmɛn o kan, n’i y’a ye ko Don bɛ ka surunya.

Kɛwalew 14.20 Nka, kalandenw jɔlen tora a lamini na, a wulila ka don dugu kɔnɔ.

Pol kɛnɛyara kabako la ka bɔ jogin na, ka segin dugu kɔnɔ, ka taa o dugujɛ ni Barnabasi ye ka taa Dɛrbe.

1. Ala ka kɛnɛyali sebaaya - Ala bɛ se ka kabako minnu kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu sɛgɛsɛgɛ

2. Ala ka bilasirali - Ala b’an ɲɛminɛ cogo min na ani k’an bilasira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o faamuyali.

1. Zaburu 147:3 - "A bɛ dusukun karilenw kɛnɛya ka u joginda siri."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Kɛwalew 14.21 U ye Kibaru Duman waajuli kɛ o dugu la, ka mɔgɔ caman kalan, u seginna Lisitiri ni Ikoni ani Antiose.

Pol ni Barnabasi ye kibaru duman fɔ ani ka mɔgɔ caman kalan dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin Lisitiri, Ikoni ani Antiose.

1. Ka an ka cidenyabaara lawuli kokura: Ka an bolo da Kibaru Duman kan

2. An ka dannaya kura: Ka Kibaru Duman Sebaaya sɔrɔ kokura

1. Romɛkaw 10:14-15 - «U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? U ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci?”

2. Matiyu 28:19-20 - «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Kɛwalew 14.22 Ka kalandenw niw sabati, ka u laadi ko u ka to dannaya la, ko an ka kan ka don Ala ka masaya la tɔɔrɔ caman fɛ.

Kalandenw ka kan ka to u ka dannaya la, hali ni tɔɔrɔ minnu bɛna u sɔrɔ.

1: I ka to i ka dannaya la, tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la.

2: I kana i fari faga ɲɛnamaya kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw fɛ - i ka dannaya sabati.

1: Yakuba 1:2-4 - “Ne balimaw, ne balimaw, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase aw ma. Timinandiya k’a ka baara ban walisa aw ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.”

2: Romɛkaw 5:3-4 - “O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso an ka tɔɔrɔw la fana, katuguni an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma. timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya.”

K=walew 14.23 U ye maakɔrɔw sigi egilisi bɛɛ kɔnɔ, ka delili kɛ ni sunɔgɔ ye, u y’u lase Matigi ma, u dalen bɛ min na.

Ciden Pol ni Barnabasi ye maakɔrɔw sigi egilisi kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ ni delili ni sunɔgɔ ye, ka u tanu Matigi ye, u dalen bɛ min na.

1. Ka ɲɛminɛni dege: Delili ni sunɔgɔ fanga

2. Ka i yɛrɛ majigin nilifɛn: Ka i jigi da Matigi kan ani ka i yɛrɛ di a ma

1. Matiyu 6:16-18 - "Ni aw bɛ sunɔgɔ, aw kana ɲɛnasisi i ko filankafow, katuguni u bɛ u ɲɛda tiɲɛ walisa mɔgɔ wɛrɛw ka u ka sunɔgɔ ye. Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko u ye u ka sara sɔrɔ." Nka ni i bɛ sunɔgɔ, i ka i kunkolo tulu ka i ɲɛda ko, walisa i ka sunɔgɔ kana ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ, fɔ i Fa min bɛ gundo la, i Fa min bɛ gundo la, o na i sara.

2. 1 Piɛrɛ 5:5-7 - O cogo kelen na, aw minnu ka dɔgɔ, aw ka kolo maakɔrɔw kɔrɔ. Aw bɛɛ ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di majiginlenw ma.” O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Elohim bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, k'aw ka haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la.

Kɛwalew 14.24 U tɛmɛna Pisidi jamana yɔrɔ bɛɛ la, u sera Panfili.

Pol ni Barnabasi ye taama kɛ Pisidi dugu kɔnɔ ka se Panfili.

1. Dannaya taama: Ka da Ala ka labɛn kan, o bɛ na ni dafalen ye cogo min na

2. Ka tugu Ala ka sira la: An ka kalan sɔrɔ Paul ni Barnabasi ka misali la

1. Esayi 40:31: "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Filipekaw 3:13-14: "Balimaw, ne t'a jate ko ne y'a kɛ ne yɛrɛ ta ye. Nka ne bɛ ko kelen de kɛ: ne bɛ ɲinɛ fɛn kɔ min bɛ ne kɔ, ka ne jija ka taa ɲɛfɛ ka ɲɛsin ne ma, ne bɛ taa a fɛ ka taa ne yɛrɛ ta la." Ala ka sankolo weleli sara Krisita Yesu la.»

Kɛwalew 14.25 U ye o kuma fɔ Pɛrge dugu kɔnɔ, u jiginna Atali.

Pol ni Barnabasi ye o kuma waajuli kɛ Pɛrge, ka tila ka taa Atali.

1. Ka timinandiya waajuli la: Pol ni Barnabasi filɛli

2. Dannaya min tɛ wuli: Ka tugu Paul ni Barnabasi ka misaliw kɔ

1. Heburuw 10:35-36 - «O la sa, aw kana aw ka dannaya fili. a bɛna sara caman sɔrɔ. Aw ka kan ka timinandiya walisa ni aw ye Ala sago kɛ, a ye layidu ta min ye, aw ka o sɔrɔ.”

2. 2 Timote 4:2 - «I ka kuma waajuli kɛ. aw ka labɛn waati la ani waati tɛmɛnen kɔfɛ; ka latilen, ka kɔrɔfɔ ani ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ—ni muɲuliba ye ani ka kalan kɛ ni hakili ye.”

K=walew 14.26 U ye kurun ta ka taa Antiose.

Pol ni Barnabasi ye kurun ta ka bɔ Lisitiri ka taa Antiose, yɔrɔ min na Ala tun ye u tanu u ka baara kosɔn.

1. "Tanuli fanga".

2. "Baara ɲuman nafa".

1. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye Matigi ye, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

2. Ntalenw 27:21 - "Kɔrɔn ye warijɛ ye, foro ye sanu ye, Matigi bɛ dusukunw kɔrɔbɔ."

Kɛwalew 14.27 U sera ka egilisi lajɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na, u ye Ala ka ko kɛlenw bɛɛ lakali u fɛ, ani a ye dannaya da wuli cogo min na siya wɛrɛw ye.

Ala ye ko minnu bɛɛ kɛ u ye, ani a ye dannaya da wuli cogo min na siya wɛrɛw ye, Paul ni Barnabasi ye o fɔ egilisi ye.

1. Dannaya da wulilen: Ala bɛ Kisili sira da wuli cogo min na

2. Seereya fanga: Ala bɛ baara kɛ n’a ka mɔgɔw ye cogo min na walisa ka Kibaru Duman jɛnsɛn

1. Efesekaw 2.8-9 Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye .

2. Romɛkaw 10:14-15 O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ?

Kɛwalew 14.28 U tora yen ka mɛn ni kalandenw ye.

Pol ni Barnabasi tora kalandenw fɛ Lisitiri dugu la waati jan kɔnɔ.

1. "Ka mɔgɔ tununnenw kanu ni u ka ɲɛnamaya jan ye".

2. "Ka kalandenya don don o don ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Romɛkaw 12:13: “Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la, ka jatigila ɲini.”

2. 1 Yuhana 4:7-21: “Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.”

Kɛwalew 15 bɛ Jerusalɛm Lajɛba ka latigɛ lakali siya wɛrɛ kerecɛnw ka wajibi kan Musa ka sariya la, ani bɛnbaliya min tun bɛ Paul ni Barnabasi cɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannabaa dɔw ye minnu tun bɛ Farisiɛnw ka kulu kɔnɔ, olu jigintɔ ka bɔ Jude ka taa Antiose, ka mɔgɔw kalan ko siya wɛrɛw ka kan ka bolokoli ka kɛɲɛ ni Musa ka laadalakow ye walasa u ka kisi. O ye sɔsɔliba lase mɔgɔw ma Paul Barnabasi ka egilisi y’a latigɛ ka Paul Barnabasi mɔgɔ wɛrɛw ci ka wuli Jerusalɛm ciden maakɔrɔw fɛ ɲininkali ko la (Kɛwalew 15:1-2). U cilen kɔfɛ egilisi fɛ u tɛmɛna Fenisi Samari ka mɔgɔw ladɔnniya mɔgɔw ladɔnniyacogo ɲɛfɔ Siya wɛrɛw ye nisɔndiyaba lase balimaw bɛɛ ma ni u sera Jerusalɛm u ye bisimila egilisi cidenw maakɔrɔw ye yɔrɔ min na u ye Ala ka ko kɛlenw bɛɛ fɔ u sababu fɛ (Kɛwalew 15:3-4).

Dakun 2nan: Nka dannabaa dɔw minnu tun bɛ Farisiɛnw ka jɛkulu kɔnɔ, olu wulila k’a fɔ ko ‘Siya wɛrɛw ka kan ka bolokoli wajibiya ka sariya labato Musa.’ Cidenw maakɔrɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ jateminɛ ɲininkali kɔfɛ baro caman kɔfɛ Piɛrɛ jɔlen bɛ ka kuma u fɛ k'a lakali cogo min na Ala y'a sugandi ka kɛ mɔgɔ ye min sababu fɛ siya wɛrɛw bɛna cikan mɛn kibaru duman dannaya bɛ sinsin a kan ko Ala b'a dɔn dusukun sɔnna u ma ka Ni Senu di u ma i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na an ma danfara si don an ni ɲɔgɔn cɛ u saniya u ka dusukunw dannaya sɔsɔli mun na kɔrɔbɔli Ala ka juru don kalandenw kɔw si ma bɛnbaw wa ma se ka muɲu dannaya dafalen kisili nɛɛma Matigi Yesu i n’a fɔ u bɛ cogo min na (Kɛwalew 15:5-11). O kɔ, jama bɛɛ makun ye Barnabasi Paul lamɛn a bɛ ka kabako minnu fɔ Ala ye siya wɛrɛw cɛma u sababu fɛ (Kɛwalew 15:12).

Dakun 3nan: U bannen kɔ Yakuba kumana k'a fɔ ko 'Balimaw ka ne lamɛn Simɔn y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na Ala ye a sen don a la fɔlɔ ka mɔgɔw sugandi a tɔgɔ kama ka bɔ siya wɛrɛw la kumaw kiraw sɔnna o ma.' A ye Amɔsi ka kuma fɔ k’a jira ko o bɛ bɛn kiraya kuma ma. A ye hakilina di ko u kana gɛlɛya don siya wɛrɛw ma ka Ala kɔsegin nka u ka sɛbɛn ci u ma u kana dumuni nɔgɔlen boli boliw cɛnimusoya sogo baganw bugɔli joli fɛn minnu bɛ Yahutu dannabaaw tɔɔrɔ minnu jɛnsɛnnen don duguw cɛma, Alabatosow bɛ sariya kalan yɔrɔ minnu na lafiɲɛ don o don (Kɛwalew 15:13-21). Lajɛba sɔnna Zaki ka hakilina ma min cilen don cɛ sugandilenw fɛ Juda Barsabasi Silasi fɛ ka fara Paul Barnabasi kan k’u ka desizɔn jira min ye nisɔndiyaba lase siya wɛrɛ dannabaaw ma. Nka, waati dɔ o kɔfɛ, bɛnbaliya donna Paul ni Barnabasi cɛ ko ni ta Yuhana fana ye Marka wele n’u ye taama wɛrɛ la bawo a tun y’u bila Panfili ma taa ɲɛ baara la min kɛra sababu ye ka bɛnbaliya jugu sugu fara ɲɔgɔn kan Barnabasi ye Marka ta ka kurun ta Sipɔrɔ k’a sɔrɔ Pol ye Silas sugandi ka balimakɛw ka nɛɛma tanulen to Matigi taara Siri Silisi ka egilisiw barika bonya (Kɛwalew 15:22-41).

Kɛwalew 15.1 Cɛ dɔw jiginna ka bɔ Jude jamana na, olu ye balimaw kalan, k’a fɔ ko: «Ni aw ma boloko Musa ka cogo la, aw tɛ se ka kisi.»

Cɛ dɔw bɔra Jude jamana na, olu ye dannabaaw kalan ko ni u ma bolokoli ka kɛɲɛ ni Musa ka sariyaw ye, u tɛ se ka kisi.

1. Ala ka hinɛ ni a ka kisili - Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma bɛ an kisi cogo min na hali ni an ka dɛsɛw

2. Sariya ni Danaya - Ka sariya ni dannaya sirilen don ɲɔgɔn na cogo min na, ani an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ kantigiya la cogo min na o fila bɛɛ la, o sɛgɛsɛgɛ

1. Romɛkaw 3:21-24 - Nka sisan, Ala ka tilennenya jirala sariya ni kiraw fɛ.

2. Galasikaw 3:23-25 - Nka sani dannaya ka na, an tun sirilen bɛ sariya kɔrɔ, dannaya min tun bɛna jira kɔfɛ.

Kɛwalew 15.2 Paul ni Barnabasi ye sɔsɔli ni sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na, u y’a latigɛ ko Paul ni Barnabasi ni u dɔw wɛrɛw ka taa Jerusalɛm ka taa cidenw ni cɛkɔrɔbaw fɛ o ɲininkali ko la.

Pol ni Barnabasi ye bɛnbaliya don mɔgɔ wɛrɛw cɛ, o de y’a to u y’a latigɛ ka taa Jerusalɛm walisa ka kuma cidenw ni maakɔrɔw fɛ o ko la.

1. "Fanga min bɛ baara kɛ kɛlɛw fɛ".

2. "Ladilikan hakilitigi sɔrɔli nafa".

1. Yakuba 1:19-20, "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

2. Ntalenw 11:14, "Jɛkulu tɛ bila yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca yɔrɔ min na, lakana bɛ yen."

K=walew 15.3 Egilisi ye u lase u ka sira kan, u tɛmɛna Fenise ni Samari jamanaw cɛma, ka siya wɛrɛw ka yɛlɛma kofɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ balimaw ka nisɔndiya ɲɛfɔ tuma min na cidenw ye siya wɛrɛw ka mɔgɔw ladɔnniya.

1. Nisɔndiya bɛ na ni kibaru duman fɔli ye - Kɛwalew 15:3

2. Ka ɲagali mɔgɔ wɛrɛw ka kisili la - Kɛwalew 15:3

1. Yuhana 15:11 - ? 쏷 hese kow ne ye kuma fɔ aw ye, walisa ne ka nisɔndiya ka to aw kɔnɔ, ka aw ka nisɔndiya dafa.??

2. Romɛkaw 15:13 - ? 쏯 ow jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka caya jigiya la, Ni Senu ka sebaaya barika la.??

Kɛwalew 15.4 U sera Jerusalɛm tuma min na, egilisi ni cidenw ni cɛkɔrɔbaw y’u minɛ, ka Ala ye ko minnu kɛ u la, u y’o bɛɛ fɔ.

Cidenw ni maakɔrɔ minnu tun bɛ Jerusalɛm, olu ye dannabaa kuraw bisimila, ka Ala ka kobaw mɛn u ye.

1. Tugubaa kantigiw: Kanminɛli fanga Egilisi kɔnɔ

2. Ka jɔ mɔgɔba dɔw kamankunw kan: An ɲɛfɛmɔgɔw nɔfɛkow dɔnni

1. Heburuw 13:7 - Minnu bɛ aw kun na, olu minnu ye Ala ka kuma fɔ aw ye, aw hakili ka to olu la.

2. 1 Tesalonikekaw 5:12-13 - Balimaw, an b'aw deli ko aw ka baara kè aw kèma, ka aw kunna Matigi la, ka aw laadi. Ani ka u bonya kosɛbɛ kanuya la u ka baara kosɔn. Aw ka hɛrɛ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ.

Kɛwalew 15.5 Farisiɛnw ka jɛkulu dannabaa dɔw wulila k’a fɔ ko: «A ka kan ka u bolokoli ka Musa ka sariya labato.»

Farisiɛn minnu kɛra dannabaaw ye, olu dɔw y’a fɔ ko siya wɛrɛw ka kan ka bolokoli ani ka Musa ka sariya labato.

1. Ala ka sariya labatoli nafa ka bon

2. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

1. Galasikaw 3:10 - Katuguni minnu b’u jigi da sariya ka kèwalew kan, olu b danga kòrò, i ko a sèbèn cogo min na: ? 쏞 ursed ye mɔgɔ o mɔgɔ ye min tɛ taa a fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ min sɛbɛnnen bɛ sariya kitabu kɔnɔ.??

2. Romɛkaw 3:28 - An b’a fɔ ko mɔgɔ bɛ jo sɔrɔ dannaya fɛ ni sariya ka kɛwalew tɛ.

K=walew 15.6 Cidenw ni maakɔrɔw nana ɲɔgɔn lajɛn walisa ka o ko lajɛ.

Cidenw ni maakɔrɔw ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka baro kɛ ko dɔ kan.

1. Kelenya nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Ka desizɔnw ta ka kɛɲɛ ni Ala ka fɔta ye? 셲 Sariyaba

1. Efesekaw 4:3-6 ? 쏮 aking cɛsiri bɛɛ ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ. Farikolo kelen ni Ni kelen de bɛ yen, i ko i welelen tun bɛ jigiya kelen na cogo min na tuma min na i welelen don. Matigi kelen, dannaya kelen, batiseli kelen; Ala kelen ani bɛɛ Fa, min bɛ fɛn bɛɛ kan ani bɛɛ fɛ ani bɛɛ la.??

2. Yakuba 1:5 ? 쏧 f hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la kelen na, aw ka kan ka Ala deli, min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o bɛna di aw ma.??

Kɛwalew 15.7 Kɛlɛ caman kɛra tuma min na, Piɛrɛ wulila k’a fɔ u ye ko: «Balimaw, aw b’a dɔn cogo min na Ala ye sugandili kɛ an cɛma, walisa siya wɛrɛw ka o kuma lamɛn ne da fɛ.» Kibaru duman fɔ, ka da a la.

Piɛrɛ ye kuma fɔ jama lajɛlen ye, k’u hakili jigin cogo min na Ala y’a sugandi walisa ka Kibaru Duman waajuli kɛ siya wɛrɛw ye.

1. Ala bɛ mɔgɔw sugandi minnu ka teli ka a ka baara kɛ.

2. An bɛ se ka an jigi da Ala ka labɛnw kan cogo min na an ye, hali ni u tɛ foyi ɲɛ.

1. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

2. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, ? 쏦 ow kibaru duman waajulibaaw senw ka di!??

K=walew 15.8 Ala min b dusukunw dn, o ye u seereya ka Ni Senu di u ma, i ko a ye anw di cogo min na.

Ala ka kanuya bɛ ye Ni Senu ka nilifɛn na.

1: Ni Senu ka nilifɛn, Kɛwalew 15:8

2: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, Kɛwalew 15:8

1: Romɛkaw 5:5 - ? 쏯 ow jigiya tɛ mɔgɔ jigi tigɛ, bawo Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu fɛ min dira an ma.??

2: 1 Kɔrɛntekaw 2:10 - ? 쏝 ut Ala ye u jira an na a Ni barika la. Sabu Ni Senu bɛ fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, ɔwɔ, Ala ka ko juguw.??

Kɛwalew 15.9 Aw kana danfara don an ni u cɛ, ka u dusukunw saniya dannaya barika la.

Egilisi fɔlɔ ma danfara si jira Yahutu ni siya wɛrɛ cɛ, o nɔ na, a y’a sinsin bɛɛ dusukun saniya kan dannaya fɛ Krisita la.

1. "Dannaya fanga: An dusukunw saniya".

2. "Danfara tɛ: Kelenya kanuya fɛ".

1. Yuhana 14:6 ? 쏧 ye sira ye, ani tiɲɛ, ani ɲɛnamaya. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ fo ne sababu.??

2. Galasikaw 3:26-28 ? 쏤 walima aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la. Aw minnu batisera Krisita la, aw bɛɛ ye aw yɛrɛw don Krisita la. Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen wa? 봣 walima aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.??

Kɛwalew 15.10 Mun na aw bɛ Ala kɔrɔbɔ ka juru don kalandenw kɔ la, an bɛnbaw ni anw si ma se ka min muɲu?

Egilisi fɔlɔ ye baro kɛ bolokoli wajibiyalen kan siya wɛrɛ dannabaaw kan, nka a laban na, u y’a latigɛ ko o man kan.

1: An man kan k’a ɲini ka doni da mɔgɔ wɛrɛw kan, an yɛrɛ tɛ se ka minnu muɲu.

2: An ka kan ka Ala ɲini wa? 셲 sago ani ka da a ka kiritigɛ la.

1: Matiyu 11:28-30 - aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

2: Galasikaw 5:1 - Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn; O de kosɔn, aw ka jɔ kosɛbɛ, aw kana aw majigin jɔnya kungo kɔnɔ tugun.»

Kɛwalew 15.11 Nka an dalen b’a la ko an na kisi Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma barika la i ko olu.

Ciden minnu bɛ Kɛwalew kitabu kɔnɔ, olu dalen b’a la ko kisili bɛ na Yesu Krisita ka nɛɛma barika la.

1: Ala ka nɛɛma bɛ bɔ - 2 Kɔrɛntekaw 12:9

2: Jolen don dannaya fɛ - Romɛkaw 5:1-2

1: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la, dannaya barika la wa? 봞 nd nin ma bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don wa??

2: Tite 3:5 - A ma an kisi an ka ko tilennenw kosɔn, nka a ka makari kosɔn. A ye an kisi bangeko kura koli ni kurayali ko la Ni Senu barika la.

Kɛwalew 15.12 Jama bɛɛ y'u makun, ka Barnabasi ni Paul lamɛn, k'a fɔ Ala ye kabakow ni kabakow minnu kɛ siya wɛrɛw cɛma u fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Barnabasi ni Pol lamɛnbagaw kabakoyara kosɛbɛ kabakow ni kabakow la Ala ye minnu kɛ u sababu fɛ.

1. Ala ka sebaaya ka kabakow ni kabakow kɛ

2. Ala ka kabakow bɛ nɔ min bila a ka mɔgɔw la

1. Efesekaw 3:20 - "Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛn an ka deliliw kan walima an ka miiriliw bɛɛ kan, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ".

2. Yuhana 10:37-38 - "Aw kana da ne la fo ni ne ye ne Fa ka kɛwalew kɛ. Nka ni ne bɛ o kɛ, hali ni aw ma da ne la, aw ka da kɛwalew la, walisa aw ka ne Fa dɔn ani k'a faamu." bɛ ne kɔnɔ, ne fana bɛ ne Fa la.»

Kɛwalew 15.13 U makunlen kɔ, Yakuba y’a jaabi ko: «Balimaw, aw ka ne lamɛn.

Cidenw ni maakɔrɔw ye ɲɔgɔn lajɛn ka baro kɛ bolokoli ko kan egilisi fɔlɔ kɔnɔ. Zaki kumana walasa ka o ko ɲɛnabɔ.

1. Kuma fanga Egilisi kɔnɔ: Zaki ka kuma ye tariku Changé cogo min na

2. Bokoli nafa ka bon Egilisi fɔlɔ la: Yakuba ka kumaw kalanni

1. Efesekaw 4:15-16 - Ni an b ti f kanuya la, an bna bonya ka k cogo b la ka k mg kunkolo ye, o ye Krisita ye. Ka Bɔ ale la farikolo bɛɛ, min sirilen dòn ani min sirilen dòn ɲɔgɔn na ni dɛmɛnan-yɔrɔ bɛɛ ye, o bɛ bonya k'a yɛrɛ Jigin kanuya la, i n'a fɔ a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ b'a ka baara Kɛ cogo min na.

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:25-26 - walisa farali kana kɛ farikolo la, nka farikolo yɔrɔw ka u janto ɲɔgɔn na cogo kelen na. Ni farikolo yɔrɔ kelen tɔɔrɔla, u bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔn fɛ; ni farikolo yɔrɔ kelen bonyalen don, u bɛɛ ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ.

Kɛwalew 15.14 Simeɔn y’a fɔ cogo min na Ala taara siya wɛrɛw lajɛ fɔlɔ, walisa ka siya dɔ bɔ u cɛma a tɔgɔ kama.

Ala ye mɔgɔw sugandi ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la walisa u ka kɛ a tɔgɔ dɔ ye.

1: An bɛɛ ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye, an ka danfara mana kɛ fɛn o fɛn ye, wa a b’an wele ka a ka kanuya fɔ ɲɔgɔn ye.

2: An bɛɛ ye Ala ka laɲini dɔ ye, wa a ye an sugandi ka kɛ a tɔgɔ dɔ ye.

1: Galasikaw 3:26-28 - "Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la. Minnu bɛɛ jɛra ni Krisita ye batɛmu la, olu bɛɛ ye Krisita don i ko fini kura donna. Yahutu si tɛ yen tun Siya wɛrɛw, jɔn, hɔrɔn, cɛ ni muso, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.»

2: Efesekaw 2:14-18 - "K'a masɔrɔ Krisita yɛrɛ ye hɛrɛ lase an ma. A ye Yahutuw ni siya wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jama kelen ye tuma min na, a yɛrɛ farikolo la gengenjiri kan, a ye juguya kogo ci min tun bɛ an faranfasi. A y'o kɛ." o kɛra ka Yahutuw ka sariya sigicogo ban min tun bɛ siya wɛrɛw bɔ kɛnɛ kan.A ye hɛrɛ kɛ Yahutuw ni siya wɛrɛw cɛ, a kɛtɔ ka jama kura kelen da a yɛrɛ la ka bɔ kulu fila la.Krista ye jɛkulu fila bɛɛ bɛn ni Ala ye ɲɔgɔn fɛ, a ka saya sababu fɛ gengenjiri, an ka juguya min tun bɛ ɲɔgɔn na, o fagara."

Kɛwalew 15.15 Kiraw ka kumaw bɛ bɛn o ma. i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na .

O tɛmɛsira bɛ kuma kiraw ka kumaw ni cidenw ka kumaw bɛ bɛn cogo min na Kɛwalew 15:15 la.

1. Bɛnkan fanga: Kelenya bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Kiraw ka sebaaya min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan: Ala ka kuma lamɛn

1. Zaburu 133:1 - "A filɛ, ni balimaw sigilen bɛ kelenya la, a ka ɲi, a ka di dɛ!"

2. Efesekaw 4:3 - "u b'a fɛ kosɛbɛ ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la."

Kɛwalew 15.16 O kɔfɛ, ne na segin ka Dawuda ka fanibugu min binna, o jɔ kokura. Ne na a tiɲɛnenw jɔ kokura, ne na a jɔ.

Ala ye layidu ta ko a bɛna Dawuda ka finiso min binna, a bɛna o jɔ kokura.

1. Ala ye layidu min ta ko a bɛna a lasegin

2. Don kura jigiya

1. Esayi 61:4 - U na tiɲɛni kɔrɔw jɔ, u na yɔrɔ tiɲɛnenw lawuli, ka dugu tiɲɛnenw dilan, minnu ye mɔgɔw bɔnsɔn caman tiɲɛ.

2. Ageyi 2:9 - Nin so laban nɔɔrɔ na bonya ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan, Kɛlɛcɛw Matigi ko ten.

Kɛwalew 15.17 Walisa mɔgɔ tɔw ka Matigi ɲini, ani siya wɛrɛw bɛɛ, ne tɔgɔ bɛ minnu kan, Matigi min bɛ nin kow bɛɛ kɛ, o ko ten.

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 15:17 la, o b’a sinsin a kan ko Ala b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ k’a ɲini, Yahutuw ni siya wɛrɛw.

1. "Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Matigi ɲinini i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye".

2. "Matigi ka sebaaya: a ka baara siyaw bee la".

1. Esayi 45:22 "Aw ka ne filɛ, ka kisi, dugukolo dan bɛɛ, katuguni ne ye Ala ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen."

2. Romɛkaw 10:13 "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi."

Kɛwalew 15.18 Ala ka kɛwalew bɛɛ dɔnna kabini diɲɛ daminɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Kɛwalew 15:18 la, o b’a fɔ ko Ala b’a ka kɛwalew bɛɛ dɔn, kabini diɲɛ daminɛ.

1. Ala ka fɛn bɛɛ dɔnni: Fɛn bɛɛ dɔnni

2. Ala ka kɛwalew fanga ni u ka hakilitigiya

1. Job 37:16 - "Yala i bɛ sankaba balansi dɔn, min dafalen don dɔnniya la wa?"

2. Zaburu 139:4 - "Hali sani kuma ka se ne nɛnkun kan, a filɛ, Matigi, i b'o dɔn pewu."

Kɛwalew 15.19 O de y'a to ne ka kuma ye ko an kana u tɔɔrɔ, siya wɛrɛw cɛma minnu y'u ɲɛsin Ala ma.

Cidenw ni maakɔrɔ minnu bɛ Jerusalɛm egilisi kɔnɔ, olu sɔnna a ma ko u tɛna doni wɛrɛ da siya wɛrɛ kerecɛnw kan minnu jiginna dannaya la.

1. Ka i jigi da Ala ka nɛɛma kan: Siya wɛrɛw ka don Egilisi kɔnɔ

2. An ka kunkanbaaraba ka siya wɛrɛw bisimila: Ka hinɛ ni faamuyali jira

1. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2. Efesekaw 2:11-13 - O de kosɔn, aw hakili to a la ko waati dɔ la, aw siya wɛrɛw farisogo la, aw minnu welera ko ? 쐔 a bolokolibaliya??min bɛ wele ko bolokoli, min bɛ kɛ farisogo la bolow fɛ??aw hakili to a la ko aw tun faralen don Krisita la o waati la, ko aw tun yɔrɔ ka jan Israɛl jamanaw la ani ko aw tun ye dunanw ye layidu layidu talenw na, jigiya tun tɛ aw la ani ni Ala tɛ diɲɛ kɔnɔ.

Kɛwalew 15.20 Nka an ka sɛbɛn ci u ma, ko u k’u yɛrɛ tanga boliw nɔgɔli ma, ni jatɔya ma, ani fɛn bugɔlenw ni joli ma.

Cidenw ni maakɔrɔ minnu tun bɛ Jerusalɛm Egilisi la, olu ye ci bila siya wɛrɛ mɔgɔw ma minnu jiginna, u k’u yɛrɛ tanga boliw nɔgɔli ma, jatɔya, fɛn minnu bugɔlen don ani joli la.

1. Egilisi ka sebaaya: Fanga sɔrɔli kelenya la

2. Se min bɛ i yɛrɛ tanga: Ka senuya sugandi ka tɛmɛ jurumu kan

1. Efesekaw 5:3-7 - ? 쏝 ut aw cɛma, hali cɛnimusoya ko dɔ man kan ka kɛ, walima nɔgɔ sugu si, walima namara, bawo ninnu man kan Ala ma wa? 셲 mɔgɔ senumaw. Kuma nɔgɔlenw, kuma nalonmaw walima tulonko gɛlɛnw fana man kan ka kɛ, minnu tɛ u nɔ na, nka barika dali de ka kan ka kɛ. I bɛ se ka da a la nin ko la: Mɔgɔ min tɛ jogo jugu, mɔgɔ nɔgɔlen walima namaratɔ ye wa? 봲 uch mɔgɔ ye bolibato ye wa? 봦 i n'a fɔ ciyɛn o ciyɛn Krisita ni Ala ka masaya la. Mɔgɔ si kana aw lafili ni kuma gansanw ye, katuguni o kow kosɔn Ala ye wa? 셲 diminya bɛ na kanminɛbaliw kan. O la aw kana kɛ jɛɲɔgɔnw ye n'u ye.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 8:1-13 - ? 쏯 ow dumuni sarakalen boliw ko la: An b'o dɔn ? 쏻 e bɛɛ bɛ dɔnniya sɔrɔ.??Nka dɔnniya bɛ bonya ka sɔrɔ kanuya bɛ bonya. Minnu b’a miiri k’u bɛ fɛn dɔ dɔn, olu t’a dɔn fɔlɔ i n’a fɔ u ka kan k’a dɔn cogo min na. Nka min b Ala kanu, Ala b o dn. O de kosɔn, dumuni min bɛ di boliw ma, an b’o dɔn ko ? 쏿 n boli tɛ yen tiɲɛ na,??ani o ? 쐔 yan Ala si tɛ yen ni kelen tɛ.??Sabula hali ni a bɛ se ka kɛ ko ala bɛ yen sankolo la walima dugukolo kan? 봞 s tiɲɛ na, u ka ca ? 쐅 ods??ani caman ? 쐋 ords ye wa? 앪 €?o bɛɛ n'a ta, Ala kelenpe de bɛ an fɛ, Fa, fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani an bɛ yen min kosɔn, ani Matigi kelen, Yesu Krisita, fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de sababu fɛ, an bɛ sɔrɔ ale de sababu fɛ. Nka, o dɔnniya tɛ u bɛɛ la. Nka dɔw, jɛɲɔgɔnya kɔrɔ fɛ ni boliw ye, u bɛ dumuni dun i n’a fɔ a bɛ di boli dɔ ma tiɲɛ na, wa u dusukun barika ka dɔgɔ, o bɛ nɔgɔ. Dumuni tɛna an tanu Ala ɲɛkɔrɔ. An tɛ juguya ka tɛmɛ o kan ni an ma dumuni kɛ, wa an tɛ fisaya ni an ye dumuni kɛ. Nka i k’i janto o jogo in kana kɛ cogo dɔ la barikantanw bolo. Ni mɔgɔ dɔ ye aw ye, dɔnniya bɛ aw la, aw bɛ dumuni kɛ boli la? 셲 batoso kɔnɔ, yala a tɛna dusu don a kɔnɔ, ni a dusukun barika ka dɔgɔ, ka dumuni kɛ min bɛ saraka boliw ye wa? O la sa, nin balima barikantan, Krisita sara min kosɔn, o halakira aw ka dɔnniya fɛ. Ni i ye jurumu kɛ i balimaw la ten, ka u dusukun barikantan jogin, i bɛ jurumu kɛ Krisita la. O de kosɔn ni dumuni bɛ ne balimakɛ senna tiɲɛ, ne tɛna sogo dun abada, n'o tɛ ne balimakɛ senna tiɲɛ.??

Kɛwalew 15.21 Katuguni Musa ka waajulikɛlaw tun bɛ dugu o duguw la fɔlɔ, lafiɲɛ don o don.

Musa ka kalansiraw bɛ waajuli kɛ dugubaw kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ la, ka kalan lafiɲɛ donw na.

1. Waajuli fanga: An bɛ se ka baara kɛ ni Musa ka kalansiraw ye cogo min na walasa ka nɔ bila an ka sigidaw la

2. Lafiɲɛ don faamuyali: Lafiɲɛ don nafa ka bon cogo min na

1. Luka 4:16-21 - Yesu ye Esayi kalan Alabatoso la

2. Ekisode 20:8-11 - Sariya tan

Kɛwalew 15.22 O kɔ, a diyara cidenw ni cɛkɔrɔbaw ni egilisi bɛɛ ye, u ka cɛ sugandilenw ci ka taa Antiose ni Paul ni Barnabasi ye. Juda min tɔgɔ ye ko Barsabasi, ani Silasi, olu ye balimaw cɛma kuntigiw ye.

Cidenw ni maakɔrɔw ni egilisi bɛɛ ye Juda Barsabasi ni Silasi sugandi walisa u ka taa ni Paul ni Barnabasi ye Antiose.

1. Kelenya fanga min bɛ Egilisi kɔnɔ

2. Nafa ka bon ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

1. Filipekaw 2:2-4 - ? 쐁 ka ne ka nisɔndiya dafa ni ka kɛ hakili kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ bɛnkan dafalen na ani ka kɛ hakili kelen ye. Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ nafamaw ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛsin a yɛrɛ nafaw dɔrɔn ma, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ.??

2. Efesekaw 4:1-3 - ? 쏧 o de kosɔn, i min ye kasoden ye Matigi kosɔn, i b'a ɲini i fɛ i ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, k'a kɔrɔtɔ ka kelenya sabati Ni hakili bɛ hɛrɛ sirilen na.??

Kɛwalew 15.23 U ye batakiw sɛbɛn u fɛ nin cogo la. Cidenw ni cɛkɔrɔbaw ni balimaw bɛ foli ci balimaw ma minnu ye siya wɛrɛw ye Antiose ani Siri ani Silisi.

Cidenw ni maakɔrɔw ye foli ci siya wɛrɛ balimaw ma Antiose, Siri ani Silisi.

1: I mɔgɔɲɔgɔn kanu diinɛ mana kɛ min o min ye.

2: Aw kana danfara don mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ.

1: Mise 6:8 Mɔgɔ, a ye ko ɲuman jira i la. Matigi bɛ mun ɲini i fɛ, ni i ka tilennenya kɛ, ka makari kanu, ka taama ni i ka Ala ye ni majigilenya ye?»

2: Romɛkaw 12.18 Ni a bɛ se ka kɛ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye.

Kɛwalew 15.24 An y'a mɛn ko mɔgɔ dɔw bɔra an yɔrɔ, olu ye aw tɔɔrɔ ni kumaw ye, ka aw niw tiɲɛ, k'a fɔ ko: «Aw ka kan ka boloko ka sariya labato.

Cɛ dɔw bɔra egilisi la, olu tun ye siya wɛrɛw tɔɔrɔ ni kumaw ye, k’a fɔ u ye ko u ka kan ka bolokoli ani ka sariya labato, hali ni egilisi ma o ci fɔ.

1. Farati min bɛ nkalon kalanni na - Kɛwalew 15:24

2. Mun na an ka kan ka hakilijagabɔ kɛ - Kɛwalew 15:24

.

2. 1 Yuhana 4:1 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka niw kɔrɔbɔ ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

K=walew 15.25 A diyara anw ye, an dalajɛlen ɲɔgɔn fɛ, ka mɔgɔ ɲɛnatɔmɔlenw ci aw ma ni an kanulen Barnabasi ni Paul ye.

Egilisi fɔlɔw ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka Barnabasi ni Pol ci ka taa Kibaru Duman fɔ.

1. Kelenya fanga - Romɛkaw 12:5

2. Seereya nafa ka bon - Matiyu 28:19-20

1. Efesekaw 4:3 - Ka cɛsiri bɛɛ kɛ walasa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

2. 1 Piɛrɛ 2:9 - Nka aw ye jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, masakɛ sarakalasebaaw, siya senuma, Ala wa? 셲 nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen, walisa aw ka tanuli fɔ, min ye aw wele ka bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na.

Kɛwalew 15.26 Mɔgɔ minnu ye u ka ɲɛnamaya bila farati la an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ kosɔn.

Tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu kan, olu minnu y’u ka ɲɛnamaya bila farati la Yesu Krisita tɔgɔ kosɔn.

1. ? 쏷 he Jagɛlɛya Dannaya la??

2. ? 쏷 he Setigiya Tɔgɔ dɔ la??

1. Heburuw 11:32-34 ??? 쏛 nd ne bɛna mun fɔ tugun? Sabu waati tun tɛna se ka ne lakali Jedeɔn, Barak, Samsɔn, Jefite, Dawuda ni Samuyɛli ani kiraw ko la wa??33 minnu dannaya barika la, u ye masayaw se sɔrɔ, ka tilennenya sirataama, ka layidu ta, ka warabilenw da bali, 34 ka tasuma fanga faga , u bolila npan da la, u barika bonyana ka bɔ barikantanya la, u kɛra fangatigiw ye kɛlɛ la, ka jamana wɛrɛw ka kɛlɛbolow bila boli la.??

2. Matiyu 10:39 ??? 쏻 mɔgɔ min y'a ka ɲɛnamaya sɔrɔ, o bɛna bɔnɛ a la, ni mɔgɔ min bɔnɛna a ka ɲɛnamaya la ne kosɔn, o bɛna a sɔrɔ.??

K=walew 15.27 An ye Juda ni Silasi ci, olu fana na o kow f aw da la.

Cidenw ye Juda ni Silasi ci ka na o cikan kelen fɔ siya wɛrɛ dannabaaw ye, u ye min mɛn cidenw fɛ.

1. Kuma fanga: A nafa ka bon ka cikan kelen lase dannabaaw bɛɛ ma.

2. Ka tugu Ala ka cidenyabaara kɔ: Ka tugu Ala sago kɔ cogo min na, o bɛ se ka na ni kelenya ni faamuyali ye.

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana ou f::> ? 쏛 fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Wa a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

2. Romɛkaw 15:5-6 - Muɲuli ni dusudon Ala ka a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka nɔɔrɔ da an Matigi Yesu Krisita Fa Ala kan ni kan kelen ye .

K=walew 15.28 A diyara Ni Senu ni anw ye, ka doni belebeleba da aw kan ni nin ko wajibiyalenw ye.

Egilisi kuntigi fɔlɔw y’a dɔn ko fɛn wajibiyalen dɔw dɔrɔn de ka kan ka ɲini dannabaaw fɛ, ani ko Ni Senu sɔnna o ma.

1. Ala ka bilasirali bɛ na ni Hɔrɔnya ye

2. A ka kan ka tugu Ala sago kɔ

1. Matiyu 11:28-30 - Yesu ka weleli ka na a fɛ ka lafiɲɛ

2. Galasikaw 5:1-15 - Hɔrɔnya Krisita la ani ka ɲɛnamaya Ni Senu ka ɲɛminɛli fɛ

Kɛwalew 15.29 Aw ka aw yɛrɛ tanga dumuniw ma minnu bɛ saraka boliw ye, ani joli ni fɛn minnu bugɔlen don, ani jatɔya. Aw ka ɲɛnamaya kɛ ka ɲɛ.

Jerusalɛm egilisi ye cikan di siya wɛrɛ dannabaaw ma, u k’u yɛrɛ tanga fɛn naani ma: ka dumuni di boliw ma, ka joli dun, ka baganw dun minnu bugɔlen don, ani ka jatɔya.

1. I yɛrɛ tanga bolibato ma: Kɛwalew 15:29 lajɛ kosɛbɛ

2. Kɔrɔbɔli fanga: Yɛrɛminɛ nafa

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:14-22 - Paul ye cikan min di Kɔrɛntekaw ka egilisi ma, boli batoli ko la.

2. Romɛkaw 13:11-14 - Paul ka cikan min dira Romɛ egilisi ma, u ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na cogo la min ka di Ala ye.

Kɛwalew 15.30 U bɔra yen tuma min na, u sera Antiose.

Cidenw ye lɛtɛrɛ lase jama ma Antiose dugu kɔnɔ.

1. Sɛbɛnni kumaɲɔgɔnya fanga

2. Kanminɛli nafa ka bon

1. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:4-6 - "An dalen b'a la Krisita barika la Ala ko la ka kɛ layidu kura ka baarakɛlaw ye, u kana kɛ sɛbɛnw ta ye, nka Ni Senu ka baarakɛlaw ye.

Kɛwalew 15.31 U ye o kalan kɛ tuma min na, u nisɔndiyara o dusu saalo kosɔn.

Jama nisɔndiyara u kɛlen kɔ ka dususalo kumaw kalan Kɛwalew 15:31 kɔnɔ.

1. Ka nisɔndiya Matigi ka dususalo cikan na

2. Ka Ala ka Kuma dusu saalo minɛ

1. Esayi 40:1-2 - Dususalo, dusu saalo ne ka mɔgɔw la, i ka Ala ko ten.

2. Zaburu 147:3 - A bɛ dusukun karilenw kɛnɛya ani k’u joginda siri.

K=walew 15.32 Juda ni Silasi fana tun ye kiraw ye, u ye balimaw laadi ni kuma caman ye.

Ciden Juda ni Silasi ye balimaw jija ni kumaw ye ani k’u sinsin.

1. Aw ka dusu don kumaw fɔ - 1 Tesalonikekaw 5:11 O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i ko aw b’a kɛ cogo min na.

2. A' ye balimaw sabati - Romɛkaw 15:14 Ne yɛrɛ wasa bɛ aw ko la, ne balimaw, ko aw yɛrɛ falen bɛ ɲumanya la, aw falen bɛ dɔnniya bɛɛ la, ka se ka ɲɔgɔn kalan.

1. 1 Tesalonikekaw 5:11 O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati i ko aw b’a kɛ cogo min na.

2. Rom=kaw 15.14 Ne b= ne wasa b= aw ko la, ne balimaw, ko aw yr=w falen don koɲuman la, ko aw falen don dnniya b= la, ka se ka ɲɔgɔn kalan.

Kɛwalew 15.33 U tora yen yɔrɔ dɔ kɔfɛ, u bilala ka taa hɛrɛ la ka bɔ balimaw yɔrɔ ka taa cidenw fɛ.

Cidenw ni balimaw tora jɛɲɔgɔnya la waati dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa hɛrɛ la.

1: Jɛɲɔgɔnya sababu fɛ, an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ.

2: Aw ye waati ta jɛɲɔgɔnya la walisa ka Ala ka hɛrɛ sɔrɔ.

1: Filipekaw 4:7 - Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2: Kolosekaw 3:15 - Krisita ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, aw welelen don farikolo kelen na. Ani ka barika da mɔgɔw ye.

Kɛwalew 15.34 O bɛɛ n'a ta, a diyara Silas ye ka to yen.

Silasi y’a sugandi ka to Antiose.

1. Ka sugandili kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ: Ala sago dɔncogo

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni fɛn caman sɛgɛsɛgɛli ni majigilenya ye.

1. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2. Yakuba 4:7-8 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutw, aw ka aw tɛgɛw ko ka saniya." aw dusukunw, aw hakili fila.»

Kɛwalew 15.35 Paul ni Barnabasi tora Antiose, ka Matigi ka kuma kalan ani ka waajuli kɛ, ni mɔgɔ caman wɛrɛw fana ye.

Pol ni Barnabasi ye Matigi ka kuma fɔ Antiose ni mɔgɔ caman wɛrɛw ye.

1. Kibaru Duman waajuli kɛ ɲɔgɔn fɛ fanga min na

2. Jɛkulu ka fanga Ala ka Kuma jɛnsɛnni na

1. Filipekaw 1:27 - "Aw ka ɲɛnamaya kɛcogo ka kan ni Krisita ka kibaru duman ye dɔrɔn, walisa ni ne nana aw ye wala ne tɛ yen, ne ka aw ko mɛn ko aw jɔlen bɛ ni kelen na, ni kelen ye." hakili ka cɛsiri kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaru duman dannaya kosɔn."

2. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

K=walew 15.36 Tile damadɔw o kɔfɛ, Paul y’a fɔ Barnabasi ye ko: «An ka taa bɔ an balimaw ye dugu o dugu kɔnɔ, an ye Matigi ka kuma fɔ yɔrɔ minnu na, k’a lajɛ u bɛ cogo min na.»

Pol ye hakilina di Barnabasi ma ko u ye Ala ka kuma waajuli kɛ yɔrɔ minnu na, u ka segin ka taa olu la, ka mɔgɔw ka ko kɛlenw kɔlɔsi.

1. Ka segin i ye dugawu sɔrɔ yɔrɔ min na: Ala ye dugawu kɛ yɔrɔ minnu na, i hakili to olu la, ka segin ka Ala ka kanuya jira u la.

2. Nafa min b’a la ka segin-ka-bɔnye kɛ: I ye Ala ka kuma waajuli kɛ yɔrɔ minnu na kokura, o nafa ka bon walisa k’a jira ko i bɛ taa a fɛ ka dɛmɛ don u ma ani k’u hakili jigin Ala ka kanuya la.

1. 1 Tesalonikekaw 3:10 - Walisa an ka dusu saalo ɲɔgɔn ka dannaya fɛ aw ni ne fila bɛɛ ka dannaya fɛ.

2. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

Kɛwalew 15.37 Barnabasi y'a latigɛ ka taa ni Yuhana ye, a tɔgɔ tun ye Marka ye.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Barnabasi y’a latigɛ ka taa ni Yuhana ye, min tɔgɔ ye ko Marka.

1. Tuma caman na, Ala bɛ mɔgɔw ci, a bɛ iko mɔgɔ minnu tɛ se ka kɛ, ka taa cidenyabaara taamaw la walasa k’a ka Kuma jɛnsɛn.

2. An ka kan ka an jigi da Ala sago kan tuma b ani ka tugu a ka laɲiniw kɔ, hali ni u tɛ kɔrɔ sɔrɔ an bolo.

1. Esayi 55:8-9 - ? 쏤 walima ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye,??Matigi ko ten. ? 쏛 s sankolow ka bon ni dugukolo ye, o cogo kelen na ne ka siraw ka bon ni i ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni i ka miiriliw ye.

2. Ntalenw 16:9 - Hadamadenw b’u ka sira labɛn u dusukunw na, nka Matigi b’u senw sigi sen kan.

Kɛwalew 15.38 Nka Paul ma a miiri ko a ka ɲi ka taa ni a ye u fɛ.

Pol tun t’a fɛ ka mɔgɔ dɔ ta n’u ye, ikomi u farala ɲɔgɔn na Panfili ani u ma taa n’u ye ka o baara kɛ.

1. Nafa min b’a la ka to ɲɔgɔn fɛ ani ka tugu o kɔ

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka desizɔn gɛlɛnw ta

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. Ntalenw 16:9 - Hadamaden dusukun b’a ka siraw labɛn, nka Matigi b’a senw sabati.

Kɛwalew 15.39 Kɛlɛba donna u ni ɲɔgɔn cɛ fo u farala ɲɔgɔn na.

Kɛlɛ jugu min kɛra Barnabasi ni Pol cɛ, o y’a to u farala ɲɔgɔn na, Barnabasi taara ni Marka ye Sipɔrɔ.

1) Kelenya lakika Krisita la, o tɛ bɛnkan dɔrɔn ye, nka ka ɲɔgɔn kanu ani ka ɲɔgɔn bonya hali ni bɛnbaliya don.

2) Ala bɛ se ka baara kɛ an ka danfara fɛ walasa k’a sago kɛ.

1) Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye."

2) Efesekaw 4:3 - "Aw b'aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilan na."

K=walew 15.40 Paul ye Silasi sugandi ka taa, balimaw y'a jira Ala ka nɛɛma la.

Balimaw ye Paul ni Silasi laadi Ala ka nɛɛma ma.

1. Kelenya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se ka na ni Ala ka nɛɛma ye cogo min na

2. Ladilikan nafa: Kuma ɲuman bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na

1. Efesekaw 4:3 - Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.

2. Ntalenw 21:1 - Masakɛ dusukun bɛ Matigi bolo, i ko ji bajiw.

Kɛwalew 15.41 A taara Siri ni Silisi jamana cɛ ka egilisiw sabati.

Pol taara Siri ani Silisi jamanaw na walisa ka dusu don egilisiw kɔnɔ ani ka barika don u la.

1. An bɛ fanga min sɔrɔ dusudon na - Kɛwalew 15:41

2. Se min b’an ka dannaya fara ɲɔgɔn kan - Kɛwalew 15:41

1. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

2. Rom=kaw 1:11-12 - Katuguni ne b'a f ka aw ye, walisa ne ka hakilimaya nilifɛn dɔ di aw ma walisa ka aw barika bonya??o kɔrɔ ye ko an ka ɲɔgɔn jija ɲɔgɔn ka dannaya fɛ, aw ni ne ta.

Kɛwalew 16 bɛ Timote farali Pol ka cidenyabaara kulu kan, Lidi ni a ka so mɔgɔw ladɔnniyalen don, ani Paul ni Silasi ka kaso la Filipe.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul nali ye Dɛrbe, ka tila ka na Lisitiri, kalanden dɔ tun sigilen bɛ yɔrɔ min na, n’o tɔgɔ ye ko Timote. A ba tun ye Yahutu dannabaa ye nka a fa tun ye Gɛrɛki ye Yahutuw tun b’a dɔn ko a fa ye Gɛrɛki ye hali bi bawo a ba tun ye Yahutu ye a tun bɛ kuma kosɛbɛ balimakɛw fɛ Listra Ikoni tun b’a fɛ ka taa n’a ye taama na o la a y’a boloko bawo Yahutuw tun sigilen bɛ yɔrɔw la u tun bɛ tɛmɛ minnu fɛ tun b’a dɔn ko fa tun ye Gɛrɛki ye ( Kɛwalew 16:1-3). U bɛ taama ka bɔ dugu dugu kɔnɔ ka latigɛw sera ciden maakɔrɔw ma Jerusalɛm walasa mɔgɔw ka kan minɛ o la egilisiw barika bonyana dannaya cayara don o don u hakɛ la (Kɛwalew 16:4-5).

Dakun 2nan: U taara Frigi jamana bɛɛ la Galasi mara la Ni Senu ye u bali ka waajuli kɛ kuma mara Azi tuma min na a sera dancɛ la Mizi y'a ɲini ka don Bitini Ni Yesu tun t'a to u ka tɛmɛ Misi fɛ a jigira Troas fɛ su fɛ Paul ye yeli kɛ mɔgɔ Masedwanɛ jɔlen bɛ ka a deli ' Aw ka na Masedwanɛ jamana kan, aw k’an dɛmɛ.’ Pol ye yeli yelen kɔfɛ an ye an labɛn siɲɛ kelen ka taa Masedwanɛ ka dantigɛli kɛ ko Ala ye an wele ka kibaru duman fɔ u ye (Kɛwalew 16:6-10). Ka bɔ Troas ka kurun ta ka ɲɛsin Samotrase ma o dugujɛ Neapolis o dugujɛ Filipe Romɛkaw ka koloni ɲɛmɔgɔ dugu mara Masedwanɛ tora yen tile damadɔ lafiɲɛ don an taara dugu da la baji kɔfɛ an tun bɛ miiri yɔrɔ min na delili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lidi feerela fini violet dugu Tiatira batobaga Ala Matigi ye dusukun da jaabi cikan dilen don Paul ale a ka so batise welelen tora a ka so ni jate kantigi Matigi sɔnna (Kɛwalew 16:11-15).

Dakun 3nan: U tun bɛ taa yɔrɔ min na, delili ye jɔnmuso kunbɛn min tun bɛ ni hakili kirayakuma ye, o ye wari caman sɔrɔ tigiw ye siniɲɛsigi tugura Paul lafiɲɛbɔ la ka pɛrɛn ko ‘Nin cɛw ka baarakɛlaw ye Ala Kɔrɔtalenba fɔ sira ye ka kisi.’ A tora nin ko in na tile caman laban na Paul dimina kosɛbɛ a y'a kɔ tigɛli kɛ hakili la ko 'Tɔgɔ la Yesu Krisita ka ci bila i ka bɔ a la!' O waati yɛrɛ la, hakili bɔra a la. Tuma min na tigiw y’a faamu ko jigiya u ka tɔnɔ banna Paul Silas y’u sama sugu ɲɛda faamaw nana n’u ye sanni kiritigɛlaw y’a fɔ ko ‘Nin cɛw Yahutuw bɛ an ka dugu fili mankan na ka laadalakow lafasa minnu tɛ sariya kɔnɔ an Romɛkaw bɛ sɔn wale ma.’ Jama farala binkanni kan u kan kiritigɛlaw yamaruyara ka u ka finiw bɔ u ka bugɔli kɔfɛ bugɔli jugu kɛlen kɔfɛ ka fili kasobon kɔnɔ kasobon ɲɛmɔgɔ ye yamaruya di k’u kɔlɔsi kosɛbɛ o yamaruya suguw sɔrɔli senfɛ k’u bila kɔnɔna selilɛri sirilen senw stockw su tilancɛ ɲɔgɔn delili dɔnkili da Ala kasoden tɔw lamɛnni barika la dugukolo yɛrɛyɛrɛ juguba jusigilanw kasobon yɛrɛyɛrɛ siɲɛ kelen kaso kɛbagaw bɛɛ a panna ka wuli bɛɛ ka cakɛdaw nana lajɔ kasobon kɔlɔsibaga kununna a ye kasobon da wulilen ye ka npan bɔ a yɛrɛ faga ko la a miirila kasodenw bolila nka a pɛrɛnna ko ‘I kana kojugu kɛ i yɛrɛ la! An bɛɛ bɛ yan!’ Kasotigi welelen yeelenw girinna binna ka yɛrɛyɛrɛ sanni Paul Silas ka bɔ ka ɲininkali kɛ ko ‘Matigiw mun ka kan ka kɛ ka kisi?’. U y’a jaabi ko: ‘Da Matigi Yesu la ko i bɛna kisi—i ka somɔgɔw.’ O kɔ, kuma kuma Matigi a tɔw bɛɛ so lɛrɛ su ko joginda o yɔrɔnin bɛɛ a bɛɛ denbaya batise nisɔndiyara sabu tun nana da Ala la. Tuma min na tile tun donna kiritigɛlaw ye polisiw ci k’a fɔ kasoden bilali ye o cɛw kasobontigi ye nin kibaruya in fɔ Paul ko kiritigɛlaw ye yamaruya di ka taa sisan a fɔ ko bila ka taa cogo wɛrɛ ɲini polisiw y’a fɔ ko kiritigɛlaw alarma dɔnna ko Romɛ jamanadenw cilen don ka yafa ɲini u yɛrɛ ye u bilasira ka bɔ ka bɔ dugu kɔnɔ ɲini ka bɔ dugu kɔnɔ Lidi kunbɛnni kɔfɛ muso yɔrɔ min tora (Kɛwalew 16:16-40).

Kɛwalew 16.1 O kɔ, a sera Dɛrbe ni Lisitra, kalanden dɔ tun bɛ yen, o tɔgɔ ko Timote, muso dɔ denkɛ, Yahutu muso dɔ tun ye dannabaaw ye. Nka a fa tun ye Gɛrɛki ye.

Pol taara bɔ Dɛrbe ani Lisitara, a ye kalanden dɔ sɔrɔ yen min tɔgɔ ye ko Timote, a ba tun ye Yahutu ye ani a dalen tun bɛ Yesu la, nka a fa tun ye Gɛrɛki ye.

1. Dannaya fanga: Timote ka dannaya y’a ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Ka fɛn suguya caman minɛ: Timote ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲɔgɔn tɛ min na, o ye Ala ka kanuya jira cogo min na

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

Kɛwalew 16.2 Balima minnu tun bɛ Lisitiri ni Ikoni, olu ye o fɔ ka ɲɛ.

Pol ni Silasi ka cidenyabaara diyara kosɛbɛ Lisitiri ni Ikoni duguw la.

1. Rapport ɲuman fanga - Seereya ɲuman bɛ se ka na ni nɔ ɲuman ye cogo min na

2. Aw ka nisɔndiya ni kunnafoni ɲuman ye - Pol ni Silasi ka kibaru duman seli

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.

2. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a den dun.

Kɛwalew 16.3 Paul tun ka kan ka taa ni ale ye. U y'a minɛ k'a bolokoli o yɔrɔ la Yahutuw kosɔn.

Pol ni Silasi sɔnna Timote ma, min tun ye Gɛrɛki ye, ani u y’a bolokoli walisa Yahutuw ka sɔn o yɔrɔ la.

1: Ala b’a janto mɔgɔw bɛɛ la, u bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye, walima u ka laadalakow danfara mana kɛ min o min ye.

2: An ka kan ka sɔn mɔgɔw ma minnu bɔra ladamu ni bɔyɔrɔ wɛrɛw la an ka sigidaw la, i n’a fɔ Paul ni Silasi y’a kɛ cogo min na.

1: Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2: Romɛkaw 10:12 - Danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ, katuguni Matigi kelen de bɛ fɛn bɛɛ kun na, o ye nafolotigi ye a welebagaw bɛɛ bolo.

Kɛwalew 16.4 U tora duguw cɛma tuma min na, u ye cidenw ni cɛkɔrɔbaw ka sariya minnu sigi Jerusalɛm, olu ye u labato.

Cidenw ni maakɔrɔ minnu tun bɛ Jerusalɛm, olu ye sariya dɔw sigi duguw fɛ u ka minnu labato.

1: I ka Matigi ka sariyaw labato

2: Cidenw ka sariyaw labato

1: Romɛkaw 13:1-2 "Mɔgɔ bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya si tɛ Ala ta kɔ. Sebaaya minnu bɛ yen, olu latigɛra Ala fɛ.

2: 1 Piɛrɛ 2:13-14 "Aw ka aw yɛrɛ majigin hadamadenw ka sariya bɛɛ kɔrɔ Matigi kosɔn, a kɛra masakɛ ye wo, a kɛra kuntigiba ye wo, walima jamanakuntigiw ma wo, i ko a ye mɔgɔ minnu ci ka taa kojugukɛlaw ɲangi. Minnu bɛ ko ɲuman kɛ, olu ka tanuli kosɔn.»

K=walew 16.5 Egilisiw sabatira danaya la, ka caya don o don.

Egilisi minnu tun bɛ dannaya la, olu sigira sen kan ani u cayara don o don.

1. Ala ka kantigiya bɛ ye egilisi fɔlɔw ka bonya la.

2. Jɛɲɔgɔnya ni sigida fanga min bɛ egilisi kɔnɔ.

1. Romkaw 1:16-17, “Ne maloya kibaru duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya de b kisili lase dannabaaw b ma: fɔlɔ Yahutuw ma, o kɔfɛ siya wɛrɛw. Sabu Kibaru Duman kɔnɔ, Ala ka tilennenya jiralen don—tilennenya min bɛ kɛ dannaya fɛ k’a ta fɔlɔ la ka taa a bila laban na, i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

2. Galasikaw 6:10, “O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye.”

K=walew 16.6 U taara Frigi jamana ni Galasi jamana yɔrɔ bɛɛ la, ka Ni Senu bali ka Ala ka kuma fɔ Azi jamanaw na.

Paul ni a jɛɲɔgɔnw balila ka kuma waajuli kɛ Azi jamanaw na Ni Senu barika la.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka Ala sago labato

1. Yuhana 14:26 - “Nka, Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la.”

2. Esayi 30:21 - “I tulo na kuma dɔ mɛn i kɔfɛ, ko: ‘Sira ye nin ye, i ka taama a kan, ni i bɛ i kɔdon i kinin fɛ walima ni i bɛ i kɔdon i kinin fɛ.”

Kɛwalew 16.7 U selen kɔ Misi, u y’a ɲini ka taa Bitini.

Ni Senu ma sɔn Paul ni Silasi ka taa Bitini.

1: An ka kan ka sɔn ka sɔn Ala sago ma, hali ni o bɛ taa ni an ye yɔrɔw la, an tun ma miiri minnu na.

2: An ka kan ka kan minɛ Ala ka dusudon na, ka da a la ko a bɛna an bila sira ɲuman kan.

1: Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka a dɔn i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

2: Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ni ne ka miiriliw ye ten." ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

Kɛwalew 16.8 U tɛmɛna Misi dugu fɛ, u jiginna Troas.

Pol n'a jɛɲɔgɔnw tɛmɛna Misi dugu kɔnɔ ka na Troas.

1. Ala ka labɛn fanga ni a labɛncogo: Pol n’a taamaɲɔgɔnw tugura Ala ka ɲɛminɛli kɔ cogo min na

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw ni gɛlɛyaw kan: Pol n’a taamaɲɔgɔnw ye muɲuli kɛ cogo min na u ka taama na

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika la."

2. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

Kɛwalew 16.9 Yelifɛn dɔ ye Paul ye su fɛ. Masedwanɛ cɛ dɔ jɔlen tun bɛ yen, a y'a deli ko: «I ka na Masedwanɛ jamana na ka an dɛmɛ.»

Pol ye yelifɛn dɔ sɔrɔ su fɛ ka bɔ Masedwanɛ cɛ dɔ fɛ, a tun bɛ dɛmɛ ɲini.

1. Ka se ka magojirabagaw dɛmɛ: Masedwanɛ weleli

2. Ala kan mɛnni: Yelifɛnw fanga

1. Esayi 6:8 - «Ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Ne ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!”

2. Yuhana 10:27 - “Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ.”

Kɛwalew 16.10 A ye yelifɛn yelen kɔ, o yɔrɔnin bɛɛ an y'a ɲini ka taa Masedwanɛ jamana na, k'a lajɛ k'a jɛya ko Matigi ye an wele ka Kibaru Duman fɔ u ye.

Paul ni a taamaɲɔgɔnw bilasirali ye yelifɛn dɔ fɛ ka bɔ Matigi yɔrɔ, walisa u ka taa Masedwanɛ ka Kibaru Duman waajuli kɛ.

1. Matigi ka welekan: Ka Ala ka bilasirali jaabi an ka J1Enamaya la

2. Yeli fanga: Ala sago jiralen faamuyali

1. Esayi 6:8 - O kɔ, ne ye Matigi kan mɛn ko: «Ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?”

2. Yuhana 6:44 - Mɔgɔ si tɛ se ka na ne fɛ fo ni ne Fa min ye ne ci, o ma u sama, ne na u lakunun laban don na.

Kɛwalew 16.11 An bɔra Troas ka taa Samotrasi, o dugujɛ, an taara Nepoli.

Pol n’a ka jɛɲɔgɔnw bɔra Troas ka taa Samotrasi ani o dugusagwɛ ka taa Nepoli.

1. Se min bɛ ɲɛminɛni na: Ka tugu Ala ka siraw kɔ ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Kanminɛli kantigiya la: Ka to sira kan hali ni gɛlɛyaw bɛ yen

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw latilen.

2. Heburuw 11:8 - Dannaya de kosɔn Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

Kɛwalew 16.12 Ka bɔ yen ka taa Filipe, o min ye Masedwanɛ jamana duguba ye, ani koloni.

Ciden Pol n’a jɛɲɔgɔnw bɔra Troas ka taa Filipe, Masedwanɛ mara duguba ani Romɛkaw ka mara.

1. Timinandiya fanga: Paul ka taama ka bɔ Troas ka taa Filipe

2. Dannaya taama: Ala ka bilasirali sɔrɔli waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

Kɛwalew 16.13 Lafiɲɛ don na, an bɔra dugu kɔnɔ ba da la, delili tun bɛ kɛ yɔrɔ min na. An y'i sigi ka kuma musow fɛ minnu tun bɛ taa yen.

Lafiɲɛ don na, Pol n’a jɛɲɔgɔnw taara ba dɔ la dugu kɔkan, mɔgɔw tun bɛ delili kɛ yɔrɔ min na, ka kuma musow fɛ minnu tun lajɛlen bɛ yen.

1. Delili fanga: Ala bɛ baara kɛ ni delili ye cogo min na walisa ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changer

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: An bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ani ka bonya ɲɔgɔn fɛ

1. Filipekaw 4:6-7 "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni deliliw ni barika dali ye Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw kɔlɔsi." Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

2. Heburuw 10:23-25 "An bɛ jigiya min fɔ an ye, an ka to o la, k'a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye. An ka jateminɛ kɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ, an kana an dabila ka ɲɔgɔn lajɛn, i n'a fɔ." dɔw delila ka kɛ, nka u bɛ ɲɔgɔn jija — wa ka tɛmɛ o kan n’i y’a ye ko Don bɛ ka surunya.”

Kɛwalew 16.14 Muso dɔ tɔgɔ ko Lidi, fini bilenman feerela, Tiatira dugu la, min tun bɛ Ala bato, o ye an lamɛn.

Lidi tun ye muso ye min tun bɛ siran Ala ɲɛ, a ye Pol lamɛn ani a ka kumaw y’a dusu lamin.

1: Ala ka kanuya ni a ka makari bɛ se k’an dusukunw lamaga ani k’an fɛn caman sɛmɛntiya.

2: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka Ala ka kuma lamɛn ani ka an dusukunw da a ye.

1: Jeremi 29:13 - "Aw na ne ɲini, ka ne sɔrɔ, ni aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye."

2: Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

Kɛwalew 16.15 A ni a somɔgɔw batisera tuma min na, a ye an deli ko: «Ni aw ye ne jate kantigi ye Matigi fɛ, aw ka don ne ka so kɔnɔ ka to yen.» Ani a ye an degun.

Muso dɔ n’a ka somɔgɔw batisera ani a y’a ɲini cidenw fɛ u ka to a fɛ.

1. Ala bɛ dannaya sara ni jatigila ye

2. Ka kɛ Krisita nɔfɛmɔgɔ kantigi ye, o bɛ na ni dugawuw ye

1. Luka 14:12-14: O kɔ, a y’a fɔ a welebaga ye fana ko: «Ni i bɛ sufɛdumuni walima sufɛdumuni kɛ, i kana i teriw wele, wala i balimaw, wala i somɔgɔw, wala i sigiɲɔgɔn nafolotigiw. walisa u fana kana i wele ko kura, ka i sara.» Nka ni i ye seli kɛ, i ka faantanw, fiyentɔw, senkelenw, fiyentɔw wele. U tɛ se ka i sara.»

2. Romɛkaw 12:13: Ka tila-tila ka kɛɲɛ ni mɔgɔ senumaw mago ye; min bɛ di jatigila ma.

Kɛwalew 16.16 An tun bɛ taa delili la tuma min na, sunguru dɔ min tun bɛ ni subagaya ye, o ye tɔnɔ caman lase a makɛw ma ni subagaya ye.

Sunguru dɔ min tun bɛ ni subagaya hakili ye, o ye Pol n’a taamaɲɔgɔnw kunbɛn tuma min na u tun bɛ taa delili la. Npogotiginin matigiw tun bɛ ka tɔnɔ caman sɔrɔ a ka subagaya la.

1. Aw ye aw janto subagaya ni nkalontigɛ la - Kɛwalew 16:16

2. Kanminɛbaliya musaka - Kɛwalew 16:16

1. Jeremi 14:14 - "Matigi y'a fɔ ne ye ko: «Kiraw bɛ nkalon tigɛ ne tɔgɔ la. Ne ma u ci, ne ma ci fɔ u ye, ne ma kuma u fɛ. U bɛ yeli nkalonma fɔ aw ye, subagaya nafa tɛ min na, ani u yɛrɛ hakili ka nanbara.»

2. Dutɛrɔnɔmɛ 18:10 - "Mɔgɔ si tɛna sɔrɔ aw cɛma min bɛ a denkɛ walima a denmuso jeni ka kɛ saraka ye, mɔgɔ min bɛ subagaya kɛ, wala ka sifa fɔ, walima ka subagaya kɔrɔ fɔ, walima subagatɔ".

K=walew 16.17 O tigi tugura Pol ni anw k= ka p=l= ko: «Nin c=w ye Ala Kɔrɔtalenba ka baaradenw ye, minnu bɛ kisili sira jira an na.»

Pol ni a taamaɲɔgɔnw tun ye kibaru duman fɔbagaw ye, u tun bɛ kisili sira weleweleda mɔgɔ bɛɛ ye minnu tun bɛna a lamɛn.

1. Waajuli sebaaya: Kisili Kibaru Duman fɔli

2. Ala ka baarakɛlaw: Ka ɲɛnamaya kɛ weleweleda la

1. Romɛkaw 10:14-17 - U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:18-20 - Ala tun bɛ ka diɲɛ bɛn a yɛrɛ ma Krisita la, a tun tɛ u ka jurumuw jate u la.

Kɛwalew 16.18 A ye o kɛ tile caman. Nka Paul dusu tiɲɛna, a y'i yɛlɛma k'a fɔ Ni Senu ye ko: «Ne b'a fɔ i ye Yesu Krisita tɔgɔ la ko i ka bɔ a la.» A bɔra o waati kelen na.

Pol ye hakili dɔ gɛn ka bɔ muso dɔ la ni Yesu Krisita ka sebaaya ye.

1: An bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min b’an barika bonya.

2: Dannaya fɛ, an bɛ se ka kuluw lamaga ani ka jinɛw gɛn.

1: Filipekaw 4:13 - “Min bɛ ne barika bonya, ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ.”

2: Matiyu 17:20-21 - «A y’a fɔ u ye ko: ‘Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: ‘Aw ka bɔ yan ka taa yan, a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.’”

Kɛwalew 16.19 A kuntigiw y'a ye tuma min na ko u ka tɔnɔ jigiya banna, u ye Paul ni Silasi minɛ ka u sama ka taa sugu la ka taa kuntigiw fɛ.

Paul ni Silasi minɛna tilenbaliya la u makɛw fɛ tuma min na u y’a ye ko u ka tɔnɔ sɔrɔli sira banna.

1: Kɔrɔbɔli waatiw la, mɔgɔ minnu b’a ɲini ka nafa sɔrɔ an na, Ala tɛna a to an k’an sennatan.

2: Matigi bɛna kɛlɛ kɛ an ye tuma bɛɛ, ka an lakana ni tilenbaliya kɛra an na.

1: Esayi 54:17, "Kɛlɛminɛn si tɛna ɲɛ sɔrɔ, kan o kan bɛ wuli i kama kiritigɛ la, i na o jalaki. Nin ye Matigi ka baarakɛlaw ka ciyɛn ye, u ka tilennenya bɔra ne de la," a ko ten Matigi.

2: Esayi 41:10, "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya, ɔwɔ, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Kɛwalew 16.20 A taara ni u ye kiritigɛlaw fɛ k'a fɔ u ye ko: «Nin cɛw, Yahutuw, u bɛ an ka dugu tɔɔrɔ kosɛbɛ.

Paul ni Silasi jalakilen don ko u ye hɛrɛ tiɲɛ ani ka taa ni u ye kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ Filipe dugu kɔnɔmɔgɔw fɛ.

1. Aw kana a to gɛlɛya ka don aw ni Ala sago cɛ

2. Nafa min b’a la ka timinandiya dannaya la hali k’a sɔrɔ kɛlɛw bɛ yen

1. Romɛkaw 8:28 – An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye

2. Heburuw 11:1 – Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

K=walew 16.21 Aw ka laadalakow kalan, an ka Romɛkaw ka laadalakow labato.

Pol ni Silasi minɛna Filipe dugu la, k’a sababu kɛ u ye laadalakow kalan minnu tun man kan ka labato Romɛkaw fɛ.

1. I hakili to jamana sariyaw ni laadaw la, hali ni a bɛ se ka kɛ ko a tɛ bɛn i ka dannayakow ma.

2. I ka jɔ i ka dannaya la tuma bɛɛ ani kɛnɛma degunw kana i lafili.

1. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Kɛwalew 16.22 Jamaba wulila ka u kɛlɛ, kiritigɛlaw ye u ka finiw tigɛ ka u bugɔ.

Jama wulila Paul ni Silasi kama ani kititigɛlaw y’a fɔ ko u ka bugɔ.

1: Ala bɛ an fɛ hali ni tɔɔrɔ bɛ an kan.

2: An bɛ se ka fanga sɔrɔ Krisita la tɔɔrɔ cɛma.

1: Esayi 43:2 “Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.”

2: Heburuw 12:2 “An ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu ɲagali kosɔn, a ma maloya maloya, a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.”

Kɛwalew 16.23 U ye bugɔli caman kɛ u la tuma min na, u y'u bila kaso la, ka kasobon kɔrɔsibaga bila ka u mara.

Paul ni Silasi bugɔra kosɛbɛ ka u bila kaso la, ka ci bila kasobon kɔrɔsibaga ma ko a k’u mara.

1. Timinandiya fanga: Pol ni Silasi ka maana

2. Ala ka laɲiniw faamuyali tɔɔrɔw la: Pol ni Silasi ka ko kɛlenw

1. Heburuw 12:1-3 - “O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ an ɲɛ na, an ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ. Min ye o juguya muɲu jurumutɔw fɛ a yɛrɛ ma, walisa aw kana sɛgɛn, aw kana sɛgɛn.”

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

K=walew 16.24 U ye o cikan sɔrɔ tuma min na, a y'u don kasobon kɔnɔna na, ka u senw siri jirisunw na.

Kaso kɔrɔsibaga ye Paul ni Silasi fili kasobon kɔnɔna na, k’u senw don sow kɔnɔ.

1: Kana a to i ka kow k’i ka limaniya jira.

2: I ka kɛ kantigi ye gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

K=walew 16.25 Su tilancɛ la, Paul ni Silasi ye delili kɛ ka Ala tanuli dɔnkili da.

Su tilancɛ la, Pol ni Silasi ye Ala deli ka tanuli dɔnkili da, hali kasodenw y’u mɛn.

1. Tanuli fanga - Ala tanuli bɛ se ka nisɔndiya ni jigiya lase cogo min na hali dibi la.

2. Nisɔndiya mankan kɛ - A nafa ka bon ka Ala tanuli dɔnkili da hali ni ko mana kɛ cogo o cogo.

1. Zaburu 105:1-2 - "E, barika da Matigi ye, a tɔgɔ wele; a ka kɛwalew ladɔnniya siyaw cɛma! Aw ka dɔnkili da a ye, ka tanuli dɔnkili da a ye, a ka kabako kɛwalew bɛɛ fɔ.

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

K=walew 16.26 Dugukolo yɛrɛyɛrɛba y'a kɛ yɔrɔnin kelen, kasobon jusigilanw yɛrɛyɛrɛla, o yɔrɔnin bɛɛ, daaw bɛɛ da wulila, u bɛɛ ka juruw wulila.

Dugukolo yɛrɛyɛrɛ barika la min ye kasobon jusigilanw yɛrɛyɛrɛ, o kɛra sababu ye ka da bɛɛ da wuli ani kasoden kelen-kelen bɛɛ ka sirilanw bɔra.

1. Kisili Sebaayaba – Ala ka sebaaya jirala dugukolo yɛrɛyɛrɛ fɛ

2. Kana dannaya tiɲɛ waati gɛlɛnw na – Hali ni a bɛ iko fɛn bɛɛ tununna, Ala bɛ se ka don a ko la

1. Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.”

2. Esayi 41:10 – “Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Kɛwalew 16.27 Kaso kɔrɔsibaga kununna ka bɔ sunɔgɔ la, ka kasobon daaw da wulilen ye, a y'a ka npan bɔ ka a yɛrɛ faga, k'a miiri ko kasodenw bolila.

Kasotigi kununna k’a ye ko kasobon da wulilen don, a dalen b’a la ko kasodenw bolila, a y’a ka npan bɔ k’a yɛrɛ faga.

1. Siranya fanga: Ka kasoden ka jaabi sɛgɛsɛgɛ kasobon da wulilenw na.

2. Jigiya jigitigɛ kɔnɔna na: Ka jagɛlɛya sɔrɔ ni i bɛ ko dɔw ɲɛ minnu tɛ sigi sen kan.

1. Yuhana 16:33 - "Ne ye nin kumaw fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Nka aw ka aw jija, ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan."

2. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Kɛwalew 16.28 Nka Paul pɛrɛnna ni kanba ye ko: «I kana kojugu kɛ i yɛrɛ la, katuguni an bɛɛ bɛ yan.»

Paul pɛrɛnna ni kanba ye, k’a fɔ kasobon kɔrɔsibaga ye ko a kana kojugu kɛ a yɛrɛ la iko u bɛɛ tun bɛ yen.

1: I kana teliya ten ka miiri kojuguba la ni farati nana, nka o nɔ na, i jigi da Ala kan ani a ka lakanani kan.

2: An tɛ an kelen na abada, hali n’a b’a fɛ, bawo Ala bɛ yen tuma bɛɛ k’an lakana an magoɲɛ waati la.

1: Esayi 41:10 - O la, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2: Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni e bɛ ne fɛ; i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

Kɛwalew 16.29 O kɔ, a ye yeelen wele, ka pan ka don, ka yɛrɛyɛrɛ, ka i biri Paul ni Silasi ɲɛ kɔrɔ.

Kasotigi siranna kosɛbɛ Paul ni Silasi ɲɛ fo a ye yeelen dɔ wele, ka pan ka don u ɲɛkɔrɔ, ka yɛrɛyɛrɛ.

1: An ka kan k’an hakili to Ala ka sebaaya la ani a ka se ka ɲɛnamaya caman sɛmɛntiya tuma bɛɛ.

2: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka kɛ i ko Paul ni Silasi, olu minnu tun ye Ala ɲɛsiranbagaw ka misaliw ye.

1: Filipekaw 4:13 - “Min bɛ ne barika bonya, ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ.”

2: 1 Piɛrɛ 5:6-7 - “A’ ye aw majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.”

Kɛwalew 16.30 A ye u labɔ ka u fɔ ko: «Matigiw, ne ka kan ka mun kɛ walisa ka kisi?

Filipe kasobon kɔrɔsibaga y’a ɲininka a ka kan ka min kɛ walisa ka kisi.

1: An ka kan ka an ɲɛsin Yesu Krisita ma dannaya ni nimisali la walisa ka kisi.

2: An ka kan ka sɔn Yesu Krisita ka kibaru duman ma ani ka tugu a kɔ walisa ka kisi.

1: Romɛkaw 10:8-10 – “Nka a bɛ mun fɔ? “Kuma bɛ i kɛrɛfɛ, i da la ani i dusukun na” (o kɔrɔ ye ko an bɛ dannaya kuma min weleweleda); sabu, ni i b'a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. K’a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.”

2: Yuhana 3:16-17 – “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K’a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

K=walew 16.31 U ko: «I ka da Matigi Yesu Krisita la, i ni i ka so na kisi.»

Pol ni Silasi bɛ dusu don kasobon kɔrɔsibaga kɔnɔ a ka da Yesu Krisita la walisa a ka kisi.

1. Dannaya fanga: Ka da Yesu Krisita la, o bɛ se ka i kisi cogo min na

2. Kisili nɔfɛkow: Ni i sɔnna Yesu Krisita ma i ka Kisibaa ye, o bɛna i ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romkaw 10:9 - "Ni i ye Matigi Yesu jate i da la, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi."

Kɛwalew 16.32 U ye Matigi ka kuma fɔ a ye ani a ka so kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ye.

Pol ni Silasi ye Matigi ka kuma fɔ kasobon kɔrɔsibaga ni a somɔgɔw bɛɛ ye.

1. Ala ka kuma sebaaya - Ala ka cikan b se ka mgw ka namaya bn cogo min na.

2. Nafa min bɛ Ala ka kuma fɔli la - Kibaru Duman jɛnsɛnni nafa ka bon.

1. Romɛkaw 10:14-15 - «U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Kibaru duman waajulikɛlaw senw cɛ ka ɲi dɛ!”

2. Matiyu 28:18-20 - «Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

Kɛwalew 16.33 O su fɛ, a ye u ta ka u gosili ko. A ni a ta bɛɛ batisera o yɔrɔnin bɛɛ.

Pol ni Silasi tun be kaso la Filipe, kasobon kɔrɔsibaga dɔ nana u fɛ k’a ɲini u ka kisi. Pol ni Silasi y’a jaabi u kɛtɔ k’a joginda ko ani k’a ni a ka somɔgɔw bɛɛ batise.

1. Kisili sebaaya: Pol ni Silasi ye kasobon kɔrɔsibaga ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Kanminɛli fanga: Ka tugu welekan kɔ walisa k’an sigiɲɔgɔnw kanu

1. Romɛkaw 10:13, “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.”

2. Galasikaw 6:1-2, “Balimaw, ni mɔgɔ dɔ ka fili dɔ kɛra, aw minnu ye hakilimaya ye, aw ka o tigi lasegin a cogo kɔrɔ la ni dususuma ni ye. I ka i yɛrɛ jateminɛ, walisa i fana kana kɔrɔbɔ.» Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa o cogo la.”

Kɛwalew 16.34 A ye u lase a ka so kɔnɔ tuma min na, a ye dumuni di u ma, a ni a ka so bɛɛ dara Ala la.

Pol ni Silasi bisimila ka don cɛ dɔ ka so, u ye jatigila di u ma yen ani o cɛ nisɔndiyara a ka dannaya kosɔn Ala la.

1. Jatigila sebaaya ani dannaya min bɛ Ala la ni nisɔndiya ye

2. Dususalo ni barika sɔrɔli Ala ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 15:7 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn bisimila i ko Krisita ye aw bisimila cogo min na, Ala nɔɔrɔ kama.

2. Heburuw 13:2 - Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, bawo o kɛli fɛ, dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

Kɛwalew 16.35 Tile don tuma min na, kiritigɛlaw ye sɔrɔdasi cilenw ci k’a fɔ ko: «Aw ka taa.»

Kiiritigɛlaw y’a to Paul ni Silasi ka taa hɔrɔn sɔgɔma.

1. Yafa sebaaya

2. Hɔrɔnya Dannaya fɛ

1. Luka 6:37: "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. Aw ka yafa, yafa aw ma."

2. Efesekaw 2:8-9: "Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la, o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso."

Kɛwalew 16.36 Kasotigi y'a fɔ Paul ye ko: «Kiritigɛlaw ye ci bila ka taa aw bila.

Kaso kɔrɔsibaga y’a fɔ Pol ye ko kiritigɛlaw ye ci bila ka taa a bila, ani Paul sɔnna ka taa hɛrɛ la.

1. Yafa sebaaya: Ala ka makari b se ka na ni kunmabli ye cogo min na

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Ka da Ala la waati gɛlɛnw na

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Zaburu 34:17-19 - "Mɔgɔ tilennenw kulekan, Matigi bɛ u lamɛn, ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Matigi bɛ gɛrɛ u dusukun tiɲɛnenw na, ka mɔgɔ nimisalenw kisi." .Mɔgɔ tilennen ka tɔɔrɔw ka ca, nka Matigi bɛ a kisi u bɛɛ ma.»

K=walew 16.37 Nka Paul y’a fò u ye ko: «U ye an bugɔ k’a sɔrɔ an ma jalaki, an kɛlen Romɛkaw ye, ka an bila kaso la. Sisan, yala u b'an gɛn ka bɔ dogo la wa? ayi tiɲɛ na; nka u yɛrɛ ka na an na.»

Pol ni Silasi bugɔra tilenbaliya la, ka u bila kaso la, o bɛɛ n’a ta, u tora ka u jigi da Ala kan ani k’u jigi da a kan.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali tɔɔrɔ cɛma.

2. I jigi da Matigi kan, ko mana kɛ cogo o cogo.

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

2. Zaburu 56:3 - Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan.

K=walew 16.38 K=walew 16.38 J1Enamaya la, u ye o kumaw lakali kiritigɛlaw ye.

Serjanw ye kiritigɛlaw ladɔnniya ko Paul ni Silasi ye Romɛkaw ye, o kɛra sababu ye kiritigɛlaw siranna.

1. Siranya min bɛ fanga ɲɛkɔrɔ

2. I jigi da Ala ka Masaya ni a ka Lakanali kan

1. Romɛkaw 13:1-7

2. Esayi 41:10-13

Kɛwalew 16.39 U nana u deli, ka u labɔ, ka u deli ko u ka bɔ dugu kɔnɔ.

Pol ni Silasi bɔra kaso la dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɔfɛ ani a ɲinina u fɛ u ka bɔ dugu kɔnɔ.

1. Ala bɛ kuntigiya la tuma bɛɛ ani a bɛ baara kɛ gundo siraw la.

2. Kantigiya bɛ na ni saraba ye.

1. Heburuw 11:6 “Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a ye a ɲinibagaw sarabaga ye.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 «A y’a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne barika dafalen don barikantanya la. O de kosɔn ne na ne yɛrɛ bonya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.”

Kɛwalew 16.40 U bɔra kasobon kɔnɔ ka don Lidi ka so kɔnɔ, u ye balimaw ye tuma min na, u ye u dusu saalo ka taa.

Pol ni Silasi bɔra kaso la ka taa Lidi ka so, u ye balimaw hakili sigi yen sanni u ka taa.

1. Ala bɛna sira di an ma an bɛ se ka bɔ an ka kɔrɔbɔliw la.

2. Dusudon ni dususalo fanga min bɛ mɔgɔ la.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n’a fɔ aw b’a kɛ cogo min na tiɲɛ na.

Kɛwalew 17 bɛ Paul ka cidenyabaara taama lakali Tesalonike, Berea ani Atɛni, a ka waajuli kɛ Yahutuw ni Gɛrɛkiw ye, ani a ka waajuli min kɛra Areopago.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ni Silasi selen ye Tesalonike. Yahutuw ka batoso dɔ tun bɛ yen, Paul taara yɔrɔ min na i n’a fɔ a ka laadalakow tun bɛ sɔsɔli kɛ cogo min na ka bɔ Sɛbɛnniw kɔnɔ k’a ɲɛfɔ k’a jira ko Krisita ye tɔɔrɔ sɔrɔ ka kunun ka sa k’a fɔ ko ‘Ne bɛ Yesu min wele ko i ye Krisita ye.’ Yahutu dɔw ye Gɛrɛki musow tɔgɔba dɔw lasun minnu tun bɛ siran Ala ɲɛ (Kɛwalew 17:1-4). Nka Yahutu wɛrɛw kɛra keleya ye ka cɛ jugu dɔw lamini suguw sigira jamakulu ye yurukuyuruku daminɛ dugu girinna Jason ka so ɲinini Paul Silas y’u labɔ jama la nka tuma min na a ma u sɔrɔ a ye Jason sama balimakɛ dɔw ɲɛ dugu ɲɛmɔgɔw ɲɛ ka pɛrɛn ko ‘Nin cɛw ye gɛlɛya lase diɲɛ fan bɛɛ ma u nana yan sisan Yason ye u bisimila a ka so kɔnɔ u bɛɛ bɛ ka Sezar ka sariyaw sɔsɔ k’a fɔ ko masakɛ wɛrɛ bɛ yen min tɔgɔ ye ko Yesu ta (Kɛwalew 17:5-7). Bond sɔrɔlen kɔfɛ Jason fɛ mɔgɔ wɛrɛw y’u bila ka taa.

Dakun 2nan: Su sera dɔrɔn, balimaw ye Pol ni Silasi bila ka taa Berea. U selen yen u taara Yahutuw ka batoso kɔnɔ Sisan Berea Yahutuw tun ye mɔgɔba ye ka tɛmɛ Tesalonikekaw kan bawo u tun bɛ cikan sɔrɔ ni kɔnɔnajɛyaba ye Sɛbɛnniw sɛgɛsɛgɛ don o don k’a lajɛ ni Paul ye min fɔ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ caman dalen tun bɛ o la ka fara Gɛrɛki musow tɔgɔba dɔw kan cɛ caman (Kɛwalew 17:10-12) . Nka tuma min na Yahutuw Tesalonike ye kuma dɔn Ala ye min weleweleda Paul Berea fɛ u nana yen fana ka jama lawuli o kɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ balimaw ye Paul ci kɔgɔjida la ka Silas Timote to kɔfɛ k’a sɔrɔ o taamabagaw y’a sɔrɔ Atɛni o kɔfɛ cikanw seginna Silas Timote ka fara a kan joona (Kɛwalew 17: 13-15 la).

Dakun 3nan: K’a to u makɔnɔni na Atɛni, a dusu tiɲɛna kosɛbɛ k’a ye ko dugu falen bɛ boliw la. O la sa, hakilinata Alabatoso ni Yahutu fila bɛɛ Ala ɲɛsiran Gɛrɛkiw ka ɲi sugu la don o don ni minnu kɛra be yen kulu Epikure Stoiki filozofiw ye sɔsɔli daminɛ n’a ye dɔw ko ‘Nin babbler in b’a ɲini ka mun fɔ?’. Dɔ wɛrɛw y’a fɔ ko ‘A bɛ iko a bɛ jamana wɛrɛw ka ala lafasa.’ U ko sabu kibaru duman waajuli kɛra Yesu lakununni ko la, o nana ni a ye Areopage kunbɛn yɔrɔ min na ɲininkali kɛra ko ‘Yala an bɛ se ka nin kalan kura in dɔn i bɛ min jira wa? I bɛ na ni hakilina kabakomaw ye an tulo la an b’a fɛ k’a dɔn o kow kɔrɔ ye min ye’ (Kɛwalew 17:16-20). O kɔ fɛ a wulila Areopage ka lajɛ la a ye jɛmukan Di k'a ɲɛfɔ hakilina dɔnbali ala min Atɛnikaw tùn bɛ min bato k'a Jira ko danbaga diɲɛ tɛ ɲɛnamaya batosow Kɛ hadamaden bolow bɛ ɲɛnamaya ninakili Di fɛn tɔw bɛɛ ma kabini an ye denw ye an man kan ka miiri alaɲɛsiran na i n'a fɔ sanu warijɛ kabakurun ja ye hadamaden ka dilancogo Kɛ seko waatiw dɔnbaliya ye ɲɛmajɔ nka sisan cikanw bɛ mɔgɔw la yɔrɔ bɛɛ nimisa a ye don sigi a bɛna kiri tigɛ diɲɛ tilennenya kan mɔgɔ fɛ a ye min sigi senkan ka di dalilu ye nin bɛɛ lakununni a salen mɛnni lakununni salen dɔw ye tulo geren dɔw ko u b'a fɛ ka i lamɛn tugun nin ko in kɔfɛ O kɔfɛ ka taa Conseil cɛ damadɔw farala dannaya kan u cɛma Dionise Areopage muso ye Damari tɔgɔ fɔ ko tɔw ni u ye (Kɛwalew 17:22-34).

Kɛwalew 17.1 U tɛmɛna Anfipolisi ni Apoloni jamana cɛma, u sera Tesalonike, Yahutuw ka Alabatoso dɔ tun bɛ yɔrɔ min na.

Pol ni Silasi ye taama kɛ Anfipolisi ni Apoloni dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka se Tesalonike, u ye Yahutuw ka Alabatoso dɔ sɔrɔ yen.

1. Dannaya fanga: Paul ni Silasi ka dannaya taama

2. Alabatosow nafa: Ka jɛɲɔgɔnya don ni Yahutuw ka jɛkulu ye

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Kɛwalew 17.2 Paul donna u fɛ i ko a kɛcogo.

Pol kumana mɔgɔw fɛ Alabatoso dɔ kɔnɔ Kitabuw ko la tile saba kɔnɔ.

1. Bibulu kalan ani k’a faamu cogo min na

2. Se min bɛ mɔgɔ lasun ka mɔgɔw lasun Sɛbɛnniw fɛ

1. 2 Timote 3:16 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu de fɛ, wa u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.

2. Ntalenw 18:13 - Min bɛ kuma jaabi sani a ka o mɛn, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo.

K=walew 17.3 A y'a da wuli k'a fɔ ko Krisita ka kan ka tɔɔrɔ, ka kunun ka bɔ suw cɛma. Ne bɛ Yesu min waaju aw ye, o ye Krisita ye.»

Pol ye Bereakaw waaju ko Yesu Krisita ka kan ka tɔɔrɔ ani a kununna ka bɔ suw cɛma, ani ko ale de ye Krisita ye.

1: Yesu Krisita tɔɔrɔla ani a wulila kokura, ale de ye Krisita ye

2: Aw ka da Yesu Krisita la, ale de ye an Kisibaa ye

1: Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi.

2: 1 Piɛrɛ 3:18 - Krisita fana tɔɔrɔla siɲɛ kelen jurumuw kosɔn, mɔgɔ tilennen tilenbaliw kosɔn, walisa a ka an lase Ala ma, an fagara farisogo la, nka a ɲɛnama don Ni Senu fɛ.

K=walew 17.4 U la dòw dara Paul ni Silasi la. Gɛrɛki minnu tun bɛ Ala bato, jamaba tun bɛ yen, ani muso kuntigiw fana tun tɛ mɔgɔ damadɔw ye.

Pol ni Silasi ye kibaru duman fɔ Berea mɔgɔw ye ani mɔgɔ caman dara, Gɛrɛki batobaga jamaba ani muso ɲɛmɔgɔ dɔw fana tun bɛ o la.

1. Ka nɔɔrɔ bɛɛ di Ala ma: Pol ni Silasi ye Kibaru Duman fɔ cogo min na ni jagɛlɛya ni majigilenya ye

2. Seereya fanga: Berekaw ye Kibaru Duman jaabi cogo min na ni dannaya ni yɛrɛdi ye

1. 1 Kɔrɛntekaw 1:27-29 - Ala ye diɲɛ hakilintanw sugandi walisa ka hakilitigiw maloya; Ala ye diɲɛ fɛn barikamaw sugandi walisa ka fɛn barikamaw maloya.

2. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

K=walew 17.5 Nka Yahutu minnu ma danna, olu ye keleya don u la, u ye cɛ jugu dɔw ta ka taa u fɛ, ka dugu bɛɛ lajɛlen mankanba lawuli, ka Yason ka so kɛlɛ, k'a ɲini aw k' u bɔ kɛnɛ kan jama ma .

Yahutu minnu tun dalen tɛ a la, olu ye gɛlɛya lawuli u kɛtɔ ka mɔgɔ minnu ka jogo dɔgɔyalenw tɔgɔ sɛbɛn walasa ka ɲagami don ani ka bin Jason ka so kan walisa k’u kɛ misali ye jama ɲɛkɔrɔ.

1. Dannabaliya farati: Dannabaliya bɛ ɲagami ni farali lase cogo min na

2. Dannaya fanga: Dannaya bɛ na ni hɛrɛ ni kelenya ye cogo min na

1. Yakuba 3:16 - K’a masɔrɔ keleya ni sɔsɔli bɛ yɔrɔ min na, ɲagami ni kɛwale jugu bɛɛ bɛ yen.

2. Filipekaw 4:7 - Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakili mara Krisita Yesu barika la.

Kɛwalew 17.6 U ma u sɔrɔ tuma min na, u ye Yasɔn ni balima dɔw sama ka taa dugu kuntigiw fɛ, k'a pɛrɛn ko: «Min minnu ye diɲɛ wuli, olu nana yan fana.

Dugu kuntigiw y’a ɲini ka Pol ni Silasi sɔrɔ, nka u ma se k’u sɔrɔ, u ye Yasɔn n’a taamaɲɔgɔn dɔw minɛ o nɔ na.

1. An bɛ se ka ɲɛnamaya kuncɛlen sɔrɔ Yesu nɔfɛta fɛ

2. An bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ ka tugu Yesu kɔ

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Matiyu 5:10-12 - Minnu tɔɔrɔla tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye.

Kɛwalew 17.7 Yason ye min minɛ, o bɛɛ bɛ Sesar ka sariyaw sɔsɔ, k'a fɔ ko masakɛ wɛrɛ bɛ yen, Yesu kelenpe.

Tesalonikekaw tun bɛ ban ka Sesar ka sariyaw labato, k’a fɔ ko Yesu de ye u ka masakɛ lakika ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan

2. Ka tugu Ala ka sariya kɔ hali ni fanga bɛ diɲɛ kɔnɔ

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

2. Romɛkaw 13:1 - Ni bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ. K'a masɔrɔ fanga si tɛ yen ni Ala tɛ, fanga minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi.

K=walew 17.8 U ye o kow mɛn tuma min na, u ye mɔgɔw ni dugu kuntigiw tɔɔrɔ.

Pol ni Silasi nana ni kibaruya min ye, dugu mɔgɔw ni dugu kuntigiw hakili ɲagamina tuma min na.

1. Aw kana siran Kibaru Duman mɛnni ɲɛ - Kɛwalew 17:8

2. Aw kana siran mɔgɔw ɲɛ minnu bɛ Kibaru Duman kɛlɛ - Kɛwalew 17:8

1. Yuhana 16:33 - "Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Nka aw ka aw jija, ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan."

2. 2 Timote 1:7 - "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni yɛrɛminɛ ni di an ma."

Kɛwalew 17.9 U ye Yason ni tɔ kelen lakana tuma min na, u y'u bila ka taa.

Faamaw ye lakana ta Jason ni mɔgɔ wɛrɛ fɛ sanni u k’u bila ka taa.

1. Ala bɛna boli sira di tuma bɛɛ waati gɛlɛnw na.

2. Dannaya fanga min bɛ ko gɛlɛnw na.

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13, "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma fo hadamadenw ka kow. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan. Nka ni aw kɔrɔbɔra, a na a bɔyɔrɔ la walasa i ka se k'o muɲu."

2. Matiyu 17:20, "A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ la, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: 'Aw ka bɔ yan.' ka taa yen,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

K=walew 17.10 Balimaw ye Paul ni Silasi bila ka taa Bereya su fɛ.

Balimaw ye Paul ni Silasi bila ka taa Berea su fɛ, u taara Yahutuw ka Alabatoso kɔnɔ.

1. Ala bɛna an mago ɲɛ hali dibi la.

2. Matigi bɛna an bila ka taa an kuntilenna la hali ni an ma miiri o la kosɛbɛ.

1. Esayi 55:7-8 «Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, ka tilenbaliya bila a ka miiriliw la. Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten.»

2. Esayi 40:29-31 "A bɛ fanga di fanga dɔgɔyalenw ma, fanga tɛ minnu bolo. Hali kamalenninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin pewu. Nka minnu bɛ makɔnɔni kɛ Matigi na u fanga kuraya, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Kɛwalew 17.11 Olu tun ka bon ni Tesalonikekaw ta ye, k'a masɔrɔ u ye kuma minɛ ni hakili bɛɛ ye, ka Kitabuw sɛgɛsɛgɛ don o don k'a dɔn ni o kow don.

Berea mɔgɔw hakili tun dabɔlen don ani u tun b’a fɛ kosɛbɛ ka kalan kɛ, u tun bɛ Bibulu tɛmɛsiraw kalan ni timinandiya ye walisa k’a dɔn ni u tun bɛ ka min kalan, o ye tiɲɛ ye.

1. Hakili dafalen ka kɛ i la: I ka sɔn ka hakilina kuraw lamɛn ani ka sɔn ka bonya ni fɛn caman Changements.

2. Tiɲɛ ɲini: Baara kɛ ni Sɛbɛnniw ye i n’a fɔ i ɲɛminɛbaga walisa ka tiɲɛ sɔrɔ.

1. Kolosekaw 3:10 ani ka kuraya aw hakili la;

2. Ntalenw 2:3-5 Ɔwɔ, ni i bɛ pɛrɛn hakili la, ka i kan kɔrɔta ka faamuyali sɔrɔ, ni i b’a ɲini i ko warijɛ, ka a ɲini i ko nafolo dogolenw. o tuma na fɛ, aw na Matigi ɲɛsiran faamu, ka Ala dɔnniya sɔrɔ.

Kɛwalew 17.12 O de kosɔn u caman dara. Muso bonyalen minnu tun ye Gɛrɛkiw ye, ani cɛw fana, minnu tun tɛ mɔgɔ damadɔw ye.

Gɛrɛki caman dalen tun bɛ Krecɛn diinɛ cikan na ani u jiginna, mɔgɔ minnu tun ka bon kosɛbɛ sigida la.

1. Yɛlɛma fanga: Kibaru Duman cikan bɛ ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Kibaru Duman sendoncogo: Ala bɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔw bɛɛ fɛ

1. Kɛwalew 2:38-39 - Piɛrɛ y’a fɔ u ye ko: «Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ. Katuguni o layidu bɛ aw ni aw denw ni yɔrɔjan mɔgɔw bɛɛ bolo, Matigi an ka Ala bɛna mɔgɔ minnu wele.

2. Rom=kaw 5:8-9 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn. O la sa, an jolen don sisan a joli barika la, an na kisi diminya ma ale barika la.

Kɛwalew 17.13 Tesalonike Yahutuw y’a dɔn tuma min na ko Paul ka Ala ka kuma fɔra Berea, u nana yen fana ka jama lawuli.

Tesalonike Yahutuw y’a mɛn ko Paul bɛ ka Ala ka Kuma waajuli kɛ Berea, u taara yen ka mɔgɔw lasun.

1. Ala ka Kuma fanga: Yahutuw ye Paul ka waajuli jaabi

2. Farati minnu bɛ gɛlɛyaw lawulili la: Yahutuw ye Paul ka waajuli kɛ cogo min na

1. Romɛkaw 10:17 – “Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, lamɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

2. Yakuba 3:16 – “Keleya ni yɛrɛɲini bɛ yɔrɔ min na, ɲagami ni kɛwale jugu bɛɛ na kɛ yen.”

Kɛwalew 17.14 O yɔrɔnin bɛɛ, balimaw ye Paul bila ka taa i n’a fɔ kɔgɔji la, nka Silasi ni Timote tora yen.

Balimaw ye Paul bila ka taa, ka Silasi ni Timote to yen.

1. Kanminɛli fanga: Ala ye an wele cogo min na ka a sago labato

2. Jɛɲɔgɔnya barika: Jɛkulu ka baara bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na k’an ka laɲiniw dafa

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara."

Kɛwalew 17.15 Paul ɲɛminɛbagaw taara ni a ye Atɛni, u ye ci fɔ Silasi ni Timote ye ko u ka na a fɛ ni teliya ye, u taara.

Mɔgɔ minnu tun bɛ Pol bilasira, olu nana n’a ye Atɛni. U y’a fɔ u ye ko u ka teliya ka na ni Silasi ni Timote ye Pol fɛ.

1. Ala ye labɛn min kɛ an ye, tuma caman na, o b’a ɲini an fɛ an ka ladamu ani ka ladamu ko kura ni ko kɔrɔw la.

2. I kana a dɔgɔya abada ka kɛ mɔgɔ labɛnnen ye ka wale kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlen ye.

1. Yuhana 14:15, "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

2. Romɛkaw 12:2, "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don."

K=walew 17.16 Ka Paul to u makɔnɔ Atɛni, a hakili jiginna a kɔnɔ tuma min na a y’a ye ko dugu bɛɛ dilen don bolibato la.

Bololabaara min ye Pol ye Atɛni, o ye a hakili ɲagami kosɛbɛ.

1: Jurumu bna na ni halakili ye, nka Ala b kisili di.

2: Bolobato ye Ala lakika kelenpe mafiɲɛyali ye.

1: Jeremi 17:9 "Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ. jɔn bɛ se k'a dɔn?"

2: 1 Kɔrɛntekaw 10:14 "O de kosɔn, ne kanulenw, aw ka boli bolibato ɲɛ."

Kɛwalew 17.17 O de kosɔn a tun bɛ sɔsɔli kɛ Alabatoso kɔnɔ ni Yahutuw ni Ala batobagaw ye ani sugu la don o don ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ.

Pol ye waajuli kɛ Alabatoso kɔnɔ ani sugu la walisa ka kibaru duman fɔ mɔgɔw ye.

1. Kibaru Duman fɔli fanga: Kibaru Duman waajuli i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye: Ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye

1. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ?

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

Kɛwalew 17:18 O kɔ, Epikurekaw ni Stoikaw ka filozofi dɔw ye a kunbɛn. Dɔw ko: «Nin kumakanfɔla na mun fɔ?» dɔw fana ko: «A bɛ iko a ye dunanw ka ala cibaa ye.»

Epikurekaw ni Stoika dɔw ye Pol kunbɛn ani ka sɔsɔli kɛ n’a ye, k’u yɛrɛ ɲininka a bɛ kuma min kan. Dɔw y’a jalaki ko a ye ala gansanw bila sen kan sabu a tun bɛ ka waajuli kɛ Yesu ni su kununni ko la.

1. Nafa min b’a la ka jɔ dannaya la hali ni kɛlɛ bɛ yen

2. Ka fanga sɔrɔ Yesu la siga waatiw la

1. Kɛwalew 17:18

2. Heburuw 11:1-3, "Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw ye Ala, walisa fɛn minnu bɛ ye, olu ma dilan ni fɛn yelenw ye.»

Kɛwalew 17.19 U y’a minɛ ka taa n’a ye Areopage, k’a fɔ ko: «I bɛ kuma nin kalan kura min kan, yala an b’o dɔn wa?»

Atɛnikaw nana ni Pol ye Areopage, k’a ɲini a fɛ a k’a ka kalan kura ɲɛfɔ.

1. An bɛ se ka kalansira kuraw jaabi cogo min na

2. Hakilila kura fanga

1. Filipekaw 4:8-9 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka kɛ, ni fɛn o fɛn ka kan ni o ye." tanu, ka miiri nin kow la.»

2. Heburuw 13:8 - "Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa."

Kɛwalew 17.20 I bɛ na ni fɛn kabakoma dɔw ye an tulo la.

Bereakaw minnu bɛ Kɛwalew 17:20 la, olu kabakoyara Paul ka kumaw la, wa u tun b’a fɛ ka fɛn caman dɔn a ka kuma fɔlenw kan.

1. Ala ka Kuma ɲɛnama don - Sɛbɛn kɔrɔ bɛ se ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Dannaya fanga - Dannaya bɛ se k’an ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Kɛwalew 17:21 (Atɛnikaw ni dunan minnu tun bɛ yen, olu bɛɛ tun tɛ u ka waati kɛ fɛn wɛrɛ la, fo ka kuma kura dɔ fɔ, walima ka fɛn kura dɔ mɛn.)

Atɛnikaw tun b’a fɛ ka fɛn kuraw mɛn tuma bɛɛ.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na tuma bɛɛ fɛn kuraw kama ani ka to ka kalan sɔrɔ an sigida la.

2: I kana wasa sɔrɔ i ka dɔnniya la, nka i jija tuma bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ kalan kɛ ani ka bonya.

1: Ntalenw 9:9 - "A' ye kalan di hakilitigi ma, a na kɛ hakilitigi ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan, aw ka mɔgɔ tilennen kalan, a na dɔ fara a ka kalan kan."

2: 2 Timote 3:16-17 - "Kiburuw bɛɛ dira Ala ka hakili senu de fɛ, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na baara ɲumanw kɛ."

Kɛwalew 17.22 O kɔ, Paul jɔlen tora Marisikalo kulu cɛma k'a fɔ ko: «Atɛnikaw, ne y'a faamu ko aw bɛ dannakow bɛɛ la kojugu.»

Pol kumana Atɛnikaw fɛ sugu la, k’u kɔrɔfɔ k’a sababu kɛ u ye dannakow kɛ kojugu.

1. Ka a dege ka diinɛ lakika ni diinɛ nkalonma dɔn

2. Farati min bɛ tugu dannakow kɔ fiyentɔya la

1. 1 Tesalonikekaw 5:21-22 - I ka fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ; Fɛn min ka ɲi, aw k'o minɛ kosɛbɛ.

2. Esayi 8:20 - Ka ɲɛsin sariya ni seereya ma: ni u ma kuma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye, o bɛ kɛ bawo yeelen tɛ u kɔnɔ.

Kɛwalew 17.23 Ne tɛmɛntɔ ka aw ka batofɛnw lajɛ tuma min na, ne ye sarakabɔlan dɔ sɔrɔ, o sɛbɛnnen bɛ ko: «Ala dɔnbali ma.» Aw bɛ min bato k'a sɔrɔ aw ma a dɔn, ne b'o fɔ aw ye.

Pol ye sarakabɔlan dɔ kɔlɔsi min tun bilalen bɛ Ala dɔnbali dɔ ye, wa a ye o kɛ sababu ye ka kibaru duman fɔ mɔgɔw ye.

1. Ala dɔnbali ka sebaaya

2. Ka Ala ka kɛta dɔn ani k’a jaabi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romɛkaw 1:19-20 - Katuguni min bɛ se ka dɔn Ala ko la, o jɛlen don u ɲɛ na, katuguni Ala y’o jira u la. Kabini diɲɛ dabɔra a cogoya yebali, n’o ye a ka sebaaya banbali n’a ka alaɲɛsiran ye, o bɛ ye ka jɛya fɛn dilannenw na.

2. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

Kɛwalew 17.24 Ala min ye diɲɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da, k'a masɔrɔ a ye sankolo ni dugukolo Matigi ye, a tɛ sigi batosow kɔnɔ minnu dilanna ni bolow ye.

Ala tɛ sigi hadamadenw ka batosow kɔnɔ; Ale de ye Sankolo ni Dugukolo Matigi ye.

1. Ala ye Dafɛnw bɛɛ kuntigi ye

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Sebaayabɛɛtigi Ala ɲɛ kɔrɔ

1. Esayi 66:1 «Matigi ko ten: «Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye. I bɛna so min jɔ Ne ye, o bɛ min? Ne ka lafiɲɛyɔrɔ bɛ min?”

2. Zaburu 139:7-10 “Ne bɛ se ka taa min ka bɔ i Ni la? Walima ne bɛ se ka boli min ka bɔ I ɲɛ kɔrɔ? Ni ne wulila sankolo la, I bɛ yen; Ni ne ye ne ka dilan kɛ jahanama kɔnɔ, a filɛ, I bɛ yen. Ni ne ye sɔgɔma kamanw ta, ka sigi kɔgɔji dancɛw la, Hali yen, I bolo na ne ɲɛminɛ, I kininbolo na ne minɛ.”

K=walew 17.25 Mɔgɔw t'a bato ni mɔgɔw bolo ye, i n'a fɔ a mago bɛ fɛn si la, k'a masɔrɔ a bɛ ɲɛnamaya ni ninakili ni fɛn bɛɛ di bɛɛ ma.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala mago tɛ foyi la an fɛ, iko a bɛ ɲɛnamaya, ninakili ani fɛn bɛɛ di an ma.

1. "Ala ka balo camanba".

2. "An ka ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ laban".

1. Yakuba 1:17, "Ni nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulon."

2. Yuhana 4:24, "Ala ye Ni ye, minnu b'a bato, olu ka kan ka a bato ni ni ti la."

Kɛwalew 17.26 A ye hadamaden siyaw bɛɛ kɛ joli kelen ye walisa u ka sigi dugukolo fan bɛɛ la, ka waati latigɛlenw ni u sigiyɔrɔ danw latigɛ.

Ala ye hadamadenw bɛɛ da joli kelen de la, wa u tun ka kan ka sigi yɔrɔ min na, o danw tun latigɛra ale de fɛ.

1. Ala ka masabaya: An ka yɔrɔ dugukolo kan

2. Kelenya ka tɛmɛn fɛn caman kan: Joli kelen fanga

1. Jenɛse 1:27 - O cogo la, Ala ye hadamadenw da a yɛrɛ ja la, a ye u da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da.

2. Kolosekaw 3:11 - Yan, siya wɛrɛ walima Yahutu si tɛ yen, bolokoli walima bolokobali, barbari, Siti, jɔn walima hɔrɔn, nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani a bɛ fɛn bɛɛ la.

Kɛwalew 17.27 Walisa u ka Matigi ɲini, n'a sɔrɔla u bɛ se k'a dɔn, k'a sɔrɔ, hali ni a yɔrɔ man jan an bɛɛ la.

Ala ka surun an bɛɛ la; an ka kan k'a ɲini.

1: Ala ka surun ka tɛmɛ an hakilina kan - Kɛwalew 17:27

2: Aw kana ɲinɛ ka Matigi ɲini - Kɛwalew 17:27

1. Jeremi 29:13 - I na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni i bɛ ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.

2. Zaburu 145:18 - Matigi ka surun a welebagaw bɛɛ la, minnu bɛ a wele tiɲɛ na.

Kɛwalew 17.28 An bɛ balo ale de la, an bɛ lamaga, an ka kɛta bɛ o la. i ko aw yɛrɛ ka poyi dɔw fana y'a fɔ cogo min na ko: «An fana ye a bɔnsɔnw ye.»

Ala ye ɲɛnamaya ni fɛn ɲɛnamaw bɛɛ bɔyɔrɔ ye.

1: An ka ɲɛnamaya ye Ala ka nilifɛnw ye minnu ka kan ka kɛ ka nɔɔrɔ da a kan.

2: An bɛɛ ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye, wa an ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

1: Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma walima kɛwalew la, aw ka fɛn bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

2: Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwalew t’a la, o nafa ye mun ye? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ a ma fɛn minnu di u ma farikolo ta fan fɛ, o nafa ye mun ye? Dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara.

K=walew 17.29 K'a masɔrɔ an ye Ala bɔnsɔnw ye, an man kan k'a miiri ko Ala-ka-marako bɛ i ko sanu wala warijɛ walima kabakurun, min jalen don ni hadamadenw ka fɛɛrɛ ye.

Anw, Ala denw, an man kan ka miiri Ala la iko fɛn min bɛ se ka da ani ka baara kɛ ni hadamadenw ye.

1. An Dabɔra Ala ja la

2. Hadamaden ka bolibato

1. Jenɛse 1:27 - O cogo la, Ala ye hadamaden da a yɛrɛ ja la, a y'a da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da.

2. Esayi 40:18-20 - Aw na Ala suma ni jɔn ye? Aw bɛna ɲɔgɔn suma ni a ye cogo jumɛn na? Baarakɛla bɛ ja sɔgɔlen dɔ wuli, sanubɔla bɛ o lasegin ni sanu ye, ka warijɛ cakɛdaw tigɛ. Min ye faantan ye fo saraka tɛ a bolo, o bɛ jiri sugandi min tɛna toli. a bɛ baarakɛla namaratɔ dɔ ɲini a fɛ walisa ka ja dɔ labɛn, ja min tɛna lamaga.

Kɛwalew 17.30 O dɔnbaliya waatiw Ala ye a ɲɛw wuli. Nka sisan a b'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ye yɔrɔ bɛɛ ko u ka nimisa.

Ala ye ci bila mɔgɔw bɛɛ ma ko u ka nimisa, hali ni a tun ye dɔnbaliya waati minnu ye ka tɛmɛ.

1. Ala ka hinɛ ni a ka nɛɛma nimisali la

2. Nimisali nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yuhana 3:16-17 "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka mɔgɔ jalaki." diɲɛ, nka ka diɲɛ kisi ale barika la.»

2. 2 Piɛrɛ 3:9 "Matigi tɛ sɛgɛn a ka layidu tiimɛni na, i ko dɔw b'a faamu cogo min na, a bɛ muɲu aw kɔrɔ, a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka mɔgɔ bɛɛ ka nimisa."(Alimankan na)

Kɛwalew 17.31 Katuguni a ye don dɔ sigi sen kan, a na diɲɛ kiri tigɛ tilennenya la o cɛ la, a ye min sigi. A ye hakili sigi o la mɔgɔw bɛɛ ye, k'a masɔrɔ a lakunun ka bɔ suw cɛma.

Ala ye don dɔ sigi ka kiri tigɛ diɲɛ kan tilennenya la Yesu barika la, ale min kununna ka bɔ suw cɛma.

1: An ka kan ka an labɛn kiri don na min bɛna na ani ka da a la ko an labɛnnen don ka Matigi kunbɛn.

2: Ni an b da Yesu la ani ka sn a ma iko an Matigi ni an Kisibaa, an b se ka da a la kiri don na ko an bna j tilennenya la Matigi kr.

1: Romɛkaw 14:10-12 - Katuguni an bɛɛ na jɔ Krisita ka kiritigɛ sigilan ɲɛkɔrɔ.

2: Matiyu 24:36-44 - Aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw t'a dɔn aw Matigi bɛna na don min na.

Kɛwalew 17.32 U ye suw lakununni ko mɛn tuma min na, dɔw ye tulo geren, dɔw ko: «An na i lamɛn kokura.»

Mɔgɔ dɔw ye tulo geren tuma min na u y’a mɛn ko Paul bɛ ka waajuli kɛ suw lakununni ko la, k’a sɔrɔ dɔw y’a fɔ k’u bɛna a lamɛn kokura o ko la.

1. Lakununni fanga: Ka ɲɛnamaya banbali jigiya sɛgɛsɛgɛ

2. Lakununni jigiya: Ka ɲɛnamaya banbali layidu faamu

1. Rom=kaw 6:4-5 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - Nka sisan Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ sunɔgɔlenw den fɔlɔw ye. Ikomi saya nana mɔgɔ de barika la, suw lakununni fana nana mɔgɔ de barika la. Mɔgɔ bɛɛ bɛ sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.

Kɛwalew 17.33 O la, Pol bɔra u cɛma.

Pol ye jama bila ka taa a ka taama la.

1: Ala b’an wele ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni jagɛlɛya la, i n’a fɔ Paul, ani an kana siran ka bɔ an ka lafiya yɔrɔw la ka tugu a kɔ.

2: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la, an ka kan ka da Ala sago la tuma bɛɛ an ye, hali ni o kɔrɔ ye ka an dɔnbagaw bila.

1: Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

2: Heburuw 13:5-6 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.” O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye; Ne tɛna siran; mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?”

Kɛwalew 17.34 Nka cɛ dɔw nɔrɔlen bɛ Yesu la ka dannaya kɛ, o mɔgɔw cɛma, Areyopage Diyonise, ani muso dɔ tɔgɔ ko Damari, ani mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ u fɛ.

Mɔgɔ dɔw nɔrɔla Pol la ani u dalen tun bɛ a ka cikan na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dionise Areyopage, Damari ani mɔgɔ wɛrɛw.

1. Ka nɔrɔ Matigi la: An ka kunkanbaaraw an dannabaaw

2. Kantigi damadɔw: Ka se sɔrɔ siran ni sigasiga kan walisa ka tugu Yesu kɔ

1. Josue 1:9 - “Ne ma ci fɔ i ye wa? I ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ. Aw kana siran, aw kana siran, katuguni aw taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi aw ka Ala bɛ aw fɛ.”

2. Matiyu 10:31-33 - «O de kosɔn, aw kana siran; aw nafa ka bon ka tɛmɛ kɔnɔnin caman kan. O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.”

Kɛwalew 18 bɛ Paul ka cidenyabaara lakali Kɔrɛnte ni Efese, a ni Akili ni Prisila ka ɲɔgɔnye, ani Apolosi ka maana.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul bɔra Atɛni ka taa Kɔrɛnte, a ye Yahutu furuɲɔgɔnma dɔ kunbɛn yen min tɔgɔ ye ko Akili ni Prisila, olu minnu tun bɔra Itali kɔsa in na bawo Klaudius tun ye yamaruya di Yahutuw bɛɛ ma u ka bɔ Romɛ. Paul taara u ye sabu a tun ye fanibugu dila ye iko u tora baara la ni u ye lafiɲɛ don o lafiɲɛ don, a tun bɛ miiri Alabatoso kɔnɔ k’a ɲini ka Yahutuw Gɛrɛkiw lasun (Kɛwalew 18:1-4). Silas Timote nana tuma min na Masedwanɛ Paul y’a yɛrɛ di waajuli dɔrɔn ma ka seereya kɛ Yahutuw ye Yesu tun ye Krisita ye tuma min na a kɛlɛla a mafiɲɛya y’a ka finiw lamaga ka bɔ a sɔsɔli la k’a fɔ ko ‘Aw joli ka kɛ aw yɛrɛ kunkolow kan! Ne ka kunkanbaaraw jɛlen don Kabini sisan ne na taa siya wɛrɛw ka (Kɛwalew 18:5-6).

Dakun 2nan: O kɔ, a bɔra yen taara so cɛ dɔ tɔgɔ ko Titius Justus batobaga Ala min ka so Alabatoso kɛrɛfɛ Crispus Alabatoso ɲɛmɔgɔ a ka du bɛɛ dara Matigi Kɔrɛntekaw caman minnu y'a mɛn, olu dalen b'a la ko u batisera su dɔ la Matigi ye Paul ye yeli kuma fɔ 'Aw kana siran to ka kuma aw kana aw makun.' Ne bɛ i fɛ mɔgɔ si tɛna binkanni kɛ i la bawo mɔgɔ caman bɛ ne fɛ dugu in na.' O la sa, a tora san tilancɛ la ka u kalan Ala ka kuma la (Kɛwalew 18:7-11). Nka tuma min na Galyo tun ye proconsul ye Akaya Yahutuw ye binkanni kɛ ɲɔgɔn fɛ Paul y’a bila kiritigɛso ɲɛkɔrɔ k’a jalaki ko a bɛ mɔgɔw lasun u ka Ala bato siraw fɛ minnu bɛ sariya sɔsɔ nka a bɛ ɲini ka lafasali kɛ dɔrɔn Gallio ko Yahutuw ko ‘Ni o tun ye ko ye kojuguba kɛli juguya jugu tun bɛna dalilu sɔrɔ ka sɔn ɲininkali ma nka ikomi a bɛ ɲininkaliw de sen don a la kuma tɔgɔw ko la aw yɛrɛ ka sariya ka ko ɲɛnabɔ aw yɛrɛw fɛ. Ne tɛna kɛ kiritigɛla ye o ko suguw la’ o la, a y’u gɛn ka bɔ kiritigɛso la o kɔfɛ jama jiginna Sostɛne ka batoso ɲɛmɔgɔ y’a bugɔ ɲɛfɛ kiritigɛso Gallio ma hami foyi jira (Kɛwalew 18:12-17).

Dakun 3nan: A kɛlen kɔ ka waati caman kɛ yen, Pol y’a latigɛ ka segin Siri jamana na, Prisila ni Akili tun bɛ a fɛ. Sani a ka kurun ta ka bɔ Kenkre a y'a kunsigi tigɛ ka layidu tiimɛ o kɔfɛ a sera Efese yɔrɔ min tolen Priscilla Aquila taara Alabatoso kɔnɔ a ye hakilina di Yahutuw ma u y'a ɲini a fɛ a ka waati caman kɛ u banna ka layidu ta ko 'Ne bɛ segin ni Ala sago don.' O kɔfɛ, kurun ta ka bɔ Efese ka jigin Sesare ye egilisi fo o kɔfɛ a taara Antiose a kɛlen kɔ ka waati dɔ kɛ yen ka taa taama yɔrɔ yɔrɔ la mara bɛɛ kɔnɔ Galasi Frigia ka kalandenw bɛɛ barika bonya o waati kelen na Yahutu min tɔgɔ ye ko Apolos dugutigi Alɛkisandiri nana Efese kumala ŋana setigi Sɛbɛnniw kalanna cogo min na Matigi timinandiya hakili kumana kalan kɛ cogo bɛnnen na fɛn minnu ɲɛsinnen bɛ Yesu ma hali ni a tun bɛ batiseli dɔrɔn dɔn Yuhana y’a daminɛ ka kuma ni jagɛlɛya ye Alabatoso kɔnɔ tuma min na Prisila Akili y’a mɛn a y’a ta kɛrɛfɛ a ye cogo ɲɛfɔ Ala ye ka ɲɛ tuma min na a tun b’a fɛ gengenjiri Akaya balimaw dusu donna a kɔnɔ a ye sɛbɛn kɛ kalandenw y’a bisimila a nali ye mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ nɛɛma sababu fɛ a tun dalen bɛ fanga la ka Yahutuw sɔsɔ foroba jirali Sɛbɛnniw na ko Yesu tun ye Krisita ye (Kɛwalew 18:18-28).

Kɛwalew 18.1 O kɔ, Paul bɔra Atɛni ka taa Kɔrɛnte.

Pol bɔra Atɛni ka se Kɔrɛnte.

1. Ala ka laɲini tɛ ban - An mana gɛlɛya ni gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ, Ala ka laɲini bɛna dafa tuma bɛɛ.

2. Ka da Ala ka bilasirali la - Hali ni an t’a faamu mun na Ala b’an bila sira dɔ la, an bɛ se ka da a la ko a b’a dɔn min ka fisa an ma.

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

Kɛwalew 18.2 A ye Yahutu dɔ sɔrɔ, a tɔgɔ ko Aquila, a wolola Ponto, a bɔra Itali kɔsa in na, a muso Prisila. (k'a masɔrɔ Klaudius tun ye ci bila Yahutuw bɛɛ ma ko u ka bɔ Romɛ.) ka na u fɛ.

Akila ni Prisila tun ye Yahutuw ye minnu bɔra Pɔntɔ, minnu tun sera o yɔrɔ la kɔsa in na, Klaudisi y’a fɔ u ye ko u ka bɔ Romɛ.

1. Akili ni Prisila ka kantigiya min kɛra Ala ka ci fɔlenw labatoli la

2. Nafa min b’a la ka kuntigiya bonya ani ka Ala ka sariya labato

1. Romɛkaw 13:1-2 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

K=walew 18.3 K'a masɔrɔ a tun bɛ baara kelen de la, a tora u fɛ ka baara kɛ.

Pol ni Aquila tun ye fanibugu dilannikɛlaw ye ani u tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o de la u tun sigilen bɛ ɲɔgɔn fɛ ani u tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

1. Waajulikɛla 4:9-10 - Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka baara sara ɲuman bɛ u la. Sabu ni u binna, o kelen na a taamaɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi kelen na ni a binna, katuguni mɔgɔ si t'a dɛmɛ ka wuli.

2. Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.

Kɛwalew 18.4 A tun bɛ kuma Alabatoso kɔnɔ lafiɲɛ don o lafiɲɛ don, ka Yahutuw ni Gɛrɛkiw lasun.

Pol tun bɛ Kibaru Duman fɔ Alabatoso kɔnɔ lafiɲɛ don o lafiɲɛ don.

1. Kibaru Duman waajuli fanga

2. Laɲini nafa ka bon kibaru duman fɔli la

1. Romɛkaw 10:14-15 "U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u na da o la cogo di? Ni mɔgɔ ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ fo n’u cilen don wa?’ I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Kibaru duman waajulikɛlaw senw cɛ ka ɲi dɛ!”

2. 1 Kɔrɛntekaw 9:19-22 Hali ni ne hɔrɔnyalen don fɛn bɛɛ ma, ne ye ne yɛrɛ kɛ bɛɛ ka baaraden ye, walisa ne ka se ka dɔ fara u kan. Yahutuw fɛ, ne kɛra Yahutu ye, walisa ka Yahutuw minɛ. Minnu bɛ sariya kɔrɔ, ne kɛra kelen ye sariya kɔrɔ (hali ni ne yɛrɛ tun tɛ sariya kɔrɔ) walisa ne ka se sɔrɔ sariya kɔrɔ. Minnu tɛ sariya la, ne kɛra i ko mɔgɔ min tɛ sariya kɔnɔ (ne ma kɛ Ala ka sariya kɔfɛ, nka ne bɛ Krisita ka sariya kɔrɔ) walisa ne ka se ka sariya kɔkanmɔgɔw minɛ. Barikantanw ye ne barika dɔgɔya, walisa ne ka se sɔrɔ barikantanw kan. Ne kɛra fɛn bɛɛ ye mɔgɔw bɛɛ bolo, walisa ne ka dɔw kisi cogo bɛɛ la.

Kɛwalew 18.5 Silas ni Timote bɔra Masedwanɛ ka bɔ tuma min na, Paul hakili degunna, ka seereya kɛ Yahutuw ye ko Yesu ye Krisita ye.

Pol ye seereya kɛ Yahutuw ye ko Yesu de ye Krisita ye.

1. A nafa ka bon ka Yesu ka tiɲɛ seereya iko Krisita.

2. Pol ye jagɛlɛya min sɔrɔ ka seereya kɛ Yesu ko la hali ni kɛlɛ tun bɛ a kan.

1. Matiyu 28:16-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

2. Kɛwalew 1:8 - Nka aw na fanga sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.

Kɛwalew 18.6 U ye u yɛrɛ kɛlɛ ka u tɔgɔ tiɲɛ tuma min na, a y’a ka finiw lamaga k’a fɔ u ye ko: «Aw joli ka kɛ aw yɛrɛw kun na. Ne saniyalen don, kabini sisan, ne na taa siya wɛrɛw fɛ.

Pol ma sɔn ka taa a fɛ ka Yahutuw waajuli kɛ tuma min na u ye Yahutuw kɛlɛ ani ka u tɔgɔ tiɲɛ, a y’a fɔ o nɔ na ko a bɛ taa siya wɛrɛw waajuli kɛ.

1. Ala tɛna an bila abada, hali ni an b’a miiri ko an kelenpe don kosɛbɛ.

2. Ala ka cidenyabaara min dira an ma, aw kana aw fari faga abada.

1. Romɛkaw 8:31-39 – “An na mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?”

2. Heburuw 12:1-3 – “O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ an ɲɛkɔrɔ.”

Kɛwalew 18.7 A bɔra yen ka don cɛ dɔ ka so kɔnɔ, o tɔgɔ ye ko Yustus, o tun bɛ Ala bato.

Pol taara bɔ Jusi ka so, cɛ min bɛ Ala bato, ani min ka so ka surun Alabatoso la.

1. A nafa ka bon ka to ka gɛrɛ Egilisi la ani mɔgɔ minnu bɛ Ala bato.

2. Krecɛn jɛɲɔgɔnya fanga ani a bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na.

1. Heburuw 10:25 - An kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila, i n'a fɔ dɔw bɛ kɛ cogo min na; Nka aw ka ɲɔgɔn laadi.

2. 1 Yuhana 2:6 - Min b'a fɔ ko a tolen bɛ a la, o fana ka kan ka taama ten, i n'a fɔ a taamana cogo min na.

K=walew 18.8 Alabatoso kuntigi Krispu ni a ka so bɛɛ dara Matigi la. Kɔrɛntekaw caman minnu y'a mɛn, u dara a la ka batise.

Alabatoso kuntigiba, Krispu, ani Kɔrɛntekaw caman dara Matigi la, u batisera.

1. Ka da Matigi la ani ka batise

2. Matigi ka Kisili sr

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Yuhana 3:5 - Yesu y’a jaabi ko: Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b’a fɔ i ye ko ni mɔgɔ ma bange ji ni Ni la, a tɛ se ka don Ala ka masaya la.

Kɛwalew 18.9 Matigi y’a fɔ Paul ye su fɛ yelifɛn dɔ fɛ ko: «I kana siran, nka i ka kuma, i kana i makun.

Ala ye Pol jija a ka kuma ni jagɛlɛya ye ani ni jigiya ye.

1. Ala ka welekan ka ɲɛsin jagɛlɛya ma

2. I ka jagɛlɛya sɔrɔ ani ka kuma

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Efesekaw 6:19-20 - «Ne fana kosɔn, walisa kuma ka fɔ ne ye ka ne da wuli ni jagɛlɛya ye ka Kibaru Duman gundo fɔ, ne ye ciden ye min sirilen don ni cakɛda ye, walisa ne ka o fɔ ni jagɛlɛya ye , i ko ne ka kan ka kuma cogo min na.”

Kɛwalew 18.10 Ne bɛ i fɛ, mɔgɔ si tɛna i bila ka i tɔɔrɔ, katuguni mɔgɔ caman bɛ ne fɛ dugu in kɔnɔ.

Ala ye Paul jija a ka to Kɔrɛnte ka waajuli kɛ, ikomi a tun bɛ ni mɔgɔ caman ye yen.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ - Esayi 41:10

2. Ala ka kantigiya - kasikanw 3:22-23

1. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Zaburu 37:25 - Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla; O bɛɛ n'a ta, ne ma mɔgɔ tilennen bilalen ye, a bɔnsɔn fana ma dumuni deli.

Kɛwalew 18.11 A tora yen san kelen ni kalo wɔɔrɔ, ka Ala ka kuma kalan u cɛma.

Pol tora Kɔrɛnte kalo 18 kɔnɔ, ka Ala ka kuma kalan yen mɔgɔw ye.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka Kuma kalan

2. Kalandenya min bɛ mɛn sen na, o fanga

1. Dutɛrɔnɔmɛ 11:18-19 - "O de kosn aw ka nin kumaw bila aw dusukun na ani aw ni la, aw na u siri i bolo taamashyɛn na, u na kɛ i ɲɛ ɲɛfɛ. I na u kalan i denw ye, ka kuma u kan ni i sigilen bɛ i ka so kɔnɔ, ni i bɛ taama sira kan, ni i dalen bɛ i la, ni i wulila.»

2. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, 20 k'u kalan ne ye ci fɔ aw ye minnu bɛɛ labato a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

K=walew 18.12 Galio tun ye Akayi ka kuntigi ye tuma min na, Yahutuw ye Paul muruti ni dusu kelen ye, ka taa ni a ye kiritigɛso la.

Yahutu minnu tun ye murutili kɛ a kama, olu nana ni Paul ye kiritigɛso la.

1. Ala ka masaya ko gɛlɛnw na

2. Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛ ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate ɲagali ye, k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye bɛɛ, foyi t'a fɛ."

Kɛwalew 18.13 A ko: «Nin cɛ bɛ mɔgɔw lasun u ka Ala bato ka sariya sɔsɔ.»

Pol jalakilen don ko a ye mɔgɔw lasun u ka Ala bato ka kɛɲɛ ni sariya ye.

1. Pol ka jagɛlɛya kɛlɛli ɲɛkɔrɔ

2. Se min bɛ mɔgɔ lasun ka mɔgɔw lasun

1. Kɛwalew 17:22-31 - Paul ka kuma min kɛra Areopage kan

2. Rom=kaw 1:16 - Kibaru duman sebaaya ka dannabaaw kisi

K=walew 18.14 Paul tun b= a da b= tuma min na, Galion y’a f= Yahutuw ye ko: «Aw Yahutuw, ni tilenbaliya wala ko jugu ko don, aw b'a f= ka aw muɲu.

Romɛkaw ka gɔfɛrɛnɛrɛ Galyo y’a to Paul jalakilen don tuma min na u y’a jalaki ko a ye Yahutuw kalan Yahutuw kama.

1. Paul ka misali min ye ka Kibaru Duman ɲɛnamaya ani k’a lafasa

2. Jalakiw ni tɔɔrɔw jaabi cogo

1. 1 Piɛrɛ 3:15 - "Nka aw dusukunw na, aw ka Krisita bonya iko Matigi. Aw ye aw labɛn tuma bɛɛ ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma, min b'a ɲini aw fɛ, aw ka jigiya min sɔrɔ, aw ka o kun fɔ. Nka aw ka o kɛ ni dususuma ni bonya ye."

2. Matiyu 5:10-12 - "Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ ani ka nkalon tigɛ aw kan ne kosɔn." .Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ o cogo kelen na.»

Kɛwalew 18.15 Nka ni kumaw ni tɔgɔw ni aw ka sariya de ko don, aw ka a lajɛ. katuguni ne tɛna kɛ o ko suguw kiritigɛla ye.»

Pol bɛ laadilikan di ko an ka Ala ka sariya ɲini daɲɛw ni tɔgɔw ɲininkaliw kama.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka sariya ɲini an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Danfara min bɛ Hadamadenw ka sariya ni Ala ka sariya cɛ, o faamuyali

1. Matiyu 22:36-40 - "“Karamɔgɔ, ci fɔlenba jumɛn bɛ sariya kɔnɔ?” A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la Aw hakili ka to Krisita Yesu la.»

Kɛwalew 18.16 A ye u gɛn ka bɔ kiritigɛso la.

Pol ka jagɛlɛya ni a ka limaniya min ma wuli, o ye Kɔrɛntekaw bila u ka ban karamɔgɔ nkalontigɛlaw la minnu tun b’a ɲini k’a tɔgɔ tiɲɛ.

1: Pol ka jagɛlɛya ni a ka dannaya min bɛ Ala la, o b’a jira an na ko an ka kan ka jɔ tuma bɛɛ an ka dannayakow la, ka ban kalansira nkalonmaw la.

2: Pol ye jagɛlɛya ni dannaya min jira Ala la, o misali ye an hakili jigin ko an ka kan ka Ala ka tiɲɛ ɲini tuma bɛɛ ani ka ban nkalon na.

1: Efesekaw 6:10-20 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2: Yakuba 1:5-6 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

Kɛwalew 18.17 Gɛrɛkiw bɛɛ ye Alabatoso kuntigi Sostɛnɛ minɛ ka a bugɔ kiritigɛso ɲɛkɔrɔ. Galio ma a janto o kow si la.

Gɛrɛkiw ye Sostɛni bugɔ, min tun ye Alabatoso kuntigiba ye, kiritigɛso ɲɛkɔrɔ ani Galyo ma don o ko la.

1. Hinɛ mago bɛ ɲɛmɔgɔya la

2. Sugandili kɛli fanga

1. Matiyu 25:35-40 – Kɔngɔ tun bɛ ne la ani i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne bisimila.

2. Ntalenw 20:28 - Hinɛ ni tiɲɛ bɛ masakɛ lakana, ani kanuya fɛ, a b’a ka masasigilan sabati.

Kɛwalew 18.18 O kɔfɛ, Paul tora yen dɔɔnin, ka sɔrɔ ka a balimaw bila ka taa Siri jamana na, ka taa ni Prisila ni Akili ye. A y'a kunkolo tigɛ Kenkreya dugu la, katuguni a ye layidu ta.

Pol tora Kenkreya waati ɲuman na sanni a ka koniya ta ka kurun ta ni Prisila ni Akila ye. A ye layidu dɔ fana dafa a kɛtɔ k’a kunkolo tigɛ.

1. Nafa min b’a la ka i ka layidu talenw tiimɛ.

2. A nafa ka bon ka waati ta ka foli kɛ.

1. Waajulikɛla 5:4-5 (Ni i ye layidu ta Ala ye, i kana mɛn o layidu la. Nalomanw tɛ diya a ye, i ka layidu dafa.)

2. Romɛkaw 12:1 (O de kosɔn, balimaw, ne bɛ aw deli Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.)

Kɛwalew 18.19 A sera Efese ka u to yen, nka a donna Alabatoso kɔnɔ ka kuma Yahutuw fɛ.

Pol taara bɔ Efese ani a donna Alabatoso kɔnɔ walisa ka kuma Yahutuw fɛ.

1. Hakilijagabɔ fanga: An bɛ se ka baara kɛ ni baro ye cogo min na walasa ka se mɔgɔw ma

2. Paul ka misali min bɛ kibaru duman fɔli la: misali min ka kan ka tugu

1. Kolosekaw 4:5-6 "Aw ka taama hakilitigiya la kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka waati kunmabɔ. Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k'a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na."

2. Romɛkaw 10:14-15 "U ma da min na, u na o wele cogo di? ani u na da o la cogo di, ni waajulikɛla tɛ yen? U na kɛ cogo di." aw ka waajuli kɛ, ni u ma ci, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!»

Kɛwalew 18.20 U tun b’a fɛ a ka mɛn u fɛ tuma min na, a ma sɔn.

Pol ma sɔn ka mɛn Kɔrɛntekaw fɛ hali k’a sɔrɔ u y’a ɲini a fɛ a k’o kɛ.

1. Ala ye labɛn minnu kɛ an ye, olu tɛna bɛn tuma bɛɛ ni fɛn minnu ka di an ye walima minnu ka nɔgɔn an ma.

2. An ka kan ka sɔn ka tugu Ala sago kɔ, hali ni a ka gɛlɛn walima ni a man di mɔgɔw ye.

1. Yakuba 4:15 - "O nɔ na, aw ka kan k'a fɔ ko: Ni Matigi b'a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ."

2. Esayi 55:8-9 - Matigi ko: “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye.” “Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

Kɛwalew 18.21 Nka a y’u fo, a ko: «Ne ka kan ka nin seli min bɛ na Jerusalɛm, o kɛ cogo bɛɛ la.» A ye kurun ta ka bɔ Efese.

Pol seginna Jerusalɛm seli dɔ kama, ni layidu ye ko a bɛna segin Efese ni Ala sago ye.

1. Ala sago ye labɛn ɲuman ye tuma bɛɛ - Kɛwalew 18:21

2. I ka dannaya don Ala ka Labɛn na - Kɛwalew 18:21

1. Esayi 55:9 - "Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye."

2. Filipekaw 4:6 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni deliliw ni barika dali bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye."

K=walew 18.22 A jiginna Sesare ka taa Egilisi fo ka taa Antiose.

Pol taara bɔ Sesare egilisi la, ka tila ka taa Antiose.

1. Dannaya taama: Ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la

2. Kerecɛn jɛɲɔgɔnya ni sigida nafa

1. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

2. Kɛwalew 2:42-47 - U y'u yɛrɛ di cidenw ka kalan ni jɛɲɔgɔnya ma, ka nbuuru kari ani ka delili kɛ. Siranba donna mɔgɔ bɛɛ la, kabako ni taamashyɛn caman tun bɛ kɛ cidenw sababu fɛ. Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. U tun bɛ u bolofɛnw ni u ka fɛnw feere, ka o wari sɔrɔlenw tila-tila bɛɛ cɛ, i n’a fɔ mɔgɔ bɛɛ mago tun bɛ cogo min na. Don o don, u tun bɛ taa Alabatosoba la ɲɔgɔn fɛ, ka nbuuru kari u ka so, u tun bɛ u ka dumuni sɔrɔ ni nisɔndiya ni dusukun ɲuman ye, ka Ala tanu ani ka diya mɔgɔw bɛɛ ye. Mɔgɔ minnu tun bɛ kisi, Matigi tun bɛ olu hakɛ fara u kan don o don.

Kɛwalew 18.23 A ye waati dɔ kɛ yen, a taara Galasi jamana ni Frigi jamana bɛɛ la ka tugu ɲɔgɔn kɔ, ka kalandenw bɛɛ barika bonya.

Pol ye wagati kɛ Galasi ani Frigi maraw la, ka dusu don Krecɛn diinɛ nɔfɛmɔgɔw kɔnɔ.

1. Se min bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ: Pol ye barika don kalandenw na cogo min na

2. Dannaya ka se ka muɲu: Paul ka taama Galasi ani Frigi

1. Romɛkaw 15:5 - Muɲuli ni dusudon Ala ka a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ka fɔta ye.

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n’a fɔ aw b’a kɛ cogo min na.

Kɛwalew 18.24 Yahutu dɔ tɔgɔ ko Apolosi, a wolola Alɛkisandiri, cɛ min tun bɛ se kosɛbɛ Kitabuw la, o nana Efese.

Apolosi, Yahutu min wolola Alɛkisandiri, o nana Efese ani a tun bɛ dɔn a ka kuma fɔcogo ɲuman n’a ka Sɛbɛnniw dɔnni fɛ.

1. Kuma ɲuman fanga: Apolosi ka kalan kɛwalew 18:24 kɔnɔ

2. Sɛbɛnniw nafa: Apolosi ka kalan kɛ Kɛwalew 18:24 kɔnɔ

1. Kɛwalew 18:24

2. Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan".

Kɛwalew 18.25 Nin cɛ kalanna Matigi ka sira la. A tun bɛ Matigi ka kow fɔ ani ka mɔgɔw kalan ni timinandiya ye, a tun bɛ Yuhana ka batiseli dɔrɔn dɔn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Apolosi kan, cɛ min kalanna Matigi ka siraw la ani min tun ka di a ye kosɛbɛ ka mɔgɔw kalan Matigi ko la, min tun bɛ Yuhana ka batiseli dɔrɔn de dɔn.

1. Dusukasi fanga min bɛ Kibaru Duman weleweleda la

2. Ka Yuhana ka batiseli dn ani ka a faamu

1. Kɛwalew 2:38 - "Piɛrɛ y'a fɔ u ye ko: Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ."

2. Yuhana 3:7-8 "I kana kabakoya ko ne y'a fɔ i ye ko: I ka kan ka bange kokura. Fiɲɛ bɛ fiyɛ a b'a fɛ yɔrɔ min na, i bɛ a mankan mɛn, nka i tɛ se k'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na ani a bɛ taa yɔrɔ min na. Mɔgɔ o mɔgɔ bangera Ni Senu fɛ, o fana bɛ ten.»

Kɛwalew 18.26 A y'a daminɛ ka kuma ni jagɛlɛya ye Alabatoso kɔnɔ.

Pol ye Akila ni Prisila kunbɛn ani u ye mɔgɔw kalan ka taa a fɛ Ala ka sira kan.

1. A nafa ka bon ka fɛn caman dɔn Ala ko la.

2. Ka bilasirali ni kalan sɔrɔ ka bɔ hakili ta fan fɛ ladilikɛlaw yɔrɔ.

1. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2. 1 Tesalonikekaw 5:12 - "An b'aw deli sisan, balimaw ni balimamusow, aw ka baara kɛ aw cɛma, minnu b'aw janto aw la Matigi la, ka aw laadi."(Alimankan na)

Kɛwalew 18.27 A tun b'a fɛ ka tɛmɛ Akaya, balimaw ye sɛbɛn ci ka kalandenw laadi u ka a minɛ.

Pol ye Akayi kalandenw dɛmɛ u ka da nɛɛma la.

1. An ye Kisili sr Neema Drn de f

2. Dɛmɛni ni dɛmɛ sɔrɔli fanga

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.

Kɛwalew 18.28 A ye Yahutuw lafaamuya kosɛbɛ, k'a jira kɛnɛ kan Kitabuw fɛ ko Yesu ye Krisita ye.

Pol y’a jira ni sebaaya ye Yahutuw la ko Yesu ye Masiya ye, a kɛtɔ ka tɛmɛsira kɛ.

1. Sɛbɛnniw ka sebaaya: An bɛ se ka baara kɛ ni Ala ka Kuma ye cogo min na walisa ka seereya kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Kibaru Duman weleweleda: Yesu ka kibaru duman fɔ cogo min na ni daŋaniya ye

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya de b kisili lase mg o mg b dannabaaw ma.

2. Esayi 61:1-2 - Matigi Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye ani ka bɔ dibi la kasodenw ye.

Kɛwalew 19 bɛ Paul ka waati lakali Efese, a ye kabako kabakoma minnu kɛ, ani yurukuyuruku min kɛra Demetiri ni warijɛ dilabaga wɛrɛw fɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul selen ye Efese, a ye kalanden dɔw sɔrɔ yen minnu tun ye Yuhana ka batiseli dɔrɔn de sɔrɔ. Tuma min na Paul ye u ɲininka ni o ye Ni Senu sɔrɔ k’a sɔrɔ u dalen b’a la k’u y’a jaabi ko u ma hali a mɛn ko Ni Senu bɛ yen. O la, Paul y'a ɲɛfɔ u ye ko Yuhana ka batiseli kɛra nimisali batiseli ye ani o mɛnni kɔfɛ, u batisera Yesu Krisita tɔgɔ la. Paul y’a bolo da u kan tuma min na, Ni Senu nana u kan, u ye kan wɛrɛw fɔ, u bɛɛ ye kiraya kɛ cɛ tan ni fila ko la (Kɛwalew 19:1-7). A donna Alabatoso kɔnɔ a kumana ni jagɛlɛya ye yen kalo saba ka sɔsɔli kɛ ni hakilijagabɔ ye masaya ko la Ala nka dɔw kɛra mɔgɔ kuncɛbaw ye u banna ka da foroba la ka tɔgɔ tiɲɛ Way o la a y’u to ka kalandenw ta a ye don o don barow kɛ kalanso kɔnɔ Tiranɛ tora sen na san fila kɔnɔ o la Yahutuw bɛɛ Gɛrɛkiw sigilen mara Azi ye kuma mɛn Matigi (Kɛwalew 19:8-10 la).

Dakun 2nan: Ala ye kabako kabakomaw kɛ Paul sababu fɛ, fo hali bololanɛgɛw walima fini minnu tun magara a la, olu tun bɛ taa ni u ye ka bana u ka banaw kɛnɛya, jinɛ juguw y’u to (Kɛwalew 19:11-12). Yahutu dɔw minnu tun bɛ yaala ka jinɛ juguw gɛn, olu tun b’a ɲini ka Matigi Yesu tɔgɔ wele jinɛw kan, olu tun b’a fɔ ko ‘Poli bɛ waajuli kɛ Yesu tɔgɔ la, ne bɛ ci bila aw ma ka bɔ.’ Denkɛ wolonwula Sceva Yahutu sarakalasebaa kuntigi tun bɛ o kɛ don dɔ la jinɛ jugu y’a jaabi ko ‘Yesu ne bɛ Paul dɔn ne bɛ min dɔn nka e ye jɔn ye?’ O kɔ, cɛ minɛlen y'i pan u kan ka se sɔrɔ bɛɛ kan o bugɔli sugu bolila ka ban so farilankolon joli bɔli Tuma min na nin kɛra dɔn Yahutuw Gɛrɛkiw ɲɛnama Efese siran ye bɛɛ minɛ tɔgɔ Matigi Yesu ye bonyaba minɛ mɔgɔ caman minnu dalen tun bɛ sisan u nana kɛnɛ kan u ye min kɛ mɔgɔ caman na minnu ye subagaya kɛ nana n'u ye sɛbɛnw faralen ɲɔgɔn kan jeni foroba la jatebɔ nafa sɔrɔla min nafa ye drakma ba bi duuru ye O cogo la kuma Matigi jɛnsɛnna kosɛbɛ fanga bonyalen don (Kɛwalew 19:13-20).

Dakun 3nan: O kow kɛlen kɔfɛ, warijɛ dilabaga dɔ tɔgɔ ko Demetrius ye yurukuyuruku kɛ bawo a ye warijɛ batosow dilan Artemis fɛ ani a ka jago tun bɛ farati la ka da kerecɛnya jɛnsɛnni kan. A ye bololabaarakɛla tɔw lawuli k'a fɔ ko 'I ɲɛ bɛ mɛn Efese dɔrɔn tɛ nka a bɛ se ka fɔ ko Azi mara bɛɛ la nin Paul ɲɔgɔn in ye mɔgɔ caman lafili k'a fɔ ko ala ye hadamaden bolow kɛ ala si tɛ yen fewu Farati bɛ yen farati tɛ an ka jago dɔrɔn tɛ bɔnɛ a tɔgɔ ɲuman na fana Alabatosoba belebeleba ala muso Artemis bɛna tɔgɔ tiɲɛ ala muso yɛrɛ batolen mara bɛɛ kɔnɔ Azi diɲɛ bɛna a ka ala bonya tiɲɛ’ (Kɛwalew 19:26-27). O kɛra sababu ye ka mankanba dɔ lawuli ni mɔgɔw ye u pɛrɛn ko "Efesekaw ka Artemi ka bon!" A laban na, dugu sɛbɛnnikɛla ye jama hakili sigilen se k’a fɔ ni Demetrius tɔw ka ŋunankow ka kan k’a ta kiritigɛsow ye jama lasɔmi u ka kɛwalew bɛ se ka kɛ sababu ye ka jalakiw da yurukuyuruku la bawo kun si tɛ se ka jo di jama gɛnnen ma jamalajɛ la (Kɛwalew 19:28-41).

Kɛwalew 19.1 Apolosi tora Kɔrɛnte, Paul ye sanfɛla jamanaw cɛtigɛ, a sera Efese.

Pol ye kalandenw kunbɛn Efese ani a ye u kalan Ala ka sira la cogo dafalen na.

1. Ala ka labɛn dafalen min kɛra a ka mɔgɔw ye

2. Pol ka kalan fanga ka bon

1. Efesekaw 3:20-21 "Mɔgɔ min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye egilisi la ani Krisita Yesu la mɔgɔw bɛɛ kɔnɔ." bɔnsɔnw, fo abada, Amiina.”

2. Tite 2:11-12 “Ala ka nɛɛma jirala min bɛ kisili di mɔgɔw bɛɛ ma. A b’an kalan ka “Ayi” fɔ Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew ma, ani ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛminɛ, tilennenya ni Ala ɲɛsiran ye nin waati in na.”

Kɛwalew 19.2 A y’a fɔ u ye ko: «Aw ye Ni Senu sɔrɔ kabini aw dara a la wa? U y'a fɔ a ye ko: «An ma mɛn hali ni Ni Senu bɛ yen.»

Pol ye Efese kalandenw ɲininka ni u ye Ni Senu sɔrɔ kabini u dara a la. U y’a jaabi ko u ma Ni Senu ka kɛta mɛn.

1. Wajibi don ka Ni Senu sɔrɔ

2. Ni Senu dɔnni nafa ka bon

1. Yuhana 14:26 – “Nka, Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, a na aw hakili jigin.”

2. Efesekaw 1:13-14 – “Aw fana ye tiɲɛ kuma mɛn, aw ka kisili kibaru duman, ka da a la tuma min na, aw taamasiyɛn kɛra Ni Senu layidu talen ye, o min ye an ka ciyɛn garanti ye fo an b’a sɔrɔ an bolo, walisa k’a nɔɔrɔ tanu.”

K=walew 19.3 A y'a fò u ye ko: «Aw batisera mun de la? U ko: «Fɔ Yuhana ka batiseli la.»

Pol ye o cɛ tan ni fila ɲininka ni o batisera, u y’a jaabi ko u batisera ka kɛɲɛ ni Yuhana ka batiseli ye.

1. I ka batiseli dɔnni nafa ka bon: I ka batɛmu cogoya dɔnni bɛ se ka i ka dannaya barika bonya cogo min na

2. Pol ka sebaaya: Pol ka ɲininkaliw bɛ se ka dɔ fara mɔgɔ kan cogo min na Alako ta fan fɛ

1. Matiyu 3:11-12 – «Tiɲɛ na, ne bɛ aw batise ni ji ye ka nimisa, nka min bɛ na ne kɔfɛ, o fanga ka bon ni ne ye, ne man kan ka a sanbaraw muɲu tasuma."

2. Marka 1:4-5 – “Yuhana ye batiseli kɛ kungokolon kɔnɔ, ka nimisa batiseli waajuli kɛ jurumuw yafali kama. Jude jamana bɛɛ ni Jerusalɛm mɔgɔw bɔra ka taa a fɛ, u bɛɛ batisera a fɛ Jurdɛn baji la, ka sɔn u ka jurumuw ma.»

K=walew 19.4 Paul ko: «Yuhana batise ni nimisa batiseli ye, k'a fò jama ye ko u ka da Ala la min bèna a kòrò, o kòrò Krisita Yesu la.»

Pol y’a ɲɛfɔ ko Yuhana Batiselikɛla ye nimisali batiseli waajuli kɛ, k’a fɔ mɔgɔw ye ko u ka da Yesu Krisita la.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka nimisa: Ka sira labɛn Yesu ye

2. Dannaya fanga: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Luka 3:3 - “A taara Jurdɛn lamini yɔrɔ bɛɛ la, ka nimisa batiseli waajuli kɛ jurumu yafa kama.”

2. Yuhana 14:6 - “Yesu y’a fɔ a ye ko: Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye.

Kɛwalew 19.5 U ye o mɛn tuma min na, u batisera Matigi Yesu tɔgɔ la.

Mɔgɔw ye Paul ka waajuli mɛn tuma min na, u batisera Matigi Yesu tɔgɔ la.

1. Dannaya fanga: Batiseli bɛ nɔ min bila mɔgɔ la, o faamuyali

2. Ka i yɛrɛ di Matigi ma: Batiseli nafa

1. Rom=kaw 6:3-5 - "Wali aw t'a dn ko an b batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? ni an kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la, an fana bɛ se ka ɲɛnamaya kura kɛ, katuguni ni an ni ale farala ɲɔgɔn kan saya la i n'a fɔ ale, siga t'a la, an na fara a kan fana lakununni na i n'a fɔ ale.

2. Kolosekaw 2:12 - "aw su donna a fɛ batiseli la, aw fana kununna a fɛ batiseli la, aw ka dannaya fɛ Ala ka baara la, ale min y'a lakunun ka bɔ suw cɛma."

K=walew 19.6 Paul ye a bolo da u kan tuma min na, Ni Senu nana u kan. U tun bɛ kuma kan wɛrɛw la ka kiraya kɛ.

Pol bolow ka Ni Senu di dannabaaw ma, o kɛra sababu ye u ka kan wɛrɛw fɔ ani ka kiraya kɛ.

1: Ni Senu ka nilifɛnw dabɔli

2: Ka kuma kan wɛrɛw la Egilisi kɔnɔ

1: Galasikaw 5:22-23 Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma, yɛrɛminɛ ye.

2: Kɛwalew 2:4 U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.

Kɛwalew 19.7 Cɛw bɛɛ tun bɛ san tan ni fila ɲɔgɔn bɔ.

Tɛmɛsira bɛ kuma cɛ minnu tun bɛ yen o waati la, olu hakɛ ye 12 ye.

1. Mɔgɔw hakɛ mana dɔgɔya cogo o cogo, Ala bɛ se ka baara kɛ n’u ye hali bi ka kobaw kɛ.

2. Ala ka sebaaya tɛ dan kulu dɔ bonya fɛ, nka a ka kɛli fɛ a kɔnɔ.

1. Matiyu 19:26 - "Yesu y'u filɛ k'a fɔ ko: «Mɔgɔ fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

2. Jeremi 33:3 - "Aw ka ne wele, ne na aw jaabi, ka fɛnbaw ni fɛn sɛgɛsɛgɛbaliw fɔ aw ye, aw tɛ minnu dɔn."

Kɛwalew 19.8 A donna Alabatoso kɔnɔ ka kuma ni jagɛlɛya ye kalo saba kɔnɔ, ka sɔsɔli kɛ ani ka mɔgɔw lasun Ala ka masaya ko la.

Pol kumana ni jagɛlɛya ye Alabatoso kɔnɔ kalo saba kɔnɔ, ka mɔgɔw lasun Ala ka masaya ko la.

1. Kuma fanga: Ala ka Masaya weleweleda

2. Ka Ala ka Kuma fɔ ni jagɛlɛya ye: Pol ka misali

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

K=walew 19.9 Nka ni mgw g=l=ya, u ma da a la, nka u ye o ko jugu f jama k=r= la, a y=ra u la ka kalandenw faranfasi.

Pol ye mɔgɔw kunbɛn minnu banna kibaru duman la ani a y’a yɛrɛ ni kalandenw faranfasi ka bɔ u la, ka u kalan don o don Tiranɛ ka lakɔliso la.

1. Danfara fanga

2. Pol ka Dannaya

1. Romɛkaw 16:17-18 - Balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ, aw ka aw janto mɔgɔw la minnu bɛ faranfasi lase mɔgɔw ma ani ka gɛlɛyaw lase aw ma minnu bɛ kalan sɔsɔ. aw k’aw yɛrɛ tanga u ma. Katuguni o mɔgɔw tɛ baara kɛ an Matigi Krisita ye, nka u bɛ baara kɛ u yɛrɛw ka dumuni negew ye, wa u bɛ nalonmaw dusukunw lafili ni kuma nɔgɔlenw ni u ka nisɔndiya ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 5:11-13 - Nka sisan ne bɛ sɛbɛn ci aw ma, aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni balimakɛ tɔgɔ ye, ni a jalakilen don cɛnimusoya wala namara la, walima ni a ye bolibatokɛla ye, ni a ye bolitɔ ye, ni a ye dɔlɔminna ye, ni a ye dɔlɔminna ye, ni a ye nanbarakɛla ye— hali ka dumuni kɛ ni o ɲɔgɔn ye. Katuguni ne bɛ mun kɛ ni kɛnɛmamɔgɔw kiri ye? Egilisi kɔnɔmɔgɔw tɛ aw ka kan ka kiri tigɛ minnu kan wa? Ala bɛ kiri tigɛ kɛnɛma mɔgɔw kan. “A’ ye mɔgɔ jugu gɛn ka bɔ aw cɛma.”

Kɛwalew 19.10 O kɛra san fila kɔnɔ. Azi jamanaw bɛɛ ye Matigi Yesu ka kuma mɛn, Yahutuw ni Gɛrɛkiw.

Paul ka kibaru duman waajuli tora Efese san fila, ani mg caman, Yahutuw ni Grkiw, ye Matigi Yesu ka kuma lamn.

1. Kibaru duman fɔli nafa ka bon - Pol ka cidenyabaara min kɛra Efese, o bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka se mɔgɔ wɛrɛw ma

2. Kuma sebaaya - Matigi Yesu ka kuma ye Efesekaw dusukunw Changé cogo min na

1. Romɛkaw 10:14-15 - U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci?

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

Kɛwalew 19.11 Ala ye kabako kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ Paul bolo.

Ala ye kabakow kɛ Pol ka cidenyabaara sababu fɛ.

1. "Dannaya fanga: Ala ka kabakow sɔrɔli cɛsiri fɛ".

2. "Kabakokɛla: Ka jɛɲɔgɔnya don ni Ala ye Paul ka cidenyabaara sababu fɛ".

1. Heburuw 11:1-2 "Dannaya ye jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw ye. Kɔrɔlen mɔgɔw ye u ka tanuli sɔrɔ o de fɛ."

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 «Nka a y’a fɔ ne ye ko: «Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.” O de kosɔn ne na waso kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.»

Kɛwalew 19.12 O cogo la, u nana ni bololanɛgɛw walima finiw ye banabagatɔw fari la, banaw bɔra u la, jinɛ juguw bɔra u la.

Pol farikolo tun bɛ kɛ ka mɔgɔw kɛnɛya; bololanɛgɛw ni apɔrɔnw bɔra a la ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka jinɛ juguw gɛn.

1. "Dannaya fanga: Paul ni kabako kɛnɛya".

2. "Yesu ka fanga: Kɛnɛya Paul fɛ".

1. Marka 16:17-18 - "Nin taamashyɛnw na fara dannabaaw kan: U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la, u na kan kuraw fɔ, u na saw ta ni u bolow ye, u na baga fagalen min tuma min na." , o tɛna u tɔɔrɔ fewu , u bɛna u bolo da banabagatɔw kan , u na kɛnɛya .»

2. Matiyu 10:1 - "A ye a ka kalanden tan ni fila wele a ma, ka fanga di u ma ka jinɛ nɔgɔlenw gɛn, ka bana ni bana bɛɛ kɛnɛya."

Kɛwalew 19.13 Yahutu yaalatɔ dɔw, jinɛ gɛnbagaw, u ye Matigi Yesu tɔgɔ wele jinɛ juguw ma, k'a fɔ ko: «An bɛ aw kali Yesu la, Paul bɛ min waajuli kɛ.»

Yahutu dɔw ye Yesu tɔgɔ fɔ walisa k’a ɲini ka jinɛ juguw gɛn.

1. Yesu tɔgɔ ka sebaaya

2. Kibaru Duman ka fanga

1. Filipekaw 2:9-11 - O de y'a to Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, 10 walisa u gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ. 11 kan bɛɛ b'a fɔ ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka nɔɔrɔ da Fa Elohim kan.

2. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. 19 O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ani Ni Senu tɔgɔ la, 20 ka u kalan ne ye ci min fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

K=walew 19.14 Sève kelen dencɛ wolonwula tun bɛ yen, Yahutu dɔ, sarakalasebaaw kuntigi.

Yahutu sarakalasebaa dɔ denw y’a ɲini ka jinɛ jugu dɔ gɛn ka bɔ yen.

1. Dannaya fanga: Pol ka kisili cikan ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Kanminɛli nafa ka bon: Ka Ala ka ci fɔlenw labato

1. Yakuba 2:17-18 "O cogo kelen na, ni danaya tɛ ni kɛwalew ye, o salen don, a kelen na. Ɔwɔ, mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko: Dannaya bɛ i la, kɛwalew bɛ ne la Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

2. Kɛwalew 5:29 "Piɛrɛ ni ciden tɔw y'a jaabi ko: «An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan."

Kɛwalew 19.15 Ni jugu y’a jaabi ko: «Ne bɛ Yesu dɔn, ne bɛ Paul dɔn. Nka aw ye jɔnw ye?

Jinɛ jugu dɔ y’a ɲininka ko mɔgɔ minnu tun b’a gɛn ka bɔ yen Yesu ni Pol tɔgɔ la, olu ye jɔnw ye.

1. Tɔgɔ ka sebaaya: Yesu tɔgɔ ka sebaaya sɛgɛsɛgɛ ani Pol ka cidenyabaara bɛ nɔ min bila a la

2. Ka Yesu dɔn: Yesu dɔnni bɛ na ni kuntigiya ye Alako ta fan fɛ cogo min na

1. Filipekaw 2:9-10: “O de kosɔn, Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, o da a kan, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ. ” .

2. Efesekaw 6:12 : “An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ sebaaw ye nin dibi in kan, ni hakilimaya fanga juguw ye sankolo yɔrɔw la.”

K=walew 19.16 Jinɛ jugu tun bɛ mɔgɔ min kɔnɔ, o ye u pan ka se sɔrɔ u kan, ka se sɔrɔ u kan, fo u bolila ka bɔ so kɔnɔ farilankolon ni jogin.

Cɛ dɔ min hakili jugu tun bɛ a la, o ye se sɔrɔ mɔgɔw kan minnu tun bɛ so kelen kɔnɔ, k’u jogin, o kɛra sababu ye u bolila ka u ka finiw bɔ.

1. Ni Senuman ka sebaaya: Ka nɔ senumanw dɔn ani k’u yɛrɛ tanga.

2. Ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye: Dannaya bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli ni jurumu kan.

1. Efesekaw 6:12 - "An ka kɛlɛ tɛ farisogo ni joli kɛlɛ, nka an bɛ kɛlɛ kɛ kuntigiw ni faamaw ni nin dibi diɲɛ fangatigiw ni hakili ta fan fɛ juguya fangaw de kama sankolo yɔrɔw la.

2. 1 Yuhana 4:4 - "Aw, den kanulenw, aw bɔra Ala la, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye."

Kɛwalew 19.17 Yahutuw ni Gɛrɛkiw minnu sigilen bɛ Efese, olu bɛɛ y'o dɔn. Siran donna u bɛɛ la, ka Matigi Yesu tɔgɔ bonya.

Siranya donna Yahutuw ni Gɛrɛkiw la minnu tun sigilen bɛ Efese, Matigi Yesu ka sebaaya ko mɛn kɔfɛ.

1. Yesu tɔgɔ ka sebaaya

2. Siran ni dannaya Ala la

1. Filipekaw 2:9-11 - "O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ. kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.»

.

K=walew 19.18 Dannabaa caman nana u ka kow la.

Dannabaa caman y’u ka dannaya fɔ Yesu Krisita la foroba la.

1: Jirali fanga - Ka an ka dannaya jira jama la Yesu Krisita la, o bɛ se ka an ka ɲɛnamaya Changer cogo min na.

2: Dannaya hɔrɔnya - Ka da Yesu Krisita kan, o bɛ se ka na ni hɔrɔnya lakika ye cogo min na.

1: Rom=kaw 10:9-10 «Ni i y’a fɔ i da ye ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.”

2: Matiyu 16:16 “Simɔn Piɛrɛ y’a jaabi ko: “E ye Krisita ye, Ala ɲɛnama Denkɛ.”

Kɛwalew 19.19 Mɔgɔ caman minnu tun bɛ baara kɛ ni hakilijagabɔ ye, olu fana ye u ka kitabuw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka u jeni mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na, u ye u sɔngɔ jate warijɛ waa bi duuru ye.

Efesekaw y’u ka subagaya ni subagaya gafew tiɲɛ, k’u jate warijɛ 50 000 ye.

1. Nimisali fanga: Ka se sɔrɔ diɲɛ kɔrɔbɔliw kan

2. Jurumu musaka: Ka i kɔdon Ala la, o sɔngɔ

.

2. Ntalenw 1:10-19 - "Ne denkɛ, ni jurumukɛlaw b'i lafili, i kana sɔn. an k'u munumunu ɲɛnamaw i ko Sheol, ka kɛnɛya, i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jigin dingɛ kɔnɔ, an na nafolo nafama sifa bɛɛ sɔrɔ, an na an ka sow fa ni nafolo ye, i ka jate kɛ an cɛma, an bɛɛ ka waribɔlan kelen sɔrɔ ”— ne denkɛ, i kana taama sira kan n’u ye, i sen kana i sen bɔ u ka sira kan, k’a masɔrɔ u senw bɛ boli kojugu la, u bɛ teliya ka joli bɔn.”

Kɛwalew 19:20 O cogo la, Ala ka kuma bonyalen don kosɛbɛ, ka se sɔrɔ.

Ala ka kuma bonyalen don ni fanga ye ani a ye ɲɛtaa sɔrɔ.

1. Se bɛ Ala ka Kuma ye ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma

2. Waajuli barikama fanga

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya kibaru duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye.

2. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten; a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne b'a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a bɛna ɲɛ sɔrɔ o la.

Kɛwalew 19.21 O kow bannen kɔ, Paul y’a latigɛ ni hakili la ka taa Masedwanɛ ni Akayi cɛ ka taa Jerusalɛm.

Pol y’a latigɛ ka taa Jerusalɛm, ka tila ka taa Romɛ hakili la.

1. A nafa ka bon ka kuntilenna dɔ sigi alako ta fan fɛ ani ka tugu o kɔ ni kuntilenna ye.

2. Ni Senu ka sebaaya min b’an ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ ani k’a ɲɛminɛ.

1. Filipekaw 3:14 - “Ne bɛ taa ɲɛfɛ ka taa Ala ka sankolo weleli sara la Krisita Yesu la.”

2. Romɛkaw 8:14 - “Mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.”

Kɛwalew 19.22 A ye a ka baara kɛbaga fila ci Masedwanɛ. nka a yɛrɛ tora Azi jamanaw na waati dɔ kɔnɔ.

Pol y’a taamaɲɔgɔn fila, Timote ni Erasitɛ, ci ka taa Masedwanɛ, k’a to Azi jamana na waati dɔ kɔnɔ.

1. Nafa min bɛ mɔgɔ bilali baara la ani ka da Ala ka labɛn na

2. Jɛɲɔgɔnya ni jɛ-ka-baara fanga

1. Ntalenw 15:22 - Ni laadilikan tɛ, labɛnw bɛ taa ɲɛ, nka ladilikɛlaw ka caya la, u bɛ sabati.

2. 1 Kɔrɛntekaw 3:5-7 - O tuma na fɛ, Apolosi ye mun ye? Ani Pol ye mun ye? Aw dara baaraden minnu sababu fɛ, i ko Matigi ye cogo di u kelen-kelen bɛɛ ma cogo min na. Ne ye jiri turu, Apolosi ye ji kɛ, nka Ala de tun bɛ kɛ sababu ye ka o falen. O la sa, jirituru ni jibɔbaa si tɛ fosi ye, nka Ala min bɛ kɛ sababu ye ka falen.

Kɛwalew 19:23 O waati kelen na, mɔgɔw ma wuli o ko la.

Yɛlɛmaba donna dugu kɔnɔ Sira kalansiraw kosɔn.

1. Cikan ɲuman fanga - Cikan kelen bɛ se ka wuli cogo min na dugu kɔnɔ

2. Ka jɔ fɛn ɲuman na - I dalen bɛ fɛn min na, i ka kuma o nafa ka bon

1. Kɛwalew 4:14-17 - Piɛrɛ ni Yuhana ye seereya kɛ ni jagɛlɛya ye Yesu ko la

2. Esayi 40:31 - Minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu bɛna u fanga kura sɔrɔ

Kɛwalew 19.24 Katuguni Cɛ dɔ tɔgɔ ko Demetrius, warijɛ dilabaga min tun bɛ warijɛ batosow dilan Diana ye, o ma tɔnɔ fitinin lase bololabaarakɛlaw ma.

Demetrius ye ɲɛtaa sɔrɔ a ka bololabaara la, n’o ye ka warijɛ batoso dilan Diana ye, o bɛ kɛ misali ye, baara gɛlɛn ni a yɛrɛdi bɛ se ka kɛ sababu ye ka saraba sɔrɔ cogo min na.

1. Baara gɛlɛn ni yɛrɛdi bɛ se ka kɛ sababu ye ka saraba sɔrɔ.

2. Nafaba b an bolo baara la.

1. Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k’o kɛ ni i seko bɛɛ ye.

2. Kolosekaw 3:23 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

Kɛwalew 19.25 A ye o baara kɛbagaw wele k'a fɔ ko: «Matigiw, aw b'a dɔn ko an ka nafolo bɛ o baara de la.»

Efese baarakɛlaw hakili jiginna k’u ka bololabaara de ye u ka nafolo sɔrɔyɔrɔ ye.

1: Ala ye dugawu kɛ an ye ni nilifɛnw ni sekow ye, an bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye walasa ka ɲɛtaa lase an ma.

2: An ka kan ka barika da nafolomafɛn ye min bɛ an bolo, ka baara kɛ n’o ye walasa ka nɔɔrɔ da a kan.

1: Waajulikɛla 9:10: I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k’o kɛ ni i seko bɛɛ ye.

2: Matiyu 6:24: Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I bɛna kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima i bɛna i yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya.

K=walew 19.26 Aw b'a ye, aw b'a mɛn fana, ko Paul ye jama caman lasun, ka u kɔsegin Efese kelenpe tɛ, nka Azi jamana bɛɛ la.

Pol ye Azi jamana mɔgɔw caman lasun ani k’u kɔsegin, a kɛtɔ k’u kalan ko boli minnu dilannen don ni bolo ye, olu tɛ ala ye.

1. Bolobato: Ka danfɛnw bila Dabaga nɔ na

2. Ala ka Kuma fanga: Ka ɲɛnamaya yɛlɛma

1. Dutɛrɔnɔmɛ 5:7-9 - Aw kana ala wɛrɛ sɔrɔ ne ɲɛ

2. Esayi 44:15-20 - Aw bɛ boliw dilan fu, ka fɛn dilannenw bato ni aw bolow ye

Kɛwalew 19:27 Walisa an ka baara dɔrɔn kana kɛ farati la. nka fana ko alaba Diana ka batoso ka mafiɲɛya, ani a ka bonya ka tiɲɛ, Azi jamana bɛɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ min bato.

Alaba Diana tun bɛ bonya da mɔgɔ caman kan, o bɛɛ n’a ta, a ka batoso tun bɛ farati la ka halaki.

1: Mɔgɔ si tɛ Ala sanfɛ - Kɛwalew 19:27

2: Bɛɛ bɛ se ka bonya alako ta fan fɛ - Yakuba 4:10

1: Ala ka bon ni fanga tɔw bɛɛ ye - 1 Yuhana 4:4

2: An ka Ala ye Ala sirannin ye - Zaburu 47:2

Kɛwalew 19.28 U ye o kumaw mɛn tuma min na, u dimina kosɛbɛ, u pɛrɛnna ko: «Efesekaw ka Diana ka bon.»

Pol ka kumaw ye Efesekaw kulu dɔ dimi ani u y’u ka dannaya fɔ Diana ye.

1. Kana a to o waati negew ka i bila tiɲɛ na.

2. An ka kan ka kɛ hakilitigiw ni hakilitigiw ye laadalakow degunw ɲɛkɔrɔ.

1. Yakuba 1:5-8 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

K=walew 19.29 Dugu b== fa y=r=ya la, ka Gayusi ni Aristarke minɛ, Masedwanɛkaw, Paul taamaɲɔgɔnw, u girinna ka don ɲɛnajɛso kɔnɔ ni dusu kelen ye.

Efese dugu bɛɛ donna ɲagami kɔnɔ Paul taamaɲɔgɔnw minɛni kɔfɛ.

1: Ala ka labɛn ka bon ni an ka kow ye

2: I ka jɔ dannaya la hali ni ɲagami ni ɲagami bɛ i la

1: Romɛkaw 8:38-39 “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la an Matigi Krisita Yesu la.”

2: Esayi 41:10 «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Kɛwalew 19.30 Paul tun b'a fɛ ka don jama cɛma tuma min na, kalandenw ma sɔn a ma.

Kalandenw ye Pol bali ka don jama cɛma.

1. Kelenya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ an ka dannaya barika bonya cogo min na

2. Hakilitigiya barika: Tuma min na an ka kan ka tugu ani tuma min na an ka kan ka ɲɛminɛ

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. Ntalenw 14:15 - Mɔgɔ nɔgɔman bɛ da fɛn bɛɛ la, nka hakilitigi bɛ miiri a senw na.

Kɛwalew 19.31 Azi jamana kuntigi dɔw, minnu tun ye a teriw ye, olu ye ci bila a ma, k'a deli ko a kana taa ɲɛnajɛso la.

Paul teri dɔw minnu tun bɛ Azi jamana na, olu ye ci bila a ma, k’a ɲini a fɛ a kana taa ɲɛnajɛyɔrɔ la.

1. Ka da teriw la: Hali ɲɛmɔgɔbaw mago bɛ dɛmɛ na

2. K’a dɔn waati min na an ka kan ka faratiw ta: Dannaya ni hakilijagabɔ bɛnkan

1. Ntalenw 19:20, "I ka laadilikan lamɛn, ka kalan sɔrɔ, walisa i ka kɛ hakilitigi ye i laban na."

2. Filipekaw 4:13, "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

Kɛwalew 19.32 Dɔw pɛrɛnna ko kelen, dɔw pɛrɛnna, katuguni jama hakili ɲagamina. U fanba tun t'a dɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kun min na.

Jamalajɛ hakili ɲagamina ani u tun t’a dɔn mun na u tun bɛ ka ɲɔgɔn lajɛn.

1. Kelenya fanga: An bɛ se ka kobaw sɔrɔ cogo min na n’an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

2. Kana siran ka ɲininkaliw kɛ: Ka ɲɛfɔli jɛlen ni faamuyali ɲini

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, aw welera min ma, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Kɛwalew 19.33 U ye Alɛkisandiri gɛn ka bɔ jama cɛma, Yahutuw y'a bila ɲɛfɛ. Alɛkisandiri y'a bolo kɔrɔta, a tun b'a fɛ k'a yɛrɛ lafasa jama ɲɛkɔrɔ.

Alɛkisandiri bɔra jama cɛma Yahutuw fɛ, a ye bolo kɛ jama la k’a to a ka kuma.

1. Seerew ka sebaaya: An ka nɔ bilali bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Ka jɔ ko ɲuman kama: Ka jɔ an ka dannayakow la

1. Esayi 43:1-3 - Nka sisan, Matigi min ye i da, Yakuba, ani min ye i da, Israɛl, o ko ten, i kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ, ne ye i wele i tɔgɔ la. e ye ne ta ye.» Ni i tɛmɛna ji la tuma min na, ne na kɛ i fɛ. Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

2. Matiyu 10:32-33 - Mɔgɔ o mɔgɔ mana ne ka jurumu fɔ mɔgɔw ɲɛ na, ne fana na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.

Kɛwalew 19.34 Nka u y’a dɔn ko Yahutu don, u bɛɛ pɛrɛnna ni kan kelen ye sanga fila kɔnɔ ko: «Efesekaw ka Diana ka bon.»

Lajɛ dɔ la Efese dugu la, jama y’a dɔn ko Paul ye Yahutu ye, ka pɛrɛn lɛri fila kɔnɔ ka Diana tanu.

1: An ka kan k’an janto an ka kɛwalew la ni mɔgɔ minnu ni an tɛ kelen ye.

2: An ka kan k’an hakili to an ka kumaw fanga la ani u bɛ se ka nɔ min bila an lamini mɔgɔw la.

1: Yakuba 3:1-12, ka sinsin kan fanga kan ani a bɛ se ka kɛ cogo min na koɲuman ni kojugu bɛɛ la.

2: Kolosekaw 4:6, k’an jija an ka baara kɛ n’an ka kumaw ye ni hakilitigiya ye ani ni nɛɛma ye.

Kɛwalew 19.35 Dugutigi ye jama dusu saalo tuma min na, a ko: «Efesekaw, mɔgɔ jumɛn tɛ a dɔn ko Efesekaw ka dugu ye alaba Diana ni ja min binna, o batobaga ye.» ka jigin ka bɔ Jupiter la wa?

Efese dugutigi ye jama dusu saalo a kɛtɔ k’u hakili jigin dugu ka bato la min bɛ kɛ alaba Diana ye ani ja min binna ka bɔ Jupiter kan.

1. Farati min bɛ boli bato la

2. Dugu dɔ ka ciyɛn fanga

1. Ekisode 20:3-5 - «Ala wɛrɛ si kana aw ɲɛ ne ɲɛ. I kana ja dɔ dila i yɛrɛ ye, wala fɛn o fɛn bɛ sankolo la, walima fɛn o fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ, walima fɛn o fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ ji la. I kana i biri u ɲɛ kɔrɔ wala ka baara kɛ u ye, katuguni ne Matigi i ka Ala ye keleya Ala ye.

2. Kɛwalew 17:16-17 - Ka Paul to u makɔnɔ Atɛni, a hakili dusu tiɲɛna a kɔnɔ tuma min na a y’a ye ko dugu donna boliw bolo. O la, a tun bɛ baro kɛ Alabatoso kɔnɔ ni Yahutuw ni siya wɛrɛw batobagaw ye, ani sugu la don o don ni mɔgɔ minnu tun bɛ yen.

K=walew 19.36 K'a masɔrɔ nin kow tɛ se ka fɔ, aw ka kan ka aw makun, aw kana foyi kɛ ni kɔrɔtɔ ye.

Pol ye lasɔmini min kɛ ka ɲɛsin desizɔn kɔrɔtɔlenw ma, Kɛwalew 19:36 kɔnɔ.

1: Aw ye jateminɛ kɛ a nɔfɛkow la - Ka miiri Paul ka lasɔmini na walasa aw kana desizɔnw ta joona

2: Aw ye waati ta ka miiri - Ka a faamu ko a nafa ka bon ka kɛ ni laɲini ye an ka latigɛw la

1: Ntalenw 14:15 - Mɔgɔ nɔgɔlen bɛ da kuma bɛɛ la, nka mɔgɔ hakilitigi bɛ a ka taa ɲɛ kosɛbɛ.

2: Yakuba 1:19 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya, ka dimi joona.

Kɛwalew 19.37 Aw nana ni nin cɛw ye yan, olu minnu tɛ egilisi sonyalikɛlaw ye, wa u tɛ aw ka ala tɔgɔ tiɲɛbagaw ye.

Paul n’a jɛɲɔgɔnw jalakilen don ko u ye Efese ala muso sonya ani k’a tɔgɔ tiɲɛ. Pol y’a jira k’u jalakibali don o jalakiw la.

1. An ka kumaw fanga: An ka kumaw bɛ nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Kantigiya dannaya la: Pol ni Silasi ka kalan

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun.

2. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye, aw ka miiri o kow ko la.

Kɛwalew 19.38 O de kosɔn ni Demetirisi ni a fɛ bololabaarakɛlaw ka ko dɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, sariya dabɔra, ani cidenw bɛ yen.

Demetiri n’a taamaɲɔgɔnw ka kan ka baara kɛ ni sariya sira ye walasa ka sɔsɔli fɛn o fɛn ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sanni u ka fariyakow kɛ.

1. Kɛlɛw ɲɛnabɔli hɛrɛ la - Sariya bɛ se ka kɛ cogo min na walasa ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ k’a sɔrɔ i ma fariyakow kɛ.

2. Sariya hakilitigiya - Sariya nafa faamuyali ani mun na a ka kan ka bonya.

1. Romɛkaw 12:17-19 - Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la kojugu la, nka aw ka aw hakili jakabɔ fɛnba la mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na.

2. Ntalenw 15:1 - Jaabi nɔgɔlen bɛ dimi bila, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli.

Kɛwalew 19.39 Nka ni aw ye fɛn dɔ ɲininka ko wɛrɛw la, o bɛ latigɛ jamalajɛ sariyalen kɔnɔ.

Pol ye Efese kalandenw bila ka ko wɛrɛw ɲɛnabɔ jamalajɛ la min bɛ sariya kɔnɔ.

1. Faamuyali nafa ka bon krecɛn ka lajɛn na

2. Kelenya wajibiya Egilisi kɔnɔ

1. Romɛkaw 15:5-6 «Muɲuli ni dusu donbaga Ala ka aw dɛmɛ ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka nɔɔrɔ da an Matigi Yesu Krisita Fa Ala kan ni kan kelen ye .”

2. 1 Kɔrɛntekaw 14:40 “Nka fɛn bɛɛ ka kan ka kɛ cogo bɛnnen na.”

K=walew 19.40 K'a masɔrɔ an bɛ se ka sɔsɔli kɛ bi mankan kosɔn, k'a masɔrɔ kun si t'a la min fɛ an bɛ se ka nin ɲɔgɔnye in jate.

Paul n’a jɛɲɔgɔnw tun bɛ farati la ka ɲininkali kɛ u sen don mankan dɔ la, k’a sababu kɛ ɲɛfɔli dɛsɛ ye o ɲagami in kan.

1. Tɔgɔ ɲuman fanga: An ka kɛwalew bɛ an jogo jira cogo min na

2. Farati minnu bɛ mankanba lase mɔgɔ ma: Ka miiri an ka kɛwalew kɔlɔlɔw la

1. Ntalenw 22:1 - Tɔgɔ ɲuman ka di ka tɛmɛ nafoloba kan; ka bonya, o ka fisa ni warijɛ walima sanu ye.

2. Yakuba 2:14 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwale si t’a la, o nafa ka bon? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa?

Kɛwalew 19.41 A ye o kuma fɔ tuma min na, a ye jama gɛn.

Pol y’a ka jɛmukan ban jamalajɛ la, ka tila k’u gɛn.

1. An ka kumaw fanga: An bɛ se ka kuma cogo min na ni kuntigiya ye

2. Lamɛnni nafa ka bon: Lamɛnni kɛcogo ni hakilitigiya ye

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan de bolo

2. Yakuba 1:19 - I ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma teliya ani ka dimi dɔɔnin

Kɛwalew 20 bɛ Paul ka taamaw lakali Masedwanɛ ni Gɛrɛsi jamanaw na, Yutiko ka ko min kɛra Troas, ani Paul ye Efese maakɔrɔw ka foli jɛmukan lakali.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Pol bɔra Efese, ɲagami dɔ kɔfɛ, ka taama Masedwanɛ jamana kɔnɔ ka kalandenw jija. A tora kalo saba Gɛrɛsi nka a tun bɛna kurun ta ka segin Siri tuma min na, a y’a dɔn ko Yahutuw tun bɛ ka laɲini kɛ a kama o la a y’a latigɛ ka segin Masedwanɛ fɛ a ni Sopater Pyrrhus Berea Aristarchus Secundus Tesalonikekaw Gaius Derbe Timothy Tychicus Trophimus Asia (Kɛwalew 20:1 -4). O cɛw taara ɲɛfɛ ka an makɔnɔ Troas an bɔra Filipe kurun kɔnɔ Tile Furu Furubali kɔfɛ tile duuru o kɔfɛ an farala u kan Troas min tora tile wolonwula (Kɛwalew 20:5-6).

Dakun 2nan: Tile fɔlɔ dɔgɔkun na ni ɲɔgɔn ye break bread Paul kumana mɔgɔw minnu tun b’a fɛ ka lafiɲɛbɔ don nata tora ka kuma fo su tilancɛ sanfɛla so yɔrɔ min na lanpan caman lajɛra yen minnu tun bɛ jeni yen kamalennin dɔ tɔgɔ ye ko Eutichus sigilen finɛtiri da la sunɔgɔba donna sunɔgɔba la tuma min na Paul tun bɛ kuma hali bi ka tɛmɛ o kan ka se sɔrɔ sunɔgɔ kan jigin maana sabanan minɛna salen nka Paul jigira k'a biri a kan k'a bolow ta ko 'I kana siran a ɲɛnama don!' O kɔ, a taara san fɛ ka buru karilen dun kuma mɛnna hali fo sɔgɔmada fɛ o kɔfɛ a bɔra o waati la cɛnin taara ni a ye so ɲɛnama dusu saalo kosɛbɛ (Kɛwalew 20:7-12).

Dakun 3nan: Ka bɔ yen, u ye kurun ta ka taa Milete bawo Paul tun y’a latigɛ ka tɛmɛ Efese kan k’a yɛrɛ tanga waati kɛli ma Azi mara la iko a tun kɔrɔtɔlen don ka se Jerusalɛm ni a bɛ se ka kɛ tile fɛ Pantekɔte. Ka bɔ Milete cilen ci Efese maakɔrɔw ka egilisi ka na a kunbɛn. U sera yen tuma min na a ye a ka farali jɛmukan di u ma k'u hakili jigin cogo min na ɲɛnamaya kɛra u cɛma baara kɛra Matigi majiginba ɲɛji cɛ kɔrɔbɔli juguw cɛma laɲini Yahutuw ma sigasiga abada ka waajuli kɛ fɛn na nafa bɛna sɔrɔ a kalanna foroba la so so seereya Yahutu fila bɛɛ Gɛrɛkiw nimisa Ala fan fɛ dannaya an Matigi Yesu Krisita sisan wajibiya Ni ka taa Jerusalɛm k’a dɔn min bɛna kɛ ne ye yen dɔrɔn ka dugu bɛɛ dɔn Ni Senu bɛ ne lasɔmi kasobon gɛlɛyaw la minnu bɛ ne ɲɛ o bɛɛ n’a ta aw ka ne ka ɲɛnamaya jate fɛn bɛɛ ye dɔrɔn ka ban boli baara Matigi Yesu ye min di ne ma ka kibaru duman seereya Ala ka nɛɛma (Kɛwalew 20:13-24). A y'u lasɔmi waraba kungo-kɔnɔ-fɛnw bɛ na u yɛrɛ hakɛ cɛma tiɲɛ tiɲɛ ka bɔ kalandenw na kɔfɛ u yɛrɛ delila ka kɔlɔsili kɛ aw hakili la san saba kɔnɔ abada ka u kelen-kelen bɛɛ lasɔmi dabila su kelen don ni ɲɛji ye. O kumaw fɔlen kɔ a y'i biri ka delili kɛ n'u bɛɛ ye o kɔfɛ a tora ka taa a ka sira fɛ k'a sɔrɔ u bɛ kasi ka ɲɔgɔn minɛ k'a susu a dusu tiɲɛna kosɛbɛ a ka kuma fɛ ko u tɛna a ɲɛda ye tugun abada (Kɛwalew 20:25-38).

K=walew 20.1 O mankan bannen kɔ, Paul ye a ka kalandenw wele ka u minɛ ka taa Masedwanɛ jamana na.

Pol y’a ka kalandenw fo, mankan bannen kɔ, ka taa Masedwanɛ.

1. Alabato fanga: Ka dege ka i bila

2. Yɛlɛma ni taama min bɛna kɛ an ɲɛfɛ, o minɛni

1. Esayi 43:18-19 (“Aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la, aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la. A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ, a bɛ bɔ sisan, aw t’a dɔn wa? Ne na sira dabɔ... kungokolon ni bajiw kungokolon kɔnɔ.”)

2. Josue 1:9 (“Ne ma ci fɔ i ye wa? I ka barika sɔrɔ ka i jagɛlɛya. I kana siran, i kana siran, katuguni i taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala bɛ i fɛ.”)

Kɛwalew 20.2 A ye o yɔrɔw cɛtigɛ ka u laadi kosɛbɛ, ka taa Gɛrɛsi jamana na.

Pol ye dannabaaw jija a taara yɔrɔ minnu na sanni a ka na Gɛrɛsi jamana na.

1. “Ka dannaya barika bonya dusudon fɛ” .

2. “Kunnafoni fanga” .

1. Efesekaw 4:29 - “Kuma tiɲɛnen si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka mɔgɔw dɛmɛ, ni u bɛnnen don, walisa a ka nɛɛma di mɛnbagaw ma.”

2. Romɛkaw 15:4-5 - «Fɛn minnu sɛbɛnna fɔlɔfɔlɔ, olu sɛbɛnna an kalanni kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw ka dusudon barika la. Muɲuli ni dusu donbaga Ala k’a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ o cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye.”

Kɛwalew 20.3 A tora yen kalo saba. Yahutuw y'a makɔnɔ tuma min na, a tun b'a fɛ ka kurun ta Siri jamana na, a y'a latigɛ ka kɔsegin Masedwanɛ jamana cɛma.

Pol tora Gɛrɛsi jamana na kalo saba kɔnɔ ani tuma min na Yahutuw ye laɲini kɛ a kama, a y’a latigɛ ka taama Masedwanɛ jamana fɛ, Siri nɔ na.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: An bɛ se ka muɲu cogo min na waati gɛlɛnw na

2. Ala ka masabaya: Ka da a ka labɛnw n’a ka bilasirali la

1. Efesekaw 6:13 “O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta, walisa aw ka se ka don jugu muɲu, ka fɛn bɛɛ kɛ, ka jɔ.”

2. Romɛkaw 8:28 “An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Kɛwalew 20.4 Sopatɛri min bɛ bɔ Berea, o taara ni a ye Azi. Tesalonikekaw la, Aristarke ni Sekundusi. Gayusi min bɛ bɔ Dɛrbe, ani Timote. ani Azi jamanaw na, Tikike ni Trofimu.

Pol ni Sopatɛri, Aristarke, Sekundu, Gayo, Timote, Tikike ani Trofimu taara Azi jamanaw na.

1. Kelenya fanga: Pol n’a taamaɲɔgɔnw ka taama

2. Teriya barika: Paul n’a teriw ka ko kɛlenw

1. Waajulikɛla 4:9-12 - Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la. Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi ye min bɛ a kelen na n’a binna, k’a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a fɛ k’a kɔrɔta! Nin sen in fana na, ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn na, u bɛ sumaya, nka mɔgɔ bɛ se ka sumaya cogo di a kelen na? Wa hali ni cɛ bɛ se ka se sɔrɔ mɔgɔ kelen kan, mɔgɔ fila bɛna a kɛlɛ—jiri saba tɛ kari joona.

2. Talenw 13:20 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama ni hakilitigi ye, o bɛ kɛ hakilitigi ye, nka hakilintanw taamaɲɔgɔn na tɔɔrɔ sɔrɔ.

Kɛwalew 20.5 Ninnu minnu tun bɛ taa ɲɛfɛ, olu tora an ye Troas.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu kan minnu taara ɲɛfɛ Troas ka kulu tɔ makɔnɔ u ka se.

1. Ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la: Baara min bɛ kɛ ni yɛrɛdɔnbaliya ye, o fanga

2. Ka dannaya mara: Ka timinandiya waati gɛlɛnw na

1. Filipekaw 2:3-4 - “Aw kana foyi kɛ ka bɔ ɲɔgɔn sɔsɔli wala kuncɛbaya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

2. Heburuw 10:23-25 - “An ka jigiya jirali minɛ kosɛbɛ, k’a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye. An k’a lajɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn lawuli kanuya ni kɛwale ɲumanw na, an kana ɲinɛ ka ɲɔgɔn lajɛn, i n’a fɔ dɔw delila cogo min na, nka ka ɲɔgɔn jija, ka dɔ fara ɲɔgɔn kan, n’aw y’a ye ko don surunyara.”

K=walew 20.6 An ye kurun ta ka bɔ Filipe, nbuuru fununbali donw kɔfɛ, ka se u ma Troas tile duuru kɔnɔ. an tora yen tile wolonwula.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw bɔra Filipe, nbuuru fununbali seli seli kɔfɛ, ka se Troas tile duuru o kɔfɛ, u tora yen tile wolonwula.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Pol ka jɛɲɔgɔnya ani a ka taama ka taa Troas.

2. A lafiyalen don ani a kurayara: Pol ye waati min kɛ Troas, o y’a jija cogo min na a ka to ka kibaru duman jɛnsɛn.

1. Romɛkaw 8:38-39 Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15.58 O de kosɔn, ne balimaw kanulenw, aw ka jɔ. Foyi kana i lamaga. A' ye aw yɛrɛ di Matigi ka baara ma tuma bɛɛ, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka baara Matigi la, o tɛ fu ye.

K=walew 20.7 Dɔgɔkun don fɔlɔ la, kalandenw nana buru kari tuma min na, Paul ye waajuli kɛ u ye, a labɛnnen don ka taa o dugujɛ. ka tɛmɛ a ka kuma kan fo ka se su tilancɛ ma.

Dɔgɔkun don fɔlɔ la, Pol ye waajuli kɛ kalandenw ye jamalajɛ dɔ la, ka kuma fo su tilancɛ.

1. Waajuli fanga: Pol ye baara kɛ n’a ka kumaw ye cogo min na walasa ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ ani ka mɔgɔw kalan.

2. Sigida nafa: Fanga sɔrɔli jɛɲɔgɔnya la.

1. Romɛkaw 10:14-17 - Dannaya bɛ bɔ cikan mɛnni na cogo min na ani dannaya bɛ sɔrɔ cogo min na Krisita ka kuma mɛnni fɛ.

2. Heburuw 10:23-25 - Dusu don ɲɔgɔn na cogo min na ani ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka ɲɔgɔn bila kanuya ni kɛwale ɲumanw na.

Kɛwalew 20.8 Yeelen caman tun bɛ sanfɛ so kɔnɔ, u lajɛlen tun bɛ yɔrɔ min na.

Mɔgɔ kulu dɔ ye ɲɔgɔn lajɛn sanfɛ so dɔ kɔnɔ, yeelen caman tun bɛ yɔrɔ min na.

1. Krisita ka yeelen - Yuhana 8:12

2. Jɛkulu ka fanga - Kɛwalew 2:1-4

1. Yuhana 8:12 - Yesu kumana jama f tugun tuma min na, a ko: «Ne ye dinye yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ.”

2. Kɛwalew 2:1-4 - Pantekɔti don sera tuma min na, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na. O yɔrɔnin bɛɛ, mankan dɔ bɔra sankolo la i n’a fɔ fiɲɛba dɔ fiyɛ, ka u sigilen so bɛɛ fa. U ye fɛnw ye minnu tun bɛ iko tasuma kanw minnu farala ɲɔgɔn kan ka na u lafiɲɛ u kelen-kelen bɛɛ kan. U bɛɛ tun falen bɛ Ni Senu la ani u y’a daminɛ ka kuma kan wɛrɛw la iko Ni Senu ye se di u ma cogo min na.

Kɛwalew 20.9 Kamalennin dɔ sigilen tun bɛ finɛtiri dɔ la, o tɔgɔ ko Yutiki, sunɔgɔba tun bɛ a la, Paul tun bɛ waajuli kɛ tuma min na, a sunɔgɔra ka bin ka bɔ sankanso sabanan na, ka wuli ka sa .

Kamalennin Yutiki sunɔgɔra Paul ka waati jan kɔnɔ, ka bin ka bɔ sankanso sabanan finɛtiri la, nka u y'a ta ka sa.

1. An ka kɛwalew bɛ se ka nɔ bila an ka Alako ɲɛnamaya la cogo min na

2. Delili fanga gɛlɛya waatiw la

1. Luka 8:22-25 - Yesu ye fɔɲɔba hakili sigi

2. Yakuba 5:13-15 - Delili kɛli banabagatɔw ye

K=walew 20.10 Paul jiginna ka bin a kan k'a fo ka a fo. katuguni a ka ɲɛnamaya bɛ ale de kɔnɔ.»

Pol ye kamalennin teriw dusu saalo, k’u hakili sigi ko a bɛ balo la hali bi.

1. Dususalo fanga min bɛ waati gɛlɛnw na

2. Hakili sigili bɔnɛko ɲɛkɔrɔ

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ Marte ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni u sara.”

2. 1 Tesalonikekaw 4:13-14 - Balimaw, an t'a fɛ aw ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ se ka sunɔgɔ saya la, walisa aw kana dusukasi i ko hadamaden tɔw, jigiya tɛ minnu na. Katuguni an dalen b'a la ko Yesu sara ka kunun, o de kosɔn an dalen b'a la ko Ala bɛna na ni Yesu ye minnu sunɔgɔra a la.

Kɛwalew 20.11 A seginna ka nbuuru kari, ka dumuni kɛ, ka kuma mɛn fo tilegan fɛ, a taara.

Pol ye waajuli jan kɛ fo sufɛ.

1: Se min bɛ timinandiya la

2: Muɲuli nafa ka bon

1: Yakuba 1:2-4 “Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ na ni basigi ye. Tiginni ka kɛ fɛn bɛɛ ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.”

2: Galasikaw 6:9 “An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n’an ma an fari faga.”

Kɛwalew 20.12 U ye kamalennin lasegin a ɲɛnama ma, u ma dusu saalo dɔɔnin.

Pol ka kalandenw dusu saalora kosɛbɛ tuma min na u tun ye kamalennin min deli, o lakununna.

1. Ala b’a fɛ ka an ka deliliw jaabi tuma bɛɛ a ka waati la.

2. Hali ni a bɛ iko jigiya tununna, Ala ka kisili bɛ se ka kɛ tuma bɛɛ.

1. Marka 11:24 - “O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw bɛ fɛn o fɛn ɲini delili la, aw ka da a la ko aw ye o sɔrɔ, o na kɛ aw ta ye.”

2. Zaburu 37:5 - «I ka sira di Matigi ma. aw ka aw jigi da a kan, a na nin kɛ.”

Kɛwalew 20.13 An taara kurun kɔnɔ ka taa Asosi, an tun b’a fɛ ka Paul minɛ yen.

Pol y'a yɛrɛ sigi sen kan ka taa Asosi.

1. Ka i ka walew kunkanbaaraw ta

2. Ka taama Ala sago kanminɛli la

1. Matiyu 11:28-30 - Aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Kɛwalew 20.14 A ye an kunbɛn Asosi tuma min na, an y'a minɛ ka taa Mitilene.

Pol ni a taamaɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Asosi ani u taara Mitilene.

1. Ala ka bilasirali: An bɛ se k’a dɔn cogo min na ani ka tugu o kɔ

2. Baarakɛɲɔgɔnya fanga

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la, i ka sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

2. Romɛkaw 12:10 - Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

K=walew 20.15 An ye kurun ta ka bɔ yen ka na o dugusagwɛ Kios fan fɛ. O dugusagwɛ, an sera Samos, ka to Trogyllium. O dugusagwɛ, an sera Mileti.

Pol ye taama min kɛ ka bɔ Efese ka taa Milete, a jɔra Kios, Samos ani Trogillium duguw la.

1. Dannaya taama: Kalan min bɛ Kɛwalew 20:15 kɔnɔ

2. Ciden Pol ka cidenyabaara taamaw sɛgɛsɛgɛli

1. Heburuw 11:8-10 - Dannaya barika la, Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Zaburu 37:23 - Mɔgɔ sennakow bɛ sabati Matigi fɛ, ni a diyara a ka sira ye;

Kɛwalew 20.16 Paul tun y’a latigɛ ka kurun ta Efese sira fɛ, katuguni a tun t’a fɛ ka waati kɛ Azi jamanaw na, katuguni a tun bɛ teliya ka se Jerusalɛm Pantekɔti don na.

Pol y’a latigɛ ka tɛmɛ Efese dugu la sabu a kɔrɔtɔlen don ka se Jerusalɛm a waati la Pantekɔte don kama.

1. Ala ka laɲiniw ni Hadamadenw ka teliya - Kɛwalew 20:16

2. Ka baara kɛ ni waati ye ka ɲɛ - Kɛwalew 20:16

1. Ntalenw 19:2 - “Nege min tɛ dɔnniya sɔrɔ, o man ɲi— sen kɔrɔtɔlenw tɛna sira tiɲɛ kosɛbɛ dɛ!”

2. Waajulikɛla 3:1 - “Waati bɛ fɛn bɛɛ la, waati bɛ sankolo jukɔrɔ fɛn bɛɛ la.”

Kɛwalew 20.17 A ye ci bila ka bɔ Milete ka taa Efese ka egilisi cɛkɔrɔbaw wele.

Pol ye ci bila Efese egilisi maakɔrɔw ma ka u wele ka na Mileti.

1. Ala ka welekan lamɛn nafa ka bon - Kɛwalew 20:17

2. Ala ka kantigiya a ka Egilisi la - Kɛwalew 20:17

1. Romɛkaw 8:28, "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Heburuw 10:23-25, "An bɛ jigiya min fɔ, an ka to o la, k'a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye. An ka jateminɛ kɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn dusu don kanuya ni kɛwale ɲumanw na. An kana ban ka ɲɔgɔn kunbɛn." ɲɔgɔn fɛ, i n'a fɔ dɔw delila k'a kɛ cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija — ani ka tɛmɛn o kan, n'aw y'a ye ko Don bɛ ka surunya."

Kɛwalew 20.18 U sera Yesu ma tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Aw y’a dɔn kabini ne nana Azi don fɔlɔ, ne tun bɛ aw fɛ waati bɛɛ la cogo min na.

Pol kumana Efese maakɔrɔw fɛ a ka cidenyabaara kan Azi jamana na ani a ka cɛsiri kan u ma.

1. Ka i yɛrɛ di cidenyabaara la: An ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la

2. Sebaaya min bɛ mɔgɔ la ka da a kan: Pol ka misali

1. Kolosekaw 1:21-23 - Paul ka cɛsiri ka Kibaru Duman waajuli kɛ

2. Romɛkaw 12:11-13 - Ka baara kɛ Matigi ye ni kantigiya ni timinandiya ye

Kɛwalew 20.19 Ka baara kɛ Matigi ye ni majigilenya bɛɛ ye, ka ɲɛji caman ni kɔrɔbɔli caman kɛ ne la Yahutuw ka nkalon kosɔn.

Pol ka cidenyabaara min kɛra ciden ye, o tun ye majigilenya, ɲɛji ani tɔɔrɔ ye.

1. Majigilenya hakili ta fan fɛ: Matigi bɛ baara kɛ cogo min na ni hakili majiginlenw ye

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli ni tɔɔrɔ kan: Pol ka misali

1. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Kɛwalew 20.20 Ne ma foyi mara aw nafa, nka ne ye aw jira aw la ka aw kalan jama ɲɛ na ani so ni so.

Pol ye Efesekaw kalan foroba la ani u kelen na u ka so.

1. Karamɔgɔya nafa ka bon kulu fitininw kɔnɔ

2. Karamɔgɔya fanga ani a bɛ se ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

1. Talenw 11:30 - Mɔgɔ tilennen den ye ɲɛnamaya jiri ye; Min bɛ niw sɔrɔ, o ye hakilitigi ye.

2. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

Kɛwalew 20.21 A bɛ seereya kɛ Yahutuw ni Gɛrɛkiw fana ye, ka nimisa Ala fan fɛ, ka dannaya kɛ an Matigi Yesu Krisita la.

Pol ye nimisali ni danaya waajuli kɛ Yahutuw ni Gɛrɛkiw ye Yesu Krisita la.

1. Nimisali fanga: Senumaya sira

2. Dannaya min bɛ Yesu la: Desizɔn min bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya Changer

1. Esayi 55:7 - Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila, a ka segin Matigi ma, a na makari a la. an ka Ala ma, katuguni a na yafa caman ma.»

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Kɛwalew 20.22 Sisan, ne sirilen bɛ ni hakili la ka taa Jerusalɛm.

Pol bɛ taa Jerusalɛm, hali ni a dalen tɛ a la ko min bɛna kɛ ni a sera yen.

1. “Ka da Ala ka labɛn kan, o barika ka bon” .

2. “Ka sen bɔ dannaya la hali ni fɛn dɔnbaliw bɛ yen” .

1. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2. Ntalenw 3:5-6 - “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.”

Kɛwalew 20.23 Fo Ni Senu bɛ seereya kɛ dugu bɛɛ kɔnɔ, ko jɔn ni tɔɔrɔw bɛ ne la.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Ni Senu bɛ ka seereya kɛ dugu bɛɛ kɔnɔ ko gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw bɛ Paul makɔnɔ.

1. Ni Senu: An ka gɛlɛyaw seereya

2. Ka tɔɔrɔ ni jɔnya kunbɛn ni jagɛlɛya ye

1. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

. \_ ."

K=walew 20.24 Nka o kow si t ne dusu lamin, wa ne t ne ni jate kanu ne yr la, walisa ne ka ne ka sira ban ni ɲagali ye, ne ye baara min sɔrɔ Matigi Yesu fɛ, ka Kibaru Duman seereya Ala ka nɛɛma.

Ciden Pol ma a fari faga ni balilan si ye a ka cidenyabaara la ka seereya kɛ Ala ka nɛɛma kibaru duman kan.

1. I ka muɲu gɛlɛyaw kɔnɔ: Ciden Pol ka misali

2. Ala ka nɛɛma Kibaru Duman

1. Filipekaw 1:21 - "Katuguni ne bolo ka ɲɛnamaya ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye".

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

K=walew 20.25 Sisan, a filɛ, ne y’a dɔn ko aw bɛɛ, ne taara Ala ka masaya waajuli kɛ minnu cɛma, aw tɛna ne ɲɛda ye tun.

Pol ye Efese maakɔrɔw fo, k’a dɔn ko nin bɛna kɛ a siɲɛ laban ye k’u ye.

1. Ala ka Masaya ye banbali ye: Dusu donna Pol ka farali la

2. Ala ka ko latigɛlen dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ: Pol ka farali bɛ dusu don an kɔnɔ cogo min na

1. Heburuw 11:8-10 - Dannaya barika la, Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Kɛwalew 20.26 O de kosɔn ne b’aw bila ka seereya kɛ bi, ko ne saniyalen don mɔgɔw bɛɛ joli la.

Pol ye Efese Krecɛnw hakili jigin ko ale jalakibali don mɔgɔw bɛɛ joli la.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ

2. Pol ka misali min bɛ senuya ni saniya kan

1. 1 Piɛrɛ 1:14-15 - I n’a fɔ den kanminbagaw, aw kana aw yɛrɛ kɛ aw ka dɔnbaliya kɔrɔw negew ye, nka aw welebaa ye senuma ye cogo min na, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la.

2. Heburuw 12:14 - Aw ye aw jija ka senuya sɔrɔ, ni o tɛ, mɔgɔ si tɛna Matigi ye.

Kɛwalew 20.27 Ne ma n yɛrɛ tanga Ala ka laadilikanw bɛɛ fɔ aw ma.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka Ala ka laadilikanw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka laadilikan fɔ

2. Ka Ala ka Kuma weleweleda

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Yakuba 1:22 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

K=walew 20.28 Aw ka aw janto aw y=r=w ni sagakulu b= la, Ni Senu ye aw k= u kɔlɔsibagaw ye, walisa ka Ala ka egilisi balo, a ye min san ni a yr joli ye.

Ni Senu ye egilisi kuntigiw sigi ka Ala ka egilisi ladon, min sanna Yesu joli fɛ.

1: Ala ka wari bilali kuntilenna na: Ka i janto Egilisi la

2: Ni Senu ka sigili: Sagagɛnnaw ladonni

1: Yuhana 10:14-15 - Ne ye sagagɛnna ɲuman ye; Ne bɛ ne yɛrɛ ka sagaw dɔn, u fana bɛ ne dɔn, i ko ne Fa bɛ ne dɔn ani ne fana bɛ ne Fa dɔn cogo min na. O la, ne bɛ ne ni saraka sagaw kosɔn.

2: 1 Piɛrɛ 5:2-3 - Aw ka kɛ Ala ka sagagɛnnaw ye minnu bɛ aw ladonni kɔrɔ, ka u kɔlɔsi—a kana kɛ bawo aw ka kan ka kɛ, nka aw bɛ sɔn, i ko Ala b’a fɛ aw ka kɛ cogo min na; Aw kana tugu tɔnɔ namara kɔ, nka aw b'a fɛ ka baara kɛ. Min kalifara aw ma, aw kana aw kuntigiya, nka aw ka kɛ misali ye sagakulu ye.

Kɛwalew 20.29 Ne b’a dɔn ko ne taalen kɔ, waraba juguw na don aw cɛma, u tɛna hinɛ sagakulu la.

Pol bɛ Efese maakɔrɔw lasɔmi farati la min bɛ na egilisi kɔnɔ.

1. I labɛn: Ka i labɛn Egilisi kɔnɔ ko juguba kama

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. 1 Piɛrɛ 5:8-9 - "A' ye aw ɲɛmajɔ ka hakili to aw hakili la. Aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba bɛ ka mɔgɔ dun ka kɛ i dannabaaw fɛ diɲɛ fan bɛɛ la."

2. Yakuba 1:2-3 - "Ne balimaw, ne balimaw, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase aw ma."

Kɛwalew 20.30 Mɔgɔw na wuli aw yɛrɛw fɛ fana ka kuma juguw fɔ, ka kalandenw sama u nɔfɛ.

Pol ye Efese maakɔrɔw lasɔmi ko karamɔgɔ nkalontigɛlaw bɛna wuli ka bɔ u yɛrɛw kɔnɔ.

1. Hakilila ni hakilitigiya nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Ka taa ɲɛ ka tɛmɛ kalansira nkalonmaw kan

. Nka ni aw bɛ tiɲɛ fɔ kanuya la, aw ka bonya ka kɛ ale ye fɛn bɛɛ la, o min ye kuntigi ye, Krisita.

2. 2 Timote 3:16-17 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu barika la, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni na, tilennenya kalanni na bɛ baara kɛ.

Kɛwalew 20.31 O de kosɔn aw ka to aw ɲɛ na, aw hakili to a la ko san saba kɔnɔ, ne ma su ni tile lasɔmini dabila ni ɲɛji ye.

Ciden Pol ye bɛɛ lasɔmi ni ɲɛji ye su ni tile san saba kɔnɔ.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka i janto i yɛrɛ la: I ka to i ɲɛ na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Ɲɛji fanga: Kalan min bɛ sɔrɔ cɛsiri la min tɛ wuli

1. 2 Piɛrɛ 3:17 - "Aw kanulenw, k'a sɔrɔ aw tun bɛ nin kow dɔn ka kɔrɔ, aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, walisa aw fana kana bila mɔgɔ juguw ka fili fɛ, ka bɔ aw yɛrɛw ka tilenbaliya la."(Alimankan na)

2. Heburuw 10:23-25 - "An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ, k'a sɔrɔ an ma sigasiga; (k'a masɔrɔ layidu tabaga ye kantigi ye.) An ka ɲɔgɔn jateminɛ ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ an yɛrɛw fɛ ɲɔgɔn fɛ, i ko dɔw ka kɛwalew, nka an bɛ ɲɔgɔn laadi.

K=walew 20.32 Sisan, balimaw, ne b aw bila Ala ni a ka neema kuma la, o min b se ka aw sabati, ka ciyɛn di aw ma mɔgɔ saniyalenw bɛɛ cɛma.

Pol bɛ dusu don balimaw kɔnɔ u k’u jigi da Ala n’a ka Kuma kan, o min bɛ se k’u sabati ani ka ciyɛn di u ma.

1. Ala ka nɛɛma fanga - Ka an jigi da Ala n’a ka Kuma kan, o bɛ se ka fanga ni dugawu lase an ma cogo min na.

2. Layidu talen ciyɛn - Dugawu minnu bɛ na ni saniyali ye, olu ɲinini.

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Kɛwalew 20.33 Ne ma mɔgɔ si ka warijɛ ni sanu wala finiw nege don a la.

Nin tɛmɛsira ye hakilijigin ye ka bɔ Pol fɛ ka taa Efesekaw la ko nafolomafɛnw ma a bila a ka cidenyabaara la.

1. "Baarakɛya sɔngɔ: Ka ban yɛrɛnafa la Kibaru Duman kosɔn".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka tɛmɛn nafolomafɛnw nege kan: Dafa sɔrɔli Krisita la".

1. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛ ko la. yɔrɔ o yɔrɔ ani fɛn bɛɛ la, ne kalanna ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw sɔrɔ.Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. 1 Timote 6:6-10 - "Nka Ala ɲɛsiran ni wasa ye tɔnɔba ye. Katuguni an ma na ni foyi ye nin diɲɛ kɔnɔ, a jɛlen don ko an tɛ se ka foyi ta. Ni dumuni ni fini bɛ an bolo, an ka wasa o la. Nka olu." Nafolotigiw bɛ bin kɔrɔbɔli ni janfa la, ani nege jugu caman na, minnu bɛ mɔgɔw su halakili ni halakili la, k'a masɔrɔ wari kanu ye kojugu bɛɛ ju ye dannaya, ka u yɛrɛ sɔgɔ ni dusukasi caman ye.»

Kɛwalew 20.34 Aw yɛrɛw b'a dɔn ko nin bolow ye ne magoɲɛfɛnw ni ne fɛmɔgɔw dɛmɛ.

Pol ye Efese maakɔrɔw hakili jigin ko a ye baara kɛ walisa k’a yɛrɛ ni a fɛ mɔgɔw balo.

1: Weelekan min kɛra baara la: Paul ye misali min kɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2: Se min bɛ mɔgɔ wɛrɛw baara la: Pol ka misali

1: Filipekaw 4:12-13 - Ne b’a dɔn ka kɛ magojirabaga ye, ani ne b’a dɔn ko caman sɔrɔli ye min ye. Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ bɛ min na wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo.

2: 1 Tesalonikekaw 2:9 - Balimaw, aw hakili ka to an ka baara ni an ka baara la, an ye baara kɛ su ni tile walisa an kana kɛ doni ye mɔgɔ si bolo, k'an to Ala ka Kibaru Duman fɔ aw ye.

Kɛwalew 20.35 Ne ye fɛn bɛɛ jira aw la, ko aw ka kan ka barikantanw dɛmɛ ni aw ka baara kɛ ten, ka aw hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a y’a fɔ cogo min na ko: «Duba ka di ka tɛmɛ sɔrɔ kan.»

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko dugawu ka bon nili ye ka tɛmɛ sɔrɔli kan.

1: "Nisɔndiya min bɛ dili la".

2: "Duba min bɛ kɛ ni bolomafara ye".

1: Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2: Ntalenw 3:27 - "I kana ko ɲuman bali mɔgɔ minnu bolo, k'a sɔrɔ a bɛ i seko la k'a kɛ."

Kɛwalew 20.36 A ye o kuma fɔ tuma min na, a y'i biri ka delili kɛ ni u bɛɛ ye.

Pol y'i biri ka delili kɛ ni mɔgɔw ye minnu lajɛlen tun bɛ egilisi kɔnɔ.

1. Delili fanga: Ka dege ka delili kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Ka i gɛnɛgɛnɛ Ala ɲɛ kɔrɔ: Majigilenya taamasyɛn

1. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2. Filipekaw 2:5-11 - "Aw ka miiriya ka kan ka kɛ kelen ye ni Krisita Yesu ta ye ka baarakɛla dɔ ta, a dabɔra hadamaden cogo la. Wa a sɔrɔla a yecogo la i n'a fɔ cɛ, a y'a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma— hali saya gengenjiri kan!"

Kɛwalew 20.37 U bɛɛ kasila kosɛbɛ, u binna Paul kɔ la ka a susu.

Pol ka farali kalandenw fɛ Kɛwalew 20:37 la, o tun falen bɛ dusukasi ni dusukunnataw la.

1. Teriya lakika nafa

2. Dusukunnataw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw fanga

1. Ntalenw 17:17 - "Teri bɛ kanu tuma bɛɛ, balima bɛ bange gɛlɛya waati la".

2. Romɛkaw 12:15 - "A' ye ɲagali ni nisɔndiyabaaw ye, aw ka kasi ni kasibaaw ye".

Kɛwalew 20.38 U dusu tiɲɛna kosɛbɛ a ka kuma fɔlenw kosɔn, walisa u kana a ɲɛda ye tun. U taara n'a ye kurun kɔnɔ.

Pol ni Efesekaw ye dusukasi lase u ma tuma min na a donna kurun kɔnɔ walisa ka taa a ka taama la.

1. Se min bɛ foli la: Ka a dege ka a bila k’a sɔrɔ i bɛ hakilijiginw nafa bonya

2. Danfara nafa: Ka taa ɲɛ waati min na, o dɔnni

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.

2. Heburuw 13:1-2 - Aw ka to ka ɲɔgɔn kanu i ko balimakɛw ni balimamusow. Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, bawo o kɛli fɛ, mɔgɔ dɔw ye jatigila jira mɛlɛkɛw la k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

Kɛwalew 21 bɛ Paul ka taama lakali Jerusalɛm, kiraya kuma minnu fɔra a ka kaso la, ani a minɛni Alabatosoba kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul n’a taamaɲɔgɔnw ye kurun ta ka bɔ Milete ka se Tiri, u ye kalandenw sɔrɔ yen minnu tora u fɛ tile wolonwula kɔnɔ. Ni Senu barika la u ye Paul jija a kana taa Jerusalɛm nka waati tɛmɛna tuma min na a tora taama na ka taa a fɛ ni muso denw ye fo dugu kɔkan yen u ye u biri kɔgɔjida la ka delili kɛ ka ɲɔgɔn fo ka don kurun kɔnɔ ka segin so (Kɛwalew 21:1-6) . Ka bɔ Tiri, u ye kurun ta ka taa Ptolemais ye balimaw fo u tora u la tile nata tolen sera Sesare tora so Filipe kibaru duman fɔbaga kelen wolonwula ye denmuso naani sɔrɔ minnu ma furu minnu ye kiraya kɛ (Kɛwalew 21:7-9).

Dakun 2nan: U tora yen tuma min na, kira dɔ jigira ka bɔ Jude jamana na, a tɔgɔ ko Agabu. A ye Paul ka cɛsirilan siri a yɛrɛ bolow senw na ko 'Ni Senu ko 'O cogo la Yahutuw Jerusalɛm na nin cɛsirilan siri ka a di siya wɛrɛw ma'' (Kɛwalew 21:10-11). An y'o mɛn tuma min na an lafiɲɛna y'a deli ko a kana wuli Jerusalɛm o kɔ Paul y'a jaabi ko 'Mun na i bɛ kasi ka ne dusukun tiɲɛ? Ne labɛnnen don ka siri dɔrɔn, nka ne labɛnnen don fana ka sa Jerusalɛm tɔgɔ la Matigi Yesu.’ Tuma min na a tun t’a fɛ ka a bali an y’a dabila k’a fɔ ko ‘Matigi sago ka kɛ’ (Kɛwalew 21:12-14).

Dakun 3nan: Nin donw labɛnnen kɔfɛ ka wuli Jerusalɛm kalanden dɔw Sesare taara n’an ye ka na n’an ye Mnason Sipɔrɔ kalanden fɔlɔ min ka kan ka to n’a ye n’a sera Jerusalɛm balimaw y’an bisimila ni dusu ye o dugujɛ Paul lafiɲɛ taara a lajɛ Yakuba maakɔrɔw bɛɛ tun bɛ yen a ye foli kɛ u ye a fɔra detayɛli ye Ala ye min kɛ siya wɛrɛw cɛma cidenyabaara fɛ o mɛnni fɛ u ye Matigi tanu o kɔfɛ u y'a fɔ ko 'I y'a ye balimakɛ Yahutu ba caman dara sariya timinandiyalen bɛɛ la U ladɔnniyalen don ko i bɛ Yahutuw bɛɛ kalan ka sigi siya wɛrɛw cɛma i kɔ Musa k'a fɔ u ye ko u kana boloko u denw ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni u ye an ka laadalakow An ka mun kɛ? U na mɛn tiɲɛ na ko i nana o la, i ka hakilinata kɛ’ (Kɛwalew 21:15-22). U y'a ɲini a fɛ a k'a yɛrɛ saniya ni cɛ naani ye minnu ye layidu ta ani k'u ka musakaw sara walasa u ka se k'u kunkolo tigɛ k'a jira bɛɛ la ko jalaki minnu bɛ a kan, olu tɛ tiɲɛ ye ale fana ye kanminɛli sariya ɲɛnamaya. Siya wɛrɛ dannabaaw ko la minnu sɛbɛnna kaban a latigɛra ko u ka kan ka u yɛrɛ tanga dumuni saraka boliw joli sogo bugɔlen cɛnimusoya ma ka tugu Yakuba ka laadilikan kɔ Paul farala cɛw kan o dugujɛ a y’a yɛrɛ saniya u fɛ donna Alabatosoba kɔnɔ ka kunnafoni di dafalen donw saniya saraka tun bɛna kɛ u kelen-kelen bɛɛ ye (Kɛwalew 21:23 -26). Nka, tile wolonwula surunyalen Yahutu dɔw kan tuma min na Azi y’a ye Alabatosoba kɔnɔ jama bɛɛ y’a minɛ k’a pɛrɛn ko ‘Israɛlkɛɲɔgɔnw k’an dɛmɛ! Nin cɛ in bɛ bɛɛ kalan yɔrɔ bɛɛ la an ka sariya kama nin yɔrɔ in na Ka fara o kan a ye Gɛrɛkiw don Alabatosoba kɔnɔ yɔrɔ senuma nɔgɔlen' For previously seen Trophimes Ephese city with assumed that Paul had brought into temple roused whole city people came running every direction seized dragged out temple immediately daaw datugulen k'a ɲini ka faga kibaruya sera komandan Romɛkaw ka sɔrɔdasiw ma dugu bɛɛ kɛra mankan ye o yɔrɔnin bɛɛ ye sɔrɔdasi dɔw ta sɔrɔdasi bolila jama ye komandan sɔrɔdasiw ye bugɔli dabila yurukuyuruku komandan minɛna yamaruya siri cakɛda fila ɲininkali jɔn de kɛra min kɛra jama dɔw pɛrɛnna fɛn kelen dɔw wɛrɛ ma se ka tiɲɛ sɔrɔ bawo mankan yamaruyara ka taa ni u ye barakɛw kɔnɔ ni u sera sennasanbaraw ma, sɔrɔdasiw tun y’o ta bawo fariya jamaba jamaba tugura o kɔ tora ka pɛrɛn ko ‘Aw bɔ a la!’. (Kɛwalew 21:27-36). U tun bɛna na ni Pol ye kɛlɛbolo kɔnɔ tuma min na, a ye sɔrɔdasi kuntigi ɲininka n’a bɛ se ka kuma jama fɛ. Ni yamaruya dira a ma, a jɔlen tora sennasanbara kan ka taamasiyɛn kɛ jama la ani u bɛɛ makun tuma min na, a y’a daminɛ ka kuma u fɛ Aramɛkan na (Kɛwalew 21:37-40).

Kɛwalew 21.1 An bɔlen kɔ u fɛ ka kurunba ci, an taara sira tilennen fɛ Koos, o dugujɛ ka taa Rode, ka bɔ yen ka taa Patara.

U tun bɛ mɔgɔ minnu fɛ, u bɔlen kɔ yen, o kulu taara Coos, ka sɔrɔ ka taa Rhodes, ka laban ka taa Patara.

1. Ala bɛ an ka ɲɛnamaya mara tuma bɛɛ, hali ni an ka laɲiniw tɛ se ka taa i n’a fɔ an tun b’a fɛ cogo min na.

2. An ka kan ka sɔn ka tugu Ala ka labɛnw kɔ ani ka da a la hali ni an ma faamuyali sɔrɔ.

1. Zaburu 119:105, "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan."

2. Esayi 55:8-9, "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

Kɛwalew 21.2 An ye kurun dɔ sɔrɔ min tun bɛ taa Fenisi, an donna o kɔnɔ ka taa.

Ciden Pol n’a taamaɲɔgɔnw ye kurun dɔ sɔrɔ min tun bɛ taa Fenisika, ka don o kɔnɔ.

1. Ala bɛ fɛn minnu di an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an k’a dege ka wasa sɔrɔ o la.

2. A nafa ka bon ka an jigi da Ala ka labɛn kan an ka ɲɛnamaya kama.

1. Filipekaw 4:12-13 - Ne b’a dɔn ka kɛ magojirabaga ye, ani ne b’a dɔn ko caman sɔrɔli ye min ye. Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ bɛ min na wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo.

13 Min bɛ fanga di ne ma, ne bɛ se ka o bɛɛ kɛ.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw tilennen to.

Kɛwalew 21.3 An ye Sipɔrɔ sɔrɔ tuma min na, an y'a to a kinin fɛ, ka taa Siri jamana na, ka jigin Tir, katuguni kurun tun ka kan ka a doni bɔ yen.

Pol ka taama tɛmɛna ka bɔ Sipɔrɔ ka taa Siri, a sera Tiri ani a y’a ka doni jigin.

1. An ka tugu Pol ka misali kɔ, n’o ye ka timinandiya ani ka cɛsiri kɛ an ka dannaya la.

2. An bɛ se k’a kalan Pol ka taama in na ko hali ni ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya gɛlɛnw lase an ma, an ka kan ka to an hakili la an kuntilenna kan.

1. Kolosekaw 3:23-24 - «Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, ka baara kɛ Matigi ye, aw kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.”

2. Heburuw 10:36 - “Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka layidu talen sɔrɔ.”

Kɛwalew 21.4 An ye kalandenw sɔrɔ, an ye tile wolonwula kɛ yen .

Pol ni a jɛɲɔgɔnw ye kalanden dɔw sɔrɔ Tiri dugu kɔnɔ minnu ye ci bila a ye Ni barika la ko a kana wuli Jerusalɛm.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka Ni Senu ka bilasirali lamɛn

1. Yuhana 14:26 “Nka, Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la.”

2. Luka 12:12 “Aw ka kan ka min fɔ, Ni Senu na aw kalan o waati yɛrɛ la.”

K=walew 21.5 An ye o donw dafa tuma min na, an taara ka taa. U bɛɛ nana ni an ye sira kan, ni musow ni denw ye, fo an ka bɔ dugu kɔnɔ.

Mɔgɔ minnu bɛ Kɛwalew 21:5 la, olu taara taama na, u ka denbayaw fɛ, ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ sanni u ka taa.

1. Delili fanga: An ka dannaya bɛ se k’an bila sira cogo min na an ka taama na

2. Sigida fanga: An bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ɲɛnamaya gɛlɛyaw fɛ

1. Matiyu 18:20- "Mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba bɛ lajɛ yɔrɔ min na ne tɔgɔ la, ne bɛ u fɛ yen."

2. Efesekaw 6:18- "Aw ka delili kɛ Ni la tuma bɛɛ, ni delili ni delili bɛɛ ye."

Kɛwalew 21.6 An ye ɲɔgɔn bila tuma min na, an ye kurun ta. U seginna so tugun.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn fo ani u farala ɲɔgɔn na, Paul n’a jɛɲɔgɔnw ye kurun ta ka taa so.

1. Dannaya taama: Ka dege ka da Ala ka labɛn na

2. Ka ɲɔgɔn bila: Ka fanga sɔrɔ farali siraw la

1. Jeremi 29:11 Matigi ko: “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn, ne ye fɛɛrɛ minnu tigɛ walisa ka ɲɛtaa sɔrɔ i la, ka kojugu kɛ i la, ka jigiya ni siniko di i ma.”

2. Rom=kaw 12:15 Aw ka ɲagali ni ɲagalibaaw ye, ka kasi ni kasibaaw ye.

K=walew 21.7 An ka taama bannen ka b Tiri, an sera Ptolemais ka balimaw fo, ka to u f don kelen.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw y’u ka taama ban ka bɔ Tiri ka taa Ptolemais, u tora yen tile kelen kɔnɔ ka sigida dannabaaw fo.

1. Se min bɛ foli la: An ka kumaw bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

2. Ka taama muɲu: Ka se ka muɲu gɛlɛyaw kunbɛnni na

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye; kasi ni dusukasibagaw ye.

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n’a fɔ aw b’a kɛ cogo min na.

Kɛwalew 21.8 O dugusagwɛ, an minnu tun bɛ Paul ka jɛkulu kɔnɔ, an taara ka se Sesare. ka to a fɛ.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw taara Sesare o dugujɛ, ka to kibaru duman fɔbaga Filipe fɛ, o min tun ye mɔgɔ wolonwula dɔ ye.

1. Sigida fanga: Pol n’a taamaɲɔgɔnw ka taama

2. Jɛɲɔgɔnya barika: Kibaru Duman fɔbaga Filipe ka misali

1. Zaburu 133:1 - A filɛ, a ka ɲi kosɛbɛ, a ka di balimaw ye ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ!

2. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

Kɛwalew 21.9 Denmuso naani tun bɛ o cɛ kelen fɛ, npogotigininw, minnu tun bɛ kiraya kɛ.

Cɛ dɔ tɔgɔ ko Filipe tun ye denmuso naani sɔrɔ, npogotiginin minnu tun bɛ kiraya kɛ.

1. Fa ka ciyɛn: Se min bɛ Ala ɲɛsiranbagaw lamɔ

2. Weelekan fanga: Muso kiraw jɔyɔrɔ

1. Ntalenw 22:6 Denmisɛn ka kan ka taa sira min fɛ, ni a kɔrɔla, a tɛna bɔ o sira kan.

2. Luka 2:36-38 Kira muso dɔ tun bɛ yen, Ana, Fanuɛl denmuso, Aser kabila la. A tun ye muso cɛ salen ye, a si tun bɛ san biwɔɔrɔ ni naani ɲɔgɔn bɔ, a ma bɔ Alabatosoba kɔnɔ, nka a tun bɛ baara kɛ Ala ye ni sunɔgɔ ni delili ye su ni tile. A nana o yɔrɔnin bɛɛ la, a ye barika da Matigi ye o cogo kelen na, ka kuma a ko la mɔgɔw bɛɛ ye minnu tun bɛ kunmabɔli makɔnɔ Jerusalɛm.

Kɛwalew 21.10 An tora yen tile caman kɔnɔ, kira dɔ jiginna ka bɔ Jude jamana na, a tɔgɔ ko Agabu.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Agabusi, kira dɔ bɔra Jude jamana na, ka na bɔ cidenw ye u ka taamaw senfɛ.

1. Kira ka bilasirali nafa: Ka kalan sɔrɔ Agabu ka misali la

2. Ka da Ala kan na: Ladilikan hakilitigi bɛ se ka dɔn cogo min na

1. Kɛwalew 2:17-18 - "Ala ko laban donw na, ne na ne Ni bɔn farisogo bɛɛ kan yelifɛnw na, aw ka cɛkɔrɔbaw na sugo kɛ, ne na ne Ni bɔn ne ka jɔnw ni ne ka jɔnmusow kan o donw na, u na kiraya kɛ.»

2. Jeremi 29:11-13 - "Ne bɛ miirili minnu kɛ aw la, ne bɛ olu dɔn, Hɛrɛ miiriliw, nka juguya miiriliw tɛ, walisa ka laban makɔnɔnen di aw ma. O tuma na fɛ, aw na ne wele, ani aw." na taa ne deli, ne na aw lamɛn. Aw na ne ɲini, ka ne sɔrɔ, ni aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye.»

Kɛwalew 21.11 A sera an ma tuma min na, a ye Paul ka cɛsirilan ta k'a yɛrɛ bolow ni a senw siri k'a fɔ ko: Ni Senu b'a fɔ ten ko: Jerusalɛm Yahutuw na nin cɛsirilan siri o cogo la A don siya wɛrɛw bolo.

Ni Senu ye Paul bilasira ko Yahutuw bna a siri Jerusalm, ka don siya wɛrɛw bolo.

1. Ka jagɛlɛya kɛ dannaya la: Paul ka kanminɛli Ni Senu ye misali ye

2. Kanminɛli kantigiya la: Ka tugu Ala ka cikanw kɔ, hali ni a ka gɛlɛn

1. Esayi 55:8-9 «Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. 9 Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2. Luc. 11 Ni aw ma kɛ kantigi ye nafolo tilenbali la, jɔn na nafolo lakika kalifa aw ma?”

Kɛwalew 21.12 An ye o kow mɛn tuma min na, anw ni o yɔrɔ mɔgɔw ye a deli ko a kana wuli Jerusalɛm.

Dugu kɔnɔ mɔgɔw ye Pol deli ko a kana yɛlɛn Jerusalɛm.

1: An man kan ka siran abada fɛn min bɛna an ɲɛ, n’an bɛ tugu Ala sago kɔ.

2: An man kan ka an fari faga abada ni mɔgɔw t’a faamu an ka desizɔnw na minnu kun ye ka diya Ala ye.

1: Romɛkaw 8:38-39 «Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la.” ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2: 2 Timote 1:7 "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni yɛrɛminɛ ni di an ma."

Kɛwalew 21.13 Paul y’a jaabi ko: «Aw b’a fɛ ka kasi ka ne dusukun tiɲɛ? katuguni ne labɛnnen tɛ ka siri dɔrɔn, nka ne labɛnnen don fana ka sa Jerusalɛm Matigi Yesu tɔgɔ kosɔn.

Pol tun labɛnnen don ka sa Jerusalɛm Matigi Yesu kosɔn.

1: Kanuya si tɛ yen min ka bon ni mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛnamaya bilali ye

2: I ka i bɛɛ di Matigi kosɔn

1: Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn.

2: 1 Yuhana 3:16 - An bɛ Ala ka kanuya dɔn nin fɛ, katuguni a y'a ni di an kosɔn.

Kɛwalew 21.14 A ma sɔn ka a lasun tuma min na, an y'a dabila k'a fɔ ko: «Matigi sago ka kɛ.»

Pol ma sɔn ka lasun ka fɛn dɔ kɛ min tɛ a sago kɛ, wa a lamini mɔgɔw sɔnna a ma ko Matigi sago ka kɛ.

1. I jigi da Matigi kan: Ka dege ka sɔn a sago ma.

2. Ka sɔn a ma ko Ala de bɛ kuntigiya la: Ka Ala bila ani ka Ala bila.

1. Romɛkaw 12:1-2, “Balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

2. Zaburu 46:10, “A’ ye aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!”

Kɛwalew 21.15 O donw tɛmɛnen kɔ, an ye an ka wotoroninw ta ka taa Jerusalɛm.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw taara Jerusalɛm u ka cidenyabaara bannen kɔ.

1. I ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye Yesu kosɔn - Paul ka misali min ye jagɛlɛya ni kantigiya ye.

2. Sigida fanga - Cidenya ni kuntilenna jɛlen fanga.

1. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Kɛwalew 4:32-35 - Dannabaaw bɛɛ tun ye dusukun kelen ni ni kelen ye, mɔgɔ si m’a fɔ ko a ta ye a yɛrɛ ta ye, nka u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Cidenw tun bɛ ka u ka seereya kɛ Matigi Yesu lakununni ko la ni sebaayaba ye, ani nɛɛmaba tun bɛ u bɛɛ kan.

Kɛwalew 21.16 Sesare kalanden dɔw fana taara an fɛ, ka na ni Mnason kelen ye min bɛ bɔ Sipɔrɔ, an ka kan ka sigi min fɛ.

Pol ni Sesare ka kalanden dɔw taara Jerusalɛm, ka na ni Mnason ye min bɔra Sipɔrɔ, kalanden kɔrɔ dɔ, ka to yen.

1. Jɛɲɔgɔnya ni sigida nafa ka bon an ka dannaya taama na.

2. Ka jatigila dege dunanw ni magojirabagaw ye.

.

2. Romɛkaw 12:13 - Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la ani ka a ɲini ka jatigila jira.

Kɛwalew 21.17 An sera Jerusalɛm tuma min na, balimaw ye an bisimila ni ɲagali ye.

Jerusalɛm balimaw ye Pol n’a taamaɲɔgɔnw bisimila ni dusudiya ye.

1: Nafa min bɛ mɔgɔ wɛrɛw bisimila ni bolo da wulilen ye

2: Balimaw ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ

1: Romɛkaw 12:10 - "Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan."

2: Galasikaw 6:10 - "O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw."

Kɛwalew 21.18 O dugujɛ, Paul taara an fɛ Yakuba fɛ. Maakɔrɔw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan.

Pol taara Yakuba ni Egilisi maakɔrɔw bɛɛ kunbɛn.

1. Jɛɲɔgɔnya nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Kelenya fanga Krisita farikolo la

1. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-27 - Farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman bɛ a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten.

Kɛwalew 21.19 A ye u fo tuma min na, Ala ye ko minnu kɛ siya wɛrɛw cɛma a ka cidenyabaara fɛ, a y’o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la.

Paul ye Ala ka baara belebele minnu ye a ka cidenyabaara la siya wɛrɛw cɛma, a ye olu tila.

1. Ala ka nɛɛma: A bɛ ye cogo min na Pol ka cidenyabaara la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Pol ka misali

1. Efesekaw 3:7-8 - “Ne kɛra nin Kibaru Duman baarakɛla ye ka kɛɲɛ ni Ala ka nɛɛma nilifɛn ye, o min dira ne ma a ka sebaaya baara fɛ. 8 Hali ni ne ye mɔgɔ senumaw bɛɛ la dɔgɔmannin ye, o nɛɛma dira ne ma, ka Krisita ka nafolo sɛgɛsɛgɛbali waajuli kɛ siya wɛrɛw ye.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:10 - «Nka ne ye min ye, ne ye Ala ka nɛɛma barika la, a ka nɛɛma ne ma, o ma kɛ fu ye. O kɔ, ne ye baara kɛ ka tɛmɛ u bɛɛ kan, hali ni ne tɛ, nka Ala ka nɛɛma de bɛ ne fɛ.”

Kɛwalew 21.20 U y'o mɛn tuma min na, u ye Matigi tanu, k'a fɔ a ye ko: «N balimakɛ, i y'a ye ko Yahutuw dannabaaw ba caman bɛ yen. U bɛɛ timinandiyalen bɛ sariya la.

Pol taara bɔ Jerusalɛm ani Yahutu caman b’a bisimila minnu dalen bɛ Matigi la ani minnu dusu ka di kosɛbɛ ka tugu sariya kɔ.

1. Dannaya gɛlɛn fanga: Pol ka timinandiya ye dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ cogo min na.

2. Nafa ka bon ka tugu sariya kɔ: Pol ka misali bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na.

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Kɛwalew 21.21 U ladɔnniyalen don i ko la ko i bɛ Yahutuw bɛɛ kalan siya wɛrɛw cɛma, u ka Musa bila, k'a fɔ ko u man kan ka u denw boloko, ka taama laadaw la .

Paul jalakilen don ko a ye Yahutuw kalan siya wɛrɛw cɛma, u ka Musa n’u ka laadaw bila.

1: I ka barika sɔrɔ dannaya fɛ hali ni jalakiw bɛ i kan

2: I ka kantigiya kɛ i ka dannayakow la hali k’a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ

1: Romɛkaw 15:4-5 - "Katuguni fɛn o fɛn sɛbɛnna fɔlɔ, o sɛbɛnna an kalanni kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw dusu lamin fɛ. Muɲuli ni dusu donbaga Ala ka aw ka ɲɛnamaya kɛ a kɔnɔ." o bɛnkan sugu ni ɲɔgɔn cɛ, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye.»

2: Matiyu 5:11-12 - "Ni mɔgɔw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka nkalon tigɛ aw kan ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ cogo min na.»

Kɛwalew 21:22 O la sa, o ye mun ye? jama ka kan ka na ɲɔgɔn fɛ, katuguni u na a mɛn ko i nana.»

Pol ka kɛli Jerusalɛm, o y’a to jamaba ye ɲɔgɔn lajɛn, u kɔrɔtɔlen don k’a ka kuma lamɛn.

1. Min bɛna mɛn fo abada, i k’o ɲini

2. Se min bɛ kɛ ni ɲɛnamaya ɲuman ye

1. Matiyu 6:19-21 “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ yɔrɔ min na aw kana don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

2. Romɛkaw 12:17-18 “Aw kana mɔgɔ si ka kojugu sara kojugu, nka aw ka miiri ka bonya da mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se i ma, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.”

Kɛwalew 21.23 O de kosɔn an b’a fɔ i ye cogo min na, i ka nin kɛ: Cɛ naani bɛ an fɛ minnu ye layidu ta u ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma cɛ naani kan minnu ka layidu bɛ u kan.

1. Layidu fanga: Ka layidu ta Ala ye, o bɛ se ka i ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni cɛsiri ye: Ka i yɛrɛ di Matigi ma, o fanga

1. Waajulikɛla 5:4-5 - Ni i ye layidu ta Ala ye, i kana mɛn ka o layidu ta; Katuguni hakilintanw tɛ diya a ye.

2. Esayi 38:14-15 - Ne ye jate kɛ fo sɔgɔma, ko a na ne kolo bɛɛ kari i ko waraba. I n'a fɔ kurunba walima wuluwulu, ne ye kumakan fɔ ten: Ne ye kasi i n'a fɔ tuganin: ne ɲɛw bɛ dɛsɛ san fɛ filɛli la: Matigi, ne degunna; ka layidu ta ne ye.

K=walew 21.24 U b= ta ka i y=r= saniya u f=, ka k= u kunkolow koli. Nka i yɛrɛ fana ka taama cogo la ka sariya labato.»

O tɛmɛsira bɛ dusu don kalanden kɔnɔ a k’a yɛrɛ saniya ani ka Matigi ka sariyaw labato.

1. Kanminɛli fanga: Sariya labatoli jogo ɲuman

2. Senumaya walew la: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka welekan ye

1. Romɛkaw 6:19-20 – “Aw ye aw farikolo yɔrɔw di nɔgɔ ni tilenbaliya jɔnw ye cogo min na, o min bɛ na ni tilenbaliya ye, o cogo kelen na sisan, aw ka aw farikolo yɔrɔw kɛ tilennenya jɔnw ye, min bɛ taa saniyali la. Aw tun ye jurumu ka jɔnw ye tuma min na, aw tun hɔrɔnyalen don tilennenya ko la.”

2. 1 Yuhana 5:2-3 – “An b’a dɔn o de fɛ ko an bɛ Ala denw kanu, ni an bɛ Ala kanu ani ka a ka ci fɔlenw mara. Ala ka kanuya de ye nin ye, ko an ka a ka ci fɔlenw mara. Wa a ka ci fɔlenw tɛ doni ye.”

Kɛwalew 21.25 Siya wɛrɛ minnu dara dannabaaw la, an ye sɛbɛn ci k’a fɔ ko u tɛ o ɲɔgɔn kɛ, fo ni u bɛ u yɛrɛ tanga fɛnw ma minnu bɛ saraka boliw ye, ani joli ni u bugɔli ni jatɔya ma.

A fɔra siya wɛrɛ kerecɛnw ye ko u k’u yɛrɛ tanga bolibato ma, ka joli dun, ka bagan bugɔlenw dun, ani ka cɛnimusoya kɛ.

1. Wajibi don ka an yɛrɛ tanga jurumu ma

2. Kerecɛn ka ɲɛnamaya senuya

1. Romɛkaw 6:1-2 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ? Yala an ka kan ka to jurumu la walisa nɛɛma ka caya wa? A si tɛ kɛ cogo si la! An minnu sara jurumu kosɔn, an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ o kɔnɔ hali bi cogo di?

2. 1 Piɛrɛ 1:13-16 - O de kosɔn, aw ka aw hakili labɛn wale kama, ka aw hakili sigi, aw ka aw jigi da nɛɛma kan kosɛbɛ, nɛɛma min bɛna na aw ma Yesu Krisita jirali waati la. I n’a fɔ denmisɛn kanminbagaw, aw kana kɛ ni aw ka dɔnbaliya kɔrɔ negew ye, nka ikomi min ye aw wele , o ye senuma ye, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, k’a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye mɔgɔ senuma ye. ” .

Kɛwalew 21.26 O kɔ, Paul ye o cɛw ta, o dugujɛ, a y'a yɛrɛ saniya, a donna Alabatosoba kɔnɔ, walisa ka saniya donw dafa, fo ka saraka bɔ u kelen-kelen bɛɛ ye.

Pol y’a yɛrɛ saniya ani mɔgɔ wɛrɛw ka don Alabatosoba kɔnɔ ka saraka bɔ.

1. Aw ka saniya ka senuya ɲini Matigi ɲɛ kɔrɔ

2. I ka layidu kura Matigi ye nimisali kɛwalew fɛ

1. 1 Yuh.

2. Tite 2:14, "A y'a yɛrɛ di an kosɔn, walisa a ka an kunmabɔ tilenbaliya bɛɛ la, ka jamana danmadɔw saniya, minnu timinandiyalen don kɛwale ɲumanw na."

Kɛwalew 21.27 Tile wolonwula tun bɛ ɲini ka ban tuma min na, Azi Yahutuw y'a ye Alabatosoba kɔnɔ, u ye jama bɛɛ lawuli ka bolo da a kan.

Pol tora Jerusalɛm tile wolonwulanan na, Yahutu minnu bɔra Azi, olu y’a ye Alabatosoba kɔnɔ, ka mɔgɔw lasun u ka u bolo da a kan.

1. Jamana kelen ka fanga

2. An ka kɛwalew bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

1. Ntalenw 20:3 - Bonya don mɔgɔ bolo ka kɛlɛ dabila, nka naloman bɛɛ bɛna a sen don a la.

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye.

Kɛwalew 21.28 Aw ka pɛrɛn ko: «Israɛl cɛw, aw ka dɛmɛ don ko: Nin ye cɛ ye min bɛ mɔgɔw bɛɛ kalan yɔrɔ bɛɛ ka jama ni sariya ani nin yɔrɔ in kɛlɛ sigiyɔrɔ.

Jama tun bɛ Pol jalaki ko a bɛ mɔgɔw kalan u ka sariya n’u ka laadalakow sɔsɔ ani ka na ni Gɛrɛkiw ye Alabatosoba kɔnɔ, k’a nɔgɔ.

1: An ka kan ka to kantigiya la Ala n’a ka sariyaw ma, hali ni o ka gɛlɛn.

2: An ka kan k’a janto an ka limaniya kana nɔgɔ kɛnɛma fɛnw fɛ.

1: Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

2: Josue 24:15 - Ni a kɛra ko jugu ye aw bolo ka baara kɛ Matigi ye, aw bɛna baara kɛ mɔgɔ min ye, aw k'o sugandi bi. Aw bɛnbaw tun bɛ baara kɛ ala minnu ye sanjiba fan dɔ fɛ, walima Amɔrikaw ka ala, aw sigilen bɛ minnu ka jamana kɔnɔ.

Kɛwalew 21:29 (Katuguni u tun ye Efese mɔgɔ dɔ ye a fɛ dugu kɔnɔ, u tun b’a miiri ko Paul nana ni min ye Alabatosoba kɔnɔ).

Paul jalakilen tun don ko a nana ni siya wɛrɛ mɔgɔ dɔ ye, n’o ye Trofime ye, ka don Alabatosoba kɔnɔ.

1: An ka kan ka to kantigiya la walisa ka Alabatosoba senuya kɔlɔsi.

2: Kanuya min bɛ an mɔgɔɲɔgɔnw na, o ka kan ka tɛmɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw dɔrɔn kan.

1: Matiyu 5:43-44 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: 'I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu ka i jugu koniya.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, aw ka koɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye.»

2: Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

Kɛwalew 21.30 Dugu bɛɛ lamaga, jama bolila ɲɔgɔn fɛ, u ye Paul minɛ ka a sama ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ.

Jerusalɛm dugu mɔgɔw bolila ɲɔgɔn fɛ ka Pol minɛ, o kɔ, u ye Alabatosoba da tugu.

1. Kelenya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se ka kobaw kɛ cogo min na

2. Kanminɛli fanga: Ka ko ɲuman kɛ hali ni a ka gɛlɛn

1. Efesekaw 4:3-4: "Aw ka cɛsiri bɛɛ kɛ walisa Ni Senu ka kelenya ka to hɛrɛ sirilen na. Farikolo kelen ni Ni kelen bɛ yen, i ko aw welera jigiya kelen na cogo min na aw welelen kɔ."

2. Daniɛl 3:17-18: "Ni an filila tasumaba kɔnɔ, an bɛ baara kɛ Ala min ye, o bɛ se k'an kisi o ma, a na an kisi i bolo, masakɛ. Nka hali ni a ma o kɛ, an b'a fɛ i k'a dɔn masakɛ, ko an tɛna baara kɛ i ka ala ye, wala i ye sanu ja min sigi, an tɛna o bato.”

Kɛwalew 21.31 U tun bɛ ka a faga tuma min na, kibaru duman sera kɛlɛbolo kuntigi ma ko Jerusalɛm bɛɛ mankan tun bɛ.

Jerusalɛm, jamakulu dɔ y’a ɲini ka Pol faga, nka u ka laɲiniw ma ɲɛ tuma min na u y’a fɔ kɛlɛbolo kuntigi kuntigi ye o mankanba in ko la.

1. Ala ka lakanani farati waatiw la

2. Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1. Zaburu 91:11-12 - Sabu a na ci bila a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k’i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la. u na i kɔrɔta u bolo la , walisa i kana i sen gosi kabakurun la .

2. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ o kow jaabi la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Kɛwalew 21.32 O yɔrɔnin bɛɛ, u ye sɔrɔdasiw ni kɛlɛcɛw minɛ ka boli ka jigin u fɛ.

Romɛ sɔrɔdasiw ni kapitɛni kuntigi ye Pol minɛ.

1. Kana i fari faga waati gɛlɛnw na - Pol ye minɛni muɲu ani a y’a ka dannaya mara Ala la

2. I ka to i ka dannayakow la - Paul tun b’a fɛ ka jɔ a ka dannayakow la, hali ni gɛlɛyaw tun bɛ a la

1. 2 Timote 4:7-8 - Ne ye kɛlɛ ɲuman kɛ, ne ye boli ban, ne ye dannaya mara

2. Zaburu 56:3 - Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan.

Kɛwalew 21.33 O kɔ, sɔrɔdasi kuntigi gɛrɛla a la ka a minɛ k'a fɔ ko a ka siri ni cakɛda fila ye. a y'a ɲininka a ye mɔgɔ min ye, ani a ye min kɛ.

Kapiteni kuntigi ye Pol minɛ k’a ɲininka.

1. Nafa min b’a la ka to an ɲɛ na an ka dannaya la ani an ka kanminɛli la Ala ye.

2. Nafa min bɛ jagɛlɛya la hali ni tɔɔrɔ bɛ an na.

1. Matiyu 10:28-31 - "Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Nka, aw ka siran mɔgɔ ma min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ."

2. Filipekaw 1:20-21 - "Ne b'a jira ni kɔnɔnajɛya ye, ne jigi b'a kan ko ne tɛna maloya cogo si la, nka ne na jagɛlɛya bɛrɛ sɔrɔ walisa sisan i ko tuma bɛɛ Krisita ka kɔrɔta ne farikolo la, ɲɛnamaya fɛ wo, saya fɛ wo.

Kɛwalew 21.34 Dɔw pɛrɛnna jama cɛma, dɔw pɛrɛnna jama cɛma.

Jamaba tun bɛ ka mankanba bɔ ani Paul ma se ka kuma fɔlenw dɔn, o de la u taara n’a ye masadugu kɔnɔ walisa a ka lakana.

1. Ala ye an lakanabaga ye gɛlɛya waatiw la.

2. An bɛ se ka an jigi da Ala ka labɛn kan, hali ni a bɛ iko kow bɛ ɲagami.

1. Zaburu 46:1-3 "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, gɛlɛya kɔnɔ dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ ani fomu, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun na. Selah".

2. Zaburu 34:19 "Mɔgɔ tilennen ka tɔɔrɔw ka ca, nka Matigi b'a kisi u bɛɛ ma."

Kɛwalew 21.35 A sera ɛrɛzɛnsun kan tuma min na, sɔrɔdasiw y'a ta jama ka fariya kosɔn.

Sɔrɔdasiw ye Pol ta ka taa ni a ye jama ka fariya kosɔn.

1. Jama fanga - Dusukunnataw barikamaw kunbɛncogo sigida kɔnɔ.

2. Ka tugu Matigi ka welekan kɔ - Ka kɛ kantigi ye Ala ka cidenyabaara la hali ni kɛlɛ bɛ yen.

1. Matiyu 10:28 - «Aw kana siran mɔgɔ fari fagalenw ɲɛ, nka u tɛ se ka u ni faga. Aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.”

2. Heburuw 11:24-26 - “Musa kɔrɔbayara dannaya de kosɔn, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ, a y’a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, sanni ka jurumu diyabɔ waati tɛmɛnenw diyabɔ. A y’a jate Krisita mafiɲɛyali ye nafoloba ye ka tɛmɛ Misira nafolo kan, katuguni a tun bɛ a ɲɛmajɔ o sara la.”

Kɛwalew 21.36 Jama jamaba tugura a nɔfɛ, k'a pɛrɛn ko: «A' ka bɔ yen.»

Jama pɛrɛnna walisa Paul ka bɔ yen.

1. Kana teliya kojugu ka kiri tigɛ: Hakilijagabɔ minnu kɛra Yesu ni Pol kan.

2. Ka se sɔrɔ tɔɔrɔ kan: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Pol ka ko kɛlenw na.

1. Matiyu 7:1-2 "Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw bɛna kiri tigɛ aw kan ni o ye, aw bɛna o suman ni aw ye."

2. Romɛkaw 8:35-39 "Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa?... Ne dalen b'a la ko saya fila si tɛna kɛ." Ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ min bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k’an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

K=walew 21.37 Ka Paul bila ka don masaso kɔnɔ, a y’a fɔ sɔrɔdasi kuntigi ye ko: «Ne bɛ se ka kuma i fɛ wa?» Jɔn y'a fɔ ko: «I bɛ se ka Gɛrɛkikan fɔ wa?»

Pol ye sira ɲini ni jagɛlɛya ye walisa ka kuma kapitɛni kuntigi fɛ.

1. Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ jagɛlɛya di an ma ka tugu an ka cidenyabaara la ni jagɛlɛya ye.

2. I ka kuma ni jagɛlɛya ye ani ni majigilenya ye ni i bɛ ko gɛlɛnw kunbɛn.

1. Esayi 41:10 «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Filipekaw 4:6-7 «Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

Kɛwalew 21.38 E tɛ o Misiraka ye, min ye mankanba lawuli ka kɔn nin donw ɲɛ, ka cɛ waa naani bila ka taa kungokolon kɔnɔ, minnu tun ye mɔgɔfagalaw ye wa?

Romɛkaw ka sɔrɔdasi kuntigi ye Pol ɲininka ni ale de ye Misiraka ye min ye mankanba lawuli ani ka cɛ waa naani bila ka taa, minnu ye mɔgɔfaga kɛ.

1. Se min bɛ mɔgɔ bila ka nɔ bila: Ka dege ka mɔgɔw bila ka bɔ jurumu la

2. Sira bɛɛ tɛ sira ɲuman ye: Kɔrɔbɔli dɔnni ani k’i yɛrɛ tanga

1. Romɛkaw 6:13 - “Aw kana aw farikolo yɔrɔw kɛ tilenbaliya minɛnw ye jurumu kama, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma iko mɔgɔ ɲɛnamaw ka bɔ suw cɛma, ka aw farikolo yɔrɔw kɛ tilennenya minɛnw ye Ala ma.”

2. Galasikaw 5:19-21 - «Farisogo ka kɛwalew bɛ kɛnɛ kan: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege, bolibato, subagaya, juguya, kɛlɛ, keleya, diminya, sɔsɔli, sɔsɔli, farali, keleya, dɔlɔ, . orgie, ani o ɲɔgɔnna fɛnw. Ne b’aw lasɔmi, i ko ne y’aw lasɔmi ka kɔrɔ, ko mɔgɔ minnu bɛ o ko suguw kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.”

Kɛwalew 21.39 Nka Paul ko: «Ne ye Yahutu ye min bɛ bɔ Tarse, Silisi dugu dɔ la, duguden si tɛ yen.

Pol ye sira ɲini ka kuma Jerusalɛm mɔgɔw fɛ.

1. I kana i ka tiɲɛ fɔli dabila abada

2. Se min bɛ mɔgɔ bila ka cɛsiri kɛ

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

K=walew 21.40 A ye yamaruya di a ma tuma min na, Paul y'i jɔ ɛrɛzɛnsun kan ka a bolo kɛ jama ye. U makunba tuma min na, a y'a fɔ u ye heburukan na.

Pol jɔlen tora ɛrɛzɛnsun kan ka taamasiyɛn kɛ jama la, o kɛra sababu ye ka u makun kosɛbɛ. O kɔ, a kumana u fɛ Heburukan na.

1. Makun fanga diɲɛ mankanba kɔnɔ

2. Nafa ka bon ka kumaw fɔ minnu bɛ ɲɛnamaya di

1. Zaburu 46:10 “A’ ye aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye” .

2. Ntalenw 18:21 “Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan de la” .

Kɛwalew 22 bɛ Paul ka lafasali lakali jama ɲɛkɔrɔ Jerusalɛm, a ka Romɛ jamanadenya min y’a kisi bugɔli ma, ani laɲini min kɛra walisa k’a faga.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ka kuma fɔ jama ye Aramɛkan na, k’a ka ɲɛnamaya fɔlɔ lakali i n’a fɔ Yahutu timinandiyalen min tun bɛ kalan kɛ Gamaliɛl ka fanga kɔrɔ, ani a ye ‘Sira’ nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ. O kɔfɛ, a bɛ a ka jiginni lakali Damasi sira kan - yeelenba dɔ ye a fiyen cogo min na ka bɔ sankolo la, ka Yesu kan mɛn k’a ɲininka mun na a bɛ ka a tɔɔrɔ. Cɛ dɔ tɔgɔ ko Ananiyasi, sariya labatobaga timinandiyalen min bonyalen don kosɛbɛ Yahutuw bɛɛ fɛ minnu sigilen bɛ yen, o nana a fɛ k'a fɔ a ye ko Ala y'a sugandi ka a sago dɔn, a filɛ Tilennen ka kuma mɛn ka bɔ a da la ka kɛ a seere ye mɔgɔw bɛɛ fɛ a ye min kɛ tun ye mɛnni ye (Kɛwalew 22:1-15).

Dakun 2nan: A y’a ɲɛfɔ ka t’a fɛ cogo min na yelifɛn dɔ kɔnɔ k’a to delili la Alabatosoba kɔnɔ a ye cikan sɔrɔ Matigi fɛ ko a ka bɔ Jerusalɛm joona bawo mɔgɔw tɛna sɔn seereya ma a ko la nka tuma min na u ye sɔsɔli kɛ k’a fɔ k’u b’a dɔn cogo min na egilisi tɔɔrɔlen Jerusalɛm sɔnna ka Etiɛni faga Matigi y’a fɔ a ye ko ‘Taa ne bɛna ci aw yɔrɔ jan siya wɛrɛw ta (Kɛwalew 22:17-21). Jama ye lamɛnni kɛ fo ka na se nin yɔrɔ in na nka Paul ye cidenyabaara siya wɛrɛw kofɔ tuma min na u y’u kan kɔrɔta k’a pɛrɛn ko ‘Aw ka nin cɛ in bɔ dugukolo kan! A tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ!’ U tun bɛ ka pɛrɛn tuma min na k’u ka finiw fili ka buguri fili fiɲɛ na, sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye yamaruya di ko u ka taa ni Paul ye kɛlɛbolo kɔnɔ, a y’a fɔ ko u ka bugɔ ni ɲininkali ye walasa k’a dɔn mun na mɔgɔw tun bɛ ka pɛrɛn a kan nin cogo la (Kɛwalew 22:22-24).

Dakun 3nan: U y’a kɔrɔta k’a bugɔ tuma min na, Pol y’a ɲininka kɛlɛcɛ kuntigi la min jɔlen bɛ yen ko ‘Yala sariya bɛ i bolo ka Romɛ jamanaden bugɔ, hali ni jalaki ma sɔrɔ a la wa?’ Kɛmɛsarada ɲɛmɔgɔ y’o mɛn tuma min na a taara komandan y’a fɔ ko a y’a ɲininka ko ‘I bɛ taa mun kɛ? Nin cɛ ye Romɛ jamanaden ye.’ Komandan taara Paul y'a ɲininka ko 'A fɔ ne ye yala i ye Romɛ jamanaden ye wa?' Ni confirmé commander ko kɛra kelen sɔngɔba kelen nka Paul y'a jaabi ko 'Ne wolola kelen.' Minnu tun bɛna ɲininkali kɛ, olu bɔra o yɔrɔnin bɛɛ la, mɔgɔ minnu jɔlen tun bɛ kɛrɛfɛ, olu siranna tuma min na u y’a faamu ko a ye Romɛ jamanaden ye bawo u y’a siri (Kɛwalew 22:25-29). O dugusagwɛ sabu a tun b’a fɛ ka kun lakika dɔn mun na Yahutu minnu tun bɛ jalaki bɔ sarakalasebaga kuntigiw kan minnu sirilen tɛ, olu ye sarakalasebaaw kuntigiw wele ɲɔgɔn fɛ, Sanhedrin bɛɛ ye yamaruya di ka na u ɲɛkɔrɔ (Kɛwalew 22:30).

Kɛwalew 22.1 Balimaw, ne faw, ne bɛ ne ka lafasali min fɔ aw ye sisan, aw ka o lamɛn.

Pol b’a yɛrɛ lafasa Yahutuw ka mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ.

1: An bɛɛ ka kan ka labɛn walisa k’an ka dannayakow n’an ka dannayakow lafasa.

2: An ka kan ka da Ala la ani ka da a la walisa a ka kɛ an lafasabaga ye.

1: Rom=kaw 10:9-10 "Ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.»

2: Zaburu 27:1 "Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye, ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya fanga ye, ne na siran jɔn ɲɛ?"

Kɛwalew 22.2 (U y'a mɛn ko a bɛ kuma Heburukan na u fɛ, u ye u makun kosɛbɛ.

Pol ye kuma min fɔ Sanhedrin ɲɛkɔrɔ: Pol y’a lakali a ka mɔgɔw ladɔnniyalen don ani ka kuma Sanhedrin fɛ, ka kuma Heburukan na u fɛ.

1. Ala bɛ se k’an yɛlɛma ni an da b’a la a sago la.

2. Ala bɛ se ka baara kɛ ni an kelen-kelen bɛɛ ye a kuntilenna kama a yɛrɛ ka cogo kɛrɛnkɛrɛnnen na.

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

Kɛwalew 22.3 Tiɲɛ na, ne ye Yahutu ye, ne wolola Tarse dugu la, Silisi dugu dɔ la, nka ne lamɔna nin dugu in na Gamaliɛl sen kɔrɔ, ka mɔgɔw kalan ka kɛɲɛ ni faw ka sariya dafalen ye, ani a timinandiyara Elohim ta fan fɛ, i n'a fɔ aw bɛɛ bɛ cogo min na bi.

Pol tun ye Yahutu ye min wolola Tarse, Silisi jamana na, a lamɔna Jerusalɛm ani a tun bɛ mɔgɔw kalan ka kɛɲɛ ni Yahutuw ka sariya ye Gamaliɛl fɛ. A tun timinandiyalen don a ka dannaya la, i n’a fɔ Yahutu minnu y’a lamɛn.

1. Ka timinandiya sɔrɔ Ala ko la yɔrɔw la, an tɛ minnu dɔn

2. Ka bonya dannaya la ni yɛrɛdi ni kanminɛli ye

1. Romɛkaw 10:2 - Katuguni ne bɛ u seereya ko u cɛsirilen don Ala ko la, nka u tɛ ka kɛɲɛ ni dɔnniya ye.

2. Yakuba 1:22 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

K=walew 22.4 Ne ye tgn nin cogo la fo ka se saya ma, ka c=w ni musow siri kaso la.

Pol tun ye Krecɛnw tɔɔrɔ fo ka se saya ma, ka cɛw ni musow bɛɛ bila kaso la.

1. Tɔrɔya fanga: An ka kɛwalew bɛ se ka kɔlɔlɔw lase an ma cogo min na an ma laɲini

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka to kantigiya la Ala ka weleli la

1. Matiyu 5:10-11: "Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye jate."

2. Romɛkaw 12:14: “Aw ka tɔɔrɔbaaw duba, aw kana u danga.”

Kɛwalew 22.5 Sarakalasebaa kuntigi fana bɛ ne seereya cogo min na, ani cɛkɔrɔbaw ka nafolo bɛɛ ɲangili kɛra.

Pol ye batakiw sɔrɔ ka bɔ sarakalasebaa kuntigi ni maakɔrɔw fɛ Jerusalɛm walisa ka Damasi kerecɛnw lasegin Jerusalɛm walisa u ka ɲangi.

1. Ala ka ɲangili siranya faamuyali

2. Kanminɛli nafa ka bon ɲɛmɔgɔya la

1. Ntalenw 16:6 - Mɔgɔw bɛ bɔ kojugu la Matigi ɲɛsiran fɛ.

2. Romɛkaw 13:1-7 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

Kɛwalew 22.6 Ne tun bɛ ka taama ka taa Damasi dugu ma midi waati la, yeelenba dɔ bɔra sankolo la ka ne lamini.

Pol tun bɛ taa Damasi tuma min na, yeelenba dɔ barila ka bɔ sankolo la ka a lamini.

1. Ala ka kɛta sebaaya - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na Ala ka kɛta kunbɛnni bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛnamaya caman sɛmɛntiya.

2. Ka an ka taamaw ta ni dannaya ye - Ka dege ka da Ala la an ka taamaw la ani a ye labɛn kɛ an ye cogo min na.

1. Esayi 40:31 - ? 쏝 ut minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. u na taama, u tɛna sɛgɛn.??

2. Heburuw 11:1 - ? 쏯 ow dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, fɛn minnu ma ye, olu dalilu ye.??

Kɛwalew 22.7 Ne binna duguma ka kumakan dɔ mɛn min tun b’a fɔ ne ye ko: ‘Saul, Saul, mun na i bɛ ne tɔɔrɔ?

Saul gosira duguma ani a ye kumakan dɔ mɛn min b’a ɲininka mun na a bɛ ka a tɔɔrɔ.

1. A ka kan ka kolo Ala ɲɛ kɔrɔ wa? 셲 Sebaaya

2. Farati min bɛ Ala tɔɔrɔli la wa? 셲 Mɔgɔw

1. Heburuw 12:25-29

2. Romɛkaw 10:13-15

Kɛwalew 22.8 Ne y'a jaabi ko: Matigi, e ye jɔni ye? A y'a fɔ ne ye ko: «Ne ye Yesu Nazarɛtika ye, i bɛ min tɔɔrɔ.»

Pol ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni Yesu ye ani Yesu y’a ɲininka mun na a bɛ ka a tɔɔrɔ.

1. An ka kan k’an yɛrɛ ɲininka mun na an bɛ ka Yesu tɔɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi.

2. Ni Yesu b’an wele, an ka kan ka labɛn ka jaabi di ani ka a ka ɲɛminɛli ta.

1. Matiyu 28:19-20: "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-8: ? 쏤 wala ne ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye, ko a su donna, ko a kununna tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye, ani ko a y'i jira ka taa Kefasi la, o kɔfɛ ka taa san tan ni fila la. O kɔ, a y’a yɛrɛ jira balimakɛ kɛmɛ duuru ni kɔ la waati kelen na, u fanba bɛ balo la hali bi, hali ni dɔw sunɔgɔra. O kɔ, a y'i yɛrɛ jira Yakuba la, o kɔ, a y'i jira cidenw bɛɛ la. A laban na, ka ɲɛsin mɔgɔ ma min bangera waati ma, a y'a yɛrɛ jira ne fana na.??

K=walew 22.9 Ne ni mg minnu tun b yen, olu ye yeelen ye, u siranna. Nka min tun bɛ kuma ne fɛ, u ma o kan mɛn.

Pol ni a taamaɲɔgɔnw ye yeelenba dɔ ye, nka Paul dɔrɔn de ye kumakan mɛn min tun bɛ kuma a fɛ.

1. "Dannaya fanga: Ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ".

2. "A mɛnna nka a ma faamuya: Ala ka weleli".

1. Esayi 50:4-5 - "Matigi Ala ye kalan kɛbagaw nɛn di ne ma, walisa ne ka se ka mɔgɔ sɛgɛnnen balo ni kuma ye. Sɔgɔma o sɔgɔma, a bɛ kunun, a bɛ ne tulo kunu." aw ka mɛn i ko mɔgɔ minnu kalanna.Matigi Ala ye ne tulo da, ne ma muruti, ne ma kɔsegin.»

2. Esayi 30:21 - "Aw tulo na kuma mɛn aw kɔfɛ, ko : ? 쏷 sira ye a ta ye, aw ka taama a kɔnɔ,??ni aw bɛ i kɔdon kinin fɛ walima ni i bɛ i kɔdon i kinin fɛ."

Kɛwalew 22.10 Ne y’a fɔ ko: Matigi, ne na mun kɛ? Matigi y'a fɔ ne ye ko: «Wuli ka taa Damasi. Fɛn minnu latigɛra i ka kɛ, o na fɔ i ye yen.»

Matigi y’a fɔ Paul ye ko a ka taa Damasi, a bɛna ladɔnniya baara minnu na.

1. Ka Ala ka welekan labato: Ka tugu Matigi ka cikanw kɔ walisa k’an ka laɲinitaw dafa

2. Following Directions & Taking Action: Matigi bɛ min ɲini an fɛ, ka o kɛ

1. Jeremi 29:11 - "Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, Matigi ko::

2. Matiyu 7:24-27 - "O tuma na fɛ, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, o na kɛ i ko hakilitigi min y'a ka so jɔ farakurun kan. Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw nana gosi o so kan, nka a ma bin, katuguni a tun sigilen bɛ farakurun kan.»

Kɛwalew 22.11 Ne ma se ka yeli kɛ o yeelen nɔɔrɔ kosɔn, ne ni mɔgɔ minnu tun bɛ ne fɛ, olu bolo tun bɛ ne ɲɛminɛ, ne sera Damasi.

Pol ye kabako kɛ ni yeelenba ye k’a to Damasi sira kan, o min y’a to a jiginna kerecɛnya la.

1: Ala bɛ se ka baara kɛ ni hali kow ye minnu tun ma deli ka kɛ, walisa k’an gɛrɛ a la.

2: Pol ka ko kɛlen bɛ an hakili jigin ko Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali ni an tɛ se k’a ye.

1. Matiyu 5:14-16 ? 쏽 ou ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.??

2. Romɛkaw 8:14-17 ? 쏤 walima mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye. Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denkɛw ta Ni sɔrɔ, an bɛ kasi min fɛ, ? 쏛 bba ye! Fa!??Ni yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye, ni denw ye, o tuma na, ciyɛntalaw? 봦 Ala ka eirs ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an bɛ tɔɔrɔ ni a ye walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ.??

Kɛwalew 22.12 Ananiyasi dɔ fana tun bɛ Ala bato ka kɛɲɛ ni sariya ye.

Ananiyasi tun ye Yahutu timinandiyalen ye, tɔgɔ ɲuman tun b’a la Yahutuw cɛma a ka sigida la.

1. Tɔgɔ ɲuman sɔrɔli fanga

2. Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɛ ni diinɛ ye

1. Romɛkaw 12:17-19 - "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si ka juguya la, nka aw ka miiri ka bonya da mɔgɔ bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ, ni a bɛ aw bolo, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye. Kanulenw, abada." aw ka aw yɛrɛw hakɛ bɔ, nka a to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko ? 쏺 engeance ye ne ta ye, ne bɛna a sara, Matigi ko ten.??

2. Ntalenw 11:23 - "Mɔgɔ tilennen nege bɛ ban koɲuman dɔrɔn de la, mɔgɔ jugu makɔnɔni bɛ ban diminya la."

K=walew 22.13 Nana ne ma ka j= ka f ne ye ko: Balima Saul, i ka yeli k. O waati kelen na, ne ye a ɲɛ kɔrɔta.

Pol ye a ɲɛ segin a ma Ananiyasi fɛ, ale min b'a wele ko "Balimakɛ Saul".

1. Yafali sebaaya: Ananiyasi ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o ye Pol yeli lasegin cogo min na

2. Weelekan min bɛ kɛ ka sɔn: Ka Bɛɛ bisimila Ala ka Masaya la

1. Luka 15:11-32 - Denkɛ tununnen ntalen

2. Efesekaw 2:11-22 - Ala ka bnkan ni dannabaaw ka kelenya

Kɛwalew 22.14 A ko: «An bɛnbaw ka Ala ye i ɲɛnatɔmɔ, walisa i ka a sago dɔn, ka o tilennenya ye, ka a da kan mɛn.»

An faw ka Ala ye Paul sugandi walisa a ka a sago dn ani ka tilennenya seereya.

1: A to Ala ka sira ɲɛminɛ - Ala ye an sugandi walisa k’a sago dɔn ani ka tilennenya kɛli seereya.

2: Ala ka tilennenya ye tilennenya ye - An ka kan ka an hakili to a la ko Ala ka tilennenya ye tilennenya ni tilennenya ye tuma b.

1: Esayi 55:9 - Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2: Romɛkaw 12:19 - Kanulen kanulenw, aw kana aw yɛrɛw hakɛ bɔ, nka aw ka diminya nɔ bila, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakɛɲuman ye ne ta ye.» Ne na o sara, Matigi ko ten.»

Kɛwalew 22.15 I ye min ye, i ye min mɛn, i na kɛ a seere ye mɔgɔw bɛɛ ye.

Pol ye ci bila Ananiyasi fɛ a ka a ka seereya weleweleda a ye min ye ani a ye min mɛn.

1. Seereya fanga: I ka maana fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. An ka ɲɛnamaya seereya: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye

1. Romɛkaw 10:14-15 ? 쏦 ow o tuma na, u ma da min na, u na o wele wa? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n'u cilen don???

2. Matiyu 5:14-16 ? 쏽 ou ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.??

Kɛwalew 22.16 Sisan, mun na i bɛ mɛn? i ka wuli ka batise, ka i ka jurumuw ko ka bɔ i la, ka Matigi tɔgɔ wele.»

Saul min b wele sisan ko Paul, Ananiyasi ye ci bila a ma ko a ka batise ani ka a ka jurumuw ko ka b Matigi tg weleli la.

1. Batɛmu fanga: Batiseli bɛ na ni kisili ye cogo min na

2. Nimisali wajibiya: Nimisali bɛ na ni tilennenya ye cogo min na

1. Romɛkaw 6:3-4 - "Aw m'a dɔn ko an bɛɛ batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? an kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ fɛ, an fana bɛ se ka taama ɲɛnamaya kura kɔnɔ.??

2. Galasikaw 3:27 - ? 쏤 walima aw minnu batisera Krisita la, aw ye Krisita don.??

Kɛwalew 22.17 Ne seginna Jerusalɛm tuma min na, ne tun bɛ Ala delili kɛ Alabatosoba kɔnɔ, ne tun bɛ ka miiri.

Pol minɛna ka don a kɔnɔ k’a to delili la Jerusalɛm Alabatosoba kɔnɔ.

1. Delili fanga: Pol ye ko min kɛ Alabatosoba kɔnɔ

2. Ka i yɛrɛ di Ala sago ma: Pol ye ko min kɛ Alabatosoba kɔnɔ

1. Matiyu 6:5-13 - Yesu bɛ mɔgɔw kalan delili nafa kan ani delili kɛcogo la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:2-4 - Pol bɛ sankolola yelifɛn dɔ lakali ani a minɛna ka taa alijɛnɛ na.

Kɛwalew 22.18 A ye Yesu ye k’a fɔ ne ye ko: «I teliya ka bɔ Jerusalɛm, katuguni u tɛna i ka seereya minɛ ne ko la.»

Pol tun bɛ Jerusalɛm ani yelifɛn dɔ y’a fɔ a ye ko a ka taa joona bawo jama tun tɛna sɔn a ka seereya ma Yesu ko la.

1. Nafa min b’a la ka Matigi kan minɛ

2. Kibaru Duman fɔli wajibiya

1. Luka 6:46 ? 쏻 mun na i bɛ ne wele ? 쁋 ord, Matigi,??ni i kana ne ka fɔta kɛ???

2. Matiyu 28:19-20 ? 쏷 o de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.??

Kɛwalew 22.19 Ne ko: Matigi, u y’a dɔn ko ne ye dannabaaw bila kaso la ka u bugɔ Alabatoso bɛɛ kɔnɔ.

Pol y’a ka tariku lakali, a ye Krecɛnw tɔɔrɔ sani a ka mɔgɔw ladɔnniya.

1. Ala ka nɛɛma bɛ se k’an juguw yɛlɛma ka kɛ jɛɲɔgɔnw ye.

2. Yɛlɛma sebaaya danaya barika la.

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Efesekaw 2:1-10 - "Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la? 봞 nd nin tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn tɛ??walew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso." " " .

K=walew 22.20 I ka martiri Etiène joli bɔnna tuma min na, ne fana tun jɔlen bɛ yen, ka sɔn a ka saya ma, ka a fagabagaw ka finiw mara.

Saul tun bɛ yen ani a sɔnna Etiɛni ka saya ma, o min tun ye martiri fɔlɔ ye, ani a ye a fagabagaw ka finiw yɛrɛ mara.

1. Nimisali fanga: Saul jiginna ka bɔ tɔɔrɔbaga la ka kɛ waajulikɛla ye.

2. Krisita nɔfɛta musaka: Etiɛni ka saraka ani kalandenya nɔfɛkow.

1. Kɛwalew 9:1-19 - Saul ka mɔgɔw ladɔnniya ani a weleli ka kɛ ciden ye.

2. Luka 9:23-25 - Yesu ka kalan min b mg ka gengenjiri ta ani ka tugu a la.

Kɛwalew 22.21 A y'a fɔ ne ye ko: «Taa, katuguni ne na i bila ka taa yɔrɔ jan siya wɛrɛw fɛ.»

Ci fɔra Paul ye ko a ka taa siya wɛrɛw fɛ ka kibaru duman fɔ.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na

2. Weelekan ka taa: Ala ka ci fɔlen jaabi cogo min na

1. Matiyu 28:19-20 ? 쏷 o de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye , ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato . Wa tiɲɛ na ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.??

2. Romɛkaw 10:13-15 ? 쐄 walima, ? 쏣 mɔgɔ min bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.??O tuma na fɛ, u ma da min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Ani, u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ u ye? Ani cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka waajuli kɛ fo n’a ma ci? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쏦 ow senw cɛ ka ɲi minnu bɛ na ni kibaru duman ye!??

Kɛwalew 22.22 U ye o kuma lamɛn, o kɔ, u ye u kan kɔrɔta k'a fɔ ko: «O mɔgɔ sugu ka bɔ dugukolo kan, katuguni a man kan ka ɲɛnamaya.»

Yahutuw banna Pol la, a kɛlen kɔ k’a ka seereya fɔ, ka wele bila ko a ka bɔ dugukolo kan.

1. "Seereya fanga: Yesu Krisita ka Kibaru Duman weleweleda".

2. "Ja gɛlɛya ka jɔ: I ka dannaya lafasali kɛlɛli ɲɛkɔrɔ".

1. Filipekaw 1:20-21 - "Ka kɛɲɛ ni ne jigi ye ni ne jigi ye ko ne tɛna maloya foyi la, fo ni jagɛlɛya bɛɛ ye, i ko a bɛ kɛ tuma bɛɛ, sisan fana Krisita na bonya ne farikolo la, ɲɛnamaya fɛ wo, saya fɛ wo." .Katuguni ne fɛ, ka ɲɛnamaya, o ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.»

2. Romɛkaw 8:31-39 - "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? A ni ale fana tɛ fɛn bɛɛ di an ma gansan?Jɔn bɛna jalaki da Ala kan? 셲 mɔgɔ sugandilenw?Ala de bɛ jo di.Jɔn de bɛ mɔgɔ jalaki?Krista de sara, ka fara o kan, a kununna fana, min yɛrɛ bɛ yen Ala kininbolo, ale fana be delili ke an ye.Joni na an faran ka b Krisita kanuya la?Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ, wala farilankolon, wala farati, wala npan wa?I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쏤 walima I kosɔn, an bɛ faga tile bɛɛ, an bɛ jate saga fagali kama.??O bɛɛ n'a ta, nin kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la.Katuguni ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw tɛ Kuntigiw ni fanga, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, walima sanfɛla ni dunuya, walima fɛn dalen wɛrɛw, olu tɛna se k’an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la, min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Kɛwalew 22.23 U pɛrɛnna ka u ka finiw fili ka buguri fili fiɲɛ na.

Romɛkaw ka kɔlɔsilikɛlaw kuntigi ye Pol minɛ ka taa n’a ye.

1: An ka kɛwalew gɛlɛya waatiw la, o ka kan ka Krisita ka hɛrɛ jira, a man kan ka kɛ diɲɛ ɲagaminen ye.

2: Ni an bɛ kɛlɛw sɔrɔ, an ka kan k’an jigi da Ala kan walisa k’an lakana ani k’an magow ɲɛ.

1: Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2: Zaburu 23:4 - "Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ, i ka bere ni i ka bere bɛ ne dusu saalo."

Kɛwalew 22.24 Kuntigi y'a fɔ ko u ka na n'a ye masadugu kɔnɔ, k'a fɔ ko u ka a sɛgɛsɛgɛ ni bugɔli ye. walisa a k'a dɔn u ye kulekan bɔ a kama cogo min na.»

Kapiteni kuntigi y’a to u ka na ni Pol ye masadugu kɔnɔ, k’a fɔ ko u ka bugɔ a la walisa k’a dɔn mun na jama bɛ ka pɛrɛn a kama.

1. Pol ka kantigiya: Pol ye a yɛrɛ bila a ka dannaya la cogo min na, o y’a to a tɔɔrɔla cogo min na

2. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga: Paul ka kanuya min tun bɛ a juguw la, o kɛra sababu ye ka a kunmabɔ cogo min na

1. Matiyu 5:44 - ? 쏝 ut ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.??

2. Romɛkaw 8:37-39 - ? 쏯 o, nin kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi.??

K=walew 22.25 U tun b= a siri ni juruw ye tuma min na, Paul y'a fò k=l=k=la kuntigi ye, ko: «A b= se ka Rom=m= bugɔ, k'a sɔrɔ a ma jalaki wa?

Pol y’a ɲininka ni a bɛnnen don ka Romɛ cɛ min jalakibali bugɔ.

1. Ɲininkali fanga: Pol ka jagɛlɛya bɛ se k’an kalan cogo min na ka kuntigiya sɔsɔ

2. Se min bɛ i ka josariyaw dɔnni na: Pol ka jagɛlɛya ka kan k’an kalan cogo min na ka jɔ an yɛrɛw la

1. Galasikaw 6:7-9 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ se ka tulo geren. Mɔgɔ bɛ min dan, a bɛ o tigɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa k'u fari diyabɔ, o na halakili suman ka bɔ farisogo la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa ka Ni Senu diyabɔ, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ka bɔ Ni Senu de la.

2. Esayi 1:17 - A' ye ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini. Degunbagatɔw lafasa. Fantanw ka ko ta; muso cɛ salen in ka ko fɔ.

Kɛwalew 22.26 Kɛlɛcɛw kuntigi y'o mɛn tuma min na, a taara a fɔ sɔrɔdasi kuntigi ye ko: «I ka i janto i ka kɛta la, katuguni nin cɛ ye Romɛ ye.»

Kɛlɛbolo kuntigi y’a dɔn ko Pol ye Romɛ ye ani a ye kapitɛni kuntigi lasɔmi.

1. An ka kan ka an hakili to mɔgɔ wɛrɛw la tuma bɛɛ, hali ni u ni an tɛ kelen ye.

2. An ka kan ka an janto an yɛrɛ la ani ka hakilitigiya kɛ ni an bɛ desizɔnw ta minnu bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la.

1. Kolosekaw 3:12-14 - Aw ka don o tuma na, i ko Ala wa? 셲 mɔgɔ sugandilenw, senumaw ni kanulenw, dusukun hinɛlenw, ɲumanya, majigilenya, dususuma, ani muɲuli, ka ɲɔgɔn muɲu ani ni dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Wa ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na bɛnkan dafalen na.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

Kɛwalew 22.27 O kɔ, sɔrɔdasi kuntigi nana a fɔ a ye ko: «A fɔ ne ye, yala i ye Romɛ ye wa?» A ko: Ɔwɔ.

Pol ka Romɛ jamanadenya jiralen bɛ ko gɛlɛn dɔ kɔnɔ.

1: Ala ye kantigiya kɛ k’an dɛmɛ ni an mago bɛ an na.

2: An ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ni tiɲɛtigiw ye, hali ni a ka gɛlɛn.

1: Josue 1:9 - "Ne ma ci fɔ i ye wa? I ka barika sɔrɔ ka i jagɛlɛya. I kana siran, i kana i fari faga, katuguni i taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala na kɛ i fɛ."

2: Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Kɛwalew 22.28 Kapiteni kuntigi y'a jaabi ko: «Ne ye o hɔrɔnya sɔrɔ ni wariba ye.» Pol ko: «Nka ne bangera hɔrɔn.»

Pol b’a ka hɔrɔnya jira hali ni a minɛbaga ye musaka caman sara o la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ hɔrɔnya la: Ala ka hɔrɔnya nilifɛn

2. Hɔrɔnya musaka ka bon: I bɛ sɔn ka wari hakɛ jumɛn sara?

1. Galasikaw 5:1 ??? 쏤 walima hɔrɔnya Krisita ye an hɔrɔnya; aw ka jɔ o la, aw kana aw kolo tugun jɔnya juru la.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:22 ??? 쏤 walima min welera Matigi la ka kɛ jɔn ye, o ye Matigi ka hɔrɔn ye. O cogo kelen na, min tun hɔrɔnyalen don tuma min na a welelen don, o ye Krisita ka jɔn ye.??

Kɛwalew 22.29 O yɔrɔnin bɛɛ la, mɔgɔ minnu tun ka kan k’a sɛgɛsɛgɛ, olu bɔra o yɔrɔnin bɛɛ la, sɔrɔdasi kuntigi fana siranna, a y’a dɔn ko a ye Romɛka ye, k’a masɔrɔ a y’a siri.

Kapiteni kuntigi siranna, a y’a dɔn kɔfɛ ko Paul ye Romɛka ye, ko a y’a siri.

1: I kana siran ni desizɔn gɛlɛnw bɛ i ɲɛ.

2: I kana siran mɔgɔ dɔ ɲɛ wa? 셲 jɔyɔrɔ walima fanga.

1: Filipekaw 4:6-7 ? 쏡 o kana jɔrɔ fɛn si la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. Wa Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ faamuyali bɛɛ kan, o bɛna aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.??

2: Esayi 41:10 ? 쏶 o kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.??

Kɛwalew 22.30 O dugusagwɛ, k'a masɔrɔ a tun b'a fɛ ka Yahutuw ka jalaki bin a kan, a y'a labɔ a ka kuluw cɛma, ka a fɔ sarakalasebaaw kuntigiw ni u ka lajɛba bɛɛ ye, ka Paul jigin ka a sigi u ɲɛkɔrɔ.

O dugusagwɛ, Romɛkaw ka sɔrɔdasi kuntigi ye Pol bila ka bɔ a ka sirili la walisa k’a faamu kosɛbɛ kun min na Yahutuw tun bɛ ka a jalaki. O kɔ, a ye sarakalasebaaw kuntigiw ni u ka lajɛba wele, ka Pol jigin walisa a ka jɔ u ɲɛ kɔrɔ.

1. Ala ka kantigiya kɔrɔbɔli waatiw la: Ka barika sɔrɔ dannaya fɛ Ala la.

2. Tilennenya nafa ka bon jamana kɔnɔ: Ka sariya labato ani ka tiɲɛ ɲini.

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Talenw 21:15 - Ni tilennenya kɛra, o bɛ nisɔndiya lase mɔgɔ tilennenw ma nka siran bɛ kɛ kojugukɛlaw la.

Kɛwalew 23 bɛ Paul ka lafasali lakali Sanhedrin ɲɛkɔrɔ, Fariziɲɛw ni Saduseɛnw cɛ sɔsɔli, ani laɲini min kɛra a ka ɲɛnamaya kama.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ɲɛ jɔlen ye ka ɲɛsin Sanhedrin ma, k’a fɔ ko a y’a ka wajibi dafa Ala ɲɛkɔrɔ ni dusukun ɲuman bɛɛ ye. Sarakalasebaa kuntigi Ananiyasi ye yamaruya di mɔgɔ minnu jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ, u k’a da gosi nin Paul y’a jaabi ko ‘Ala bɛna i kogo finman gosi! I sigilen bɛ yen ka kiri tigɛ ne kan ka kɛɲɛ ni sariya ye o bɛɛ n'a ta i yɛrɛ bɛ sariya tiɲɛ k'a fɔ ko ne ka bugɔ!' Minnu tun bɛ kɛnɛ kan, olu y’a ɲininka a bɛ se ka Ala ka sarakalasebaa kuntigi mafiɲɛya cogo min na, Pol y’a jaabi ko ale m’a dɔn ko Ananiyasi ye sarakalasebaa kuntigi ye iko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko ‘I kana kuma jugu fɔ i ka mɔgɔw kuntigi la’ (Kɛwalew 23:1-5).

Dakun 2nan: Paul y’a faamu ko lajɛba mɔgɔ dɔw tun ye Saduseɛnw ye (minnu b’a fɔ ko lakununni tɛ yen) ani ko dɔw fana tun ye Farisiɛnw ye, o de y’a to a ye wele kɛ Sanhedrin kɔnɔ ko: ‘Ne balimaw ne ye Farisiɛn ye, ne bɔra Farisiɛnw na. Ne jɔlen bɛ kɔrɔbɔli la bawo ne jigi tun bɛ lakununni sara.’ Ni a fɔra ko nin sɔsɔli in daminɛna Farisiɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Saduseɛnw ka jamakulu tilalen don (Saduseɛnw ko lakununni tɛ yen, mɛlɛkɛw tɛ yen, ni jinɛw tɛ yen nka Farisiɛnw dalen bɛ nin kow bɛɛ la). Mankanba donna karamɔgɔ dɔw sariya minnu tun ye Farisiɛnw ye, olu wulila ka sɔsɔli kɛ ni fanga ye ko ‘An ma foyi sɔrɔ nin cɛ la ni hakili mɛlɛkɛ kumana a fɛ do?’ Kɛlɛ kɛra farinya ye kosɛbɛ komandan siranna k’u bɛna Paul yɔrɔw tigɛ ka yamaruya di sɔrɔdasiw ma u ka jigin k’a bɔ u bolo ni fanga ye ka na ni a ye kɛlɛbolow kɔnɔ (Kɛwalew 23:6-10).

Dakun 3nan: O dugujɛ su fɛ, Matigi jɔlen tora Paul kɛrɛfɛ k’a fɔ ko ‘I ka jagɛlɛya sɔrɔ! I ye seereya kɛ ne ko la cogo min na Jerusalɛm, i ka kan ka Romɛ seereya kɛ ten’ (Kɛwalew 23:11). O dugusagwɛ, Yahutuw ye dabali tigɛ k’u kalifa k’u tɛna minfɛn dun fo u ka Pol faga. Cɛ binaani ni kɔ tun sen bɛ nin laɲini in na minnu taara sarakalasebaa kuntigiw maakɔrɔw ko ka kaliliba kɛ dumuni nɛnɛ fo an ka Paul faga sisan o tuma na aw Sanhedrin petition commander na n'a ye sanni aw ka pretext b'a fɛ ka kunnafoni tigitigi wɛrɛw sɔrɔ ko kan an labɛnnen don k'a faga sani a ka se yan ( Kɛwalew 23:12-15). Nka balimamuso denkɛ mɛnna plot donna barakɛ kɔnɔ a fɔra lasɔmini komandan cilen kamalennin uncle centurion ko 'Take care young man see does come harm.' O kɔfɛ, kamalennin gɛnna ka jalaki fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye gundo jira u la o kɔfɛ a ye kɛlɛcɛ fila wele yamaruya ka detachment labɛn sɔrɔdasi kɛmɛ fila sotigi kɛmɛ biwolonwula tamakɛla kɛmɛ fila bɛ taa Sesare la nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn bi su in na ka sow di Paul ma walasa a ka se ka ta lafiya la gofɛrɛnaman Felix. A ye bataki sɛbɛn min bɛ tugu o kɔ... (Kɛwalew 23 tɔ bɛ kunnafoni kɔnɔkow ɲɛfɔ bataki Claudius Lysias gofɛrɛnaman Felikisi ye bolifɛn lakananen labɛn Paul dugu Sesari ye bagabagali kosɔn a ka ɲɛnamaya kama.)

Kɛwalew 23.1 Paul ye Lajɛba filɛ ni kɔnɔnajɛya ye, a ko: «Balimaw, ne ye ɲɛnamaya kɛ ni dusukun ɲuman bɛɛ ye Ala ɲɛ kɔrɔ fo ka na se bi ma.»

Pol kumana lajɛba la ni hakilisigi ye ko a ye ɲɛnamaya kɛ ni dusukun ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dusukun ye Ala ɲɛkɔrɔ, o ye misali ye an bɛɛ ka kan ka an jija min kama.

2. Pol ye misali min kɛ, n’o ye ka ɲɛnamaya kɛ ni dusukun ɲuman ye Ala ɲɛkɔrɔ, o bɛ se ka kɛ barika ye ani ka dusu don an kɔnɔ.

1. Romɛkaw 14:12 - O cogo la, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.

2. 1 Piɛrɛ 3:16 - Ka dusukun ɲuman sɔrɔ; O la, k'a sɔrɔ u bɛ kuma jugu fɔ aw kan, i ko kojugukɛlaw, u ka maloya minnu bɛ nkalon tigɛ aw ka kɛwale ɲumanw kan Krisita la.

Kɛwalew 23.2 Sarakalasebaa kuntigi Ananiyasi y’a fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw ye ko u k’a da gosi.

Sarakalasebaa kuntigi Ananiyasi y’a fɔ a ka baarakɛlaw ye ko u ka Pol bugɔ farikolo la.

1. "Fanga min bɛ fanga tilenbaliya la".

2. "Ala ka sebaaya tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ".

1. Esayi 30:20-21 - "Ni Matigi ye gɛlɛya nbuuru ni tɔɔrɔ ji di aw ma, aw karamɔgɔw tɛna wuli ka taa yɔrɔ dɔ la tun, nka aw ɲɛ na aw karamɔgɔw ye tulo na kuma mɛn i kɔfɛ, ko: Sira filɛ nin ye, aw ka taama a kan, ni aw bɛ aw kɔdon aw kinin fɛ, ni aw kɔseginlen don numan fɛ.»

2. Matiyu 5:39 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana juguya kɛlɛ.

Kɛwalew 23.3 Paul y’a fɔ a ye ko: «Ala na i bugɔ, e kogo finman, katuguni i sigilen bɛ ka kiri tigɛ ne kan ka kɛɲɛ ni sariya ye, ka a fɔ ko ne ka bugɔ ka kɛɲɛ ni sariya ye wa?»

Pol ye sarakalasebaa kuntigi kɔrɔfɔ sabu a y’a fɔ ko a ka bugɔ ka kɛɲɛ ni sariya ye.

1. Nafa min b’a la ka jɔ tilennenya kama ka kɛɲɛ ni sariya ye.

2. Cogo min na hali ni kɛlɛ bɛ an na, an ka kan ka to an ka dannayakow la.

1. Luka 18:1-8 - Ntalen min bɛ muso cɛ salen timinandiyalen kan.

2. Efesekaw 6:10-18 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw.

K=walew 23.4 Mg minnu tun b= yen, olu ko: «I b Ala ka sarakalasebaa kuntigi mafi wa?»

Pol ye jagɛlɛya min kɛ ka jɔ a yɛrɛ kɔrɔ, o kɛra sababu ye ka a jalaki ko a ye Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1 - "Ka kɛ jagɛlɛya ye ka jɔ i yɛrɛ ye".

2 - "Daɲɛw fanga".

1 - 1 Piɛrɛ 3:15 - "Nka aw dusukunw na, aw ka Krisita bonya iko Matigi. Aw ye aw labɛn tuma bɛɛ ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma, min b'a ɲini aw fɛ, aw ka jigiya min sɔrɔ, aw ka o kun fɔ. Nka aw ka o kɛ ni dususuma ni bonya ye.

2 - Yakuba 1:19 - "Ne balima kanulenw, aw k'a kɔlɔsi nin ko la: Bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya, ka teliya ka dimi."

Kɛwalew 23.5 Paul ko: «Balimaw, ne t'a dɔn ko a tun ye sarakalasebaa kuntigi ye, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «I kana kuma jugu fɔ i ka mɔgɔw kuntigi la.»

Pol ye a yɛrɛ tanga cogo min na ka ɲɛsin Ala tɔgɔ tiɲɛni jalaki ma, o b’a jira ko a bɛ bonya da kuntigiya kan ani ko a y’a cɛsiri ka tugu Bibulu tɛmɛsiraw kɔ.

1: Kuntigiyatigiw bonya ani ka tugu Bibulu tɛmɛsiraw ka kalansiraw kɔ.

2: I ka sarakalasebaa kuntigi ka baara bonya, i kana kuma jugu fɔ u kan.

1: Romɛkaw 13:1-7

2: 1 Piɛrɛ 2:13-17

K=walew 23.6 Paul y’a ye tuma min na ko u fan kelen ye Saduseenw ye, ko u fan kelen ye Farisienw ye, a pɛrɛnna jama la ko: «Balimaw ko: «Ne ye Farisiɛn ye, Farisiɛn denkɛ.» Ne bɛ wele ɲininkali la.

Pol tun b’a dɔn fan fila minnu tun bɛ lajɛba la, a y’a jira ko ale ye Farisiɛn ye, wa a y’a fɔ ko ɲininkali bɛ kɛ a la suw jigiya ni u lakununni ko la.

1. Suw jigiya ni u lakununni - Kɛwalew 23:6

2. Ka jɔ i ka dannaya la - Kɛwalew 23:6

1. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b= i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. 1 Piɛrɛ 1:3-4 - An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye an bange kokura ka kɛɲɛ ni a ka makari caman ye, ka kɛ jigiya ɲɛnama ye Yesu Krisita kununni ka bɔ suw cɛma.

Kɛwalew 23.7 Yesu y'o fɔ tuma min na, sɔsɔli donna Farisiɛnw ni Saduseɛnw cɛ.

Farisiɛnw ni Saduseɛnw ye sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, o kɛra sababu ye ka jama tila.

1. Farati min bɛ farali la: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na kumaw la minnu b’an bila ɲɔgɔn na

2. Ka danfara tigɛ: Ka a dege ka an ka danfara bonya ani k’u waleɲumandɔn

1. Ntalenw 18:19 - "Balimakɛ min dusu tiɲɛna, o tɛ jɔrɔ ka tɛmɛ dugu barikama kan, sɔsɔliw bɛ i n'a fɔ duguba da sirilenw."

2. Efesekaw 4:2-3 - "ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka muɲu ɲɔgɔn ma kanuya la, ka timinandiya ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili la.

Kɛwalew 23.8 Saduseenw b’a fɔ ko lakununni tɛ yen, mɛlɛkɛ ni hakili tɛ, nka Farisiɛnw bɛ sɔn o fila bɛɛ ma.

Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka miiriya tun tɛ kelen ye lakununni, mɛlɛkɛw ani hakili ko la.

1: An man kan ka dannaya tiɲɛ abada lakununni ni mɛlɛkɛw ni hakilimaw ka kɛli la.

2: Sadusedenw tun filila u ka dannabaliya la su kununni ni hakiliw la, ani Farisiɛnw tun bɛ tiɲɛ fɔ u ka dannaya la.

1: 1 Tesalonikekaw 4:13-14 - Balimaw, ne t'a fɛ aw ka kɛ hakilintanw ye sunɔgɔlenw ko la, walisa aw kana dusukasi i ko jigiya tɛ mɔgɔ wɛrɛw la. Ni an dalen b'a la ko Yesu sara ka kunun, o cogo kelen na, mɔgɔ minnu sunɔgɔra Yesu la, Ala na na ni olu fana ye.

2: Heburuw 12:22-23 - Nka aw sera Siyɔn kulu la, ani Ala ɲɛnama ka dugu la, sankolola Jerusalɛm, ani mɛlɛkɛ kulu jatebaliya la, Den fɔlɔw ka jamaba ni u ka egilisi la, minnu bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ sankolo la, ka ɲɛsin Ala ma, min ye bɛɛ ka kiritigɛla ye, ani mɔgɔ tilennenw niw ye minnu dafalen don.

Kɛwalew 23.9 Kulekanba wulila, sariya karamɔgɔ minnu tun bɛ Farisiɛnw yɔrɔ, olu wulila ka sɔsɔli kɛ k'a fɔ ko: «An ma kojugu si sɔrɔ nin cɛ la kana kɛlɛ kɛ ni Ala ye.

Farisiɛnw ka sariya karamɔgɔw, Paul ka lafasali kuma mɛnni kɔfɛ, u y’a fɔ ko u ma se ka jalaki si sɔrɔ a la, wa ko kumaɲɔgɔnya o kumaɲɔgɔnya tun bɛ a fɛ, n’a sɔrɔ o bɔra alako ta fan fɛ.

1. Kantigiya ka kan ka kɛ Ala ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Se min bɛ Ala kan lamɛn

1. Ntalenw 3:5-6: I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw tilennen to.

2. Matiyu 6:10: I ka masaya ka na, i sago ka kɛ, dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na.

K=walew 23.10 Kɛlɛba donna tuma min na, kɛlɛcɛ kuntigi siranna ko Paul tɛna sama ka bɔ u la, a y’a fɔ sɔrɔdasiw ye ko u ka jigin ka a minɛ ni fanga ye u cɛma k’a don kaburudo la.

Kɛlɛba donna jama cɛma ani kapitɛni kuntigi siranna Paul ka lakana ɲɛ, a y’a fɔ sɔrɔdasiw ye ko u k’a minɛ ni fanga ye ka na n’a ye masadugu kɔnɔ.

1. I ka i jigi da Matigi kan walisa k’i lakana Gɛlɛya waatiw la

2. Nafa min b’a la ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la walasa ka dɛmɛ don u lakanani na

1. Zaburu 46:1 “Ala ye an dogoyɔrɔ ni an barika ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la.”

2. Matiyu 22:39 “A filanan bɛ i n’a fɔ a: I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Kɛwalew 23.11 O kɔfɛ su fɛ, Matigi y'i jɔ a kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye ko: «I ka i ja gɛlɛya, Paul, katuguni i ye seereya kɛ ne ko la Jerusalɛm cogo min na, i ka kan ka seereya kɛ Romɛ fana.»

Matigi y’a yɛrɛ jira Paul la su fɛ, ka dusu don a kɔnɔ a ka taa a fɛ ka seereya kɛ a ko la Romɛ, i ko a y’a kɛ cogo min na Jerusalɛm.

1. Aw ka timinandiya ka Matigi seereya - Kɛwalew 23:11

2. Jagɛlɛya waati gɛlɛnw kɔnɔ - Kɛwalew 23:11

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Romɛkaw 8:37-39 - Ayi, o kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ ka tɛmɛ an kanubaa barika la. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛna se ka an faran ka bɔ kanuya la Elohim ta, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Kɛwalew 23.12 Dugujɛ don tuma min na, Yahutu dɔw y'u siri ɲɔgɔn na, k'u siri danga la, k'a fɔ ko u tɛna dumuni kɛ, ka minni kɛ fo u ka Paul faga.

Yahutu kulu dɔ ye laɲini kɛ walisa ka Pol faga, u kɛtɔ ka kalili kɛ ko u tɛna dumuni kɛ wala ka minni kɛ fo u ka se ka u ka cidenyabaara kɛ.

1. Ala ka kantigiya bɛ ye labɛn juguw ni fɛɛrɛ juguw ɲɛkɔrɔ.

2. An bɛ se ka dege ka da Ala ka lakanani na hali ni farati bɛ an na.

1. Zaburu 56:3-4 - “Ni ne siranna, ne bɛ ne jigi da i kan. Ne bɛ min ka kuma tanu, ne bɛ ne jigi da Ala kan. Ne tɛna siran. Farikolo bɛ se ka mun kɛ ne la?”

2. Romɛkaw 8:28-29 - «An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɛ a Denkɛ ja la, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye.”

Kɛwalew 23.13 Minnu ye nin dajuru tigɛ, olu tun ka ca ni mɔgɔ binaani ye.

O tɛmɛsira b’a jira ko mɔgɔ binaani tun ye dabali tigɛ Paul kama.

1. Ala bɛna a sagokɛla kantigiw lakana tuma bɛɛ, hali ni gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo.

2. Hali ni kɛlɛba bɛ an kan, an ka kan ka jɔ tuma bɛɛ an ka limaniya la.

1. Esayi 54:17 "Kɛlɛkɛminɛn si tɛna ɲɛ sɔrɔ i kama".

2. Romɛkaw 8:31 "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

Kɛwalew 23.14 U taara sarakalasebaaw kuntigiw ni cɛkɔrɔbaw fɛ k’a fɔ ko: «An sirilen bɛ dangaba dɔ kɔrɔ, ko an tɛna foyi dun fo an ka Paul faga.»

Yahutuw kuntigiw dimina Pol kɔrɔ fo u ye layidu ta ko u tɛna dumuni kɛ fo n’u y’a faga.

1. Farati min bɛ dusukunnataw la minnu ma kɔlɔsi: Kɛwalew 23:14 kalan

2. Ala ka lakanani fanga: Kɛwalew 23:14 kalan

1. Ntalenw 29:11 - Naloman bɛ fiɲɛ dafalen di a hakili ma, nka hakilitigi b’a minɛ ni dususuma ye.

2. Zaburu 91:11 - Sabu a na ci bila a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k’i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la.

K=walew 23.15 Aw ni jamakulu b'a jira kafo kuntigi la ko a nana ni a ye aw ma sini, i ko aw b'a fè ka fèn sòrò a ko la .

Yahutuw ka lajɛba y’a ɲini Romɛkaw ka kapitɛni fɛ a ka Pol lase u ɲɛkɔrɔ o dugujɛ, walisa u ka se ka ɲininkali kɛ a la ka taa a fɛ, wa u labɛnnen don k’a faga.

1. Farati min b’a la ka ban Ala ka cikan na: Kalan min bɛ kɛ Pol ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Nafa min bɛ timinandiya la waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:31-39 - Ala ka kanuya dannaya ni a ka sebaaya tɔɔrɔ cɛma.

2. Heburuw 12:1-3 - A ka kan ka muɲu ani ka to kantigiya la hali waati gɛlɛnw na.

K=walew 23.16 Paul balimamuso denkɛ y'u ka dogoyɔrɔ mɛn tuma min na, a taara dugu kɔnɔ ka o fɔ Paul ye.

Pol balimamuso denkɛ lasɔmina ko u ye laɲini dɔ kɛ Pol kama, wa a y’a lasɔmi a waati la.

1. Ala bɛ mɔgɔ tanga, hali dibi waatiw la.

2. Ala b’a ka kanuya jira an na an lamini mɔgɔw sababu fɛ.

1. Zaburu 27:5 "K'a masɔrɔ gɛlɛya don na, a na ne lakana a sigiyɔrɔ la, a na ne dogo a ka fanibugu senuma dogoyɔrɔ la ka ne sigi farakurun sanfɛ."

2. Romɛkaw 8:28 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, olu minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

K=walew 23.17 O k= Paul ye k=l=k=k=k=k=la kelen wele k= a f=, ko: «A' ye nin kamalen in lase kuntigi kuntigi ma, katuguni ko d b a f a ye.»

Pol ye kɛlɛcɛw kuntigi dɔ wele a ka na ni kamalennin dɔ ye kapitɛni kuntigi fɛ, ikomi kamalennin tun bɛ ni fɛn nafama dɔ ye k’a fɔ a ye.

1. Ala bɛ jagɛlɛya di an ma ka tiɲɛ fɔ fangatigiw ye.

2. An bɛ se ka an jigi da Matigi ka bilasirali kan tuma bɛɛ ko gɛlɛnw na.

1. Talenw 28:1 - "Mɔgɔ juguw bɛ boli ni mɔgɔ si ma tugu, nka mɔgɔ tilennenw bɛ ja gɛlɛya i ko waraba."

2. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

K=walew 23.18 A y'a ta ka taa ni a ye sɔrɔdasi kuntigi fɛ k'a fɔ a ye ko: «Kasoden Paul ye ne wele a ma ka ne deli ko ne ka na ni nin kamalennin ye i fɛ, ko dɔ b'a fɛ ka min fɔ i ye.»

Pol y’a ɲini kalanden dɔ fɛ a ka na ni kamalennin dɔ ye kapitɛni kuntigi fɛ walisa a ka se ka fɛn dɔ fɔ a ye.

1. I ka ja gɛlɛya ani ka kuma - Kɛwalew 23:18

2. I dalen bɛ min na, i ka jɔ o nɔ na - Kɛwalew 23:18

1. Ntalenw 31:8-9 “Mɔgɔ minnu tɛ se ka kuma u yɛrɛ ye, i ka kuma olu nɔ na, dɛsɛbagatɔw bɛɛ ka josariyaw ko la. Aw ka kuma ani ka kiri tigɛ cogo bɛnnen na; faantanw ni dɛsɛbaatɔw ka josariyaw lafasa.”

2. Yakuba 1:19-20 “Ne balimakɛ kanulenw, aw ka nin faamu: Aw bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. Ala b’a fɛ tilennenya min na, hadamadenw ka dimi tɛ o lase.”

Kɛwalew 23.19 O kɔ, sɔrɔdasi kuntigi y'a bolo minɛ ka taa a fɛ a dan na k'a ɲininka ko: «I ka kan ka mun fɔ ne ye?»

Kapiteni kuntigi y’a ɲini Paul fɛ a k’a ka maana fɔ.

1: Ala bɛna cogoyaw di an ma walasa an k’an ka maana fɔ ani ka nɔɔrɔ lase a tɔgɔ ma.

2: An ka kan ka sɔn ka bɔ kɛnɛ kan ni dannaya ye ani ka da a la ko Ala bɛna fanga ni jagɛlɛya di an ma, an mago bɛ min na ko gɛlɛnw na.

1: Romɛkaw 8:31 - «An na mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?”

2: Filipekaw 4:13 - “Min bɛ ne barika bonya, ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ.”

Kɛwalew 23.20 A ko: «Yahutuw sɔnna k'a ɲini i fɛ ko i ka Paul jigin sini lajɛba la, i n'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ ɲininka a la cogo dafalen na.»

Yahutuw y’a ɲini sɔrɔdasi kuntigi fɛ a ka na ni Pol ye lajɛba la o dugujɛ walisa ka ɲininkali wɛrɛw kɛ a la.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka bilasirali lamɛn hali ni mɔgɔ wɛrɛw ka degun bɛ an kan

2. Ka labɛn ka tugu Ala sago kɔ cogo o cogo

1. Yakuba 1:5-6 - "Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bɛɛ di a ma ni dannaya tɛ a la, wa o na di a ma. Nka a ka ɲininkali kɛ ni dannaya ye, ni siga t'a la, ka ɲɛsin mɔgɔ min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.

2. Esayi 55:8-9 - “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

Kɛwalew 23.21 Nka i kana i yɛrɛ di u ma, katuguni cɛ binaani ni kɔ bɛ a makɔnɔ, minnu ye kalili kɛ ko u tɛna dumuni kɛ, ka minni kɛ fo u ka a faga u labɛnnen don, u bɛ layidu ɲini i fɛ.

Cɛ 40 ni kɔ ye Pol lasɔmi mɔgɔfaga laɲini dɔ la a kama, minnu ye layidu ta ko u tɛna dumuni kɛ wala ka minni kɛ fo n’a fagara.

1. Minnu b’a fɛ ka kojugu kɛ, i kana i yɛrɛ bila degun na.

2. I ka jɔ i ka dannaya la hali ni kɛlɛ ni kɔrɔbɔli bɛ i la.

1. Efesekaw 6:11-13 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. Matiyu 10:22 - Bɛɛ na i koniya ne tɔgɔ kosɔn. Nka min bɛ muɲuli fo a laban na, o na kisi.

Kɛwalew 23.22 O tuma la, sɔrɔdasi kuntigi ye kamalennin bila ka taa, ka a fɔ a ye ko: «I kana a fɔ mɔgɔ si ye ko i ye nin kow fɔ ne ye.»

Kapiteni kuntigi ye kamalennin bila, k’a fɔ a ye ko a kana ko kɛlen fɔ mɔgɔ si ye.

1. Se min bɛ gundo marali la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka layidu talenw ye

1. Ntalenw 11:13 - Kumakan bɛ dannaya janfa; nka mɔgɔ min bɛ se ka da a la, o bɛ gundo mara.

2. Kolosekaw 3:23 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

Kɛwalew 23.23 A ye sɔrɔdasi kɛmɛ fila wele k'a fɔ a ye ko: «A' ye sɔrɔdasi kɛmɛ fila labɛn ka taa Sesare, ani sotigi biwɔɔrɔ ni tan, ani tamatigi kɛmɛ fila, su fɛ lɛrɛ sabanan na.

Pol ye ci bila sɔrɔdasi kɛmɛkulu fila ma, u ka sɔrɔdasi 200 ni sotigi 70 ani tamatigi 200 lajɛ walisa u ka taa Sesare su fɛ.

1. Pol ka kantigiya ka tugu Ala sago kɔ

2. Ala ka ci fɔlenw kanminɛli fanga

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya Ala ye, bawo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

K=walew 23.24 Aw ye baganw di u ma, walisa u ka Paul sigi, ka taa ni a ye hɛrɛ la, gɔfɛrɛnɛrɛ Felikisi fɛ.

Klaudius Liziyasi ye yamaruya di sɔrɔdasiw ma u ka baganw di Pol ma walisa u ka taa ni u ye lafiya la Felisi fɛ, min ye gɔfɛrɛnɛrɛ ye.

1. Ala ka Ala ka dɛmɛ bɛ ye Paul ka cidenyabaara la a ka cidenyabaara la ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ .

2. Delili fanga bɛ se ka kuluw lamaga ani ka lakana di an ma farati waatiw la.

1. Filipekaw 4:6-7 “Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw lase Ala ma. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

2. Zaburu 18:2 “Matigi ye ne farakurun ye, ne ka kɛlɛbolo ani ne kisibaa. ne ka Ala ye ne ka farakurun ye, ne bɛ dogo min na, ne ka kala ni ne ka kisili buru, ne ka barikalan.”

Kɛwalew 23.25 A ye bataki sɛbɛn nin cogo la.

Pol tun bɛ gɛlɛya min na, n’o ye ko a tun sirilen bɛ a ka kantigiya la lajɛba la ani a ka kantigiya cɛ a ka dannaya la, o ɲɛfɔra Felisi ka bataki fɛ min cilen bɛ lajɛba la.

1. Kantigiya ka ɲɛsin Ala ma, o ka kan ka kɛ an ɲɛnako fɔlɔ ye tuma bɛɛ.

2. An ka kan ka sɔn ka jɔ an ka dannaya kama hali ni a ka gɛlɛn.

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2. Daniɛl 3:17 - Ni an filila tasumaba kɔnɔ, an bɛ baara kɛ Ala min ye, o bɛ se k’an kisi o ma, a na an kisi i bolo, masakɛ.

K=walew 23.26 Klaudius Liziya ye foli ci gɔfɛrɛnɛrɛ ɲumanba Felisi ma.

Klaudius Lisiyasi ye foli ci gɔfɛrɛnaman bonyalen Feliksi ma.

1. Nafa min bɛ bonya la an ka jɛɲɔgɔnyaw la.

2. Majigilenya nafa ka bon ɲɛmɔgɔya la.

1. Filipekaw 2:3-4 - “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu nafa ka bon ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

2. Ntalenw 18:12 - "Mɔgɔ dusukun bɛ kuncɛbaya sani halakili ka kɛ, nka majigilenya bɛ bonya ɲɛfɛ."

Kɛwalew 23.27 Nin cɛ minɛna Yahutuw fɛ, u tun ka kan ka faga.

Paul kisira Romɛkaw ka kɛlɛbolo fɛ, Yahutuw y’a minɛ kaso la kɔfɛ.

1: Gɛlɛya waatiw la, Ala bɛ se ka baara kɛ ni fɛnw ye minnu tun ma deli ka kɛ walasa k’an kisi.

2: An ka kan ka labɛn walisa Ala ka baara kɛ n’an ye ka mɔgɔ wɛrɛw kisi.

1: Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

2: Zaburu 91:14-15 - Katuguni a ye a ka kanuya da ne kan, o de kosɔn ne na a kisi, ne na a bila san fɛ, katuguni a ye ne tɔgɔ dɔn. A na ne wele, ne na a jaabi ko: Ne na kɛ a fɛ tɔɔrɔ la. Ne na a kisi, ka bonya da a kan.

Kɛwalew 23.28 U ye a jalaki ko min na, ne tun b’a fɛ k’o dɔn tuma min na, ne y’a lase u ka lajɛ la.

Pol nana ni cɛ dɔ ye a tun tɛ min dɔn lajɛba ɲɛkɔrɔ walisa k’a dɔn a jalakilen don min na.

1. Ka desizɔnw ta ni hakilitigiya ye waatiw la minnu tɛ sigi sen kan

2. Kiiri tilennen sebaaya

1. Ntalenw 15:22 - Ni laadilikan tɛ, laɲiniw bɛ jigi tigɛ, nka ladilikɛlaw ka caya fɛ, u bɛ sabati.

2. Yakuba 1:19 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

Kɛwalew 23.29 Ne y'a ye ko u jalakilen don u ka sariya ko la, nka foyi ma da a kan min ka kan ni saya ye wala ka siri.

Paul jalakilen don ko a ye Yahutuw ka sariya tiɲɛ nka a ye foyi kɛ min tun ka jugu fo ka se ka ɲangili kɛ.

1. An bɛ tɔɔrɔw jaabi cogo min na - Ka dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka to kantigiya la Ala ma hali ni tilenbaliya bɛ u la.

2. Ka se sɔrɔ jalaki nkalonmaw kan - Ka dannabaaw hakili jigin u ka to u jigi da Ala ka tiɲɛ kan.

1. Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la?

2. Yuhana 16:32-33 - Diɲɛ kɔnɔ, aw na tɔɔrɔ sɔrɔ; Nka aw ka dusu saalo, ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.»

Kɛwalew 23.30 Yahutuw ye o cɛ makɔnɔ cogo min na, o fɔra ne ye tuma min na, ne ye ci bila i ma o yɔrɔnin bɛɛ la ka ci fɔ a jalakibagaw fana ma, u ka kuma fɔ i ɲɛ kɔrɔ. Bilasirali.

Pol ye ci fɔ Romɛkaw kuntigi ye ko a ka na ni Yahutuw ye minnu tun b’a fɛ ka cɛ dɔ lamini, walisa k’u ka jalakiw jaabi.

1. Tilennenya ni tilennenya nafa ka bon jamana kɔnɔ.

2. Ala ka lakanani ka bɔ juguw ma.

1. Zaburu 37:40 - "Matigi na u dɛmɛ ka u kisi, a na u kisi mɔgɔ juguw ma, ka u kisi, katuguni u dalen bɛ a la."

2. Ntalenw 21:15 - "Mɔgɔ tilennenw ka kiri tigɛ, o ye nisɔndiya ye, nka halakili na kɛ tilenbaliyakɛlaw ye."

K=walew 23.31 Sɔrɔdasiw y'a fɔ u ye cogo min na, u taara ni Paul ye su fɛ Antipatiri.

Sɔrɔdasiw ye Pol ta su fɛ Antipatris, i ko a fɔra cogo min na.

1. Cikanw labatoli: Paul ka misali min bɛ Kɛwalew 23:31 kɔnɔ

2. Ka tugu cikanw kɔ: Pol ye kanminɛli jira cogo min na Kɛwalew 23:31 kɔnɔ

1. Josue 1:7-9 - Aw ka barika sɔrɔ ani ka aw jagɛlɛya kosɛbɛ; Ne ka baaraden Musa ye sariya min di aw ma, aw k'aw janto ka o labato. aw kana bɔ a la ka taa kinin fɛ walima ka taa numan fɛ , walisa aw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ , aw ka se ka ɲɛ sɔrɔ .

2. Romɛkaw 13:1-5 - Bɛɛ ka kolo kuntigiw kɔrɔ, katuguni fanga si tɛ yen ni Ala ye min sigi sen kan. Faama minnu bɛ yen, Ala de ye olu sigi sen kan.

Kɛwalew 23.32 O dugusagwɛ, u ye sotigiw to yen ka taa n’a ye, ka segin ka taa masadugu kɔnɔ.

Sotigiw taara ni Pol ye ka taa masadugu kɔnɔ o dugujɛ, tɔw seginna.

1. Paul ka taama ka taa masadugu la, o bɛ kɛ misali ye kantigiya ni dannaya la Ala ka bilasirali la.

2. Jɛɲɔgɔnya fanga - hali sira gɛlɛnw bɛ nɔgɔya cogo min na ni teriw ye.

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Ntalenw 27:17 - "Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ, mɔgɔ kelen bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ."

K=walew 23.33 U sera Sesare, ka o bataki lase gɔfɛrɛnɛrɛ ma, u ye Paul fana bila a ɲɛ kɔrɔ.

Pol jirala gɔfɛrɛnɛrɛ ɲɛkɔrɔ Sesare.

1: An bɛ se ka da Ala ka waati la, iko a bɛna kantigiya kɛ tuma bɛɛ a ka layiduw la.

2: Ala ye labɛn minnu kɛ an ye, an ka kan ka kɛ kantigiw ye tuma bɛɛ, ani ka sɔn ka jɔ an ka dannaya la.

1: Heburuw 11:1-3 "An jigi dalen bɛ min kan sisan, dannaya ye ka da an jigi la, an tɛ min ye, o ye ka da o la. Fɔlɔw tun bɛ tanu o de kosɔn. Dannaya barika la, an b'a faamu ko diɲɛ dabɔra Ala ka cikan de la, walisa min bɛ ye, o ma dilan ni fɛn yelen ye.»

2: Romɛkaw 8:28 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Kɛwalew 23.34 Gofɛrɛnaman ye o bataki kalan tuma min na, a y’a ɲininka ko a ye mara jumɛn ye. A y'a faamu tuma min na ko a bɔra Silisi.

A fɔra ko Pol bɔra Silisi.

1. Ka dɔn an ka kɛwalew n’an ka kɛwalew fɛ.

2. An ye mɔgɔ minnu ye Krisita la, an k’o dɔn.

1. Efesekaw 4:1-3 - "Ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b'a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu." kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na."

2. Kolosekaw 3:12-17 - "O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ ɲɛnatɔmɔlenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛlenw, ɲumanya ni majigilenya, dususuma ni muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ni ni dɔ bɛ mɔgɔ dɔ la, ka yafa ɲɔgɔn ma. " I ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka yafa o cogo la.Ka tɛmɛn o bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na ka bɛn ɲɔgɔn ma farikolo kelen. Aw ka barika da Ala ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka zaburuw ni dɔnkiliw ani hakili ta fan fɛ dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

Kɛwalew 23.35 Ne na i lamɛn, ni i jalakibagaw fana nana. A y'a fɔ ko a ka to Hɛrɔde ka kiritigɛso kɔnɔ.

Paul ye lamɛnni kɛ ni Romɛkaw ka sɔrɔdasi kuntigi ye ani a ye layidu ta ko a bɛna a lamɛn ni a jalakibagaw sera yen.

1. Ala bɛ fɛɛrɛ di tuma bɛɛ walisa an ka mɛnni kɛ kɛlɛ waatiw la.

2. An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna kɛ an fɛ hali ni an bɛ ko gɛlɛnw na.

1. Esayi 41:10 - «I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ. aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Zaburu 55:22 - «Aw ka hami bila Matigi la, a na aw dɛmɛ. a tɛna a to mɔgɔ tilennenw ka bin abada.”

Kɛwalew 24 bɛ Paul ka kiritigɛ lakali Gofɛrɛnaman Felikisi ɲɛkɔrɔ Sesare, Tertulo, min tun ye sariyatigi ye min tun bɛ sarakalasebaa kuntigi ni Yahutu cɛkɔrɔbaw lasigi, ani Paul ka jalakiw.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Ananiyasi ni maakɔrɔ dɔw ani sariyatigi dɔ ye min tɔgɔ ye ko Tɛrtulu, olu sera Sesare walisa k’u ka ko lase Pol ko la gɔfɛrɛnɛrɛ Felikisi la. Tertulo y’a ka jalaki daminɛ ni Felikisi mafiɲɛyali ye o kɔfɛ a taara a fɛ ka Paul jalaki ko a ye gɛlɛya don mɔgɔ ye min ye yurukuyuruku lawuli Yahutuw cɛma diɲɛ fan bɛɛ la Nazarɛti diinɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y’a ɲini ka Alabatosoba nɔgɔ k’a minɛ (Kɛwalew 24:1-7). U y’a ɲini Felikisi fɛ a ka Pol yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka da u ka kuma fɔlenw kan.

Dakun 2nan: Tertulo y’a ka ko fɔlen kɔfɛ, Felisi ye cogo di Pol ma a k’a yɛrɛ lafasa. Paul ye bonya da gofɛrɛnaman fɛ ka jalakiw sɔsɔ k’a fɔ ko a taara Jerusalɛm bato tile tan ni fila ka kɔn o ɲɛ, a ma sɔsɔli kɛ mɔgɔ si la, wa a ma ɲagami kɛ si la Alabatosoba batosow dugu si ma se ka jalakiw jira k’a kɛ o nɔ na, a sɔnna a ma ko a tugura ‘Sira’ kɔ u ye min wele ko sect dalen bɛ fɛn bɛɛ la min sɛbɛnnen bɛ Sariya Kiraw jigi bɛ Ala kan cogo min na o cɛw yɛrɛw b’a fɛ ko su kununni na kɛ mɔgɔ tilennen juguw fila bɛɛ la (Kɛwalew 24:10-15). A y'a sinsin tuma bɛɛ k'a cɛsiri ka dusukun jɛlen mara Ala ɲɛkɔrɔ hadamaden san damadɔ kɔfɛ nana na ni nilifɛnw ye mɔgɔw bɛ saraka bɔ yen sɔrɔlen seli la saniyalen tɛ jama ma ɲagami Yahutu dɔw mara Azi ka kan ka kɛ yan sanni i ka jalaki foyi kɛ n'u ye fɛn dɔ fɔ ne kan walima k'a to nin cɛw yɛrɛ k'a fɔ u ye kojugu min sɔrɔ tuma min na u jɔlen bɛ Sanhedrin ɲɛkɔrɔ fo ni o kɛra fɛn kelen ye min pɛrɛnna i n’a fɔ u jɔlen bɛ kiritigɛ la ko ‘Ne bɛ kiritigɛ la aw ɲɛkɔrɔ bi lakununni ko la’ (Kɛwalew 24:16-21).

Dakun 3nan: Nka, ikomi Felikisi tun bɛ sira dɔn tigitigi, a ye koɲɛw bila kɔfɛ k’a fɔ ko ‘ni Lisiyasi sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ jigira, ne bɛna i ka ko latigɛ.’ A ye yamaruya di kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ma a ka Pol kɔlɔsi nka a ka hɔrɔnya dɔ di a ma a to teriw k’a magow ɲɛ (Kɛwalew 24:22-23). Tile damadɔ o kɔfɛ, Feliksi nana n’a muso Drusila ye min tun ye Yahutu ye, a cilen Paul wele, a y’a lamɛn a bɛ kuma dannaya ko la Krisita Yesu I n’a fɔ a kumana tilennenya ko la cogo min na yɛrɛminɛ kiritigɛ nana Feliksi siranna ko ‘O bɛ se sisan! I bɛ se ka bɔ yen. Ni ne y’a ye ko a bɛnnen don ne bɛna ci bila ka na aw wele.’ O waati kelen na, a jigi tun b’a kan ko wari bɛna di a ma Paul fɛ o la a cilen tun bɛ a wele tuma caman na a tun bɛ to ka kuma a fɛ nka san fila tɛmɛnen kɔfɛ, Porsius Fesitus ye Felisi nɔ bila a tun b’a fɛ ka nɛɛma di a ma Yahutuw ye Paul to kaso la (Kɛwalew 24:24-27).

Kɛwalew 24.1 Tile duuru tɛmɛnen kɔ, sarakalasebaaw kuntigi Ananiyasi jigira ni cɛkɔrɔbaw ye, ani kumalasela dɔ, o tɔgɔ ko Tertulo, o ye gɔfɛrɛnɛrɛ ladɔnniya Paul ko la.

Sarakalasebaa kuntigi Ananiyasi ni Tertulu, kumalasela dɔ ye Paul jalaki ko a ye kojugu kɛ gɔfɛrɛnɛrɛ ɲɛkɔrɔ.

1. Farati min bɛ kumajugu fɔli la: Pol ka jalakiw sɛgɛsɛgɛli

2. Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛ ɲɛkɔrɔ: Paul ka lafasali Kɛwalew 24 kɔnɔ

1. Ntalenw 18:8 - "Kunnafoni kumaw bɛ i ko fɛn sumalenw, u bɛ jigin fo mɔgɔ kɔnɔna na."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma aw sɔrɔ fo hadamadenw ka kɔrɔbɔli min bɛ kɛ, nka Ala ye kantigi ye, ale tɛna sɔn aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka a na sira dabɔ kɔrɔbɔli fɛ fana." ka boli, walisa aw ka se ka o muɲu.»

Kɛwalew 24:2 A welelen kɔ, Tertulu y'a daminɛ k'a jalaki, k'a fɔ ko: «I y'a ye ko an bɛ dususumaba sɔrɔ i fɛ.

Tertulo ye Felikisi tanu a ka dususumaba ni kɛwale ɲumanw kosɔn, a ye minnu di jamana ma.

1. Ka Ala ka baara dɔn hadamadenw ɲɛmɔgɔw sababu fɛ

2. Hadamadenw ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ faamuyali Ala ka mɔgɔw baara la

1. Filipekaw 2:12-13 "O de kosɔn, ne kanulenw, i ko aw ye kan minɛ tuma bɛɛ, sisan, i ko ne ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn, nka ne tɛ yen, aw ka aw yɛrɛw ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, katuguni Ala de don." min bɛ baara kɛ aw kɔnɔ, ka baara kɛ a diyanyeko ɲuman kama.»

2. Kolosekaw 3:23-24 "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye Matigi ye, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye."

Kɛwalew 24:3 An bɛ sɔn o ma tuma bɛɛ, ani yɔrɔ bɛɛ la, mɔgɔba Felikisi, ni barika dali bɛɛ ye.

Pol ye foli lase Felikisi ma, ale min sɔnna a ma tuma bɛɛ, ani a ka kalansiraw.

1. Barika dali fanga: Waleɲumandɔn bɛ se k’an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Majigilenya seko: An k’a to an ka waleɲumandɔn ka kuma an kosɔn

1. Kolosekaw 3:15-17 - Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelen na. ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye. Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

2. Efesekaw 5:20 - Ka barika da Ala Fa Ala ye tuma bɛɛ an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.

Kɛwalew 24.4 Hali ni ne kana sɛgɛn i kɔrɔ ka taa a fɛ, ne b'i deli ko i ka i ka hinɛ kuma damadɔw mɛn an na.

Pol y’a yɛrɛ lafasa Romɛkaw ka gɔfɛrɛnɛrɛ Felisi ɲɛkɔrɔ.

1. Kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw: Ko gɛlɛnw ɲɛnabɔcogo ni nɛɛma ni bonya ye

2. Se min bɛ mɔgɔ lasun: Ka i kan mɛn ni bonya ye

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

Kɛwalew 24.5 An ye nin cɛ sɔrɔ bana jugu dɔ ye, Yahutuw bɛɛ cɛma murutili la diɲɛ fan bɛɛ la, ani Nazarɛtika diinɛ jɛkulu kuntigi.

Paul jalakilen don ko a ye gɛlɛya lase mɔgɔ ma ani dannabaaw ka jɛkulu kura dɔ ɲɛmɔgɔ.

1. Se min bɛ nɔ bila mɔgɔw la: An bɛ se ka fɛn caman kɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ

2. Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ: Pol ka misali

1. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana ka a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na, u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, ka." o bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma.

2. Efesekaw 6:10-12 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka aw jɔ Sitanɛ kɛlɛli la wa? 셲 fɛɛrɛw. Sabu an ka kɛlɛ tɛ farisogo ni joli kɛlɛ, nka faamaw ni faamaw ni nin dibi diɲɛ fangatigiw ani hakili ta fan fɛ juguya fangaw de kama sankolo yɔrɔw la. O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa ni kojugu don sera, aw ka se ka jɔ aw ka yɔrɔ la, aw kɛlen kɔ ka fɛn bɛɛ kɛ, ka jɔ.

Kɛwalew 24.6 Ale fana taara ka Alabatosoba nɔgɔ.

U ye Paul jalaki ko a ye Jerusalɛm Alabatosoba nɔgɔ.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la, min ye jagɛlɛya ni limaniya ye, k’a sɔrɔ an ma kɛlɛ kɛ.

2: An man kan ka ɲinɛ Alabatosoba nafa n’a ka senuya kɔ.

1: Galasikaw 6:9 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na ni an ma an fari faga."

2: Luka 21:19 - "Ni aw jɔlen don, aw na ɲɛnamaya sɔrɔ."

Kɛwalew 24.7 Nka sɔrɔdasi kuntigi Lisiyasi nana an kan, ka a bɔ an bolo ni fanga juguba ye.

Liziya ye Pol bɔsi a nɔfɛmɔgɔw bolo ni farinya ye.

1. Hinɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Ka dannaya sabati kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 5:10-12 - ? 쏝 minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ka dɔgɔ, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn, aw ye dubadenw ye. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni u ye kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, olu tɔɔrɔ ten.??

2. Romɛkaw 8:31-39 - ? 쏻 hat o tuma na, yala an b'a fɔ ninnu ye wa? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di? Jɔn na jalaki si lase Ala ma? 셲 sugandilen don wa? Ala de bɛ jo di. Jɔn ka kan ka jalaki? Krisita Yesu de sara wa? 봫 ore ka tɛmɛ o kan, jɔn lamɔna? 봶 ho bɛ Ala kinin fɛ, min bɛ delili kɛ an ye tiɲɛ na. Jɔn na an faran ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, ? 쁅 walima e kosɔn an bɛ faga tile bɛɛ; an bɛ jate i ko saga minnu bɛna faga.??Ayi, nin kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaga sababu fɛ. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi.??

K=walew 24.8 A ye ci bila a jalakibaaw ma ko u ka na i ma.

Pol ye a yɛrɛ lafasa cogo min na Felisi ɲɛkɔrɔ, o y’a jira ko a dalen bɛ Ala ka tilennenya la.

1. Ala ye an ka kiritigɛla laban ye, o la, i ka i jigi da a kan.

2. Hali waati gɛlɛnw na, an ka kan ka an jigi da Matigi ka tilennenya kan.

1. Romɛkaw 8:28 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, olu minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

Kɛwalew 24.9 Yahutuw fana sɔnna o ma, k’a fɔ ko nin kow kɛra ten.

Yahutuw sɔnna Pol ka kuma ma, k’a fɔ ko o ye tiɲɛ ye.

1. Kantigiya sara - Ala ye Paul ka kumaw lamn ka a sara ni Yahutuw ka diya ye.

2. Tiɲɛ tɛ Changé - Paul ye tiɲɛ fɔ ani Yahutuw y’o dɔn.

1. Yuhana 8:32 - "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2. Ntalenw 12:19 - "Tiɲɛ da na sabati fo abada."

K=walew 24.10 O tuma la, gɔfɛrɛnɛrɛ ye a bolo kɛ a ye ka kuma, o kɔ, Paul y’a jaabi ko: «Ne y’a dɔn ko i kɛra nin siya kiritigɛla ye kabini san caman, ne bɛ o jaabi ni nisɔndiya ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

Pol ye gɔfɛrɛnɛrɛ ka ɲininkali jaabi ni nisɔndiya ye k’a sababu kɛ a ka san caman ko kɛlenw ye jamana kɔnɔ.

1: I ka i jigi da Ala kan, ka ɲininkali o ɲininkali kɛ i la, i k’o jaabi ni nisɔndiya ye.

2: I ka da i yɛrɛ ka dɔnniya ni i ka ko kɛlenw na, ka baara kɛ n’o ye walasa ka i nafa.

1: Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka a dɔn i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

2: Filipekaw 4:4-5 "Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ, ne b'a fɔ ko kura ko: Aw ka nisɔndiya. Aw ka danbe ka dɔn mɔgɔw bɛɛ fɛ. Matigi surunyara."

Kɛwalew 24.11 I ka a faamu ko tile tan ni fila dɔrɔn de bɛ yen kabini ne taara Jerusalɛm ka bato kɛ.

Pol b’a ka limaniya lafasa Felikisi ɲɛkɔrɔ, a kɛtɔ k’a fɔ ko a tun taara Jerusalɛm bato la kɔsa in na.

1. Ka to kantigiya la i ka dannaya la: I ka to i cɛsirilen na bato la

2. Bato kɔrɔ ye mun ye: Ka batoli jugumanba sɛgɛsɛgɛ

1. Heburuw 10:22 - An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye, ka an dusukunw seri ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye.

2. Yuhana 4:23-24 - Nka waati bɛ na, a bɛ na sisan, batobaga lakikaw na Fa bato hakili ni tiɲɛ la. sabu Fa Ala bɛ o ɲɔgɔnnaw ɲini walisa k'a bato. Ala ye Ni ye, mɔgɔ minnu b’a bato, olu ka kan ka bato ni hakili ni tiɲɛ na.

Kɛwalew 24.12 U ma ne sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye, ka jama lakunun, wala Alabatosow kɔnɔ, wala dugu kɔnɔ.

Pol jalakibali don kojugu si la, iko a ma sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ, Alabatosow kɔnɔ, walima dugu kɔnɔ ka jama lawuli walima ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye.

1. Jalakibaliya fanga: Pol ka ko kɛlenw lajɛ Kɛwalew 24 la

2. An k’an yɛrɛ tanga nkalontigɛ jalakiw ma: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Paul ka a jogo lafasali la

1. Matiyu 5:11-12 - Ni mgw na aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka juguya sifa bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn, aw ye dubadenw ye. Aw ka ɲagali ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

2. 1 Piɛrɛ 2:20-21 - Ni aw bugɔra aw ka jurumuw kosɔn, ni aw ye o minɛ ni muɲuli ye, o ye nɔɔrɔ jumɛn ye? Nka ni aw ye ko ɲuman kɛ ka tɔɔrɔ o kosɔn, ni aw bɛ muɲuli kɛ, o ka di Ala ye.» Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a sennakow kɔ.

Kɛwalew 24.13 U bɛ ne jalaki ko minnu na sisan, u tɛ se ka o sɛgɛsɛgɛ.

Pol jɔlen bɛ Feliksi ɲɛkɔrɔ walisa k’a yɛrɛ lafasa nkalon nkalontigɛlenw na minnu kɛra a kan.

1. An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ni tilennenya ye, walisa mɔgɔ wɛrɛw kana an jalaki foyi la.

2. An ka kan ka an jigi da Ala ka lakanani ni a ka labɛnw kan hali ni nkalon tigɛra an kan.

1. Ntalenw 10:9 - Min bɛ taama tilennenya la, o bɛ taama lafiya la, nka min bɛ a ka siraw tiɲɛ, o na dɔn.

2. 1 Piɛrɛ 2:19-21 - Katuguni nin ye nɛɛma ye, ni mɔgɔ hakili bɛ Ala la, ka dusukasi muɲu k’a sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ tilenbaliya la. Ni aw bɛ jurumu kɛ, ni aw bugɔra o kosɔn, ni aw bɛ muɲuli, o ye bonya jumɛn ye? Nka ni aw ye ko ɲuman kɛ ka tɔɔrɔ o kosɔn, aw bɛ muɲu, o ye nɛɛma ye Ala ɲɛ kɔrɔ. Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla aw kosɔn, ka misali to aw ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ.

K=walew 24.14 Nka ne b'a fò i ye ko: U b'a fò cogo min na ko nkalonmaya, ne bè ne faw ka Ala bato ten, ka da ko minnu sèbèn sariya la ani kiraw la.

Pol b'a fɔ ko ale ye a bɛnbaw ka Ala batobaga ye, a dalen bɛ fɛn bɛɛ la minnu sɛbɛnnen bɛ sariya ni kiraw la.

1: An welelen don ka tugu Ala kɔ, an tɛ tugu hadamaden kɔ.

2: A nafa ka bon ka sinsin Ala ka Kuma kɔnɔ.

1: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2: Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-6 - Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i barika bɛɛ ye. O ci fɔlen minnu bɛ di aw ma bi, olu ka kan ka kɛ aw dusukunw na.

K=walew 24.15 Jigiya ka to Ala la, u y=r=w b= o min to, ko suw na kunun, mg tilennenw ni tilenbaliw.

Pol ye dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka jigiya sɔrɔ Ala la, k’u jigi da mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw bɛɛ lakununni kan.

1. Lakununni jigiya: Ka i jigi da Ala ka layidu kan

2. Ala ka tilennenya: Mɔgɔ tilennenw ni tilenbaliw lakununni

1. Esayi 25:8-9 A na saya munumunu fo abada; Matigi Elohim na ɲɛji bɔ mɔgɔ bɛɛ la. a na a ka mɔgɔw kɔrɔfɔli bɔ dugukolo bɛɛ la ; katuguni Matigi ye kuma fɔ.»

2. Rom=kaw 6:23 Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

Kɛwalew 24.16 Ne bɛ ne yɛrɛ dege nin de la, walisa ne dusukun ka kɛ Ala ni mɔgɔw ye tuma bɛɛ.

Pol tun cɛsirilen don walisa dusukun jɛlen ka kɛ Ala ni hadamaden ɲɛkɔrɔ.

1: Yesu b’an wele an dusukun jɛlen ka kɛ Ala ni hadamaden ɲɛkɔrɔ.

2: An welelen don ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye Ala ni hadamaden ɲɛkɔrɔ.

1: 1 Yuhana 3:20-21 ? 쏤 wala ni an dusukun b'an jalaki tuma o tuma, Ala ka bon ni an dusukun ye, wa a bɛ fɛn bɛɛ dɔn. Kanulenw, ni an dusukun ma an jalaki, an dalen b'a la Ala ɲɛ kɔrɔ.??

2: Romɛkaw 12:17 ? 쏳 aw kana mɔgɔ si ka kojugu kɛ juguya nɔ na, nka aw ka miiri ka bonya da fɛn kan bɛɛ ɲɛ na.??

Kɛwalew 24.17 San caman tɛmɛnen kɔ, ne nana ni saraka ni sarakaw ye ne ka siya ye.

Pol seginna Jerusalɛm walisa ka na ni sarakaw ye a ka mɔgɔw ye.

1. Nafa min b’a la ka segin so ani ka segin ka di mɔgɔ ma minnu ye fɛn di an ma.

2. Ka an hakili to an ju la ani ka waleɲumandɔn jira.

1. Luka 17:11??9 - Yesu ye kunatɔ tan kɛnɛya ani kelen dɔrɔn de seginna ka barika da a ye.

2. Matiyu 25:35??6 ??Yesu b'an bilasira ko an ka magojirabagaw dɛmɛ.

Kɛwalew 24.18 Yahutu dɔw bɔra Azi jamana na, ne ye ne saniya Alabatosoba kɔnɔ, jamaba ni mankan tɛ.

Yahutu dɔw minnu bɔra Azi, olu y’a ye ko Paul saniyalen don Alabatosoba kɔnɔ, jamaba ni mankan ma kɛ a la.

1. Kanminɛli fanga: Ka Ala sagonata sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la: Bɛn sɔrɔli waati lafiyabaliw la

1. Zaburu 130:5-6 - "Ne bɛ Matigi makɔnɔ, ne ni bɛ makɔnɔni na, ne jigi bɛ a ka kuma kan. Ne ni bɛ Matigi makɔnɔ ka tɛmɛ sɔgɔmada kɔlɔsilikɛlaw kan. Ne b'a fɔ ko ka tɛmɛ olu kan." o kɔlɔsili kɛ sɔgɔmada fɛ."

2. Matiyu 5:9 - "Hɛrɛ mɔgɔw ye dubadenw ye, katuguni u na wele Ala denw."

Kɛwalew 24.19 Mɔgɔ minnu tun ka kan ka kɛ yan ka kɔn i ɲɛ ka sɔsɔli kɛ, ni u tun ka kan ka ne kɛlɛ.

Pol b’a yɛrɛ lafasa Felikisi ɲɛkɔrɔ k’a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ tun bɛ ni fɛn dɔ ye a kama, o tun ka kan ka kɛ yen walasa ka sɔsɔli kɛ.

1. Ka jɔ tilennenya kama: Pol ye misali min kɛ, n’o ye ka jɔ a yɛrɛ ye ani ka tilennenya ɲini.

2. Tilennenya jalaki ɲɛkɔrɔ: Ka jɔ ani ka i jigi da Ala ka tilennenya kan ni nkalon tigɛra an kan.

1. Esayi 54:17 - Marifa min dilannen don ne kama, o tɛna ɲɛ sɔrɔ.

2. Talenw 17:15 - Min bɛ jo di mɔgɔ juguw ma ani min bɛ mɔgɔ tilennenw jalaki, olu fila bɛɛ ye ko haramulen ye Matigi fɛ.

Kɛwalew 24:20 Ni o tɛ, nin mɔgɔw y'a fɔ yan, ni u ye kojugu dɔ sɔrɔ ne la, k'a sɔrɔ ne jɔlen bɛ Lajɛba ɲɛkɔrɔ.

Paul jalakilen don ko a ye kojugu kɛ lajɛba ɲɛkɔrɔ, nka dalilu si ma sɔrɔ a ko la.

1: Ala ka tilennenya bɛ se sɔrɔ tuma bɛɛ, wa a ye kantigi ye walisa k’an tanga nkalontigɛ jalakiw ma.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala kan ko a bɛna an lakana ani ka tilennenya lase mɔgɔ tilenbaliw ma.

1: Zaburu 37:5-6 - I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan, a bɛna wale kɛ. A na aw ka tilennenya bɔ kɛnɛ kan i ko yeelen, ka aw ka tilennenya bɔ i ko tilelafana.

2: Ntalenw 21:3 - Ka tilennenya ni tilennenya kɛ, o ka di Matigi ye ka tɛmɛ saraka kan.

Kɛwalew 24.21 Ni nin kumakan kelen ma kɛ, ne jɔlen tora u cɛma, ne pɛrɛnna ko: Ne magara suw lakununni na bi.

Pol bɛ ka ɲininkali kɛ Felikisi ɲɛkɔrɔ a ka kuma fɔlenw ko la suw lakununni ko la.

1. An ka lakununni jigiya: Ka ɲɛnamaya banbali nilifɛn seli kɛ

2. Ka ɲɛnamaya lakununni yeelen na: Ka diɲɛ fɛn caman sɛmɛntiya dannaya fɛ

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 ??? 쏝 ut sisan Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a kɛra sunɔgɔtɔw den fɔlɔ ye. Ikomi saya nana hadamaden de barika la, suw lakununni fana nana Hadama de barika la. Sabu, i ko Hadama la, bEE b sa cogo min na, o cogo kelen na Krisita la, bEE na namaya.??

2. Luka 24:3-7 ??? 쏷 hen u hakili jigira a ka kumaw la , ka segin ka bɔ kaburu kɔnɔ ka o kow bɛɛ fɔ mɔgɔ tan ni kelen ni tɔw bɛɛ ye . Magadala Mariyama ni Yuhana ni Yakuba ba Mariyama ani muso tɔ minnu tun bɛ u fɛ, olu de ye o kow fɔ cidenw ye. U ka kumaw kɛra i n'a fɔ nsiirin gansanw, nka u ma da u la. Nka Piɛrɛ wulila ka boli ka taa kaburu la. A y'i biri, a ye lenfu finiw dalen ye u kelen na. a taara, a kabakoyara a yɛrɛ kɔnɔ ko min kɛra.??

Kɛwalew 24.22 Felikisi ye o kow mɛn tuma min na, a ye o sira dɔn ka tɛmɛn fɔlɔ kan, a y'u bila kɔfɛ k'a fɔ ko: «Ni sɔrɔdasi kuntigi Lisiyasi nana, ne na aw ka ko bɛɛ dɔn.»

Felisi ye Pol ni Yahutuw ka sɔsɔli lamɛn, a y’a latigɛ ka kɔnɔni kɛ fo Lisi, kapitɛni kuntigi ka se ka na yen walisa ka dɔnniya caman sɔrɔ o ko la.

1. Muɲuli latigɛ la: Kalan ka bɔ Felikisi fɛ Kɛwalew 24 la

2. Hakilitigiya ɲinini nafa: Felisi ka misali min bɛ Kɛwalew 24 kɔnɔ

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, ni maloya tɛ, o na di a ma."

2. Ntalenw 11:14 - "Ladili tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca yɔrɔ min na, lakana bɛ yen."

K=walew 24.23 A ye ci bila kɛlɛbolo kuntigi dɔ ma ko a ka Paul mara, ka a to a ka hɔrɔnya, a kana a dɔnbaga si bali ka baara kɛ wala ka na a fɛ.

Pol bɛ sɔn ka hɔrɔnya sɔrɔ ka dunanw bisimila ani ka dɛmɛ sɔrɔ a dɔnbagaw fɛ.

1: Ala ka nɛɛma bɛ hɔrɔnya di an ma ka lamini an kanubagaw ka dɛmɛ fɛ.

2: Ala ka kanuya ni a ka makari b’a to an lamini mɔgɔw b’an dusu saalo ani k’an janto an na.

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: Heburuw 13:5 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanu la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko ? 쏧 tɛna i to yen abada wa a tɛna i bila abada.??

Kɛwalew 24.24 Don dɔw tɛmɛnen kɔ, Felikisi nana ni a muso Drusila ye, Yahutu muso dɔ, a ye Paul wele ka a lamɛn Krisita dannaya ko la.

Pol kumana Felikisi ni Drusila fɛ dannaya ko la Krisita la.

1. Nafa min b’a la ka kibaru duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Dannaya fanga min bɛ Yesu Krisita la

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana ou f::> ? 쏛 fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Wa a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

2. Romɛkaw 10:14-17 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, ? 쏦 kibaru duman fɔbaaw senw cɛ ka ɲi!??O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni na Krisita ka kuma barika la.

K=walew 24.25 A tora tilennenya ni yɛrɛminɛ ni kiri nata ko la tuma min na, Felikisi yɛrɛyɛrɛla k'a jaabi ko: «Taa nin waati in na. ni waati bɛnnen don ne ma, ne na i wele.»

Felix jalakilen don a yɛrɛ ka jurumu ko la Pol kɔfɛ wa? 셲 waajuli kɛ tilennenya, yɛrɛminɛ ani kiri nata kan.

1. Hadamaden ka jurumu ani nimisabaliya kɛwalew kɔlɔlɔw

2. Waajuli fanga ani a bɛ se ka nɔ bila dusukun na

1. Romɛkaw 3:10-12 - I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ tilennen tɛ, mɔgɔ kelen tɛ. U bɛɛ bɔra sira kan, u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ nafa tɛ minnu na; mɔgɔ si tɛ koɲuman kɛ, mɔgɔ kelen tɛ yen.

2. 1 Kɔrɛntekaw 2:4-5 - Ne ka kuma ni ne ka waajuli tun tɛ kɛ ni hadamaden ka hakilitigiya kumaw ye minnu bɛ mɔgɔ lafili, nka Ni Senu ni sebaaya jirali tun ye Ala ka sebaaya.

Kɛwalew 24.26 A jigi tun b’a kan fana ko wari tun bɛna di a ma Paul fɛ, walisa a ka a lajɔ.

Pol ka minɛni diyara Felisi ye kosɛbɛ, ale min jigi tun b’a kan ko a bɛna wari sɔrɔ a fɛ a ka hɔrɔnya kosɔn.

1: Nin tɛmɛsira kɔnɔ, an b’a dɔn ko Pol ka minɛni diyara Felisi ye kosɛbɛ, ale min jigi tun b’a kan ko warijɛ bɛna Pol hɔrɔnya. An ka kan k’an janto an kana a to an ka sarako jigiya k’an hakili bɔ ko ɲuman kɛli la.

2: Pol ni Felikisi ka maana b’a jira an na ko hali mɔgɔ jugu minnu ka jugu kosɛbɛ, olu bɛ se ka bila namara fɛ. An ka kan k’an jija ka to ka an sinsin ko tilennenw ni tilennenya kan, hali ni kɔrɔbɔli bɛ an na.

1: Efesekaw 5:15-17 "Aw ka taama cogo min na, aw kana o lajɛ koɲuman, aw kana kɛ hakilintanw ye, nka aw hakilitigiw ye, aw ka waati kɛ cogo ɲuman na, katuguni donw ka jugu Matigi ye."

2: Matiyu 6:24 "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye."

Kɛwalew 24.27 San fila tɛmɛnen kɔ, Pɔrsiyɔsi Fesitus nana Felikisi ka so kɔnɔ, Felikisi tun b’a fɛ ka Yahutuw diyabɔ, a ye Paul to a sirilen na.

Pol sirilen tora Feliksi fɛ walisa a ka diya Yahutuw ye.

1: Yesu y’an kalan k’an juguw kanu ani ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ an b’a fɛ u k’an minɛ cogo min na. An ka kan ka yafa dege ani an kana dimi minɛ mɔgɔ wɛrɛw la.

2: An ka kan ka yafali dege ani mɔgɔ wɛrɛw ka miiriyaw kana nɔ bila an na. An ka kan ka to kantigiya la an ka dannayakow la ani ka an jigi da Ala sago kan.

1: Matiyu 5:44-45 ? 쏝 ut ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye, walisa aw ka kɛ aw Fa denw ye sankolo la.??

2: Filipekaw 4:4-5 ? 쏳 aw ka nisɔndiya Matigi la tuma bɛɛ. Ne na a fɔ tugun ko: Aw ka nisɔndiya! I ka dususuma ka ye bɛɛ ɲɛ na. Matigi ka surun.??

Kɛwalew 25 bɛ Paul ka kiritigɛ tɛmɛnen lakali, sisan Gofɛrɛnaman Fesitus ɲɛkɔrɔ, Yahutu ɲɛmɔgɔw ka laɲini min kɛra ka Pol faga, ani masakɛ Agripa sen donna o ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Fesitus ye fanga ta ye ani tile saba tɛmɛnen kɔfɛ ka wuli ka bɔ Sesare ka taa Jerusalɛm. Sarakalasebaa kuntigiw ni Yahutuw kuntigiw nana a ɲɛ kɔrɔ ka jalakiw lase Pol ma. U y’a ɲini joona i n’a fɔ nɛɛma u ma ko Paul ka taa Jerusalɛm bawo u tun bɛ ka lamini dɔ labɛn walisa k’a faga sira kan. Nka Fesitus y’a jaabi ko Paul minɛna Sesare, ko ale yɛrɛ bɛ taa yen sɔɔni. A y’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ se u cɛma, olu ka jigin n’a ye, u k’u ka jalakiw fɔ Paul kan ni a ye kojugu dɔ kɛ (Kɛwalew 25:1-5).

Dakun 2nan: Tile 8 walima tile tan ɲɔgɔn o kɔfɛ, Fesitus seginna Sesare. O dugusagwɛ, a ye kiritigɛso wele ka yamaruya di Paul ma ko a ka na ni a ye tuma min na Yahutu minnu jigira ka bɔ Jerusalɛm, olu sera yen, olu jɔlen tora a lamini na ka jalakiba caman da a kan, u ma se ka minnu jira (Kɛwalew 25:6-7). Pol y’a yɛrɛ lafasa tuma min na, a y’a fɔ ko ‘Ne ma kojugu si kɛ Yahutuw ka sariya la, wala Alabatosoba la, wala Sesar ma.’ Nka Fesitus tun b’a fɛ ka Yahutuw ka diya a ye, a ko: ‘Yala i bɛ sɔn ka wuli Jerusalɛm ka kiri tigɛ ne ɲɛkɔrɔ yen nin jalaki ninnu na wa?’ Nka Paul y'a jaabi ko 'Ne jɔlen bɛ Sesar ka kiritigɛso la, ne ka kan ka kiri tigɛ yɔrɔ min na, ne ma kojugu si kɛ Yahutuw fɛ i n'a fɔ aw b'a dɔn kosɛbɛ ni ne jalakilen don ne ye fɛn dɔ kɛ min ka kan ni saya ye ne tɛ ban ka sa nka ni jalakiw ye nkalon ye, mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ ne ka u di ne ma ne bɛ ka Sezari sɔsɔ!' Fesitus ye baro kɛ n’a ka lajɛba ye, a y’a fɔ ko ‘I ye Sezari sendon wa? I na taa Sesar fɛ!' (Kɛwalew 25:8-12).

Dakun 3nan: Tile damadɔ o kɔfɛ, masakɛ Agripa ni Bernise sera Sesare ka bonya da Fesitus kan tuma min na u tun bɛ yen tile caman Fesitus ye ko jira masakɛ ɲɛkɔrɔ k’a fɔ ko yen cɛ tora kaso la Felisi fɛ min ko la Yahutuw ka jɛkulu bɛɛ ye n deli Jerusalɛm yan k’a pɛrɛn ko a ka kan tɛ ɲɛnamaya tugun sɔrɔ foyi man kan ni saya ye nka bari appelé Mansa y'a latigɛ k'a ci nka a t'a dɔn min sɛbɛn a kan Matigi o la u nana ni bɛɛ ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ ɲininkaliw ka se ka fɛn dɔ sɛbɛn a bɛ iko hakilintan ka kasoden ci k'a sɔrɔ a ma jalakiw ɲɛfɔ a kan ( Kɛwalew 25:13-27).

K=walew 25.1 Fesitus sera o mara la tuma min na, tile saba tɛmɛnen kɔ, a wulila ka bɔ Sesare ka taa Jerusalɛm.

Fesitus sera o mara la, tile saba o kɔfɛ, a bɔra Sesare ka taa Jerusalɛm.

1. Sankolo taama - Ka miiri Fesitus ka misali la Kɛwalew 25:1 kɔnɔ

2. Ka sira ɲuman ta - Ka a sɛgɛsɛgɛ ko a nafa ka bon ka desizɔn ɲumanw ta an ka taama senfɛ

1. Zaburu 139:7-9 - Ne na taa min ka bɔ i Ni la? Walima ne bɛ boli min ka bɔ i ɲɛ kɔrɔ? Ni ne wulila ka taa sankolo la, i bɛ yen! Ni ne ye ne ka dilan kɛ Sheol, i bɛ yen! Ni ne ye sɔgɔma kamanw ta ka sigi kɔgɔjida la, i bolo na ne ɲɛminɛ yen, i kininbolo na ne minɛ.

2. Ntalenw 16:9 - Hadamaden dusukun b’a ka siraw labɛn, nka Matigi b’a senw sabati.

Kɛwalew 25.2 Sarakalasebaaw kuntigi ni Yahutuw kuntigi ye Paul ladɔnniya.

Pol jalakibagaw ye nkalon tigɛ a kan Romɛ faama fɛ.

1. Kibaru Duman weleweleda hali ni jalaki nkalonmaw bɛ u kan

2. Ka i jigi da Ala ka barika kan walisa ka se sɔrɔ tɔɔrɔ kan

1. Romɛkaw 8:31-32 - "An na mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? i kana fɛn bɛɛ di an ma fana ni nɛɛma ye wa?»

2. Matiyu 10:22 - "Bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn, nka min bɛ muɲu fo a laban na, o na kisi."

Kɛwalew 25.3 A ye nɛɛma ɲini a fɛ, ko a ka ci bila ka taa Jerusalɛm, ka a makɔnɔ sira kan walisa k’a faga.

Paul jalakilen don a juguw fɛ ko a ye kojugu kɛ ani u y’a ɲini k’a faga.

1. An ka kan k’an janto an diyanyekow kana an bila ka kojugu kɛ.

2. An ka kan k’an janto an juguw la ani k’an yɛrɛ kɔlɔsi u ka nanbaraw ma.

1. Ntalenw 14:16 "Hakilitigi bɛ hakilijagabɔ kɛ, a bɛ a kɔdon kojugu la, nka naloman ye hakilintan ye, a tɛ a janto a yɛrɛ la."

2. Efesekaw 4:31-32 "Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kumajugu ni tɔgɔjugu bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na Krisita la. " " .

K=walew 25.4 Nka Fesitus y'a jaabi ko Paul ka to Sesare, a yèrè ka taa yen joona.

Fesitus y’a latigɛ ka Pol to Sesare ani a taara yen sɔɔni.

1. Ala ka ko latigɛlen de ka fisa tuma bɛɛ: Pol ka taama sɛgɛsɛgɛ Kɛwalew kitabu kɔnɔ

2. Ka da Ala ka waati la: Ka barika sɔrɔ gɛlɛyaw la

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 46:10 - A ko, ? 쏝 e hali bi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye; Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan.??

Kɛwalew 25.5 Aw cɛma minnu bɛ se, olu ko, u ka jigin ni ne ye ka nin cɛ jalaki, ni kojugu dɔ bɛ a la.

Paul nana ni Fesitus ye ani a y’a ɲini ko u ka kiri tigɛ Jerusalɛm.

1: Ala b’an majigin ani a b’an wele ka desizɔn gɛlɛnw ta.

2: Ala sago dogolen bɛ an ɲɛ tuma caman na, nka an ka kan ka an jigi da a kan.

1: Esayi 55:8-9 ? 쏤 wala ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sabu sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.??

2: Galasikaw 6:9 ? 쏛 nd an kana sɛgɛn koɲuman kɛli la: katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.??

Kɛwalew 25.6 A tora u cɛma ka tɛmɛ tile tan kan, a jiginna Sesare. O dugusagwɛ, a sigilen bɛ kiritigɛso kan, a y'a fɔ ko u ka na ni Paul ye.

U nana ni Pol ye Romɛkaw ka gɔfɛrɛnɛrɛ Fesitus ɲɛkɔrɔ Sesare dugu la.

1. Ala ka masaya: Ala bɛ baara kɛ ni kuntigiya ye cogo min na hali tilenbaliya kow la

2. Pol ka kantigiya: An jɔlen bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

K=walew 25.7 Yesu selen tuma min na, Yahutu minnu jigira ka bɔ Jerusalɛm, olu jɔlen tora u lamini na.

Yahutuw ye jalaki caman fɔ Paul kan, u ma se k’o jira.

1. I kana i yɛrɛ di nkalontigɛ jalakiw ma.

2. Tiɲɛ fɔ, hali ni kɔrɔfɔli juguw bɛ i kan.

1. Ntalenw 19:5 - "Seere nkalontigɛla tɛna ɲangi, min bɛ nkalon fiyɛ, o tɛna kisi."

2. Kolosekaw 4:6 - "Aw ka kuma ka di tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k'o dɔn."

Kɛwalew 25.8 Ka a to a y’a jaabi ko: «Ne ma kojugu si kɛ Yahutuw ka sariya la, wala Alabatosoba la, wala Sesar fana kama.»

Pol y’a yɛrɛ lafasa Fesitus ɲɛkɔrɔ, ka ban kojugu si ma kɛ Yahutuw, Alabatosoba walima Sesar ma.

1. Lafasali ɲuman fanga: Mun na a nafa ka bon ka jɔ an yɛrɛ ye

2. Kalan ka bɔ Pol fɛ: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni jagɛlɛya ni tilennenya ye

1. Ntalenw 22:1, ? 쏛 tɔgɔ ɲuman ka kan ka sugandi ka tɛmɛ nafoloba kan, wa nɛɛma ka fisa ni warijɛ walima sanu ye.??

2. Filipekaw 4:13, ? 쏧 bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ ne barika bonya.??

Kɛwalew 25.9 Fesitus tun b’a fɛ ka Yahutuw diyabɔ, a ye Paul jaabi ko: «I b’a fɛ ka wuli Jerusalɛm ka kiri tigɛ o kow la ne ɲɛ kɔrɔ wa?»

Fesitus ye sababu di Pol ma a ka taa Jerusalɛm ka kiri tigɛ a ka jalakiw kosɔn.

1. Bɛnkansɛbɛn fanga: Ka mɔgɔ wɛrɛw ka dannayakow bonya dege

2. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɛɛ ka nafa kama: Bɛn sɔrɔli faamuyali fɛ

1. Romɛkaw 12:18 ? 쏧 f a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na i ma, ka sigi hɛrɛ la ni bɛɛ ye.??

2. Filipekaw 2:3-4 ? 쏡 o foyi tɛ bɔ yɛrɛɲini na walima yɛrɛbonya fu la. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa lajɛ nka aw kelen-kelen bɛɛ ka tɔnɔw nafa.??

Kɛwalew 25.10 Paul ko: «Ne jɔlen bɛ Sesar ka kiritigɛso la, ne ka kan ka kiri tigɛ yɔrɔ min na .

Pol y’a fɔ Yahutuw ye ko a jalakibali don Sesar ka kiritigɛyɔrɔ ɲɛkɔrɔ.

1: Pol ka jagɛlɛya ka jɔ kiritigɛ ɲɛkɔrɔ.

2: Ala ka kantigiya, hali tilenbaliya ko la.

1: Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2: Zaburu 37:3 - "I jigi da Matigi kan, ka ko ɲuman kɛ, i na sigi jamana kɔnɔ ten, i na balo tiɲɛ na."

Kɛwalew 25.11 Ni ne ye jurumukɛla ye, wala ni ne ye fɛn dɔ kɛ min ka kan ni saya ye, ne tɛ sɔn ka sa, nka ni ninnu si tɛ ne jalaki, mɔgɔ si tɛ se ka ne don u bolo. Ne b'a ɲini Sesar fɛ.

Pol y’a jira ko a jalakibali don, wa a y’a ɲini Sesar fɛ walisa a ka kiri tigɛ cogo bɛnnen na.

1. "Sɔrɔ min bɛ ka jɔ tilennenya la".

2. "Jiginni fanga min bɛ ko ɲuman na".

1. Esayi 1:17 - A' ye ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini. Degunbagatɔw lafasa. Fantanw ka ko ta; muso cɛ salen in ka ko fɔ.

2. Ntalenw 31:8-9 - Minw tɛ se ka kuma u yɛrɛ ye, i ka kuma olu ye, dɛsɛbagatɔw bɛɛ ka josariyaw ko la. Aw ka kuma ani ka kiri tigɛ cogo bɛnnen na; ka faantanw ni dɛsɛbaatɔw ka josariyaw lafasa.

K=walew 25.12 Fesitus ye jɛkafɔ kɛ ni jama ye tuma min na, a y'a jaabi ko: «I ye i sen don Sesar la wa?» i na taa Sesar fɛ.»

Fesitus y’a latigɛ ka Paul bila ka taa Sesar fɛ walisa a ka kiri tigɛ.

1. "Ala ka Laɲini Kuntigiba" - Ala bɛ baara kɛ cogo min na an ka latigɛw fɛ, hali ni a bɛ iko u tɛ tilenbaliya ye.

2. "Ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ" - ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Paul y'a ka cɛsiri ni a ka dannaya mara cogo min na hali ni a ye ko dɔ sɔrɔ min bɛ iko a ma ɲɛ.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o jate ɲagali ye, k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye bɛɛ, foyi t'a fɛ."

K=walew 25.13 Don dɔw tɛmɛnen kɔ, masakɛ Agripa ni Bernise nana Sesare ka Fesitus fo.

Masakɛ Agripa ni Bernise taara bɔ Fesitus ye Sesare.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Agripa ni Bernise ni Fesitus cɛsira sɛgɛsɛgɛ

2. Jatigila minɛcogo ɲuman: Masakɛ Agripa ni Bernise ka taama Fesitus fɛ

1. Romɛkaw 12:13 - "Aw ka tila ni Matigi ye? 셲 magojirabagaw. Aw ye jatigila kɛ."

2. Ntalenw 22:1 - "Tɔgɔ ɲuman ka di ka tɛmɛ nafoloba kan, bonya ka fisa ni warijɛ walima sanu ye."

K=walew 25.14 U tora yen tile caman, Fesitus ye Paul ka ko lakali masakɛ ye, a ko: «Cɛ dɔ tora kaso la Felisi fɛ.

Pol ka ko fɔra masakɛ Agripa ye Fesitus fɛ.

1: Pol ka ko fɔra masakɛ Agripa ye cogo min na, an fana ka kan ka Ala ka Kuma weleweleda.

2: Waati gɛlɛnw na, an ka kan ka fanga ni jagɛlɛya ɲini Ala fɛ, i n’a fɔ Paul y’a kɛ cogo min na a ka kɔrɔbɔli la masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ.

1: Efesekaw 6:19-20 - ? 쏛 nd fana ne ye, walisa kumaw ka di ne ma ka ne da wuli ni jagɛlɛya ye ka kibaru duman gundo fɔ, ne ye ciden ye min kosɔn cakɛda la, walisa ne ka o fɔ ni jagɛlɛya ye, i n'a fɔ ne ka kan ka kuma cogo min na.??

2: Esayi 40:31 - ? 쏝 ut minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. u na taama, u tɛna sɛgɛn.??

Kɛwalew 25.15 Ne tun bɛ Jerusalɛm tuma min na, sarakalasebaaw kuntigiw ni Yahutuw cɛkɔrɔbaw ye ne ladɔnniya o ko la.

Yahutuw ka sarakalasebaaw kuntigiw ni maakɔrɔw ye Paul jalaki ko a ye kojugu kɛ, wa u b’a fɛ kiri ka tigɛ a kan o kosɔn.

1. Pol ka dannaya ni muɲuli maana bɛ se ka dusu don an kɔnɔ an ka to barika la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

2. An man kan k’a to mɔgɔ wɛrɛw ka jalakiw k’an nafa n’an ka danbe ɲɛfɔ.

1. Zaburu 37:3-4 - "I jigi da Matigi kan, ka ko ɲuman kɛ, i ka sigi jamana kɔnɔ ka teriya kɛ kantigiya la. I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma."

2. Romɛkaw 8:31 - "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

Kɛwalew 25.16 Ne y’a jaabi ko: «Romɛkaw ka kɛwale tɛ ka mɔgɔ si bila ka sa, sani mɔgɔ min jalakilen don, o ka se ka a jalakibagaw ɲɛ ni ɲɛ, ka se ka a yɛrɛ jaabi ka ɲɛsin a ka jurumu ma.» .

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Romɛkaw ka sariya siratigɛ la, cogo min na, mɔgɔ min jalakilen don, o tun bɛ se ka jaabi di a yɛrɛ ma kojugu min kɛra a la, ni jalakibagaw tun bɛ yen.

1. Tiɲɛ ni tilennenya nafa ka bon jamana kɔnɔ.

2. Nafa min b’a la ka sababu di mɔgɔw ma u k’u yɛrɛ lafasa.

1. Ntalenw 16:11: "Balan ni balansi tilennen ye Matigi ta ye, bɔrɔ kɔnɔ girinya bɛɛ ye a ka baara ye."

2. Luka 18:2-8: "A ye ntalen dɔ fɔ u ye nin ko in na, ko mɔgɔw ka kan ka delili kɛ tuma bɛɛ, u kana sɛgɛn cɛ: Muso cɛ salen dɔ tun bɛ o dugu kɔnɔ, a nana a fɛ k'a fɔ a ye ko: `Aw ka ne jugu sara.' A ma sɔn dɔɔnin . O bɛɛ n'a ta, katuguni nin muso cɛ salen in bɛ ne tɔɔrɔ, ne na a hakɛ bɔ, walisa a ka na tuma bɛɛ, a kana ne sɛgɛn.'Matigi ko: Kiiritigɛla tilenbali bɛ min fɔ, aw k'o lamɛn.' hali ni a ye u muɲu wa?Ne b'a fɔ aw ye ko a na u hakɛ bɔ joona.

K=walew 25.17 O de y'a to u sera yan tuma min na, ne y'i sigi kiri sigilan kan, ka ci bila ko a ka na ni o ye.

U nana ni Pol ye Gofɛrɛnaman Fesitus ɲɛkɔrɔ Sesare, o yɔrɔnin bɛɛ la, Fesitus ye ɲɔgɔnye kɛ o dugujɛ.

1. Ala bɛ se ka baara kɛ cogoyaw la minnu ma deli ka kɛ, hali ni dannayabaliya waatiw la, a bɛ se ka kuntigiya kɛ hali bi.

2. Waati nafa - sababu minnu dira an ma, an ka baara kɛ ni olu ye kosɛbɛ.

1. Esayi 55:8-9 - ? 쏤 walima ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye,??Matigi ko ten. ? 쏛 s sankolow ka bon ni dugukolo ye, o cogo kelen na ne ka siraw ka bon ni i ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni i ka miiriliw ye.

2. Efesekaw 5:16 - Ka baara kɛ ni waati ye cogo ɲuman na, bawo donw ka jugu.

Kɛwalew 25.18 Jalakibaaw wulila tuma min na, u ma jalaki foyi lase olu ma, i ko ne tun b’a miiri cogo min na.

Paul jalakibagaw tun ma jalaki foyi lase a ma, a tun bɛ miiri min na.

1. Dannaya fanga kabakoma: Pol ye a jigi da Ala kan cogo min na, o kɛra sababu ye ka kow kɛ cogo min na, a tun ma miiri min na

2. Ka jɔ i dalen bɛ min na: Pol ka jagɛlɛya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ o kow jaabi la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Zaburu 27:1 - Matigi ye ne ka yeelen ni ne ka kisili ye wa? 봶 hom yala ne ka siran wa? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barika bonya ye? 봮 f jɔn na ne bɛna siran?

Kɛwalew 25.19 Nka u ye ɲininkali dɔw kɛ Yesu la u yɛrɛ ka dannakow la, ani Yesu kelen min sara, Pol y’a jira ko a ɲɛnama don.

Pol ye Yesu lafasa walisa a ɲɛnama don hali k’a sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ɲininkali kɛ a la, olu tun ye dannakow ye.

1: Yesu sababu fɛ, an bɛ se ka ɲɛnamaya hakili ta fan fɛ.

2: Yesu de ye jigiya ni ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ ye.

1: Romɛkaw 8:11 - ? 쏝 ut ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o fana na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw ma a Ni fɛ min sigilen bɛ aw kɔnɔ.??

2: Yuhana 3:16-17 - ? 쏤 walima Ala ye diɲɛ kanu kosɛbɛ, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Sabu Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.??

K=walew 25.20 K'a masɔrɔ ne tun bɛ sigasiga o ɲininkali suguw la, ne y'a ɲininka ni a b'a fɛ ka taa Jerusalɛm, ka kiri tigɛ o kow la yen.

Pol ye Fesitus ɲininka a ka laɲiniw ko la ka taa Jerusalɛm walisa ka taa kiritigɛso la, jalaki minnu binna a kan.

1. Siga fanga: Dannaya bɛ se ka na ni ɲininkaliw ye cogo min na

2. Ka jɔ ko ɲuman kama: Pol ka jagɛlɛya maana

1. Yuhana 20:24-29 - Toma ka siga ni dannaya

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛnw kɔnɔfɛnw ye minnu jigi bɛ u kan

K=walew 25.21 Nka Paul y'a sòrò ka a bila ka taa Oguste ka tulo la, ne y'a fò ko a ka to yen fo ne ka se ka a ci Sesar ma.

Pol ye wele bila ko masakɛ ka a lamɛn, wa a ye ci bila a ma ko a ka to yen fo ka taa a bila ka taa Sesar fɛ.

1. To kantigiya la Ala fɛ hali ni ko gɛlɛnw bɛ i la

2. Ala de bɛ hali an ka kɔrɔbɔliw kuntigiya la

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Filipekaw 4:11-13 - A t ko ne b kuma magojira ko la, katuguni ne ye a dege cogo o cogo la, ne ka kan ka wasa. Ne b’a dɔn ka dɔgɔya cogo min na, ani ne b’a dɔn ka caya cogo min na. Ko o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

Kɛwalew 25.22 Agripa y’a fɔ Fesitus ye ko: «Ne yɛrɛ b’a fɛ ka o cɛ lamɛn.» Sini, a ko, i na a lamɛn.

Masakɛ Agripa y’a fɔ Fesitus ye ko a b’a fɛ ka Pol yɛrɛ lamɛn o dugujɛ.

1. Ala ka labɛn minnu kɛra an ye, tuma caman na, olu bɛ na cogo la, an tun ma miiri min na.

2. A nafa ka bon ka to an da la ka Ala ka cikanw lamɛn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2. Yakuba 1:19-20 "O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka mɛn ka dimi.

Kɛwalew 25.23 O dugusagwɛ, Agripa ni Bernise nana ni bonyaba ye, ka don lamɛnni yɔrɔ la, ni dugu kuntigiw ni dugu cɛkɔrɔbaw ye, Fesitus ka ci fɔlen kɔ, Paul bɔra kɛnɛ kan .

Fesitus y’a fɔ ko u ka na ni Pol ye lamɛnni yɔrɔ la, Agripa ni Bernike ani dugu kuntigiw ni dugu kuntigiw sera yɔrɔ min na ni bonyaba ye.

1. Ala ka masabaya ka laɲini bɛ an bɛɛ ka siraw ɲɛminɛ, an jɔyɔrɔ mana kɛ cogo o cogo ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An ka ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ ka Ala sagonataw ɲɛ ni an tora a sago kanminɛli la.

1. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Kɛwalew 25.24 Fesitus ko: «Masakɛ Agripa ni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ an fɛ yan, aw bɛ nin cɛ ye, Yahutuw ka jamaba bɛɛ ye ne kɛ min ko la, Jerusalɛm ani yan fana, ka pɛrɛn ko ale.» a man kan ka ɲɛnamaya kɛ tugun.

Fesitus ye Paul bila masakɛ Agripa ni sisan cɛ tɔw ɲɛkɔrɔ. Yahutuw b’a sinsin a kan ko Pol kana ɲɛnamaya kɛ tugun.

1. An ka kan ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni jagɛlɛya kɔnɔ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ.

2. Ala sago nafa ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw ka miiriyaw kan.

1. Filipekaw 1:21-24 - Katuguni ne bolo ka ɲɛnamaya ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.

2. Romɛkaw 8:31-32 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Kɛwalew 25.25 Nka ne y'a ye ko a ma foyi kɛ min ka kan ni saya ye, ani ko a yɛrɛ ye a sen don Ɔgɔsitɔsi la, ne y'a latigɛ ka a ci.

U y’a ye ko Pol jalakibali don kojugu si la min ka kan ni saya ye, wa a y’a sen don Sesar la, o de la Fesitus y’a latigɛ k’a bila ka taa Romɛ.

1. Ala ka masaya lakanani na - Romɛkaw 8:28

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni jigiya ye waati gɛlɛnw na - Heburuw 11:1-3

1. Zaburu 46:1-2 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

Kɛwalew 25.26 Fɛn si tɛ ne bolo ka sɛbɛn ne makɛ ma o ko la. O de y'a to ne y'a lase i ɲɛ kɔrɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ɲɛ kɔrɔ, masakɛ Agripa, walisa ne sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔ, ne ka se ka sɛbɛn dɔ sɔrɔ.

U bɛ na ni Pol ye masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ walisa a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walisa Pol ka fɛn dɔ sɔrɔ ka sɛbɛn ci masakɛ Sezar ma.

1. Sɛgɛsɛgɛli nafa ka bon: An ka ɲɛnamaya sɛgɛsɛgɛ walisa ka fɛn caman dɔn an yɛrɛw ni an ka dannaya kan.

2. Ka jɔ dannaya la: Ka to kantigiya la an ka dannaya la hali ni sɔsɔli bɛ an ka dannayakow kan.

1. Filipekaw 4:8-9 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ni tanuli ye , miiri o kow la . Aw ye mun dege, ka min sɔrɔ, ka min mɛn ani ka min ye ne la? 봯 aw ka nin kow kɛ, hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ.

2. Matiyu 5:37-38 - A to i ka ? 쁚 es??be ? 쁚 es,??ani ka ? 쁍 o,??? 쁍 o.??Katuguni fɛn o fɛn ka ca ni ninnu ye, o bɛ bɔ jugu de la.

K=walew 25.27 K'a masɔrɔ ne ɲɛ na, a tɛ se ka kɛ ka kasoden ci, ka kojugu minnu da a kan, olu jira.

Paul jalakilen don kojugu kɛli la ani hakilintan tɛ k’a bila ka taa Romɛ k’a sɔrɔ a ma a ka kojuguw ɲɛfɔ minnu fɔra.

1. Ala b’an wele ka tilennenya ni tilennenya ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ

2. An man kan ka ɲinɛ abada ko bɛɛ jalakibali don fo n’a jirala ko u jalakilen don

1. Dutɛrɔnɔmɛ 16:20 - Tilennenya, tilennenya kelenpe, i ka tugu o kɔ, walisa Matigi i ka Ala bɛ jamana min di i ma, i ka ɲɛnamaya ka o kɛ i ta ye.

2. Zaburu 82:3 - Ka tilennenya di barikantanw ni faantanw ma; tɔɔrɔlenw ni dɛsɛbagatɔw ka josariyaw mara.

Kɛwalew 26 bɛ Paul ka lafasali lakali masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ, a ka seereya min kɛra a jiginni ni a weleli ko la, ani Agripa ye min kɛ Paul ka cikan ko la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Agripa y’a fɔ Paul ye ko ‘I ye sira sɔrɔ ka kuma i yɛrɛ ye.’ O kɔfɛ, Pol y’a bolo kɔrɔta k’a ka lafasali daminɛ k’a fɔ ko ale b’a yɛrɛ jate hɛrɛ ye ka jɔ masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ ka jaabi di Yahutuw jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la bawo a bɛ laadalakow sɔsɔli bɛɛ dɔn Yahutu jamana. A bɛ a ka ɲɛnamaya fɔlɔ lakali Farisiɛn ye ani a ye Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ cogo min na, fo ka se saya ma (Kɛwalew 26:1-11).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, a b’a ka ɲɔgɔnye lakali ni Yesu ye Damasi sira kan - cogo min na yeelen dɔ bɔra sankolo la min yeelen ka bon ni tile ye, o y’a lamini minnu tun bɛ taa n’a ye u bɛɛ binna duguma o kɔfɛ a ye kumakan mɛn aramekan na ko ‘Saul Saul mun na i bɛ ne tɔɔrɔ? A ka gɛlɛn i ma ka i senw gosi ni bɔgɔdaga ye.’ Ni ɲininkali kɛra jɔn de bɛ kuma, kan y’a jaabi ko ‘Ne ye Yesu ye aw bɛ min tɔɔrɔ. Sisan, wuli ka jɔ i sen kan ne y'i jira i ye baarakɛla seere sigi i ye min ye ne bɛna o jira i la.' Kabini o waati la, a sigira ka kɛ baarakɛla ye ani seere ye, a ye min ye dɔrɔn, nka Ala tun bɛna min jira a la fana (Kɛwalew 26:12-18).

Dakun 3nan: Nin ɲɔgɔnye in kɔfɛ, Paul ko ale tun tɛ kanminɛbali ye yeli sankolo nka fɔlɔ o Damasi o kɔfɛ Jerusalɛm Jude jamana bɛɛ la Siya wɛrɛw ye waajuli kɛ u ka kan ka nimisa ka wuli Ala k’u ka nimisa jira u ka kɛwalew fɛ min kun na Yahutuw ye Alabatosoba minɛ k’a ɲini k’a faga nka Ala ye dɛmɛ don ka taa a fɛ ka o fila bɛɛ seereya fitininba kuma foyi tɛ kiraw kɔ Musa ko o bɛna kɛ Ko Krisita bɛna tɔɔrɔ fɔlɔ kunun suw weleweleda yeelen cikan kisili mɔgɔw fila bɛɛ siya wɛrɛw (Kɛwalew 26:19-23). Pol y’o lafasali kɛ tuma min na Fesitus pɛrɛnna ni kanba ye ko: ‘Paul i hakili bɔra! I ka kalanba bɛ ka i kɛ hakilintan ye!’ Nka Paul y’a jaabi ko ‘Ne tɛ hakilintan ye min ka bon kosɛbɛ Fesitus Ne bɛ min fɔ masakɛ hakilitigi lakika dɔnni ninnu bɛ se ka seereya kɛ u ye dannaya kiraw b’a dɔn min bɛ kɛ’ (Kɛwalew 26:24-27). Agripa y’a fɔ Paul ye ko: ‘Yala waati kunkurunnin lasun ka kɛ Krecɛn ye wa?’ Wa a y'a jaabi ko ni surun jan delili kɛ Ala la ko a kana kɛ dɔrɔn nka bi lamɛnnikɛlaw bɛɛ ka kɛ ne ye min ye fo nin cakɛdaw. O kɔfɛ, masakɛ wulila gofɛrɛnaman Bernice minnu sigilen tun bɛ u la u bɔlen kɔ so kɔnɔ, olu ye baro daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k’a fɔ ko cɛ min tɛ foyi kɛ, o ka kan ni saya kaso ye Agripa ko Fesitus cɛ bɛ se ka hɔrɔnya ni a tun ye Sesar wuli (Kɛwalew 26:28-32).

Kɛwalew 26.1 Agripa y’a fɔ Paul ye ko: «I ka kan ka kuma i yɛrɛ ye.» O kɔ, Paul y'a bolo kɔrɔta k'a jaabi a yɛrɛ ye.

Cogo dira Pol ma a k’a yɛrɛ lafasa Agripa ɲɛkɔrɔ.

1. I ka jagɛlɛya sɔrɔ ani ka i jagɛlɛya gɛlɛya waatiw la.

2. Aw ka da Matigi la ko a bɛna aw mago don magoɲɛ waatiw la.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

Kɛwalew 26.2 Masakɛ Agripa, ne b'a miiri ko ne nisɔndiyara, katuguni ne na ne yɛrɛ jaabi bi i ɲɛ kɔrɔ, ka ɲɛsin Yahutuw ka ne jalakilen ko bɛɛ ma.

Paul nisɔndiyara ka se k’a yɛrɛ lafasa masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ Yahutuw ka jalakiw bɛɛ ko la.

1. An bɛ se ka to mɔgɔ ɲuman na cogo min na ko gɛlɛnw na

2. Yɛrɛdɔn fanga

1. Filipekaw 4:4-6 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.» I ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara. aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ladɔnniya Ala la.

2. Romɛkaw 8:31-32 - O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?

K=walew 26.3 Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, k'a masɔrɔ ne b'a dɔn ko i bɛ Yahutuw ka laadalakow ni kow bɛɛ dɔn, o de kosɔn ne b'i deli i ka ne lamɛn ni muɲuli ye.

Pol ye wele bila masakɛ Agripa ma, a k’a lamɛn ni muɲuli ye, k’a sababu kɛ a ye Yahutuw ka laadalakow ni ɲininkaliw dɔn.

1. Ka da Ala la ko a ka sababu da wuli an ye ni an b’a ɲini ka kibaru duman fɔ.

2. Ka i jigi da Ala ka hakilitigiya kan cogo bɛɛ la.

1. Yuhana 10:7, "Yesu y'a fɔ ko kura ko : 쏺 ery tiɲɛ na ne b'a fɔ aw ye ko ne ye sagaw ka da ye."

2. 1 Kɔrɛntekaw 2:5, "walisa aw ka dannaya kana sinsin hadamadenw ka hakilitigiya kan, nka Ala ka sebaaya kan."

Kɛwalew 26.4 Ne ka ɲɛnamaya kɛcogo kabini ne denmisɛnman, ne ka siya cɛma fɔlɔ Jerusalɛm, Yahutuw bɛɛ dɔn.

Pol y’a ka ɲɛnamaya tɛmɛnenw lakali masakɛ Agripa ye, k’a ka limaniya n’a ka yɛrɛdi jira Ala ye.

1: An bɛɛ bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni yɛrɛdi la, an ka waati tɛmɛnenw mana kɛ cogo o cogo.

2: Ala bɛna to kantigiya la an fɛ tuma bɛɛ, hali n’an bɛ se ka fili yɔrɔ o yɔrɔ.

1: Romɛkaw 8:37-39 "Ayi, nin kow bɛɛ la, an bɛ se sɔrɔ ka tɛmɛ an kanubaa barika la. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi, sini, sini si tɛ." sebaaya, sanfɛla ni dunuya, wala fɛn wɛrɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la."

2: 1 Piɛrɛ 5:6-7 "Aw ka aw yɛrɛ majigin Ala kɔrɔ? Bolo barikama, walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na. Aw ka hami bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la."

Kɛwalew 26.5 U tun bɛ ne dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ, ni u tun b’a fɛ ka seereya kɛ ko ne tun bɛ Farisiɛn ye an ka diinɛ jɛkulu gɛlɛnba kɔfɛ.

Pol y’a yɛrɛ lafasa masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ a kɛtɔ k’a fɔ ko a bɔra Farisiɛn na.

1. Ala b’a filɛ ka tɛmɛ an ka waati tɛmɛnenw kan walisa k’an bila sira ɲuman kan.

2. An bɛ se ka kunmabɔli sɔrɔ Krisita la ani ka yɛlɛma hali ni an ye waati tɛmɛnenw kɛ.

1. Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. Filipekaw 3:7-8 - Nka fɛn minnu kɛra tɔnɔ ye ne bolo, ne ye olu jate bɔnɛ ye Krisita kosɔn. O bɛɛ n'a ta, tiɲɛ na, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye ne Matigi Krisita Yesu dɔnniya kosɔn, ne ye fɛn bɛɛ bɔnɛ min kosɔn, ka u jate bɔgɔbɔgɔ ye, walisa ne ka Krisita sɔrɔ.

Kɛwalew 26.6 Sisan, ne jɔlen bɛ ka kiri tigɛ ne kan sisan, Ala ye layidu min ta an bɛnbaw ye.

Pol jɔlen bɛ kiritigɛso ɲɛkɔrɔ walisa ka kiri tigɛ a ka dannaya kosɔn Ala ka layidu la min dira u bɛnbaw ma.

1. Dannaya fanga: Ka to Ala ka layidu la

2. Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Pol ka misali

1. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

2. Heburuw 10:23 - An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ; (k'a masɔrɔ min ye layidu ta, a ye kantigi ye).

Kɛwalew 26.7 An ka kabila tan ni fila minnu bɛ baara kɛ Ala ye o yɔrɔnin bɛɛ su ni tile, olu jigi b’a la ka na. O jigi kosɔn, masakɛ Agripa, Yahutuw bɛ ne jalaki.

Paul bɛ kiritigɛ la masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ, ka da a kan a ye kisili layidu waajuli kɛ, Israɛl ka kabila tan ni fila jigi b’a kan ka min sɔrɔ.

1. Pol ka jigiya: Hakilijagabɔ Kɛwalew 26:7 kan

2. Ka baara kɛ Ala ye su ni tile: Kalan min bɛ kɛ ni kantigiya ye

1. Romɛkaw 8:24-25 - "An kisira o jigiya de la. Nka jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye fewu. Min bɛ u bolo kaban, jɔn jigi bɛ o la? Nka ni an jigi bɛ fɛn na min tɛ an bolo fɔlɔ, an bɛ o de la." aw k'a makɔnɔ ni muɲuli ye."

.

Kɛwalew 26:8 Mun na a ka kan ka miiri ko Ala ka suw lakunun?

Pol bɛ ka ɲininkali kɛ mun na jama tɛ da a la ko se bɛ Ala ye ka suw lakunun.

1. "Ala ka sebaaya ani a ka se ka suw lakunun".

2. "Ala ka kanuya n'a ka kantigiya min tɛ ban".

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

K=walew 26.9 Ne tun b miiri ne yr la ko ne ka kan ka ko caman k minnu b Yesu Nazaret tg kn.

Pol b’a lakali a ka waati tɛmɛnenw na, a kɛlen ka Yesu n’a nɔfɛmɔgɔw kɛlɛ sani a ka mɔgɔw ladɔnniya.

1: Ala ka makari ni a ka nɛɛma bɛ bɛɛ bolo, hali ni an filila yɔrɔ o yɔrɔ.

2: Yesu ka kanuya n’a ka sebaaya bɛ se ka fɛn caman Changer hali an ka waati dibimanw na.

1: Rom=kaw 5:8 - Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: 1 Kɔrɛntekaw 6:9-11 - Walima aw t’a dɔn ko kojugukɛlaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana lafili: Jɛɲɔgɔnya kɛbagaw ni bolibatokɛlaw ni jatɔyakɛlaw ni cɛ minnu bɛ cɛnimusoya kɛ ni cɛw ye, sonw walima namaratɔw ni dɔlɔminnaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ni nanbarakɛlaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

K=walew 26.10 Ne ye o ko k= Jerusalm. U fagara tuma min na, ne ye ne kan bɔ u kama.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Pol ye kerecɛnw tɔɔrɔ Jerusalɛm, a kɛtɔ k’u bila kaso la ani ka wote walisa u ka faga.

1: An ka kan ka an yr ka jurumuw dn ani ka nimisa o la ani ka Ala ka makari ni a ka yafa ɲini.

2: An ka kan ka nɛɛma ni yafa di mɔgɔ wɛrɛw ma, hali mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ an na.

1: Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2: Luka 6:37 - Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. I ka yafa, i na yafa.

Kɛwalew 26.11 Ne tun bɛ u ɲangi tuma caman Alabatoso bɛɛ kɔnɔ, ka u wajibiya ka Ala tɔgɔ tiɲɛ. Ne dimina kosɛbɛ u kama, ne ye u tɔɔrɔ fo ka se dunanw ma.

Pol ye Krecɛnw tɔɔrɔ ani k’u wajibiya ka Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1: I k’i janto i bɛ kuma Ala ko la cogo min na

2: Kanuya fanga bɛ se sɔrɔ bɛɛ kan

1: Kolosekaw 3:12-15 - "O de kosɔn, aw ka Ala ka ɲɛnatɔmɔlenw, senumaw ni kanulenw don, hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli la aw ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye weleli kɛra farikolo kelen na, aw ka barika da Ala ye.»

2: Romɛkaw 12:17-21 - "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la. Aw ka fɛn sɛbɛw di mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ aw kɔnɔ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye. Kanulen kanulenw, aw ka aw hakɛ bɔ." Aw kana aw yɛrɛw bila, nka aw ka diminya yɔrɔ di, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten. » tasuma bɔgɔbɔgɔw dalajɛ a kun na. I kana se sɔrɔ juguya kan, nka i ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye."

Kɛwalew 26.12 O kɔ, ne taara Damasi ni sarakalasebaaw kuntigiw ka fanga ni ci ye.

Pol bilala Damasi ni fanga ye ani cidenyabaara ye ka bɔ sarakalasebaaw kuntigiw yɔrɔ.

1: An bɛ se ka fanga ni jagɛlɛya sɔrɔ walisa ka Ala ka cidenyabaara dafa ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw yɔrɔ.

2: Ala bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔw ye minnu bɛ ni fanga ye walisa k’a sago dafa.

1: Efesekaw 3:20-21 - Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye egilisi la ani Krisita Yesu la fɛn bɛɛ la mɔgɔw bɔnsɔnw, badaa-badaa! Amiina.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:10 - Nka ne ye min ye, ne ye Ala ka nɛɛma barika la, a ka nɛɛma min kɛra ne ye, o ma kɛ foyi ye. Ayi, ne ye baara kɛ ka tɛmɛ u bɛɛ kan wa? 봸 et ne tɛ, nka Ala ka nɛɛma min tun bɛ ne fɛ.

Kɛwalew 26.13 Tilelafana fɛ, masakɛ, ne ye yeelen dɔ ye sira kan ka bɔ sankolo la, tile yeelen sanfɛ, ka yeelen bɔ ne ni taamakɛlaw lamini na.

Pol y’a lakali a ka ko kɛlen kan yeelenba dɔ la min bɔra sankolo la, o min ye yeelen bɔ ale n’a taamaɲɔgɔnw lamini na taama senfɛ.

1. Ala ka yeelen b’an ka sira ɲɛminɛ - Kɛwalew 26:13

2. Ala ka kɛta dɔnni fanga - Kɛwalew 26:13

1. Zaburu 119:105 - ? 쏽 an ka kuma ye lanpan ye ne senw na ani yeelen ye ne ka sira la.??

2. Matiyu 5:16 - ? 쏬 aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ kɔrɔ, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la.??

Kɛwalew 26.14 An bɛɛ binna dugukolo kan tuma min na, ne ye kumakan dɔ mɛn min tun bɛ kuma ne fɛ Heburukan na ko: «Saul, Saul, mun na i bɛ ne tɔɔrɔ?» a ka gɛlɛn i ma ka i senw gosi sɔgɔsɔgɔninjɛw la.

Saul gosira duguma ani a ye kumakan dɔ mɛn min tun bɛ kuma Heburukan na k’a ɲininka mun na a bɛ ka a tɔɔrɔ.

1. Kana kɛlɛ kɛ ni Ala sago ye

2. Ala kan ka sebaaya

1. Esayi 55:8-9: "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ten, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2. Romɛkaw 8:28: "An b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Kɛwalew 26.15 Ne y’a fɔ ko: Matigi, e ye jɔn ye? A ko: «I bɛ Yesu min tɔɔrɔ, ne de don.»

Pol ye Yesu kunbɛn Damasi sira kan ani Yesu y’a yɛrɛ jira ko Paul bɛ ka min tɔɔrɔ.

1. Ala ka sebaaya ni a ka ladonni

2. Yesu b’a ka masabaya jira

1. Romɛkaw 8.28 An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 55:8-9 Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

Kɛwalew 26.16 Nka i ka wuli ka jɔ i sen kan, katuguni ne y’i jira i la o de kosɔn, ka i kɛ i ka baaraden ye, i ye nin ko minnu ye, ani ne bɛna i yɛrɛ jira minnu na ka di i ma.

Paul welelen don Ala fɛ walisa a ka kɛ seere ni cidenyabaarakɛla ye a ye fɛn minnu ye ani a bɛna minnu ye.

1. Ala b’an wele cogo min na ka baara kɛ a ye

2. Seereya fanga

1. Esayi 6:8 - "Ne ye Matigi kan mɛn ko: 'Ne na jɔn ci, jɔn na taa an nɔfɛ?' Ne ko: 'Ne filɛ nin ye, ne ci!'

2. Matiyu 4:19 - "A y'a fɔ u ye ko: 'Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.'

Kɛwalew 26.17 Ne bɛ i kisi jama ni siya wɛrɛw ma, ne bɛ i ci minnu ma sisan.

Pol cilen don ka taa Yesu Krisita ka kibaru duman waajuli ke siya wɛrɛw ye.

1. Kisili sebaaya kibaru duman waajuli f

2. Ala ka bonya? 셲 Kanuya ka ɲɛsin Siyaw bɛɛ ma

1. Esayi 49:6 ??? 쏦 e ko, ? 쁈 t ka dɔgɔ kojugu i ka kɛ ne ka baaraden ye ka Yakuba ka kabilaw lasegin ani ka Israɛl kabilaw lasegin ne ye minnu mara. Ne na aw kɛ yeelen ye siya wɛrɛw ye, walisa aw ka ne ka kisili lase dugukolo danw ma.??

2. Romɛkaw 10:13-15 ??? 쏤 walima ? 쁢 mɔgɔ yɛrɛ min bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.??O tuma na fɛ, u ma da min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Ani, u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ u ye? Ani cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka waajuli kɛ fo n’a ma ci? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쁇 ow senw cɛ ka ɲi minnu bɛ na ni kibaru duman ye!? 쇺 € ye?

K=walew 26.18 Ka u ɲɛw yɛlɛ, ka u bɔ dibi la ka taa yeelen na, ka bɔ Sitanɛ ka sebaaya la ka taa Ala fɛ, walisa u ka jurumu yafa sɔrɔ, ka ciyɛn sɔrɔ mɔgɔ minnu saniyalen don dannaya fɛ, dannaya min bɛ ne la.

Pol b ka siya wɛrɛw waaju, ka dusu don u kɔnɔ u ka bɔ dibi la ani Sitanɛ ka sebaaya la ka taa Ala fɛ walisa ka jurumu yafa sɔrɔ ani ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ye.

1. Yafa sɔrɔ cogo min na ani ka kɛ mɔgɔ saniyalen ye dannaya fɛ

2. Ka bɔ dibi la ka taa yeelen na, o fanga faamuyali

1. Efesekaw 5:8-11 - "Aw tun ye dibi ye waati dɔ la, nka sisan aw kɛra yeelen ye Matigi la. , i k'a ɲini ka fɛn dɔn min ka di Matigi ye."

2. Kolosekaw 1:13-14 - "A ye an kisi dibi ma, ka an bila a Denkɛ kanulen ka masaya la, an kunmabɔli bɛ min fɛ, jurumu yafa.

Kɛwalew 26.19 O de kosɔn, masakɛ Agripa, ne ma kan bila sankolola yelifɛn na.

Pol y’a ka kanminɛli weleweleda ni jagɛlɛya ye ka ɲɛsin sankolola yelifɛn ma a ye min sɔrɔ.

1. Kanminɛli fanga: Pol ye jaabi min di yelifɛn ye, o ye diɲɛ Changé cogo min na

2. Ka kanminɛli Ala ye: Weelekan ka tugu Pol ka misali kɔ

1. Matiyu 7:21 - "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne sankolola Fa sago kɛ."

2. Luka 6:46 - "Mun na i bɛ ne wele ko 'Matigi, Matigi', ka sɔrɔ ne bɛ min fɔ i ye, i tɛ o kɛ?"

K=walew 26.20 Nka i y'a jira fɔlɔ Damasikaw ni Jerusalɛm mɔgɔw la ani Jude jamana fan bɛɛ la ani siya wɛrɛw la ko u ka nimisa ka u kɔdon Ala ma, ka baara kɛ minnu bɛ nimisa nimisa.

Cikan min fɔra, o tun ye nimisali ni ka ɲɛsin Ala ma, ani ka baara kɛ minnu bɛnnen don nimisali ma.

1. Aw ka nimisa ka aw ɲɛsin Ala ma - Kɛwalew 26:20

2. Ka baara kɛ minnu ka kan ni nimisali ye - Kɛwalew 26:20

1. 2 Tilew Kibaru 7:14 - Ni ne ka jamana minnu welelen don ne tg la, ni olu y'u majigin, ka delili ke ka ne ɲɛda ɲini, ka bɔ u ka sira juguw la, o tuma na, ne na o mɛn ka bɔ sankolo la, ka u ka jurumu yafa u ma, ka u ka jamana kɛnɛya.

2. Luka 13:3 - Ayi, ne b'a fɔ aw ye; nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na.»

Kɛwalew 26.21 O de kosɔn Yahutuw ye ne minɛ Alabatosoba kɔnɔ ka ne faga.

Paul minɛna Yahutuw fɛ Alabatosoba kɔnɔ, Yesu Krisita ka kibaru duman waajuli kosɔn.

1. Kibaru Duman waajuli fanga: Paul ka saraka kalan kɛwalew 26:21 kɔnɔ

2. Jagɛlɛya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Pol ni Yahutuw ka kɛwalew 26:21 kɔnɔ

1. Esayi 6:8 - "Ne ye Matigi kan mɛn fana ko: Ne na jɔn ci, jɔn bɛna taa an nɔfɛ? O kɔ, ne ko: Ne filɛ nin ye, ne ci."

2. 2 Timote 4:2 - "I ka kuma waajuli kɛ, i ka kɛ teliya la waati la, waati tɛmɛnen kɔ, i kɔrɔfɔ, ka kɔrɔfɔ, ka mɔgɔw laadi ni muɲuli ni kalan bɛɛ ye."

Kɛwalew 26.22 O de kosɔn ne ye dɛmɛ sɔrɔ Ala fɛ, ne bɛ to ka seereya kɛ fo ka na se bi ma, ka seereya kɛ mɔgɔ fitininw ni mɔgɔbaw bɛɛ ye.

Pol ye dɛmɛ sɔrɔ Ala fɛ ani a tora ka kiraw ni Musa ka cikan waajuli kɛ.

1: An bɛɛ ka kan k’an jija ka taa a fɛ an ka limaniya la ani ka an jigi da Ala kan walisa a ka dɛmɛ sɔrɔ.

2: An bɛɛ ka kan ka kiraw ni Musa ka cikan weleweleda.

1: 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne ka fanga dafalen don barikantanya la. O de kosɔn ne na nisɔndiya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

2: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Kɛwalew 26.23 Krisita ka tɔɔrɔ, ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛna kunun ka bɔ suw cɛma, ka yeelen bɔ jama ni siya wɛrɛw la.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Yesu tun latigɛra ka tɔɔrɔ ani ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka kunun ka bɔ suw cɛma, ka yeelen lase mɔgɔw ni siya wɛrɛw bɛɛ ma.

1. Lakununni fanga: Yesu ka lakununni bɛ jigiya di an ma cogo min na

2. Yesu ka saraka nafa: A ka tɔɔrɔ ye an ka siniɲɛsigi cogoya cogo min na

1. Romɛkaw 6:4-5; O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2. Esayi 53:11; A na a ni ka baara ye, ka wasa. Ne ka baaraden tilennen na jo di mɔgɔ caman ma a ka dɔnniya fɛ, katuguni a na u ka tilenbaliyaw muɲu.

K=walew 26.24 A tora o cogo la a y=r= la tuma min na, Fesitus y'a fò ni kanba ye ko: «Poli, i hakili b'a la. kalan caman bɛ i kɛ diɲɛnatigɛla ye.

Fesitus ye Pol ka a yɛrɛ lafasali tigɛ, k’a jalaki ko a diminnen don a ka kalan kosɔn.

1. Farati min bɛ kuncɛbaya la dɔnniya la

2. Ala ka nɛɛma gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin."

2. Romɛkaw 5:3-5 - "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, wa muɲuli bɛ jogo bɔ, wa jogo bɛ jigiya bɔ, wa jigiya tɛ an maloya, bawo Ala ka kanuya bɛ an na a bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

Kɛwalew 26.25 Nka Yesu y’a fɔ ko: «Ne tɛ diɲɛnatigɛla ye, mɔgɔba Fesitus. Nka aw ka tiɲɛ kumaw fɔ.

Pol b’a yɛrɛ lafasa Fesitus ɲɛkɔrɔ a kɛtɔ k’a fɔ ko a tɛ diɲɛnatigɛla ye, nka a bɛ tiɲɛ ni hakilisigi kumaw fɔ.

1: An ka kan ka tiɲɛ fɔ tuma bɛɛ, a nɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: I ka tiɲɛ fɔ ani ka i hakili sigi, hali ni a bɛ i n’a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ i kɛlɛ.

1: Ntalenw 12:17 - Min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ ko ɲuman fɔ, nka seere nkalonma, nanbara.

2: Kolosekaw 4:6 - Aw ka baro ka fa nɛɛma la tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka se ka bɛɛ jaabi cogo dɔn.

K=walew 26.26 Masakɛ b'o kow dɔn, ne bɛ kuma a ɲɛ kɔrɔ, katuguni ne dalen b'a la ko nin ko ninnu si dogolen tɛ a la. katuguni nin ko ma kɛ nkɔni dɔ la.

Pol y’a ka limaniya lafasa masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ.

1: Ala bɛ an kɔlɔsi tuma bɛɛ ani a bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔko bɛɛ dɔn, o la sa, an ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di a ye.

2: An man kan ka siran k’an ka dannaya fɔ mɔgɔw ye, katuguni Matigi bɛ an fɛ, wa a bɛna jagɛlɛya ni fanga di an ma.

1: Esayi 41:10: "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2: Zaburu 139:7-8: "Ne na taa min ka bɔ i Ni la? Walima ne na boli i ɲɛ kɔrɔ min? Ni ne wulila sankolo la, i bɛ yen! Ni ne ye ne ka dilan da Sheol, i bɛ yen!

Kɛwalew 26.27 Masakɛ Agripa, yala i dalen bɛ kiraw la wa? Ne b'a dɔn ko i dalen bɛ a la.

Pol bɛ ka masakɛ Agripa ɲininka ni a dalen bɛ kiraw la. A b’a dɔn ko Agripa dalen b’a la tiɲɛ na.

1. Dannaya fanga: An ka dannaya bɛ se k’an ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Nafa min b’a la ka da kiraw la

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

Kɛwalew 26.28 Agripa y’a fɔ Paul ye ko: «A bɛ ɲini ka ne lasun ka kɛ kerecɛn ye.»

Masakɛ Agripa tun bɛ Pol ka seereya lamɛn ani a tun bɛ ɲini ka da a la ko a bɛna kɛ Krecɛn ye.

1: An bɛɛ bɛ cogo sɔrɔ ka Ala ka kuma lasun ani ka sɔn Yesu ma iko an Matigi ani an Kisibaa.

2: Pol ye seereya min kɛ masakɛ Agripa ye ni kɔnɔnajɛya ye, o b’an hakili jigin ko Ala ka baara tɛ ban abada fo bɛɛ ka kibaru duman mɛn.

1: Yuhana 3:16-17 "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka mɔgɔ jalaki." diɲɛ, nka ka diɲɛ kisi ale barika la.»

2: Romɛkaw 10:14-15 "O tuma na fɛ, u dalen tɛ min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma da min ka kuma mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? U bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma u waaju." ?U bɛ se ka waajuli kɛ cogo di fo n'u cilen tɛ?I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, ? 쏦 ow senw ka ɲi, minnu bɛ na ni kibaru duman ye!??

K=walew 26.29 Paul ko: «Ne b'a fè Ala ye, ko e kelen tè, nka ne lamènbaaw bèè bèè kè i ko ne, fo nin sirili ninnu.»

Pol b’a fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a lamɛn, o bɛɛ ka kɛ a ka dannaya ni a ka cɛsiri la Ala ye, hali ni o kɔrɔ tun ye ka siri i n’a fɔ ale.

1. Ka dannaya kɛ waati gɛlɛnw na

2. Se min bɛ mɔgɔ yɛrɛdi la

1. 2 Kɔrɛntekaw 4:8-9 - "An degunna fan bɛɛ fɛ, nka an ma tiɲɛ.

2. Romɛkaw 8:37-39 - "O bɛɛ n'a ta, an bɛ se sɔrɔ o kow bɛɛ la ka tɛmɛn an kanubaa barika kan. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw ni fanga, fɛn minnu bɛ yen, wala ko nataw tɛ." .

Kɛwalew 26.30 A ye nin kuma fɔ tuma min na, masakɛ wulila ni gɔfɛrɛnɛrɛ ni Bernise ni u sigibagaw ye.

Pol ye min kɛ masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ, o kɛra sababu ye ka masakɛ n’a jɛɲɔgɔnw jɔ ka bonya jira.

1. An ka kan k’an jija ka bonya ni bonya da an ka kumaw kan, i n’a fɔ Paul y’a kɛ cogo min na masakɛ Agripa ɲɛkɔrɔ.

2. Kuma fanga ka bon fo a bɛ se ka mɔgɔw jɔ u sen kan bonya ni waleɲumandɔn na.

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye; bonya la ka ɲɔgɔn fisa.

2. Ntalenw 15:1 - Jaabi nɔgɔlen bɛ dimi bila, nka kuma juguw bɛ dimi lawuli.

Kɛwalew 26.31 U taara yɔrɔ wɛrɛ la, u ye baro kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko: «Nin cɛ tɛ foyi kɛ min ka kan ni saya ye wala ka siri.»

Mɔgɔ minnu tun bɛ Pol ka lamɛnni na, olu y’a fɔ ko a ma foyi kɛ min ka kan ni saya walima kaso ye.

1. Ala ka nɛɛma ni tilennenya - Ala ka nɛɛma bɛ na ni tilennenya ye cogo min na hali ni ko gɛlɛnw bɛ yen.

2. Hinɛ fanga - Hinɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka yafa ni bɛnkan sɔrɔ cogo min na.

1. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali k’a sɔrɔ an sara an ka jurumuw la, o y’a to an ni Krisita ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

2. Esayi 43:25 - Ne de ye aw ka jurumuw bn ne yr kosn, ne hakili tna aw ka jurumuw la.

Kɛwalew 26.32 Agripa y'a fɔ Fesitus ye ko: «Nin cɛ tun tɛ se ka hɔrɔnya ka taa Sesar ɲɛ.»

Agripa ni Fesitus y’a dɔn ko Pol jalakibali don kojugu si la, ani ko a bɛ se ka bila.

1: Ala bɛ cogo di an ma walisa an ka hɔrɔnya ka bɔ an ka kɛwalew kɔlɔlɔw la.

2: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna cogo di an ma walisa ka yafa an ka jurumuw ma.

1: Esayi 43:25 - ? 쏧 , hali ne, yala min b'i ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka i hakili to i ka jurumuw la tun.??

2: Luka 23:34 - Yesu ko : ? 쏤 ather, yafa u ma, sabu u t'a dɔn u bɛ min kɛ.??

Kɛwalew 27 bɛ Paul ni kasoden wɛrɛw ka taama faratilen lakali, u bɛ kurun ta ka taa Romɛ, u ye fɔɲɔba min sɔrɔ kɔgɔji la, ani Paul ka ɲɛmɔgɔya la o gɛlɛya waati la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni a latigɛlen ye ko Paul ni kasoden dɔw bɛna kurun ta ka taa Itali, kɛlɛcɛw kuntigi dɔ ka bolo kan, n’o tɔgɔ ye ko Julius. U donna kurun dɔ kɔnɔ ka bɔ Adramitium min tun bɛna taa kɔgɔjida la maraw la Azi Julius ye Pol minɛ ni ɲumanya ye ka hɔrɔnya di a ma ka taa a teriw k’a magow ɲɛ. U ye kɔgɔji da wulilen tigɛ tuma min na Silisi kɔgɔjida la, Pamfilia jigira Mira Lisi dugu la yen, sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye Alɛkisandiri kurun sɔrɔ min tun bɛ Itali jamana kan, o y’an don a kɔnɔ (Kɛwalew 27:1-6). O taama tun ka surun ani a tun ka gɛlɛn, fiɲɛ juguw tun b’u wajibiya ka kurun ta Krɛti dogoyɔrɔ jukɔrɔ.

Dakun 2nan: Hali ni Paul ye lasɔmini kɛ ko u ka taama bɛna kɛ balawu ye ni bɔnɛba ye a tɛ kɛ doni kurun dɔrɔn tɛ fana ka ɲɛnamaya kɛ kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ ye o nɔ na tugu laadilikan na piloti tigi kurun. Saheli fiɲɛ danmadɔ y’a daminɛ ka fiyɛ tuma min na u y’a miiri k’u ye min sɔrɔ u sago la o la ankɔri girinyalen ye kurun ta Krɛti kɔgɔjida la nka sanni waati jan ma mɛn kosɛbɛ fiɲɛ jugu min bɛ wele ko ‘Worodugu-kɔrɔn’ ye jigin ka bɔ gun kan. Kurun minɛna fɔɲɔba fɛ a ma se ka taa fiɲɛ fɛ o la a y’a bila ka taa a fɛ (Kɛwalew 27:9-15). Tile caman fɔɲɔba kɔfɛ, jigiya bɛɛ min tun b’a la ka kisi, o bilala dɔɔni dɔɔni.

Dakun 3nan: Jigitigɛ cɛma, Paul y'i jɔ u cɛma k'a fɔ ko 'Cɛw aw tun ka kan ka ne ka laadilikan ta aw kana kurun ta ka bɔ Krɛti aw ye aw yɛrɛ kisi tiɲɛni bɔnɛ ma sisan aw ka aw jija aw ka jagɛlɛya sɔrɔ bawo bɔnɛ tɛna kɛ aw cɛma kurun dɔrɔn.' A y’a jira ko mɛlɛkɛ Ala dɔ min tun bɛ a bato, o y’a fɔ a ye ko a kana siran bawo a ka kan ka kɔrɔbɔli kɛ Sezari ɲɛkɔrɔ Ala ye nɛɛma di a ma, mɔgɔ minnu taara kurun kɔnɔ n’a ye, olu bɛɛ bɛ balo (Kɛwalew 27:21-24). Su tan ni naani ni kɔ tɛmɛna Adriyatiki kɔgɔji kɔnɔ min tun bɛ fɔɲɔba la tuma min na su tilancɛ lamini na kurunbolilaw y’a ye ko dugukolo bɛ ka surunya ka kurunba naani fili kɔfɛ ka delili kɛ tile yeelen kama o kɔfɛ siran bɛ se ka boli dugukolo kan faraw tigɛ kurunw y’a to u ka bin kinin fɛ kurunbonkari juruw kɔrɔtalen ɲɛfɛla fiɲɛ min kɛra kɔgɔjida la nka cɛncɛn gosilen bolila dugukolo kan kurunba sirilen don kosɛbɛ tun tɛna jikuru karilenw lamaga (Kɛwalew 27:27-41). Dugujɛ fɛ, ka tugu Paul ka laadilikan kɔ, bɛɛ ye dumuni dɔ dun; mɔgɔ 276 de tun bɛ kurun kɔnɔ. O kɔ fɛ, u ye kurun nɔgɔya ka t'a fɛ ni suman fililen ye kɔgɔji la dumuni kɛlen kɔfɛ bɛɛ panna kɔgɔji kan ka se dugukolo ma lafiya la ka jigin walima ka panpan fɛn tiɲɛnenw kan.

Kɛwalew 27.1 A latigɛra ko an ka taa Itali jamana na, u ye Paul ni kasoden dɔw di mɔgɔ dɔ ma min tɔgɔ ye ko Julius, Ɔgɔsitɔsi ka kɛlɛcɛw ka kɛlɛcɛw.

Paul ni kasoden wɛrɛw y’u di Julius ma, min tun ye Ɔgɔsitɔsi ka kɛlɛcɛw ka kɛlɛbolo kuntigi ye, walisa u ka kurun ta ka taga Itali.

1. Ala ka labɛn min kɛra an ye: Ka Ala ka Masaya dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Timinandiya fanga: Fanga sɔrɔli waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. Heburuw 12:1-2 - "O de kosɔn, ikomi seerew ka sankababa in lamininen bɛ an na, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali, an ka o bɛɛ fili anw, k'an ɲɛ jɔ Yesu la, dannaya tutigɛbaga ni dafalen."

Kɛwalew 27.2 An donna Adramitiyɔmu kurunba dɔ kɔnɔ, o kɔrɔ ye ka taa Azi jamanaw fɛ. Aristarke kelen, Masedwanɛka dɔ tun bɛ Tesalonike, o tun bɛ an fɛ.

Ciden Pol ni a taamaɲɔgɔn dɔw donna kurun dɔ kɔnɔ ka bɔ Adramitiyɔmu walisa ka taa Azi kɔgɔjida la ni Tesalonike Aristarki ye.

1. Ka kurunbokari dege ni taamaɲɔgɔnw ye - Ciden Paul ka taama

2. Teriya fanga - Paul ni Aristarku ka misali

1. Efesekaw 4:2-3 “Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.”

2. Ntalenw 27:17 “Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ, mɔgɔ kelen bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ.”

Kɛwalew 27.3 O dugusagwɛ, an sera Sidɔn. Julius ye Pol deli ni bonya ye ka taa a teriw fɛ walisa a ka a yɛrɛ lafiya.

Julius ye hɔrɔnya di Pol ma ka taa bɔ a teriw ye Sidɔn waati dɔɔnin kɔnɔ.

1. ɲumanya fanga: Cogo min na hali bolokɔfɛfɛn fitininw bɛ se ka danfara don

2. Teriya: Mun na an mago bɛ ɲɔgɔn na ani an bɛ se k’an ka jɛɲɔgɔnya barika bonya cogo min na

1. Yakuba 2:14-17 – “Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t’a la, o nafa ka bon? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa? A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya ani ka balo ɲuman sɔrɔ », nka foyi tɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la? O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale tɛ fara a kan, o sara.”

2. Ntalenw 18:24 - “Mɔgɔ caman bɛ se ka tiɲɛ, nka teri dɔ bɛ yen min bɛ nɔrɔ a la ka tɛmɛ balima kan.”

Kɛwalew 27.4 An bɔra yen tuma min na, an ye kurun ta Sipɔrɔ dugujukɔrɔ, katuguni fiɲɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ.

O tɛmɛsira bɛ taama dɔ ɲɛfɔ min kɔnɔ fiɲɛw tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la taamakɛlaw ye kurun ta Sipɔrɔ jukɔrɔ.

1. Gɛlɛya fiɲɛw: Ɲɛnamaya gɛlɛyaw bɛ se sɔrɔ cogo min na

2. Timinandiya fanga: Cogo min na an bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Kɛwalew 27.5 An ye kurun ta Silisi ni Panfili baji kan tuma min na, an sera Mira, Lisi dugu dɔ la.

O tɛmɛsira bɛ Pol n’a taamaɲɔgɔnw ka taama dɔ ɲɛfɔ ka bɔ Silisi ni Panfili ka taa Mira Lisi jamana na.

1. Ala bɛ an fɛ an ka taamaw la - Zaburu 16:8

2. Aw ye aw labɛn fɛn dɔnbaliw kama ɲɛnamaya kɔnɔ - Yakuba 4:13-15

1. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2. Esayi 43:2 - «Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna aw jeni.”

Kɛwalew 27.6 Kɛlɛcɛw kuntigi ye Alɛkisandiri kurun dɔ sɔrɔ yen min tun bɛ taa Itali jamana na. A y'an don o kɔnɔ.

Kɛlɛbolo kuntigi ye Alɛkisandiri kurun dɔ sɔrɔ min tun bɛ taa Itali jamana na, ka jama bila kurun kɔnɔ.

1. Ala ka labɛnw magoɲɛ waatiw la

2. Ka i jigi da Ala ka Labɛn kan

1. Zaburu 23:4 - «Hali ni ne bɛ taama kɔdingɛ dibi la, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ. i ka bere ni i ka bere, olu de bɛ ne dusu saalo.”

2. Esayi 40:29-31 - “A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min na, a bɛ fanga bonya o la. Hali funankɛninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin ni sɛgɛn ye. nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; U na taama, u tɛna sɛgɛn.”

K=walew 27.7 An ye kurun ta dɔɔnin dɔɔnin tile caman kɔnɔ, an ma se ka Kinidu kɛlɛ, fiɲɛ ma an bali, an ye kurun ta Krɛti duguma, Salmone fan fɛ.

Kurun taamana dɔɔni dɔɔni tile caman kɔnɔ fo ka se Kinidusi, nka fiɲɛ ma di u ma o de la u taara Krɛti duguma, Salmone kɛrɛfɛ.

1. Ala ka waati dafalen: Hali ni a bɛ iko an ka laɲiniw bɛ ka tiɲɛ, Ala bɛ ni labɛn ye hali bi.

2. Muɲuli nafa ka bon: Hali ni fiɲɛ bɛ an kɛlɛ, an ka kan ka taa ɲɛ ani ka an jigi da Matigi ka labɛn kan.

1. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2. Zaburu 46:10 - «Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye. Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan!”

Kɛwalew 27.8 A ma se ka tɛmɛ o yɔrɔ la, u sera yɔrɔ dɔ la min bɛ wele ko Lakɔliso cɛɲiw. Lase dugu tun bɛ o kɛrɛfɛ.

Paul n’a taamaɲɔgɔnw ye kurun ta ka taa yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko The Fair Havens Lasea dugu kɛrɛfɛ.

1. Ala ka bilasirali: Ala b’an bila cogo min na ka taa Safe Harbor la

2. Kɔgɔji faratiw: Ka a dege ka da Ala la fɔɲɔba cɛma

1. Zaburu 107:23-30

2. Esayi 43:2-3

Kɛwalew 27.9 Ni waati caman tɛmɛna, ni kurun boli farati tun bɛ yen, katuguni sunɔgɔ waati tɛmɛna kaban, Paul ye u laadi.

Pol ye o kulu laadi ko u k’a dɔn farati min bɛ kurun boli la sunɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ.

1. Farati min bɛ waati latɛmɛni na: I bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na ka fɛnw bila kɔfɛ

2. Kɔrɔtɔko ka kan ka kɛ: Fɛn min bɛ se ka kɛ bi, i kana o bila kɔfɛ

1. Ntalenw 19:15 - “Sɛgɛn bɛ mɔgɔ bila sunɔgɔba la, kɔngɔ na kɛ mɔgɔ gansan na.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 6:2 - “A ko: ‘Ne ye aw lamɛn waati duman na, ne ye aw dɛmɛ kisili don na.’ A filɛ, sisan de ye sɔn waati ye. A filɛ, sisan ye kisili don ye.»

Kɛwalew 27.10 A y'a fɔ u ye ko: «Matigiw, ne y'a faamu ko nin taama in na kɛ doni ni kurun dɔrɔn tɛ, nka an ni fana.

Pol ye kurun kɔnɔ baarakɛlaw lasɔmi ko o taama bɛna kɛ farati ye, wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka doni ni u ka ɲɛnamaya tiɲɛ.

1. Ka dege ka da Ala la hali ni gɛlɛyaw bɛ yen

2. Dannaya ni muɲuli jɔyɔrɔ waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Yakuba 5:11 - "A filɛ, an bɛ dubaden minnu tora u jɔlen na, an bɛ olu jateminɛ. Aw ye Job ka sabatili ko mɛn, aw ye Matigi kuntilenna ye, Matigi ka hinɛ ni makari bɛ mɔgɔ la cogo min na.

Kɛwalew 27.11 O bɛɛ n'a ta, kɛlɛcɛw kuntigi dara kuruntigi ni kuruntigi la ka tɛmɛ Paul ka kuma fɔlenw kan.

Kɛlɛbolo kuntigi tun dalen bɛ kuruntigi ni kuruntigi ka hakilinaw la ka tɛmɛ Paul ta kan.

1. Faamuyali ni hakilitigiya ka da a la, o nafa ka bon

2. Ka laadilikanw ni hakilinaw jateminɛcogo dege

1. Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

2. Yakuba 1:5 "Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni maloya tɛ, o na di a ma."

K=walew 27.12 Ikomi dogoyɔrɔ tun man ɲi ka nɛnɛ kɛ, u fanba y'a fɔ ko u ka bɔ yen fana, ni u sera Fenise, ka nɛnɛ kɛ yen. O ye Krɛti dogoyɔrɔ ye, a bɛ saheli tilebin fɛ ani worodugu tilebin fɛ.

U fanba ye laadilikan di ko u ka bɔ dogoyɔrɔ la ka taa Fenise, Krɛti dogoyɔrɔ dɔ, min bɛ saheli tilebin fɛ ani worodugu tilebin fɛ.

1. Ala bɛ se ka baara kɛ ni ko gɛlɛnw ye walisa k’an lase yɔrɔ ɲuman na.

2. Ka an jigi da Matigi kan, o bɛ se k’an bila yɔrɔw la, an tun ma miiri minnu na.

1. Jeremi 29:11, “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, a kana kojugu kɛ aw la, a labɛnna ka jigiya ni siniko di aw ma.”

2. Ntalenw 3:5-6, "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

Kɛwalew 27:13 Saheli fiɲɛ ye dɔɔni kɛ tuma min na, u y’a miiri ko u ye u ka laɲini sɔrɔ, u y’u lajɔ ka taa Krɛti kɛrɛfɛ.

Kurun bolilaw ye kurun ta ka surunya Krɛti la, saheli fiɲɛ nɔgɔlen dɔ kɔfɛ.

1. Aw ye aw hakili to aw lamini na ani ka aw janto fiɲɛ na.

2. Ala ka bilasirali bɛ ye fiɲɛ ni jikuruw la.

1. Matiyu 8:27 - O la, cɛw kabakoyara k'a fɔ ko: «Nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye, hali fiɲɛ ni kɔgɔji bɛ a kan minɛ!»

2. Zaburu 107:29 - A ye fɔɲɔba bila, ka kɔgɔji jikuruw makun.

Kɛwalew 27.14 Nka a ma mɛn o kɔfɛ, fɔɲɔba dɔ wulila a kama, a tɔgɔ ye ko Yurokilidɔn.

Pol ni mɔgɔ tɔw ka taama ye fiɲɛba ni faratiba dɔ sɔrɔ.

1: Aw kana siran ni ɲɛnamaya bɛ kurufe fili an ma, hali ni fanga mana kɛ cogo o cogo, Ala bɛna kɛ an fɛ k’an lakana.

2: Gɛlɛya waatiw la, i ka i ɲɛsin Ala ma walisa a k’i bilasira ani ka barika sɔrɔ.

1: Zaburu 46:1-3 "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an barika ye, an dɛmɛbaga min bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani fomu, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun na."

2: Esayi 43:2 "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw degun, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." " " .

Kɛwalew 27.15 Kurun minɛna tuma min na, a ma se ka fiɲɛ muɲu, an y’a to a ka boli.

Kurun dɔ minɛna fɔɲɔba dɔ fɛ ani a ma se ka taama fiɲɛ fɛ, o la sa, kurun kɔnɔ baarakɛlaw tun ka kan k’a to a ka boli.

1. Ka dege ka sɔn fɛnw ma minnu ma deli ka kɛ: Ka Kɛwalew 27:15 kɛ misali ye

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Ka fanga sɔrɔ Kɛwalew 27:15 kɔnɔ

1. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw tɛna aw minɛ."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

K=walew 27.16 An bolila gun dɔ kɔrɔ, o tɔgɔ ko Klawuda, baara caman tun bɛ an bolo ka na kurun kɔnɔ.

Mɔgɔ minnu tun bɛ kurun kɔnɔ, olu tun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ gun kan min tɔgɔ ye ko Clauda.

1. Ala ka barika bɛ gɛlɛya waatiw la

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan dannaya fɛ

1. Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Ntalenw 3:5-6 - “I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.”

Kɛwalew 27.17 U ye kurun ta tuma min na, u ye dɛmɛnanw kɛ ka kurun siri. U siranna ko u kana bin cɛncɛn ɲɛnamaw kɔnɔ, u ye kurunba gosi, o cogo la, u gɛnna.

Kurun kɔnɔ baarakɛlaw ye kurun jɔyɔrɔw ta ani ka juruw ta walasa ka kurun dɛmɛ, u siranna ko a bɛna sama ka don cɛncɛn ɲɛnamaw kɔnɔ. O kɔfɛ, u ye kurunbaw jigin ani fiɲɛ ye u bila.

1. I jigi da Ala kan ani a bɛna dɛmɛ di siran ni dannayabaliya waatiw la.

2. I labɛn ka ladamu ani ka ladamu sigida caman yeli la.

1. Esayi 41:10 «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Yakuba 1:2-4 “Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ na ni basigi ye. Tiginni ka kɛ fɛn bɛɛ ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.”

Kɛwalew 27.18 Sanfiɲɛba ye an wuli kosɛbɛ, o dugujɛ, u ye kurun nɔgɔya.

Kurun kɔnɔ baarakɛlaw filila fɔɲɔba dɔ kɔnɔ, o dugujɛ, u ye kurun nɔgɔya.

1. "In The Tempest: Fanga sɔrɔli waati gɛlɛnw na".

2. "Kɔgɔji gɛlɛnw taama: Ka i jigi da Ala kan dege".

1. Zaburu 107:23-29 - Minnu bɛ jigin kɔgɔji la kurunw kɔnɔ, minnu bɛ jago kɛ jibaw kan;

2. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun.»

Kɛwalew 27.19 Tile sabanan na, an ye kurun kɔnɔfɛnw fili ni an yɛrɛ bolow ye.

Tile sabanan na, kurun kɔnɔ mɔgɔw ye kurun kɔnɔfɛnw fili kɛnɛma n’u yɛrɛ bolow ye.

1. Hali an ka dibi waatiw la, an bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ani ka jigiya sɔrɔ Matigi la.

2. Ala ye layidu min ta ko a bɛna an kisi, o bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali ni an b’a miiri ko an tɛ se ka foyi kɛ.

1. Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

2. Zaburu 46:1-3 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɔra, hali ni kuluw bɛ taa kɔgɔji cɛma. Hali ni a ji bɛ mankanba bɔ ka jɔrɔ, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun fɛ.

K=walew 27.20 Tile ni dolow si ma ye tile caman na, sanfiɲɛba si ma na an kan tuma min na, jigiya bɛɛ bɔra an na ko an ka kisi.

Fɔɲɔba dɔ tun ye tile ni dolow bali ka bɔ kɛnɛ kan tile caman kɔnɔ, wa jigiya bɛɛ tun tununna ka kisi.

1. Jigiya ka da Ala kan kɔrɔbɔli waatiw la

2. Dannaya fanga min bɛ siran kan

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2. Esayi 40:28-31 - I t’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛna sɛgɛn wala a tɛna sɛgɛn, wa mɔgɔ si tɛ se k’a ka faamuyali faamu. A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnnenw ma, ka dɔ fara barikantanw ka fanga kan. Hali funankɛninw bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw bɛ bin ka bin; Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

K=walew 27.21 Nka o bannen k= waati jan, Paul y=ra u c=ma k'a f= ko: «Matigiw, aw tun ka kan ka ne lamn, aw tun ma bn Krète.

Pol ye kurunbolilaw laadi ko u ma a ka laadilikan lamɛn walisa u ka to Krɛti, ka tiɲɛni ni bɔnɛ lase u ma.

1. Kanminɛli nafa ka bon

2. Kanminɛbaliya musaka

1. Ntalenw 1:30-31 – “U ma sɔn ne ka laadilikan ma, u ye ne ka kɔrɔfɔli mafiɲɛya. O de kosɔn u na u yɛrɛ ka sira denw dun ka fa u yɛrɛ sago la.”

2. Heburuw 5:8-9 – “Hali ni a tun ye Denkɛ ye, a ye kanminɛli dege a ka tɔɔrɔw la, ani ni a kɛra mɔgɔ dafalen ye, a kɛra kisili banbali sɔrɔyɔrɔ ye a kan minɛbagaw bɛɛ bolo.”

Kɛwalew 27.22 Sisan ne b'aw laadi ko aw ka dusu saalo, katuguni mɔgɔ si tɛna bɔnɛ aw cɛma, ni kurun tɛ.

Pol bɛ dusu don kurun kɔnɔmɔgɔw kɔnɔ u ka to hakilina ɲumanw na bawo mɔgɔ si tɛna bɔnɛ u cɛma, kurun dɔrɔn.

1. Ka jigiya minɛ sanfiɲɛba kɔnɔ - Romɛkaw 5:3-5

2. Dusu don aw kɔnɔ ka muɲu - Heburuw 10:23-25

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma, ani muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, ani jogo bɛ jigiya lase mɔgɔ ma.

2. Heburuw 10:23-25 - An ka jigiya jirali minɛ kosɛbɛ, k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ, katuguni min ye layidu ta, o ye kantigi ye. Ani an k’a lajɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn lawuli kanuya ni kɛwale ɲumanw na.

Kɛwalew 27.23 Ne ye Ala ka mɛlɛkɛ jɔlen to ne kɛrɛfɛ bi su in na, ne bɛ baara kɛ min ye.

Ala ka mɛlɛkɛ jɔlen tora Paul kɛrɛ fɛ su fɛ ka a fɔ ko Paul ye Ala ta ye ani ko a bɛ baara kɛ a ye.

1. Ala ka dususalo dibi waatiw la

2. Baara fanga min bɛ Ala ye

1. Matiyu 28:20 - "ka u kalan u ka ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma."

2. Jeremi 33:3 - "Aw ka ne wele, ne na aw jaabi, ka fɛnbaw ni fɛn sɛgɛsɛgɛbaliw fɔ aw ye, aw tɛ minnu dɔn."

Kɛwalew 27.24 A ko: «I kana siran, Paul. I ka kan ka na ni i ye masakɛ ɲɛkɔrɔ, a filɛ, Elohim ye kurun ta minnu bɛɛ di i ma.»

A fɔra Paul ye ko a kana siran, katuguni mɔgɔ minnu bɛ taa ni a ye kurun kɔnɔ, Ala ye olu bɛɛ di a ma, wa a ka kan ka Sesar ɲɛsin.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ: Pol ka maana kalan Kɛwalew 27nan na.

2. Aw kana siran: Ka se sɔrɔ jɔrɔnankow kan dannaya fɛ Ala la.

1. Filipekaw 4:6-7 «Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka deliliw ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.”

2. Heburuw 13:5-6 “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, k’a masɔrɔ a y’a fɔ ko: ‘Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.’ O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: ‘Matigi ye ne dɛmɛbaga ye; Ne tɛna siran; mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?’”

K=walew 27.25 O de kosn, matigiw, aw ka aw jija, katuguni ne dalen b Ala la, ko a na k i ko a f= ne ye cogo min na.

Ciden Pol bɛ dusu don kurun kɔnɔ cɛw kɔnɔ u ka to jigiya la u ka limaniya la.

1: Dannaya ni jagɛlɛya ka kɛ Matigi la, hali ni gɛlɛyaw bɛ yen minnu bɛ iko i tɛ se ka kunbɛn.

2: Aw ka fa nisɔndiya la hali kɔrɔbɔli ni tɔɔrɔ cɛma, Ala ka layidu jigiya la.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

Kɛwalew 27.26 Nka an ka kan ka fili gun dɔ kan.

Pol ni a tun bɛ kurun min kɔnɔ, mɛlɛkɛ dɔ y’u lasɔmi ko u bɛna fili gun dɔ kan.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ, hali sanfiɲɛba cɛma.

2. Ni an ye Ala ka lasɔminiw lamɛn, a bɛna an bilasira ka taa lafiya la.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Josue 1:9 - Ne ma ci bila i ma wa? I ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ. Aw kana siran; aw kana aw fari faga, katuguni aw taara yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi aw ka Ala na kɛ aw fɛ.

Kɛwalew 27.27 Su tan ni naani sera tuma min na, an tun bɛ ka wuli ka jigin Adriya dugu kɔnɔ, su tilancɛ ɲɔgɔn na, kuruntigiw y'a ye ko u surunyara jamana dɔ la.

Kurun ye taama jan kɛ kɔgɔji la ani a laban na, kuruntigiw dalen b’a la k’u bɛ dugukolo kɛrɛfɛ.

1. Ala ka Ala lakanani: Hali taama jan ni gɛlɛn cɛma, Ala bɛ lakana ni jigiya di.

2. Kana jigiya tiɲɛ waati gɛlɛnw na: Taama mana janya ani a ka gɛlɛn cogo o cogo, i kana jigiya dabila abada.

1. Zaburu 91:4 - A na i datugu ni a wuluw ye, i na dogoyɔrɔ sɔrɔ a kamanw kɔrɔ; a ka kantigiya na kɛ i ka kala ni i kogo ye.

2. Romɛkaw 12:12 - Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ.

Kɛwalew 27.28 U ye fɔli kɛ k'a sɔrɔ a bɛ se mɛtɛrɛ mugan ma, u taara dɔɔni dɔɔni, u ye fɔli kɛ kokura, ka a sɔrɔ a bɛ se mɛtɛrɛ tan ni duuru ma.

Pol ka kurun kɔnɔ kurunbolilaw y’a ye ko kɔgɔji jugumanba dɔgɔyara ka bɔ mɛtɛrɛ mugan na ka se mɛtɛrɛ tan ni duuru ma.

1: Kɔrɔbɔli ni dannayabaliya waatiw la, Ala bɛna bilasirali wajibiyalenw di an ma walisa ka se ka fɔɲɔba kunbɛn.

2: Ala ka ladonni ye jɔli lakika ye gɛlɛya waatiw la, min b’a to an bɛ se ka kurunbonkariyɔrɔ lakananen sɔrɔ a kɔnɔ.

1: Esayi 43:2 “Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.”

2: Zaburu 46:1-2 “Ala ye an dogoyɔrɔ ni an barika ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛya waatiw la. O de kosɔn, hali ni dugukolo bɛ sira di, hali ni kuluw wulila ka don kɔgɔji kɔnɔ, an tɛna siran.”

Kɛwalew 27.29 U siranna ko an kana bin faraw kan, u ye kurunba naani fili kurun kɔfɛ ka tile nege don u la.

Kurun kɔnɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Kɛwalew 27:29 la, olu tun bɛ hami k’u bɛna bin faraw kan, o de la u ye kurunba naani fili kɛnɛma ka tile yeelen makɔnɔ.

1. Ala ka sebaaya kɔrɔbɔliw cɛma

2. Ka Matigi makɔnɔ waati gɛlɛnw na

1. Zaburu 46:1-3 “Ala ye an dogoyɔrɔ ni an barika ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɛ sira di, ni kuluw binna kɔgɔji kɔnɔ, hali ni a ji bɛ mankan bɔ ka foyi bɔ, ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ ni u ka wuli ye.”

2. Esayi 40:31 «Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.”

Kɛwalew 27:30 Kuruntigiw tun bɛna boli ka bɔ kurun kɔnɔ tuma min na, u ye kurun jigin kɔgɔji la, a ɲɛw tun bɛ i n’a fɔ u tun bɛna kurunw fili kurun ɲɛfɛ.

Kuruntigiw tun bɛna kurun bila, ka kurun dɔ jigin kɔgɔji kɔnɔ ani k’a kɛ i n’a fɔ u bɛ kurunba dɔw fili ka bɔ kurun ɲɛfɛ.

1. Ala ka lakanani gɛlɛya waatiw la

2. Ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun.»

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

Kɛwalew 27.31 Pol y’a fɔ kɛlɛcɛw kuntigi ni sɔrɔdasiw ye ko: Ni ninnu ma to kurun kɔnɔ, aw tɛ se ka kisi.

Pol ye kɛlɛbolo kuntigi ni sɔrɔdasiw hakili jigin ko u ka kan ka to kurun kɔnɔ walisa ka kisi.

1: An ka kan ka dannaya kɛ Ala ka labɛn na an ka ɲɛnamaya kama, hali ni a bɛ iko sira gɛlɛn don.

2: Ka Ala kan minɛ, o dɔrɔn de bɛ se ka kisili lakika sɔrɔ.

1: Ntalenw 3:5-6, "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2: Romɛkaw 10:9, "Ni i y'a fɔ ni i da ye ko: 'Yesu ye Matigi ye', ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

Kɛwalew 27.32 O kɔ, sɔrɔdasiw ye kurun juruw tigɛ ka a bila ka bin.

Sɔrɔdasi minnu tun bɛ kurun kɔnɔ, olu ye juruw tigɛ minnu tun b’a minɛ a nɔ na, k’a to kurun ka taa.

1. Ala ka lakanani ɲagami cɛma: Kɛwalew 27:32-33

2. Dannaya ni dannaya fanga: Heburuw 11:1

1. Kɛwalew 27:33-44

2. Yakuba 1:2-4

K=walew 27.33 Tile surunyalen, Paul ye u b== deli u ka dumuni k=, ko: «Bin don ye tile tan ni naaninan ye, aw ye to ka sunɔgɔ, aw ma foyi dun.»

Ciden Pol tun b’a fɛ kurun kɔnɔ mɔgɔw jija u ka sunɔgɔ tile tan ni naaninan na.

1. Dusudon fanga

2. Barika min b’a la ka waati ta i yɛrɛ ye

1. Heburuw 3:13 - Nka aw ka ɲɔgɔn laadi don o don, k'a sɔrɔ a bɛ wele Bi. walisa aw si kana gɛlɛya jurumu ka nanbara barika la.»

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Kɛwalew 27.34 O de kosɔn ne b'a ɲini aw fɛ aw ka dumuni dɔ dun, katuguni o ye aw ka kɛnɛya de kama, katuguni kunsigi tɛna bin aw si kun na.

Pol bɛ dusu don kurun kɔnɔmɔgɔw kɔnɔ u ka dumuni dun u ka kɛnɛya kama, k’u hakili sigi ko kunsigi kelen tɛna kɛ u kun na.

1. Ala ka kantigiya gɛlɛyaw ni kɛlɛ waatiw la

2. A nafa ka bon ka da Ala la cogo bɛɛ la

1. Zaburu 37:25 - “Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla, o bɛɛ n’a ta, ne ma mɔgɔ tilennen bilalen ye, wa a denw bɛ dumuni deli.”

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

Kɛwalew 27.35 A ye o fɔ tuma min na, a ye nbuuru ta ka barika da Ala ye u bɛɛ ɲɛ kɔrɔ.

Pol ye barika da Ala ye sanni a ka buru kari ka o dun jama ɲɛ kɔrɔ.

1. Waleɲumandɔn: Ka caya sira - Ka waleɲumandɔn jira hali fɛn fitininw na, o bɛ se ka dugawu caman lase an ka ɲɛnamaya ma.

2. Ɲɛnamaya buru - Ka miiri Paul ka buru karilen maana la walisa k’an hakili jigin Yesu la, ale min ye ɲɛnamaya nbuuru ye.

1. Luka 17:11-19 - Yesu ye kunatɔ tan kɛnɛya, kelen dɔrɔn de seginna ka barika da a ye.

2. Kolosekaw 3:15-17 - Krisita ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, ka barika da Ala ye.

Kɛwalew 27.36 O kɔ, u bɛɛ nisɔndiyara, u ye sogo dɔ fana ta.

Kurun kɔnɔmɔgɔw dusu donna u kɔnɔ tuma min na u ye dumuni sɔrɔ.

1. Kana jigiya tiɲɛ ko gɛlɛnw na

2. Aw ka nisɔndiya Se sɔrɔli fitininw na

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Zaburu 34:8 - Oh, i ka nɛnɛ k'a ye ko Matigi ka ɲi! Cɛ min bɛ dogo a la, o ye dubaden ye!

Kɛwalew 27.37 An bɛɛ tun bɛ kurun kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ ni tan ni wɔɔrɔ.

Kurun kɔnɔ, niw bɛɛ lajɛlen tun ye mɔgɔ 216 ye.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ an ka kɔrɔbɔli ni tɔɔrɔ waatiw la.

2. An bɛ se ka an jigi da Ala kan ko a bɛna an lase ko gɛlɛn o gɛlɛya ma.

1. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 91:4 - "A na i datugu ni a wuluw ye, i na dogoyɔrɔ sɔrɔ a kamanw kɔrɔ, a ka kantigiya na kɛ i ka kala ni i kogo ye."

Kɛwalew 27.38 U ye dumuni caman dun tuma min na, u ye kurun nɔgɔya, ka malo fili kɔgɔji la.

Mɔgɔ minnu tun bɛ kurun kɔnɔ, olu ye doni nɔgɔya u kɛtɔ ka malo fili kɔgɔji la.

1. Ɲɛnamaya kɛcogo min bɛ yeelen bɔ (Matiyu 11:28-30) .

2. Ka ɲɔgɔn ka doni ta (Galasikaw 6:2) .

1. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye, katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.»

2. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

Kɛwalew 27.39 Tile don tuma min na, u ma jamana dɔn, nka u ye baji dɔ sɔrɔ, kɔgɔjida la, u tun b’a fɛ ka kurun don o kɔnɔ.

Kurun kɔnɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Kɛwalew 27 la, olu ma se k’u sera dugukolo min na, fo u ye baji dɔ kɔlɔsi, kɔgɔjida bɛ min na, u jigi tun b’a la ka kurun jɔ yɔrɔ min na.

1. Ala bɛ fɛnw di hali ko gɛlɛnw cɛma

2. Ni an tununna, Ala na kɛ an ɲɛminɛbaga ye

1. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.

Kɛwalew 27.40 U ye kurunba jɔlenw ta tuma min na, u y'u yɛrɛ di kɔgɔji ma, ka kurunbonkarilanw labɔ, ka kurunba kɔrɔta ka taa fiɲɛ fɛ.

Kurun kɔnɔ kurunbolilaw ye kurun jɔyɔrɔw ta, ka kurun bolilaw bila, ka kurunba kunba kɔrɔta fiɲɛ na walisa ka taa kɔgɔjida la.

1. Ka da Ala n’a ka labɛn na: Kurun bolilaw ka dannaya Ala n’a ka labɛn na, o misali bɛ jira u ka cɛsiri la kɔgɔji la, k’a da a la ko u bɛna se kɔgɔjida la.

2. Dannaya min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Hali ni ko gɛlɛnw cɛma, kurunbolilaw bɛ dannaya jira min b’u bila ka ɲɛtaa sɔrɔ.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; ni aw tɛmɛna bajiw fɛ, u tɛna aw minɛ. Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; the tasuma tɛna tasuma don aw la.»

Kɛwalew 27.41 U binna yɔrɔ la, kɔgɔji fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na, u ye kurun boli ka jigin. ɲɛfɛla nɔrɔla kosɛbɛ, a tora a ma se ka lamaga, nka kɔfɛla karilen don ni jikuruw ka fariya ye.

Kurun min tun bɛ Pol n’a taamaɲɔgɔnw ta, o bolila ka bin duguma, a ɲɛfɛyɔrɔ nɔrɔlen don kosɛbɛ, a kɔfɛla tun karilen don kɔgɔji farinya fɛ.

1. K’a dɔn an ka kan ka bila tuma min na: I bɛ se ka ladamu cogo min na ni kow ye minnu ma deli ka kɛ

2. Ka jɔ kosɛbɛ waati gɛlɛnw na: Dannaya ni muɲuli nafa

1. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni. " ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Kɛwalew 27.42 Sɔrɔdasiw ka laadilikan tun ye ka kasodenw faga, walisa u si kana jigin ka bɔ ka boli.

Sɔrɔdasi minnu tun bɛ kurun kɔnɔ, olu ye ladilikan di ko u ka kasodenw faga walasa u si kana bɔ kurun kɔnɔ ni u jiginna ka bɔ kurun kɔnɔ.

1. Siranya fanga: Siranya bɛ se ka kɛ sababu ye ka sugandili tiɲɛnenw kɛ cogo min na

2. Hadamaden ka ɲɛnamaya nafa: Mun na ɲɛnamaya bɛɛ nafa ka bon ka kisi

1. Ntalenw 11:17 - "Mɔgɔ ɲuman bɛ nafa sɔrɔ a yɛrɛ la, nka mɔgɔ jugu bɛ gɛlɛya lase a yɛrɛ ma."

2. Matiyu 5:44 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye."

K=walew 27.43 K=l=k=k=la kuntigi tun b= Paul kisi, a ye u tanga u ka laɲini ma. A y'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ se ka jigin, olu k'u yɛrɛ fili kɔgɔji la fɔlɔ, ka se dugukolo kan.

Kɛlɛcɛw kuntigi sɔnna ka Pol kisi a kɛtɔ ka ci bila jibɔlaw ma u k’u yɛrɛ fili kɔgɔji la ka se dugukolo kan.

1. Kɛlɛcɛ kuntigi ka hinɛ: Ala bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ye cogo min na walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na

2. Hinɛ fanga: Ka hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la hali ni o kɔlɔlɔw bɛ yen

1. Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen

2. Yakuba 2:14-17 - Dannaya ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

Kɛwalew 27.44 A tɔw, dɔw bɛ kurunw kan, dɔw bɛ kurun karilenw kan. O cogo la, u bɛɛ bolila ka taa dugukolo kan hɛrɛ la.

Kurun kɔnɔmɔgɔw bolila cogo kabakoman na ka taa duguma.

1. Ala ka lakanani ni a ka ɲɛminɛli gɛlɛya waatiw la.

2. Dannaya nafa ka bon ɲagami waatiw la.

1. Matiyu 14:22-33 - Yesu taamana ji kan ka fɔɲɔba hakili sigi.

2. Josue 3:14-17 - Zurudɛn baji farali.

Kɛwalew 28 bɛ Paul ka taama labanw lakali, i n’a fɔ a ka waati min kɛra Mali gun kan, a ka kɛnɛya kabako minnu kɛra yen, ani a nali ni a ka cidenyabaara Romɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul n’a taamaɲɔgɔnw ye minnu tun tiɲɛna kurun kɔnɔ, u sera kɔgɔjida la lafiya la, k’a ye ko gun tɔgɔ tun bɛ wele ko Mali. O gun mɔgɔw ye ɲumanya jira min tɛ deli ka kɛ, u kɛtɔ k’u bisimila k’a sababu kɛ sanji nɛnɛ ye. Paul tun bɛ ka jirisunw lajɛ tuma min na k’u bila tasuma na, sa dɔ min gɛnna ka bɔ yen funteni fɛ, o y’a yɛrɛ siri a bolo la tuma min na gun mɔgɔw ye danfɛn dɔ ye min sirilen bɛ bolo la, u y’a fɔ ɲɔgɔn ye ko ‘Nin cɛ ka kan ka kɛ mɔgɔfagala ye hali ni a bolila kɔgɔji la Tilenbaliya ma a to a ka ɲɛnamaya. ’ Nka Paul ye sa yɛrɛyɛrɛ ka don tasuma na a ma bana si sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ min makɔnɔ a funu barika banna ka bin ka sa a kɛlen kɔ ka waati jan makɔnɔ k’a ye ko foyi ma kɛ min tɛ deli ka kɛ u hakilinaw Changé ko ale ye ala ye (Kɛwalew 28:1-6).

Dakun 2nan: A lamini na, foro tun bɛ Publius gun kuntigi bolo min y'an bisimila a y'an ɲɛnajɛ ni bonya ye tile saba kɔnɔ fa banabagatɔ dilan tɔɔrɔlen sumaya kɔnɔboli Paul taara a ye delili kɔfɛ a ye bolow bila a y'a kɛnɛya nin kɛlen kɔfɛ lafiɲɛbɔ banabagatɔ gun nana u kɛnɛyara fana bonya da an kan cogo caman na ni an tun labɛnnen don kurun kɔnɔ u ye fɛnw di an ma an mago tun bɛ minnu na (Kɛwalew 28:7-10). Kalo saba tɛmɛnen kɔ u ye kurun ta Alɛkisandiri kurun dɔ kɔnɔ min tun ye fonɛnɛ kɛ gun kan min tun bɛ ni ala filaninw ye Castor Pollux i n’a fɔ figurehead sera yen Siracuse tora yen tile saba o kɔfɛ u ye kurun ta ka lamini ka se Rhegium o dugujɛ saheli fiɲɛ wulila tile fila o kɔfɛ a sera Puteoli yɔrɔ min na a sɔrɔla balimakɛ dɔw welelen don to u fɛ tile wolonwula o cogo la a sera Romɛ.

Dakun 3nan: Balimaw ye an ko mɛn ka taa fo Forum Appius Taverns saba bɛ an kunbɛn sight nin cɛw Paul ye barika da Ala ye a ye jagɛlɛya sɔrɔ tuma min na a ye Romɛ sɔn ka sigi a kelen na sɔrɔdasi kelen garadi. Tile saba tɛmɛnen kɔ, u ye sigida Yahutu ɲɛmɔgɔw wele ɲɔgɔn fɛ tuma min na u ye ɲɔgɔn lajɛn k’a fɔ ko ‘Ne ma foyi kɛ an ka mɔgɔw ka laadalakow la an bɛnbaw hali bi ne minɛna Jerusalɛm ye Romɛkaw di ne ma u y’a fɛ ka ne bila bawo ne jalakibali tun tɛ kojugu si la min ka kan ni saya ye nka Yahutuw ye sɔsɔli kɛ had appeal Sezar ma kɛ ko ne ye jalaki si da ne yɛrɛ ka mɔgɔw kan’ (Kɛwalew 28:17-19). A ye san fila kuuru kɛ a yɛrɛ ka musakaw la ka mɔgɔ minnu bɛɛ bisimila ka na a ye ni jagɛlɛya ye k'a sɔrɔ a ma bali a ye masaya waajuli kɛ Ala ye min kalan Matigi Yesu Krisita ko la.

Kɛwalew 28.1 U bolila tuma min na, u y’a dɔn ko o gun tɔgɔ ko Melita.

U bolilen kɔ kurunba dɔ kɔnɔ, mɔgɔw y’a ye k’u tun bɛ gun min kan, o tɔgɔ ye ko Melita.

1. Ala de bɛ kuntigiya la tuma bɛɛ - Kɛwalew 28:1

2. Ala bɛ se ka baara kɛ ni hali an ka waati juguw ye ka ɲɛ - Kɛwalew 28:1

1. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

Kɛwalew 28.2 Jama juguw ma ɲumanya dɔɔnin kɛ an na, katuguni u ye tasuma mana ka an kelen-kelen bɛɛ bisimila, sisan sanji ni nɛnɛ kosɔn.

Barbariw ye jatigilaba jira taamakɛlaw la, u kɛtɔ ka tasuma duman di hali ni sanji ni nɛnɛ tun bɛ yen.

1. Jatigila sebaaya - An ka jatigila bɛ se ka Krisita ka kanuya jira an lamini mɔgɔw la cogo min na.

2. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye - An bɛ se ka baara kɛ an lamini mɔgɔw ye cogo min na ani ka Krisita ka kanuya jira u la.

1. Romɛkaw 12:13 - "Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la, ka jatigila ɲini."

2. Heburuw 13:2 - "Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y'a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u ma a dɔn."

Kɛwalew 28.3 Paul ye berew kuru dɔ lajɛ ka u da tasuma kan tuma min na, sa dɔ bɔra funteni na ka siri a bolo la.

Pol ye kabako boli ka bɔ sa baga dɔ la, o bɛ kɛ hakilijigin ye an ka kan ka an jigi da Ala ka lakanani kan.

1. "Ala ka ladonni: Ka jigi da Ala ka lakanani kan".

2. "Ala ka kabakow: Paul ka boli ka bɔ sa baga dɔ la".

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Matiyu 10:28-29 - "Aw kana siran mɔgɔ fari faga, nka u tɛ se ka ni faga. Aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ u dɔ na bin duguma ni aw Fa tɛ yen.»

K=walew 28.4 K=walew ye waraba baga sirilen ye a bolo la tuma min na, u y'a fò u yèrè ye ko: Siga t'a la, nin cè ye mɔgɔfagala ye, hali ni a kisira kɔgɔji ma, hali ni a y'a to a ka waleɲumandɔn ka ɲɛnamaya.»

Barbariw ye Paul ye ni sa ye, u y’a miiri ko a ye mɔgɔfagala ye.

1. Ala ka makari ni tilennenya ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, hali ni ko minnu tɛ se ka kɛ.

2. Nafa min b’a la ka miirili kɛ ka da yecogo kan.

1. Romɛkaw 12:19- "Ne kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko : ?

2. Ntalenw 14:12 - "Sira bɛ mɔgɔ ɲɛ na, nka a laban ye saya sira ye."

Kɛwalew 28.5 A ye waraba lasegin tasuma la, a ma foyi ye.

Pol ye sa baga dɔ sɔrɔ k’a to Mali gun kan, nka a ma foyi kɛ a yɛrɛyɛrɛlen kɔ tasuma la.

1. Ala ka lakanani: Hali farati cɛma, Ala bɛ an fɛ ani a b’an lakana.

2. Dannaya: An bɛ se ka an jigi da Ala ka layiduw kan, ka an jigi da a ka fanga n’a ka sebaaya kan.

1. Zaburu 91:11-12 - "A na ci a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k'i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la, u na i kɔrɔta u bolo, walisa i kana i sen gosi kabakurun na."

2. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

Kɛwalew 28.6 Nka u y’a filɛ tuma min na a tun ka kan ka funu, walima ka bin ka sa yɔrɔnin kelen, nka u ɲɛ kɔrɔtalen kɔ, u ma kojugu si ye a la, u y’u hakili yɛlɛma k’a fɔ ko a ye ala ye.

Pol tun ye kurunba tiɲɛ yɔrɔ min na, Malte mɔgɔw kabakoyara k’a ye ko foyi ma kɛ Pol la sa baga dɔ fɛ. Ikomi u dalen tun b’a la ko a ye ala ye, u y’u hakilina yɛlɛma Pol ko la.

1. Ala ka lakanani gɛlɛya waatiw la

2. Ala ka sebaaya ka se sɔrɔ sigasiga kan

1. Zaburu 46:1-3 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an barika ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ mankan ni fomu ani kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u ka wulikan ye."

2. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ aw di aw ma i ko diɲɛ bɛ a di cogo min na. Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ, aw kana siran."

Kɛwalew 28.7 O yɔrɔ kelenw na, gun kuntigi tɔgɔ ko Publius, bolofɛnw tun bɛ yen. A ye an bisimila ka tile saba sigi an la ni bonya ye.

Publius, min tun ye o gun kuntigi ye, ale ye jatigila jira Pol n’a jɛɲɔgɔnw na.

1. Jatigila sebaaya: Hinɛ ni bolomafara bɛ na ni Ala ka dugawu ye cogo min na

2. Misali dɔ min bɛ kɛ ka ɲɛsin kuntigiya ɲuman ma: Ka tugu Publius ka misali kɔ min ye bolomafara ye

1. Romɛkaw 12:13 - Aw ka jatigila kɛ ɲɔgɔn ye ni kɔnɔnafili ye.

2. 1 Timote 6:17-19 - Nafolotigiw b’a fɔ nin diɲɛ in kɔnɔ, u kana kuncɛbaya kɛ, wa u kana u jigi da nafolo danma kan, nka Ala ɲɛnama de la, ale min bɛ fɛn bɛɛ di an ma kosɛbɛ. U ka ko ɲuman kɛ, walisa u ka kɛ nafolotigiw ye kɛwale ɲumanw na, u labɛnnen don ka nili kɛ, ka sɔn ka tila.

K=walew 28.8 Publius fa dalen tun b= farigan ni joli bn.

Pol ye Publius fa kɛnɛya delili ni bolo dali fɛ.

1. Delili fanga: Pol ye Publius Fa kɛnɛya cogo min na

2. Yesu ka baara: Pol ka kabako kalan min kɛra Mali la

1. Yakuba 5:15-16 - ? 쏛 nd danaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunu. Ni a ye jurumuw k, a na yafa a ma. O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na.??

2. Marka 16:18 - ? 쏷 hey bɛna saw ta n'u bolow ye; ni u ye baga fagalen min, o tɛna u tɔɔrɔ fewu; u na u bolo da banabaatɔw kan, u ka kɛnɛya.??

Kɛwalew 28.9 O kɛra tuma min na, bana dɔw tun bɛ gun kan, olu fana nana ka kɛnɛya.

Bana tun bɛ mɔgɔ minnu na Mali gun kan, olu kɛnɛyara Paul ka delili kɔfɛ u kosɔn.

1. Delili fanga: Ala ka kɛnɛya magali

2. Yesu ka kɛnɛya cidenyabaara: Kabako minnu bɛ kɛ ka segin ka na

1. Yakuba 5:16 - "Aw ka aw ka hakɛw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili ni timinandiya nafa ka bon kosɛbɛ."

2. Esayi 53:4-5 - ? 쏶 tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. ani n'a ka bugɔliw ye an kɛnɛyara.??

Kɛwalew 28.10 Ale fana ye bonya caman di an ma. An taara tuma min na, u ye fɛnw doni an na minnu tun ka kan.

Malidenw ye Pol n’a jɛɲɔgɔnw bonya ni bonya caman ye, ka fɛn wajibiyalenw di u ma u ka taama kama.

1. An ka kan ka jatigila ni nɛɛma jira dunanw na, hali gɛlɛyaw cɛma.

2. An ka kan ka bolomafara ni saraka di magojirabagaw ma, ka Ala kanuya jira.

1. Romɛkaw 12:13 - "Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la, ka jatigila ɲini."

2. Kɛwalew 20:35 - "Ne y'a jira aw la ko bɛɛ la ko ni an bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin cogo la, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ ani ka an hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko : 쁈 t ka duba ka tɛmɛn nili kan . " ka sɔrɔ.? 쇺 €?

Kɛwalew 28.11 Kalo saba tɛmɛnen kɔ, an taara Alɛkisandiri kurunba dɔ kɔnɔ, min tun ye fonɛnɛ kɛ gun kan, o taamashyɛn tun ye Kastor ni Poluksi ye.

Paul n’a jɛɲɔgɔnw ye kalo saba kɛ Mali kɔnɔ sanni u ka bɔ Alɛkisandiri kurunba dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ye ko Castor ni Pollux.

1. Jigiya taamasyɛn: Pol n’a taamaɲɔgɔnw Mali kɔnɔ

2. Ala ka lakanani: Castor ni Pollux taamasiɲɛ

1. Rom=kaw 8:28 ??An b'a dn ko Ala b baara k fn b la a kanubaaw ka nafa kama.

2. Esayi 43:2 ??Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna tasuma don aw la.

Kɛwalew 28.12 An jigira Sirakuse, an tora yen tile saba.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw jigira Sirakuse ani u tora yen tile saba.

1. Ka waati ta ka lafiɲɛ: Ka lafiɲɛ nafa dɔn Paul ka taamaw la

2. Ka waati ta ka jɛɲɔgɔnya kɛ: Ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye an ka taamaw la i n’a fɔ Paul

1. Ekisode 31:17 - "O ye taamasyɛn ye ne ni Israɛl mɔgɔw cɛ fo abada. Katuguni Matigi ye sankolo ni dugukolo da tile wɔɔrɔ kɔnɔ, a lafiɲɛ don wolonwulanan na, a ye lafiya sɔrɔ.

2. Romɛkaw 12:13 - "Aw ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la, ka jatigila ɲini."

K=walew 28.13 An ye bòsi ta ka bɔ yen ka se Rejiyɔmu, tile kelen kɔfɛ, saheli fiɲɛ nana, o dugujɛ, an sera Puteoli.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw ye taama dɔ daminɛ ka bɔ Mali la ka taa kɔgɔjida lamini na ka taa Regiyɔmu. Tile kelen tɛmɛnen kɔ, saheli fiɲɛ nana ani u sera Puteoli.

1: Ala ka masaya bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la, hali fiɲɛ fɛ.

2: An ka kan ka da Ala la ko a bɛna cogoya dafalenw di an ma an ka taamaw kama.

1: Ntalenw 21:1 - "Masakɛ dusukun ye jiba ye Matigi bolo, a b'a lasegin yɔrɔ o yɔrɔ."

2: Zaburu 107:29 - "A ye fɔɲɔba lajɔ, kɔgɔji jikuruw ye u makun."

Kɛwalew 28.14 An ye balimaw sɔrɔ yen, a ɲinina an fɛ an ka tile wolonwula kɛ u fɛ.

Balimaw ye Pol n’a jɛɲɔgɔnw bisimila, k’a ɲini u fɛ u ka to u fɛ tile wolonwula kɔnɔ u taatɔ Romɛ.

1. Jatigila fanga: Dunanw bisimila ni bolo da wulilen ye

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw bisimila ni ɲumanya ni bolomafara ye

1. Romɛkaw 12:13 - "Aw ka tila ni Matigi ye? 셲 magojirabagaw. Aw ye jatigila kɛ."

2. 1 Piɛrɛ 4:9 - "Aw ka ɲɔgɔn ladon k'a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu."

K=walew 28.15 Balimaw y'an ko mɛn tuma min na, u nana an kunbɛn fo ka se Apiya foro ma, ani Dumunikɛyɔrɔ saba.

Paul ye ɲɔgɔn sɔrɔ n’a balimakɛw ye Krisita la Api forum ani The three taverns la, ka barika da Ala ye dusudon kosɔn a ye min sɔrɔ.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ gɛlɛya waatiw la ani a bɛna dusu don an kɔnɔ ni an mago bɛ an na.

2. An bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka da Matigi kan hali ni gɛlɛyaw bɛ an kan.

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

2. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la."

Kɛwalew 28.16 An sera Romɛ tuma min na, kɛlɛcɛw kuntigi ye kasodenw di kɔlɔsilikɛlaw kuntigi ma.

Pol donna kaso la Romɛ ani kɛlɛcɛw kuntigi y’a don garadiw kuntigi bolo, nka Paul sɔnna ka to a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ la ni garadikɛ dɔ y’a kɔlɔsi.

1. Ala ka lakanani gɛlɛyaw cɛma - Ala ka nɛɛma ni a ka lakanani bɛ se ka ye cogo min na hali waati gɛlɛnbaw la.

2. Majigilenya fanga - Majigilenya ni dannaya bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga lakika sɔrɔ cogo min na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

1. Zaburu 91:9-10 - "Katuguni i ye Matigi kɛ i sigiyɔrɔ ye??Kɔrɔtalenba, jɔn ye ne dogoyɔrɔ ye??juguya si tɛna sɔn ka kɛ i la, tɔɔrɔ si tɛna gɛrɛ i ka fanibugu la.

2. Ntalenw 16:7 - "Ni mɔgɔ ka siraw diyara Matigi ye, a bɛ hali a juguw kɛ hɛrɛ la a ni a cɛ."

Kɛwalew 28.17 Tile saba tɛmɛnen kɔ, Paul ye Yahutuw kuntigi wele, u nana ɲɔgɔn fɛ tuma min na, a y’a fɔ u ye ko: «Balimaw, hali ni ne ma foyi kɛ jama ni laadalakow kama.» an bɛnbaw la, o bɛɛ n'a ta, ne donna kaso la ka bɔ Jerusalɛm ka taa Romɛkaw bolo.

Pol y’a fɔ ko a jalakibali don k’a to Romɛkaw ka jɔnya la.

1: Tɔɔrɔ waatiw la, an ka kan k’an jigi da an ka dannaya kan ani k’an jigi da Ala kan.

2: Tɔɔrɔ waatiw la, an ka kan ka to an ka dannayakow la ani ka an jigi da Ala ka labɛn kan.

1: Zaburu 56:3-4 ? 쏻 hen ne bɛ siran, ne bɛ ne jigi da i kan. Ne bɛ min ka kuma tanu, ne bɛ ne jigi da Ala kan. Ne tɛna siran. Sogo bɛ se ka mun kɛ ne la???

2: Esayi 41:10 ? 쏤 aw kana tulo da, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw sabati ni ne kininbolo tilennen ye.??

Kɛwalew 28.18 U ye ne sɛgɛsɛgɛ tuma min na, u tun b’a fɛ ka ne bila ka taa, katuguni saya sababu si tun tɛ ne la.

Pol bɔra kojugu si la ani a bɔra kaso la.

1: Ala ka makari ni a ka lakana bolo bɛ an fɛ cogo bɛɛ la.

2: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna kɛ kantigi ye hali ni gɛlɛyaw tɛ se ka kɛ.

1: Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2: Zaburu 46:1 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

Kɛwalew 28.19 Yahutuw ye kuma fɔ o ko la tuma min na, ne wajibiyara ka taa Sesar kɔrɔ. a tɛ ko ne tun ka kan ka ne ka siya jalaki o la.

Pol y’a ɲini Sesar fɛ walisa a kana Yahutuw ka jalaki tilenbaliw lase a ma.

1. Ala ye an lakanabaga ye tɔɔrɔ waatiw la.

2. I ka jɔ i ka dannaya la, hali ni i bɛ i kɛlɛ.

1. Esayi 41:10 - ? 쏤 aw kana tulo da, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw sabati ni ne kininbolo tilennen ye.??

2. Romɛkaw 8:31 - ? 쏻 hat o tuma na, yala an b'a fɔ ninnu ye wa? Ni Ala bɛ anw fɛ, jɔn bɛ se ka kɛ an kɛlɛ???

Kɛwalew 28.20 O de kosɔn ne ye aw wele ka aw ye ka kuma aw fɛ, katuguni ne sirilen bɛ nin cakɛda in na Israɛl jigi kosɔn.

Pol minɛna ani a y’a ɲini a teriw fɛ Romɛ, u ka na bɔ a ye.

1. Jigiya bɛ tɔɔrɔ cɛma

2. Ala ka labɛnw cogoya gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

Kɛwalew 28.21 U y’a fɔ a ye ko: «An ma bataki sɔrɔ Jude jamana na i ko la, balima minnu nana, olu si ma kojugu si fɔ i ye wala ka kuma i ko la.»

Romɛkaw tun ma foyi jugu mɛn Pol ko la Yahutuw fɛ wala Krecɛn wɛrɛw fɛ.

1. Ala ka tiɲɛ bɛna mɛn tuma bɛɛ ani ka da a la tuma bɛɛ.

2. An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka Ala ka tiɲɛ jira mɔgɔ wɛrɛw la.

1. Yuhana 8:32, "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2. Kolosekaw 4:5-6, "Aw ka taama hakilitigiya la kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka waati kunmabɔ. Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k'a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na."

Kɛwalew 28.22 Nka an b'a fɛ k'i ka miiriya mɛn, katuguni nin jɛkulu in ko la, an b'a dɔn ko a bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ.

Pol ka cidenyabaara tun balila kosɛbɛ Yahutuw fɛ, nka Romɛ dugumɔgɔw tun b’a fɛ hali bi k’a ka kuma mɛn, hali k’a sɔrɔ a ka kalansiraw tɔgɔ tun man ɲi.

1. Aw kana aw fari faga mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina juguw fɛ; tiɲɛ ɲini i yɛrɛ ye.

2. Ala ka kuma bɛna sɔsɔ tuma caman na, nka o kɔrɔ tɛ ko a tɛ tiɲɛ ye.

1. Yuhana 8:32, ? 쏛 nd aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.??

2. Romɛkaw 10:17, ? 쏶 o tuma dannaya bɛ na ni mɛnni ye, mɛnni bɛ na Ala ka kuma de fɛ.??

Kɛwalew 28.23 U ye don dɔ sigi a ye tuma min na, mɔgɔ caman nana a fɛ a ka sigiyɔrɔ la. A ye Ala ka masaya ɲɛfɔ u ye ka seereya kɛ u ye, ka u lasun Yesu ko la, Musa ka sariya ni kiraw fɛ, k'a ta sɔgɔma fo wula fɛ.

Pol ye Ala ka Masaya ko la ani Yesu ka kalanw ko la ka b Musa ka sariya la ani kiraw la k’a ta sɔgɔma fo wula fɛ mɔgɔw ye minnu nana bɔ a ye.

1. Se min bɛ mɔgɔ lasun: Pol ka kumaw ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Ala ka Masaya: An ka weleli faamuyali Krisita la

1. Heburuw 4:12-13 - Katuguni Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, ka miiriliw ni ŋaniyaw dɔn dusukun na.

2. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

Kɛwalew 28.24 Dɔw dara kuma fɔlenw na, dɔw ma da a la.

Mɔgɔ dɔw dara Pol ka kumaw la, dɔw ma da o la.

1. Ka da Ala ka Kuma la: Dannaya fanga

2. Ka ban Ala ka Kuma la: Dannabaliya kɔlɔlɔw

1. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Kɛwalew 28.25 U ma bɛn ɲɔgɔn ma tuma min na, u taara, Paul ka kuma kelen fɔlen kɔ: «Ni Senu ye kuma ɲuman fɔ an bɛnbaw ye kira Esayi barika la.

Pol ye kuma dɔ fɔ ka bɔ kira Esayi fɛ, ko Ni Senu ye o fɔ u bɛnbaw ye.

1: An bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ kiraw ka kumaw ni Ni Senu fɛ.

2: An bɛ se k’an ɲɛsin kiraw ka kumaw ma walasa k’an bilasira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Esayi 55:11 ? 쏶 o yala ne ka kuma bɛ bɔ ne da la: a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, a na ɲɛ sɔrɔ ne ye a ci fɛn min ma.??

2: Matiyu 7:24-27 ? 쏷 o de y'a to mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn k'u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan, sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw ye o so gosi ; a ma bin: katuguni a ju sigira farakurun kan.??

K=walew 28.26 A ko: Taga nin jama ma k'a f::> ko: Ni aw na a lamn, aw na a faamu. Ni aw ye yeli kɛ, aw na a ye, nka aw tɛna a dɔn.

Pol ye cikan min ci Yahutuw ma, o tun ye cikan ye min tun tɛ mɛn ani min tun tɛ ye.

1. Jateminɛ fanga: Ka yeli ni mɛnni kɛ ni an dusukunw ye

2. Ka Ala lamɛn: A ka kuma lamɛn ani k’a faamu cogo min na

1. Esayi 6:9-10 - "A ko: Taga k'a fɔ jama ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana a faamu, aw ka ye tiɲɛ na, nka aw kana a dɔn."

2. Marka 4:12 - "Walisa u ka yeli kɛ, u kana fɛn ye, u ka mɛnni kɛ, u kana faamuyali sɔrɔ, walisa u kana yɛlɛma don dɔ la, u ka jurumuw ka yafa u ma."

Kɛwalew 28.27 K’a masɔrɔ nin jama dusukunw bɛ ka juguya, u tulow bɛ ka mɛnni kɛ, u ɲɛw datugulen don. walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali sɔrɔ ni u dusukun ye, ka yɛlɛma, ne ka u kɛnɛya.»

Mɔgɔw dusukun ka gɛlɛn ani u tulo tɛ mɛn, u ɲɛw datugulen don ani u tɛ se ka faamuyali kɛ ani ka mɔgɔw ladɔnniya.

1. Ala ka kanuya min bɛ mɔgɔ minnu na, olu minnu tɛ sɔn ka lamɛnni kɛ

2. Ka Ala ka Tiɲɛ ɲɛw datugu

1. Jeremi 32:33-35 - "U ye u kɔ kɔsegin ne ma, u ɲɛda ma kɔsegin ne ma, hali ni ne ye u kalan, ka wuli sɔgɔma ka u kalan, o bɛɛ n'a ta, u ma lamɛnni kɛ ka kalan sɔrɔ. Nka u ye u ka ko haramulenw bila." so min bɛ wele ne tɔgɔ la, ka o nɔgɔ.U ye Baali ka yɔrɔ janw jɔ, minnu bɛ Hinɔm denkɛ kɔdingɛ kɔnɔ, walisa u denkɛw ni u denmusow ka tɛmɛ tasuma fɛ ka taa Molɛki fɛ. Ne ma ci fɔ u ye, wa a ma na ne hakili la ko u ka nin ko haramulen kɛ, ka Juda bila jurumu la.»

2. Dutɛrɔnɔmɛ 30:15-20 - "A filɛ, ne ye ɲɛnamaya ni ko ɲuman ni saya ni kojugu bila i ɲɛ bi a ka ci fɔlenw ni a ka sariyaw ni a ka kiritigɛlaw mara, walisa i ka ɲɛnamaya ka caya, i bɛ taa jamana min na, Matigi i ka Ala na dugawu kɛ i ye i na sama ka taa, ka ala wɛrɛw bato, ka baara kɛ u ye, ne b'a fɔ aw ye bi, ko aw na halaki tiɲɛ na, ko aw tɛna aw ka donw janya jamana kan, aw bɛ tɛmɛ Jurdɛn kan ka taa a minɛ yɔrɔ min na. Ne bɛ sankolo ni dugukolo wele ka seereya kɛ aw ye bi, ko ne ye ɲɛnamaya ni saya bila aw ɲɛ na, dugawu ni danga.

K=walew 28.28 Aw k'a dɔn ko Ala ka kisili cilen don siya wɛrɛw ma, u na o lamɛn.

Ala ka Kisili dabɔra mɔgɔw bɛɛ de kama, kɛrɛnkɛrɛnnenya la siya wɛrɛw bɛna sɔn o ma.

1. Ala ka Kisili ye Bɛɛ ta ye - Luka 4:18-19

2. Siya wɛrɛw bɛna Ala ka kuma lamɛn - Kɛwalew 13:46-48

1. Romɛkaw 10:12-15

2. Efesekaw 2:11-22

K=walew 28.29 A ye o kumaw f= tuma min na, Yahutuw taara, u ye kuma caman k= u ni ɲɔgɔn cɛ.

Yahutuw ye baroba kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Paul ka kuma kɔfɛ.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Yahutuw fɛ Kɛwalew 28 la ko a nafa ka bon ka baro kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye, hali ni an ma sɔn u ka fɔta ma.

2: Kɛwalew 28 la, an b’a ye cogo min na Yahutuw ye baroba kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. An ka kan k’an jija ka baro ɲuman kɛ ni mɔgɔw ye minnu tɛ bɛn an ka fɔta ma.

1: Ntalenw 18:13 Min bɛ jaabi di sani a ka mɛnni kɛ, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo.

2: Yakuba 1:19 O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka mɛn ka dimi.

Kɛwalew 28.30 Paul ye san fila kɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔ.

Pol tora san fila kɔnɔ a yɛrɛ ka so jate la, ka mɔgɔ minnu nana bɔ a ye, a ye olu bɛɛ bisimila.

1. I dusukun ni i ka so da mɔgɔw ɲɛ na.

2. Ka mɔgɔw bisimila ni jatigila ni nɛɛma ye.

1. Romɛkaw 12:13 - Tila ni Matigi ye wa? 셲 mɔgɔ minnu bɛ magojira la. Jatigila dege.

2. Matiyu 25:35 - Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne wele ka don.

Kɛwalew 28.31 A ye Ala ka masaya waajuli kɛ ka Matigi Yesu Krisita kow kalan, ni dannaya bɛɛ ye, mɔgɔ si ma a bali.

Pol tora ka Kibaru Duman waajuli kɛ ni daŋaniya ye, hali k’a sɔrɔ a tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ.

1. Ala ka Kibaru Duman sebaaya min tɛ se ka bali

2. Ka dannaya kɛ ani ka kan minɛ: Krisita ka weleli

1. Filipekaw 1:12-14 - "Sisan ne b'a fɛ aw k'a dɔn balimaw ni balimamusow, ko min kɛra ne la, o ye dɛmɛ don tiɲɛ na ka Kibaru Duman jɛnsɛn. O de kosɔn, a jɛlen don masaso kɔlɔsilikɛlaw bɛɛ la ani." mɔgɔ tɔw bɛɛ ma ko ne ka cakɛdaw bɛ Krisita la.Wa balimakɛw ni balimamuso fanba, minnu dalen bɛ Matigi la ne ka kaso la, u ja gɛlɛyara kosɛbɛ ka Ala ka kuma fɔ ni siran tɛ.??

2. Romɛkaw 1:16-17 - ? 쏤 wala ne tɛ maloya kibaru duman la, katuguni Ala ka sebaaya de bɛ kisili lase dannabaaw bɛɛ ma: fɔlɔ Yahutuw ma, o kɔfɛ siya wɛrɛw. Elohim ka tilennenya jiralen bɛ Kibaru Duman kɔnɔ wa? 봞 tilennenya min bɛ sɔrɔ dannaya fɛ kabini fɔlɔ fo laban, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: ? 쁔 a tilennen bna balo danaya barika la.? 쇺 € ye?

Romɛkaw 1 bɛ Ciden Pol ka bataki jira Romɛ kerecɛnw ma, a nege min tun b’a la ka taa bɔ u ye, ani a ka diinɛko kuma min tun bɛ Kibaru Duman fanga kan ani hadamadenw ka jurumuko min bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul y’a yɛrɛ jira iko Krisita Yesu ka baarakɛla, min welelen don ka kɛ ciden ye ani min bilalen bɛ Ala ka kibaru duman kama. A sɔnna a ma ko a bɛ kibaru duman min fɔ, layidu tara ka kɔn o ɲɛ Ala ka kiraw sababu fɛ Sɛbɛnni senumaw kɔnɔ. A bɛ kuma Ala Denkɛ kan, an Matigi Yesu Krisita, ale min tun ye Dawuda bɔnsɔn ye farisogo ta fan fɛ, nka a fɔra ni sebaaya ye ko a ye Ala Denkɛ ye, a kununni fɛ ka bɔ suw cɛma (Romɛkaw 1:1-4). Pol b a sinsin a kan ko Krisita barika la an ye nɛɛma ni ciden ye kanminɛli dannaya kosɔn siyaw bɛɛ cɛma a tɔgɔ fana sen bɛ o la Romɛkaw fana bɛ minnu kanu Ala fɛ minnu welera ka kɛ mɔgɔ senumaw ye (Romɛkaw 1:5-7).

Dakun 2nan: Vɛrise 8-15 kɔnɔ, Pol b’a ka barika da Romɛ dannabaaw ye, bawo u ka dannaya fɔra diɲɛ fan bɛɛ la. A b’a ka nege di ɲɔgɔn ma ka taa bɔ u ye yamaruya ka hakili ta fan fɛ nilifɛn dɔw di u ma k’u barika bonya walima k’a fɔ ka ɲɛ ko u ka se ka ɲɔgɔn jija ɲɔgɔn ka dannaya fɛ u fila bɛɛ ta ye (Romɛkaw 1:8-12). Hali ni bali caman bɛ yen a ko ale ye labɛn kɛ siɲɛ caman na u na o cogo la a bɛ se ka suman tigɛ u cɛma i n’a fɔ lafiɲɛbɔw cɛma Siya wɛrɛw wajibiyara Gɛrɛkiw fila bɛɛ la minnu tɛ Gɛrɛkiw ye hakilitigiw ye hakilintanw ye min mun na u b’a fɛ ka kibaru duman waajuli kɛ fana aw Romɛ (Romɛkaw 1:13-15).

Dakun 3nan: Vɛrise 16-32 la, Paul b’a fɔ ko a tɛ maloya Kibaru Duman la bawo fanga don Ala bɛ kisili lase bɛɛ ma fɔlɔ Yahutu ye o kɔfɛ siya wɛrɛ a bɛ tilennenya jira ka bɔ dannaya la fɔlɔ laban na ‘Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la’ (Romɛkaw 1 :16-17) la. Nka, o kɔfɛ, a bɛ a kɔ tigɛli kan ka baro kɛ hadamadenw ka alaɲɛsiranbaliya tilenbaliya kan minnu bɛ tiɲɛ damatɛmɛ u ka juguya kabini min bɛ se ka dɔn Ala ko la, o bɛ u jɛya bawo a kɛra danfɛn jɛlen ye diɲɛ Ala ka jogo yebaliw fanga banbali Ala cogoya yelen jɛlen don ka faamuya ka bɔ min kɛra o la mɔgɔw tɛ minnu na dalilu ma miiri nafa la ka dɔnniya mara fara sugu bɛɛ juguya jugu namara juguya hali k’a dɔn decree minnu bɛ o ko suguw kɛ ka kan ni saya ye ka taa a fɛ ka nin kow fana sɔn minnu bɛ u kɛ (Romɛkaw 1:18-32).

Rom=kaw 1:1 Paul, Yesu Krisita ka baaraden, min welelen don ka k ciden ye, a faralen don Ala ka Kibaru Duman ko la.

Pol welera ka kɛ Ciden ye walisa ka Ala ka Kibaru Duman fɔ.

1. Ciden ka weleli: Ala kuntilenna faamuyali i ka ɲɛnamaya kama

2. Ala ka Kibaru Duman: Ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 28:19-20 "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2. Kɛwalew 1:8 “Nka Ni Senu nana aw kan tuma min na, aw na fanga sɔrɔ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo laban ma.”

Romɛkaw 1:2 (A tun ye o layidu ta a ka kiraw fɛ Kitabu senumaw kɔnɔ).

Pol ye bataki min ci Romkaw ma, o tun ye hakilijigin ye Ala tun ye layidu minnu ta a ka mɔgɔw ye a ka kiraw sababu fɛ Sɛbɛnniw kɔnɔ.

1. Ala ka layidu: Dannaya Ala ka layiduw la

2. Ka jɔ Ala ka layiduw kan: An ka dannaya mara Ala ka layidu kan

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. 2 Tilew Kibaru 20:20 - Aw ka da Matigi aw ka Ala la, aw na sabati ten. aw ka da a ka kiraw la, aw na ɲɛ sɔrɔ ten.»

Romɛkaw 1.3 A Denkɛ Yesu Krisita an Matigi ko la, o min dara Dawuda bɔnsɔn na farisogo ta fan fɛ.

Pol ye bataki min ci Romɛkaw ma, o b’a jira ko Yesu Krisita ye Ala Denkɛ ye, min bangera Dawuda bɔnsɔn na.

1: Yesu Krisita ye Ala Denkɛ ye, an kunmabɔra ale de barika la.

2: Kisili layidu dira an ma Yesu Krisita, Dawuda Denkɛ barika la.

1: Esayi 9:6-7 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2: 2 Timote 2:8 - I hakili to Yesu Krisita la, min kununna ka bɔ suw cɛma, Dawuda bɔnsɔn, i ko a fɔra ne ka kibaru duman kɔnɔ.

Rom=kaw 1.4 A y=ra Ala Denk= ye ni sebaaya ye, ka k= ni senuya ni ye.

Pol b Yesu sinsin iko Ala Denkɛ, ani a b’a ɲɛfɔ ko o jirala a lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma.

1. Lakununni fanga: Yesu y’a jira cogo min na ko a ye Ala ye

2. Yesu ka senuya: A lakununni nafa faamuyali

1. Yuhana 10:30-31 - “Ne ni ne Fa ye kelen ye”

2. Kɛwalew 13:33 - “A ye Yesu lamɔli dafa anw denw ye”

Rom=kaw 1.5 An ye nɛɛma ni ciden ye ale de barika la, walisa ka siyaw bɛɛ ka dannaya kan minɛ, a tɔgɔ kosɔn.

Ala ye Paul sigi ka kibaru duman lase siyaw bee ma, walisa ka mgw lase danaya ma.

1. Ala ka nɛɛma tiɲɛni: Kibaru Duman bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Weelekan min bɛ kɛ ka kanminɛli kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya ye

1. Efesekaw 2.8-9 Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye

2. Yakuba 1:22 Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Rom=kaw 1.6 Yesu Krisita ye aw wele olu fana cɛma.

Pol ye bataki sɛbɛ ka ci Romɛ egilisi ma walisa ka dusu don u kɔnɔ u ka to barika la dannaya la ani ka u yɛrɛ di Ala ma.

1. Ala ye an wele ka an yɛrɛ di a ma ani ka to barika la an ka dannaya la.

2. An welelen don ka kɛ kantigi ye Ala ye, hali ni ko mana kɛ cogo o cogo.

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. 2 Tesalonikekaw 1:11 - ni nin ye, an ka to ka aw deli, an ka Ala ka aw kɛ mɔgɔ ye min ka kan ni a ka weleli ye, ani ko a ka sebaaya fɛ, a ka se ka aw ka ɲumanya nege don aw la ani aw ka ko bɛɛ la Dannaya de barika la.

Rom=kaw 1.7 Ala ka kanulenw, minnu welelen don ka k mg senumaw ye, Romekaw b== b= aw ye.

Pol bɛ dannabaaw fo Romɛ ni nɛɛma ni hɛrɛ ye ka bɔ Ala ni Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ nɛɛma ni hɛrɛ la: Wasa sɔrɔcogo Matigi la

2. Ka fanga sɔrɔ waati gɛlɛnw na: Ka i jigi da Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ kan

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

Rom=kaw 1.8 Fɔlɔ, ne bɛ barika da ne ka Ala ye Yesu Krisita barika la aw bɛɛ kosɔn, ko aw ka dannaya kofɔra diɲɛ fan bɛɛ la.

Pol bɛ Ala tanu Romɛkaw ka dannaya kosɔn, o min bɛ dɔn diɲɛ fan bɛɛ la.

1. An ka dannaya ka kan ka kɛ seere ye diɲɛ ye, i n’a fɔ Romɛkaw ka dannaya tun bɛ cogo min na.

2. An ka kan k’an jija ka kɛ limaniya misali ye mɔgɔ wɛrɛw bolo, i n’a fɔ Romɛkaw tun bɛ cogo min na.

1. Matiyu 5:13-16 - "Aw ye dugukolo kɔgɔ ye. Nka ni kɔgɔ bɔnɛna a kɔgɔ la, a bɛ se ka kɔgɔ kokura cogo di? A man ɲi foyi ma tun, fo ka fili kɛnɛma ka sennatan." .

2. 1 Piɛrɛ 2:12 - Aw ka ɲɛnamaya ɲuman kɛ kafiriw cɛma, hali ni u b’aw jalaki ko aw ye kojugu kɛ, u ka se ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da Ala kan don min na a nana bɔ an ye.

Rom=kaw 1.9 Ne b= baara k= Ala ye ni ne ni ye a Denc ka Kibaru Duman la, ko ne b= aw ko la tuma b= ne ka deliliw la.

Pol bɛ barika da Romɛ dannabaaw ye, a bɛ baara kɛ minnu ye a ka baara fɛ Yesu Krisita ka kibaru duman la.

1. Ka baara kɛ Ala ye Yesu Krisita ka Kibaru Duman sababu fɛ

2. Delili fanga

1. Filipekaw 1:3-5

2. Kolosekaw 1:3-5

Rom=kaw 1.10 Aw b= delili k=, ni aw b= se ka taa aw f= Ala sago barika la.

Pol y’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Romɛkaw ye, ka Ala sago deli walisa a ka taama ka ɲɛ.

1. A nafa ka bon ka Ala sago deli walisa a ka kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ka sɔn Ala sago ma an ye walisa ka ɲɛtaa sɔrɔ.

1. Efesekaw 3:20 - Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an bɛ miiri min na, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.

2. Yakuba 4:15 - O nɔ na, i ka kan k’a fɔ ko: “Ni Matigi sago don, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.”

Rom=kaw 1.11 Ne b'a f= ka aw ye, walisa ne ka nilifɛn dɔ di aw ma hakili ta fan fɛ, walisa aw ka sabati.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Romɛ kerecɛnw ye walisa a ka se ka hakili ta fan fɛ nilifɛn dɔw fɔ u ye minnu bɛna u dɛmɛ ka dɔ fara u ka dannaya kan.

1: "Hakili ta fan fɛ nilifɛn dɔ fanga".

2: "An ka an yɛrɛ sabati dannaya la".

1: Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

2: Filipekaw 1:9-11 - Ne ka delili ye ko aw ka kanuya ka caya ka taa a fɛ, ni dɔnniya ni hakilitigiya bɛɛ ye, walisa aw ka se ka fɛn bɛɛ la ɲuman diyabɔ, ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ni jalakibaliw ye Krisita don ko la. U falen bɛ tilennenya den na min bɛ na Yesu Krisita barika la, ka Ala bonya ni a tanu.

Rom=kaw 1.12 O k=, walisa ne ni aw ka dusu saalo ni aw ni aw ka danaya barika la.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Paul jigi tun b’a la ka dusu saalo sɔrɔ a yɛrɛ ni Romɛ egilisi ka dannaya fɛ.

1. "Jɛɲɔgɔnya Dannaya dususalo".

2. "Ka ɲɔgɔn sabati dannaya la".

1. Filipekaw 2:1-2 «O la sa, ni dusu donna Krisita la, ni dususalo dɔ bɛ Krisita la, ni dususalo dɔ bɛ yen ka bɔ kanuya la, ni ne sen donna Ni Senu la, ni kanuya ni hinɛ fɛn o fɛn bɛ yen, ne ka nisɔndiya dafa ni hakili kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ cogo kelen na ka kɛɲɛ ni hakili kelen ye.”

2. Heburuw 10:24-25 “An ka ɲɔgɔn lasun ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ cogo min na, an kana o lajɛ ɲɔgɔn fɛ, i ko dɔw delila cogo min na, nka ka ɲɔgɔn jija, ka fara o kan i ko aw ɲɛ na Don bɛ ka surunya.”

Romɛkaw 1.13 Balimaw, ne t'a fɛ aw k'a dɔn ko ne tun b'a fɛ ka na aw fɛ tuma caman, (nka ne y'a to ne ka den dɔ sɔrɔ aw cɛma fana, i ko siya wɛrɛw cɛma.

Pol b’a fɛ ka taa bɔ Romɛkaw ka jɛkulu la walisa ka den don u la alako ta fan fɛ i n’a fɔ a bɛ kɛ cogo min na siya tɔw fɛ.

1. Pol ka cidenyabaara den: Pol ka bɔnyew bɛ se ka den lase Alako ta fan fɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Kuntilenna fanga min tɛ se ka bali: Ka nafa caman sɔrɔ an ka cogoyaw la cidenyabaara kama

1. Kolosekaw 1:3-6 - An bɛ barika da Ala ye, an Matigi Yesu Krisita Fa, ka delili kɛ aw kosɔn tuma bɛɛ, k'a masɔrɔ an ye aw ka dannaya mɛn Krisita Yesu la ani aw ka kanuya ko la ka ɲɛsin mɔgɔ senumaw bɛɛ ma. Jigiya min bilalen bɛ aw ye sankolo la, aw ye o min mɛn ka kɔrɔ Kibaru Duman tiɲɛ kuma la, o nana aw ma, i ko a kɛra diɲɛ bɛɛ la cogo min na, ka den kɛ a bɛ aw cɛma fana kabini aw ye Ala ka nɛɛma mɛn ka a dɔn tiɲɛ na.

2. Kɛwalew 11:19-21 - Minnu jɛnsɛnna Etiɛni tɔɔrɔ kɔfɛ, olu taara fo Fenisika, Sipɔrɔ ani Antiose, u ma o kuma fɔ mɔgɔ si ye ni Yahutuw dɔrɔn tɛ. Nka u dɔw tun ye cɛw ye minnu bɔra Sipɔrɔ ni Sirinɛ, olu sera Antiose, ka kuma Gɛrɛnkaw fɛ ka Matigi Yesu waajuli kɛ. Matigi bolo tun bɛ u fɛ, mɔgɔ caman dara Matigi fɛ.

Romɛkaw 1.14 Ne ka juru bɛ Gɛrɛkiw ni Barbariw la. hakilitigiw ni hakilintanw bɛɛ.

Pol y’a faamu ko iko Krecɛn, a ka kan ka kibaru duman lase mɔgɔw bɛɛ ma, u ka laadalakow mana kɛ min o min ye.

1: An welelen don ka kibaru duman fɔ mɔgɔw bɛɛ ye, u bɔyɔrɔ walima u ka dɔnniya mana kɛ min o min ye.

2: Kibaru duman cikan ye bɛɛ ta ye, u ka laadalakow walima u ka hakilitigiya hakɛ mana kɛ min o min ye.

1: Kɛwalew 17:26-27 - «A ye hadamaden siya bɛɛ kɛ ka ɲɛnamaya kɛ dugukolo fan bɛɛ la ka bɔ mɔgɔ kelen na, ka waati latigɛlenw ni u sigiyɔrɔ dancɛw latigɛ, walisa u ka Ala ɲini, jamana kɔnɔ jigiya b’a la k’u ka sira dɔn ka taa a fɛ, k’a sɔrɔ.”

2: 1 Kɔrɛntekaw 12:13 - “An bɛɛ batisera ka kɛ farikolo kelen ye Ni kelen de la, Yahutuw walima Gɛrɛkiw, jɔnw walima hɔrɔnw, an bɛɛ ye Ni kelen min.”

Rom=kaw 1.15 O la, ne b= ne la cogo min na, ne b= Kibaru Duman f= aw fana ye Rom.

Pol labɛnnen don ka Kibaru Duman fɔ Romɛkaw ye.

1. An ka kan ka Ala ka Kuma weleweleda siyaw bɛɛ ye

2. Kibaru Duman ka sebaaya ka ɲɛnamaya yɛlɛma

1. Matiyu 28:19-20 “O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ani Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 “O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔba tɛmɛna; A filɛ, kura nana.”

Rom=kaw 1.16 Ne ma maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye. Yahutu fɔlɔ, Gɛrɛki fana.

Krisita ka kibaru duman ye Ala ka sebaaya ye ka kisili lase mg o mg b danaya ma.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Ka da Ala ka kisili la

2. Ka Kibaru Duman weleweleda ni maloya tɛ: Ala ka kisili kibaru duman jɛnsɛnni

1. Romɛkaw 10:13-14 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi a mɛnna wa u na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ ?»

2. Esayi 61:1 - "Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye, a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye kasobon da wulilen don sirilenw ye.»

Rom=kaw 1.17 Ala ka tilennenya b= jira o de la ka b danaya la ka taa danaya la.

Ala ka tilennenya b jira danaya barika la ani mg tilennenw na namaya danaya barika la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya fɛ: An ka tilennenya sira

2. Dannaya faamuyali: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na

1. Habakuki 2:4 - "A filɛ, a ni min kɔrɔtara, o tɛ tilennen ye a la, nka mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya a ka dannaya barika la."

2. Galasikaw 3:11 - "Nka mɔgɔ si ma jo sɔrɔ sariya fɛ Ala ɲɛ kɔrɔ, a jɛlen don, katuguni mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la."

Rom=kaw 1.18 Ala ka diminya b= b= sankolo la mgw ka Ala tilenbaliya ni u ka tilenbaliya b== ma.

Ala ka diminya b jira Ala tilenbaliya ni tilenbaliya b la.

1. Tilenbaliya kɔlɔlɔw

2. Ala ka diminya tɛ se ka bali

1. Talenw 11:31 - A filɛ, mɔgɔ tilennenw na sara sɔrɔ dugukolo kan, ka tɛmɛn mɔgɔ juguw ni jurumutw kan.

2. Zaburu 5:5 - Hakilintan tɛna jɔ i ɲɛ kɔrɔ, i bɛ tilenbaliya kɛbagaw bɛɛ kɔniya.

Rom=kaw 1.19 Katuguni Ala ka ko dn, o b jira u la. katuguni Elohim y'o jira u la.»

Ala ka tiɲɛ bɛ ye danfɛnw bɛɛ la.

1. Ala ka tiɲɛ: An ka dannaya jusigilan

2. Dalilu minnu b’a jira ko Ala ka kanuya bɛ danfɛnw na

1. Zaburu 19:1-4 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; Sankolo bɛ a bololabaara jira.

2. Yuhana 1:1-5 - Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ yen, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye.

Rom=kaw 1.20 Kabini diɲɛ da tuma na, a ka fɛn yebaliw bɛ ye ka jɛya, a ka sebaaya banbali ni a ka Alaya, a ka fɛn dilannenw fɛ. fo u tɛ dalilu sɔrɔ : .

Ala ka sebaaya ni a ka Ala cogoya b se ka ye danfɛnw na, ka hadamadenw to dalilu si tɛ u la ka da a la.

1. Ala ka nɔɔrɔ jiralen bɛ danfɛnw na

2. Baro si tɛ yen: Ala ka bonya bɛ yɔrɔ bɛɛ

1. Zaburu 19:1-4

2. Kɛwalew 14:15-17

Rom=kaw 1.21 Katuguni u ye Ala dn tuma min na, u ma a bonya i ko Ala, u ma barika da Ala ye. Nka u kɛra fu ye u hakili la, u dusukun hakilintan dibi donna.

Mɔgɔw y’a sugandi k’u kana nɔɔrɔ da Ala kan walima ka barika da Ala ye tuma min na u y’a dɔn, o nɔ na, u kɛra fu ye u ka miiriliw la ani u dusukun dibilen don.

1. Ala ka senuya ani an ka kunkanbaaraw - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka kan ka jaabi cogo min na ni an nana Ala dɔn ani k’a ka senuya faamu.

2. Waleɲumandɔn fanga - Ka barika da Ala ye a ka dugawu caman kosɔn, o nafa sɛgɛsɛgɛ.

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Romɛkaw 1:22 U y'a fɔ ko u ye hakilitigiw ye, u kɛra nalomanw ye.

Mɔgɔw bɛ se k’a miiri k’u ye hakilitigiw ye nka ni u banna Ala ka tiɲɛ na, u bɛ kɛ hakilintanw ye.

1. "Kuncɛbaw ka bin".

2. "Ala dɔnni hakilitigiya".

1. Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin."

2. Yakuba 3:17 - "Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, a bɛ hɛrɛ kanu, a bɛ jateminɛ kɛ, a bɛ kolo, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

Romɛkaw 1.23 A ye Ala tolibali nɔɔrɔ yɛlɛma ka kɛ hadamaden tolilen ja ye, ani kɔnɔw ni sen naani sennasanbaraw ani fɛnɲɛnamaw.

Pol y’a sɛbɛn Romɛkaw 1:23 la ko hadamadenw ye Ala nɔɔrɔ ta ka a yɛlɛma ka kɛ dugukolo kan danfɛnw ja ye.

1. Farati min bɛ bolibato la: Farati minnu bɛ hadamadenw ka danfɛnw bilali la Ala ka dafalenya kan

2. Ka an hakili to Ala lakika kelenpe la: Ka ban boli nkalonmaw la ani ka bonya da Ala nɔɔrɔ kan

1. Dutɛrɔnɔmɛ 4:15-19 - Ala ka lasɔminiw ka ɲɛsin boliw batoli ma

2. Esayi 40:18-26 - Ala ka bonya min ɲɔgɔn tɛ ni dugukolo kan boliw ye

Rom=kaw 1.24 O de y'a to Ala y'u bila nɔgɔli la u yɛrɛw negew kosɔn, ka u yɛrɛ farikolow dɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ.

Ala y’a to mɔgɔw ka u yɛrɛ negew dun ani ka u yɛrɛ farikolo bonya.

1. Farati minnu bɛ nege min tɛ se ka kunbɛn

2. Kɔrɔbɔli jaabi ni senuya ye

1. Galasikaw 5:16-17 - "Nka ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni barika la, aw tɛna farisogo negew wasa. Katuguni farisogo negew bɛ Ni kɛlɛ, Ni negew bɛ Ni kɛlɛ." sogo, katuguni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walisa aw kana aw b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:19-20 - "Wali aw m'a dɔn ko aw farikolo ye Ni Senu ka batoso ye aw kɔnɔ, aw bɛ min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye, katuguni aw sanna ni sɔngɔ ye. O la." aw ka Ala bonya aw farikolo la.»

Rom=kaw 1:25 A ye Ala ka tinye ylma ka k nkalon ye, ka danfɛnw bato ani ka baara kɛ u ye ka tɛmɛ Dabaga kan, o min ye duba sɔrɔ badaa-badaa. Amiina.

Tuma caman na, hadamadenw b’a fɛ ka danfɛnw bato sanni ka Dabaga bato, o min man di Ala ye.

1: An ka bato ka kan ka ɲɛsin Ala dɔrɔn ma, a man kan ka ɲɛsin fɛn dalenw ma.

2: An ka kan ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka kɛwalew bɛɛ la, an kana boliw dilan ni diɲɛ fɛnw ye.

1: Kolosekaw 3:5 O de kosɔn, aw ka dugukolo kan fɛn o fɛn bɛ aw ka dugukolo kan, aw ka o faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege juguw, nege juguw ani namara, o ye bolibato ye.

2: Yakuba 4:4 Aw jatɔw, yala aw t’a dɔn ko teriya ni diɲɛ ye, o kɔrɔ ye ka Ala juguya wa? O la, mɔgɔ o mɔgɔ b’a sugandi ka kɛ diɲɛ teri ye, o bɛ kɛ Ala jugu ye.

Rom=kaw 1.26 O de y'a to Ala ye u bila kanuya juguw la, katuguni u musow yɛrɛ ye u ka baara kɛcogo yɛlɛma ka kɛ fɛn ye min bɛ danbe kɛlɛ.

Ala ye diɲɛ mɔgɔw bila u nege juguw la, muso minnu ye cɛnimusoya kɛcogo dabɔlen Changé ka kɛ fɛn ye min bɛ danbe kɛlɛ.

1. Farati min bɛ nege juguw la

2. Cɛnimusoko jurumu cogoya min tɛ danbe ye ani min tɛ sɔn

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:18-20 - Aw ka boli cɛnimusoya la; mɔgɔ bɛ jurumu tɔ o tɔ kelen kɛ, o bɛ kɛ farikolo kɔkan, nka cɛnimusoya kɛbaga bɛ jurumu kɛ a yɛrɛ farikolo la.

2. Galasikaw 5:19-21 - Farikolo ka kɛwalew jɛlen don: cɛnimusoya, nɔgɔ ani jatɔya; bolibato ni subagaya; koniya, bɛnbaliya, keleya, dimi, yɛrɛɲini, bɛnbaliya, kuluw ani keleya; dɔlɔmin, ɲɛnajɛw, ani o ɲɔgɔnnaw.

Romɛkaw 1.27 O cogo kelen na, cɛw fana ye muso ka baara dabila, ka ɲɔgɔn jeni u nege la. cɛw ni cɛw bɛ baara kɛ min man ɲi, ka o sara sɔrɔ u yɛrɛ la u ka fili sara min tun bɛnnen don.

Cɛw y’u ka dacogo negew bila musow ko la, o nɔ na, u nege donna u la cɛ wɛrɛw nege fɛ, ka kɛwalew kɛ minnu bɛ maloya ani ka tɔɔrɔ u ka jurumu kɔlɔlɔw la.

1. Ala ye furu labɛn cogo min na - Romɛkaw 1:27

2. Ni an ye Ala ka labɛn bila, o kɔlɔlɔw - Romɛkaw 1:27

1. Levitike 18:22 - «I kana da cɛ fɛ i ko muso. o ye ko haramulen ye.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:9-10 - “Wali aw m’a dɔn ko tilenbali tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana aw lafili: kafoɲɔgɔnyakɛlaw ni bolibatokɛlaw ni jatɔyakɛlaw ni cɛɲɔgɔnɲininaw ni sonw, namaratɔw ni dɔlɔminnaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ni nanbarakɛlaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.”

Rom=kaw 1.28 Hali ni a ma diya u ye ka Ala to u ka dnniya la, Ala ye u bila hakili juguw bolo, ka kow k minnu man di.

Ikomi mɔgɔw banna ka sɔn Ala ma, a y’a to u ka kɛ ni hakili jugu ye walisa u ka fɛnw kɛ minnu tɛ bɛn.

1. Ka i yɛrɛ di Ala sago ma, o ye kantigiya ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ye.

2. An ka kan k’a sugandi ka sɔn Ala ma ani ka an yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma ka ko jugu kɛ.

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma mara ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.

Rom=kaw 1.29 Aw fa tilenbaliya b== la, ni jatɔya, juguya, wasabaliya, juguya b== la. a falen bɛ keleya, mɔgɔfaga, sɔsɔli, nanbara, juguya la; kumakanfɔlaw, .

O tɛmɛsira bɛ mɔgɔw ɲɛfɔ minnu dusukun ye juguya ye ani minnu falen bɛ keleya, mɔgɔfaga, sɔsɔli, nanbara ani juguya la.

1. Farati min bɛ juguya la - Romɛkaw 1:29

2. Ka se sɔrɔ keleya ni juguya kan - Romɛkaw 1:29

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Ntalenw 16:32 - "Mɔgɔ min bɛ dimi joona, o ka fisa ni fangatigi ye, min bɛ a hakili mara, o ka fisa ni dugu minɛbaga ye."

Romɛkaw 1:30 Mɔgɔ minnu bɛ kɔtigɛ, Ala kɔniyabagaw, mɔgɔ farimanw, kuncɛbaw, yɛrɛbonyabagaw, ko juguw dabɔbagaw, bangebagaw kanbaliw.

Mɔgɔ minnu ye kɔtigɛlaw ye, minnu bɛ Ala koniya, minnu ye kuncɛbaw ye, minnu bɛ u yɛrɛ bonya, minnu bɛ fɛn juguw dabɔ, ani minnu tɛ bangebagaw kan minɛ.

1. Dannaya lakika ani ɲɛnamaya tilennen: Pol ka jogoɲumanya kalan Romɛkaw 1:30 kɔnɔ

2. Farati minnu bɛ kanminɛbaliya la: Ala kan minɛ cogo min na ani ka bangebagaw bonya.

1. Matiyu 7:12 - "O la sa, fɛn bɛɛ la, aw b'a fɛ u ka min kɛ aw la, aw ka o kɛ, katuguni o bɛ sariya ni kiraw kuncɛ."

2. 1 Tesalonikekaw 4:8 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban o kalan na, o tɛ ban hadamaden na, fɔ Ala, Ala yɛrɛ min bɛ a Ni Senu di aw ma."

Romɛkaw 1:31 Faamubaliw, layidu tiɲɛbagaw, kanuya tɛ minnu na, hinɛbaliw, makaribaliw.

Pol bɛ sinsin jurumu nɔfɛkow kan, i n’a fɔ faamuyabaliya, layidu tiɲɛni, ani hinɛbaliya.

1. Ka jurumu ni a kɔlɔlɔw dɔn

2. Hinɛ ni hinɛ fanga

1. Efesekaw 4:31-32 - "Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kuma juguw bɛɛ bɔ aw la, ni juguya bɛɛ ye , i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn cogo min na.»

2. Yakuba 2:13 - "Katuguni a na kiri sɔrɔ ni hinɛ tɛ, min ma hinɛ, makari bɛ ɲagali kiritigɛ kama."

Rom=kaw 1.32 Aw b Ala ka kiri dn, ko mg minnu b o kow k, olu ka kan ni saya ye, u t o k o cogo kelen na, nka u k=baaw b= diya u ye.

Ala ka kiri ko jɛlen don: mɔgɔ minnu bɛ jurumubaw kɛ, olu ka kan ni saya ye. U tɛ jurumuw kɛ dɔrɔn, nka u bɛ dusu don u kɔnɔ ani ka u diyabɔ minnu bɛ o ɲɔgɔn kɛ.

1: Ala ka kiri tigɛlen don ani a tilennen don; an man kan ka an sen don jurumuba la wala ka dusu don u kɔnɔ.

2: An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw ka jurumuw diyabɔ, bawo Ala ka kiritigɛ jɛlen don o ko la.

1: Zaburu 119:128 - O de kosɔn ne bɛ i ka ci fɔlenw bɛɛ jate ko u bɛnnen don fɛn bɛɛ la. Ne bɛ sira nkalonma bɛɛ kɔniya.

2: Efesekaw 5:11 - Aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni dibi kɛwalew ye minnu tɛ den, nka aw ka u kɔrɔfɔ.

Romɛkaw 2 bɛ tɛmɛn Paul ka kuma kan hadamadenw ka jurumu cogoya kan, ka sinsin Ala ka kiritigɛ kan min tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, kɛwalew nafa ka bon ciyɛn kan, ani bolokoli kɔrɔ lakika kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul y’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, dalilu tɛ olu la bawo o kɛli la, u bɛ u yɛrɛ jalaki, bawo u bɛ o ko kelenw de kɛ. A b’a sinsin a kan ko Ala ka kiri sinsinnen bɛ tiɲɛ kan ani ko o ko suguw kɛbagaw kan. A bɛ lasɔmi ko an kana u yɛrɛ bonya Ala ka ɲumanya, a ka muɲuli ani a ka muɲuli la, k’u hakili jigin ko Ala ka ɲumanya de dabɔra ka u bila ka nimisa (Romɛkaw 2:1-4).

Dakun 2nan: Vɛrise 5-16 kɔnɔ, Pol bɛ kuma ka taa a fɛ cogo min na Ala bɛna u kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’u ka kɛwalew ye. Minnu bɛ nɔɔrɔ ɲini, olu bonya tɛ sa ni ko ɲuman kɛli ye a na ɲɛnamaya banbali di olu ma nka mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ ɲini ka tiɲɛ kanminɛ tilenbaliya kan minɛ dimi bɛna kɛ dimi dimi tɔɔrɔ tɔɔrɔ hadamaden bɛɛ bɛ juguya kɛ Yahutu fɔlɔ fana Gɛrɛki nɔɔrɔ bonya hɛrɛ bɛɛ bɛ Yahutu ɲuman kɛ fɔlɔ fana Gɛrɛkikan na (Romɛkaw 2:6-10). A b'a sinsin a kan ko ɲɛmajɔ tɛ Ala la, jurumukɛlaw bɛɛ ni sariya tɛ, olu bɛɛ bɛna halaki sariya fɛ minnu bɛɛ bɛ jurumu kɛ sariya kɔrɔ, u tɛna kiri tigɛ sariya fɛ o tɛ lamɛnnikɛlaw ka sariya yecogo tilennen Ala ye nka sariya tilabagaw jo bɛ jo sɔrɔ tuma min na sariya tɛ siya wɛrɛw bolo u bɛ min ɲini u yɛrɛ la u yɛrɛ ye sariya ye hali ni kode sɛbɛnnen tɛ u bolo (Romɛkaw 2:11-16).

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 17nan na, Paul bɛ kuma Yahutu kalanbagaw fɛ k’u ɲɛsin u ka jigi da u ka ciyɛn sɔrɔli ma Sariya bolokoli kisili kama k’a fɔ ko ‘N’i y’i yɛrɛ wele Yahutu ye i jigi da Sariya kan i yɛrɛ bonya Ala la k’a dɔn a sago bɛ sɔn min ka bon kosɛbɛ bawo sariya kalanlen bɛ min dalen bɛ a la ka fiyentɔw bilasira yeelen minnu bɛ dibi la kalanfa hakilintan karamɔgɔ denmisɛnninw sɔrɔli farikoloɲɛnajɛ dɔnniya tiɲɛ Sariya i o kɔfɛ ka mɔgɔ wɛrɛw kalan i kana i yɛrɛ kalan wa?' (Romɛkaw 2:17-21). A bɛ filankafoya kɔrɔfɔ Yahutuw cɛma ko bolokoli lakika nafa ka bon dusukun Ni tɛ sɛbɛn A ka tanuli bɛ bɔ Ala de la a tɛ bɔ mɔgɔw la (Romɛkaw 2:28-29).

Rom=kaw 2.1 O de kosn, mg, i ye mg o mg ye, i ye yafa t= min na, katuguni i b kiri tig min na, i b i yr jalaki. E min bɛ kiri tigɛ, i bɛ o ɲɔgɔn kɛ.»

Pol b’a fɔ kalanden ye ko mɔgɔ si tɛ bɔ kiri la, wa a bɛ mɔgɔ minnu jalaki, k’a sɔrɔ u bɛ o ko kelenw kɛ.

1. I yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sani i ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ - Luka 6:37-38

2. I ka teliya ka lamɛnni kɛ ani ka kuma dɔɔni dɔɔni - Yakuba 1:19

1. Matiyu 7:1-5

2. Galasikaw 6:1-5

Romɛkaw 2.2 Nka an dalen b’a la ko Ala ka kiri bɛ tiɲɛ ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye, o kow kɛbagaw kan.

Ala ka kiri sinsinnen bɛ tiɲɛ kan ani mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ, kiri bɛna tigɛ olu kan ka kɛɲɛ ni o ye.

1. Jurumu kɔlɔlɔw: Ala ka kiri faamuyali

2. Ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya la: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na Ala ka kiritigɛ la

1. Esayi 5:20 – “Mɔgɔ minnu bɛ juguya wele ko ko ɲuman, ka ko ɲuman wele ko juguya, minnu bɛ dibi bila yeelen nɔ na, ka yeelen bila dibi nɔ na, ka nɔgɔ kɛ dumuni duman nɔ na, ka dumuni duman kɛ nɔgɔ nɔ na!”

2. Yakuba 4:17 – “O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.”

Rom=kaw 2.3 Mɔgɔ min bɛ kiri tigɛ o kow kɛbagaw kan, yala i b'a miiri ko i na kisi Ala ka kiri ma wa?

Pol be ɲininkali kɛ filankafoya la, cɛ min bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan u ka jurumuw kosɔn, o bɛɛ n’a ta, a yɛrɛ bɛ o jurumu kelenw kɛ, k’a ɲininka ni a hakili la ko a bɛna bɔ Ala ka kiritigɛ la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ filankafoya la: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na ka kiri tigɛ Ala fɛ

2. Ka filankafoya sɛrɛkili tiɲɛ: Ala ka sariyakolow labato cogo min na

1. Matiyu 7:3-5 - "Mun na i b'i balimakɛ ɲɛkisɛ filɛ, k'a sɔrɔ i tɛ i yɛrɛ ɲɛ na jiribolo min bɛ i ɲɛ na, i tɛ o jateminɛ? Walima i b'a fɔ i balima ye cogo di ko: «A to ne ka o bɔgɔdaga bɔ." ka bɔ i ɲɛ na, wa, a filɛ, jiribolo dɔ bɛ i yɛrɛ ɲɛ na? E filankafo, i ka fɔlɔ ka jiribolo bɔ i ɲɛ na, o kɔ, i na ye ka jɛya ka jirisunba bɔ i balima ɲɛ na.»

2. Yakuba 4:17 - "O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

Rom=kaw 2.4 I b= a ka ɲumanya ni a ka muɲuli ni a ka muɲuli nafolo mafiɲɛya. I t'a dɔn ko Ala ka ɲumanya bɛ i bila ka nimisa?

Ala ka ɲumanya bɛ na ni nimisali ye.

1: "Ala ka ɲumanya ye nimisali sira ye".

2: "Ala ka muɲuli ni muɲuli nafa ka bon nimisali la".

1: Zaburu 51:17 - Ala ka sarakaw ye ni karilen ye: dusukun karilen ni nimisalen, Ala, i tɛna a mafiɲɛya.

2: Luka 5:32 - Ne ma na mg tilennenw wele, nka ne nana jurumutw wele ka nimisa.

Rom=kaw 2.5 Nka i dusukun gɛlɛn ni i nimisabali kɔfɛ, i ka diminya mara i yɛrɛ ye Ala ka diminya don ni a ka kiritigɛ tilennen jirali don kama.

Mɔgɔ minnu tɛ nimisa ani minnu dusukun ka gɛlɛn, Ala bɛ diminya jate nafolo ye.

1. Wajibi don ka nimisa ani ka Ala ka hinɛ minɛ

2. Ka jurumu nimisabali kɔlɔlɔ dɔn

1. Esayi 55:6-7 «Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ. aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.»

2. Jeremi 31:18-20 “Ne ye Efrayimu dusukasi mɛn ko: ‘I ye ne kolo, ne kolo, i ko misiden min ma dege. ne lasegin ka ne lasegin, katuguni e ye Matigi ne ka Ala ye.» Katuguni ne kɔseginlen kɔ, ne ye n yɛrɛ bila, ka kalan sɔrɔlen kɔ, ne ye n cɛmancɛ gosi. Ne maloyara, ne maloyara, katuguni ne ye ne ka kamalenninya maloya muɲu.’ Yala Efrayimu ye ne denkɛ kanulen ye wa? Yala ne den kanulen don wa? Sabu ni ne bɛ kuma a kama tuma o tuma, ne hakili bɛ a la hali bi. O de kosɔn ne dusukun b'a fɛ kosɛbɛ. Siga t'a la, ne na makari a la, Matigi ko ten.»

Romɛkaw 2.6 Ale na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’a ka kɛwalew ye.

Ala bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’u ka kɛwalew ye.

1: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna an sara tuma bɛɛ ka kɛɲɛ ni an ka kɛwalew ye.

2: Ala ye tilennenya ye ani a bɛ an sara tuma bɛɛ ka kɛɲɛ ni an ka kɛwalew ye.

1: Galasikaw 6:7-8 "Aw kana lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ min ye danni kɛ, a na o de suman. Katuguni min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli suman ka bɔ a farisogo la, nka min bɛ toli danna Ni Senu na ka ɲɛnamaya banbali suman ka bɔ Ni la."

2: Matiyu 16:27 "Mɔgɔ Denkɛ na na n'a ka mɛlɛkɛw ye a Fa nɔɔrɔ la, o kɔ, a na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'u ka ko kɛlenw ye."

Romɛkaw 2.7 Minnu bɛ nɔɔrɔ ni bonya ni sayabaliya ɲini ni muɲuli ye koɲuman kɛli la, olu bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to kantigiya la ani ka kanminɛli kɛ Ala ye, i n’a fɔ u ka muɲuli de sababu fɛ, u bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. "Muɲuli nafa ka bon ɲɛnamaya banbali ɲinini na".

2. "Ala ka layidu talenw ye minnu bɛ timinandiya".

1. Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Heburuw 10:36 - Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka se ka layidu talen sɔrɔ.

Rom=kaw 2.8 Nka minnu b= sɔsɔlikɛlaw ye, minnu tɛ tiɲɛ kan minɛ, nka u bɛ tilenbaliya ni dimi ni diminya kan minɛ.

Mɔgɔ minnu bɛ sɔsɔli kɛ ani minnu tɛ tiɲɛ kan minɛ, dimi ni dimi bɛna olu sɔrɔ.

1. Farati min bɛ kanminɛbaliya la

2. Ni an banna tiɲɛ na, o kɔlɔlɔw

1. Efesekaw 5:6 “Mɔgɔ si kana aw lafili ni kuma fuw ye, katuguni o kow de kosɔn Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan.”

. Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.”

Rom=kaw 2.9 Tr= ni t¢g¢ b== b= mg minnu b= kojugu k=, Yahutuw f=, ani siya wɛrɛw fana.

Ala bɛna tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ lase Yahutuw ni siya wɛrɛw ma minnu bɛ kojugu kɛ.

1. Ko jugu kɛli kɔlɔlɔw: Romɛkaw 2:9 kalan

2. Ala ka hinɛ ni tilennenya: Romɛkaw 2:9 kɔnɔkow faamuyali

1. Yuhana 3:16-17 – “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

2. Yakuba 1:13-15 – “Mɔgɔ si kana kɔrɔbɔ tuma min na, ko Ala bɛ ne kɔrɔbɔ, katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni juguya ye, a tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ a yɛrɛ nege la, ka lafili. Ni nege donna, a bɛ jurumu bange, ni jurumu banna, a bɛ saya bange.”

Romɛkaw 2.10 Nka nɔɔrɔ ni bonya ni hɛrɛ ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye min bɛ koɲuman kɛ, fɔlɔ Yahutuw ani siya wɛrɛw fana.

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman kɛ, o na sara ni nɔɔrɔ ni bonya ani hɛrɛ ye, a mana kɛ Yahutuw ye wo, a kɛra siya wɛrɛw ye wo.

1. Bɛɛ ka kan ni sara ye a ka baara ɲumanw na, a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye.

2. An bɛɛ ye kelen ye Ala ɲɛ na, a bɛna an bɛɛ sara ka kɛɲɛ ni o ye.

1. Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 2:14 - Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, a ye u fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ.

Romɛkaw 2.11 Mɔgɔw bonya tɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, wa a tɛ kiri tigɛ ka da mɔgɔ ɲɛmajɔli kan.

1: Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ - An ka danfara mana kɛ fɛn o fɛn ye, Ala ka kanuya bɛ bɛɛ ye cogo kelen na.

2: Aw kana kiri tigɛ walasa kiri ka tigɛ aw kan - An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw bila mɔgɔ wɛrɛw la, wa an ka kan ka mɔgɔw bɛɛ minɛ cogo kelen na.

1: Yakuba 2:1-13 - An man kan ka mɔgɔ dɔw mafiɲɛya ka tɛmɛ dɔw kan.

2: Yuhana 3:16 - Ala ye kanuya jira bɛɛ la, a kɛlen k’a denkɛ ci ka na sa an kosɔn.

Rom=kaw 2.12 Mg minnu ye jurumu k sariya t=, olu na halaki ni sariya t=.

Mɔgɔw bɛɛ na kiri tigɛ u ka jurumuw kosɔn, hali ni sariya b’u bolo walima ni sariya tɛ u bolo.

1. Matigi tilennen don ani a tilennen don a ka kiriw la

2. An ye min dan, ka o suman

1. Waajulikɛla 12:14 - K’a masɔrɔ Ala na baara bɛɛ kɛ kiritigɛ la, ni gundo ko bɛɛ ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2. Kolosekaw 3:25 - K'a masɔrɔ min bɛ kojugu kɛ, o na sara a ka kojugu kɛlen na.

Rom=kaw 2.13 (Katuguni sariya lamnbagaw t tilennenya ye Ala kr, nka sariya tigbaaw na jo dn.

Jotigiya Ala ɲɛkɔrɔ, o tɛ sinsin sariya mɛnni dɔrɔn kan, nka a sinsinnen bɛ sariya labatoli fana kan.

1. An bɛ jo sɔrɔ an ka kɛwalew fɛ, an ka kumaw tɛ

2. An ye min kalan, o nafa ka bon ka o kɛ

1. Yakuba 1:22-25 (Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili natural face in a glass: Katuguni a bɛ a yɛrɛ filɛ, ka taa a ka sira fɛ, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye mɔgɔ sugu min ye baara la, nin cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.)

2. Matiyu 7:24-27 (O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan fiɲɛw ye o so gosi, a ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw lamɛn, k'a sɔrɔ a ma u kɛ, o na suma ni hakilintan ye, min y'a ka so jɔ a kan cɛncɛn: Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛw ye o so gosi, a binna, a binna kosɛbɛ.)

Romɛkaw 2.14 Siya wɛrɛ minnu tɛ sariya la, ni olu bɛ sariya kɔnɔ fɛnw kɛ u yɛrɛ la.

Siya wɛrɛw, hali ni sariya tɛ u bolo, u bɛ se ka fɛnw kɛ hali bi, minnu bɛ a kɔnɔ, wa u ye u yɛrɛw ka sariya ye.

1. Sariya dafalen fanga: Romɛkaw 2:14 bɛ na ni min ye, o faamuyali

2. Sariya kura: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sigida ye min tɛ dɔn

1. Galasikaw 5:14-15 - "Katuguni sariya bɛɛ dafara kuma kelen de la ko: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.' Nka ni aw bɛ ɲɔgɔn kin ka ɲɔgɔn dun, aw k'aw janto ɲɔgɔn na walisa aw kana dun.»

2. Efesekaw 2:15 - "a ye juguya ban a farisogo la, o kɔrɔ ye ko ci fɔlenw sariya min bɛ sariyakolow kɔnɔ, walisa ka mɔgɔ kura kelen da a yɛrɛ la ka bɔ o fila la, ka hɛrɛ kɛ o cogo la.

Romɛkaw 2:15 U bɛ sariya baara jira, min sɛbɛnnen bɛ u dusukunw na, u dusukun fana bɛ seereya kɛ, ani u ka miirili juguw, k'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn jalaki walima ka yafa ɲɔgɔn ma.)

Pol y’a ɲɛfɔ ko Ala ka sariya sɛbɛnnen bɛ mɔgɔw bɛɛ dusukunw na, wa u dusukun bɛ o seereya kɛ.

1. Ala ka sariya fanga min sɛbɛnnen bɛ an dusukunw na

2. Dusukun fanga min b’an ka kɛwalew bilasira

1. Romɛkaw 13:5: “O de kosɔn aw ka kan ka kolo, walisa aw kana Ala ka diminya dɔrɔn, nka aw dusukun fana kosɔn.”

2. Ntalenw 20:27: “Mɔgɔ ni ye Matigi ka lanpan ye, a bɛ a kɔnɔna bɛɛ sɛgɛsɛgɛ.”

Rom=kaw 2.16 Don min na Ala na mgw gundo kiri tig Yesu Krisita barika la ka k= ne ka Kibaru Duman ye.

Ala bɛna kiri tigɛ hadamadenw bɛɛ kan, o bɛna kɛ tilennenya ni tilennenya ye.

1: An ka kan ka jaabi di Ala ɲɛ kɔrɔ an ka kɛwalew bɛɛ la, bawo a ka kiritigɛ bɛna kɛ tilennenya ni tilennenya ye.

2: Bɛɛ bɛna kiri tigɛ, o la an k’an jija ka ɲɛnamaya tilennen kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: Matiyu 12:36 - "Ne b'a fɔ aw ye ko kiritigɛ don na, mɔgɔw na jatebɔ kɛ u ka kuma jugu bɛɛ la."

2: Waajulikɛla 12:14 - "Ala na kɛwalew bɛɛ kiri tigɛ, ni gundo ko bɛɛ ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo."

Romɛkaw 2.17 A filɛ, i welera Yahutu, i bɛ i lafiɲɛ sariya la, ka i yɛrɛ bonya Ala la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yahutuw kan minnu bɛ lafiɲɛ sariya la ka u yɛrɛ bonya Ala ko la.

1. An bɛ se ka majigilenya ni kantigiya ko dɔn Yahutuw fɛ minnu tun dalen bɛ Ala la.

2. Ka kɛ Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw dɔ ye, o kɔrɔ ye min ye, an ka kan k’an hakili to a la, ani an kana an ka dugawuw jate fɛn ye min tɛ fosi ye.

1. Esayi 41:10, "aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Matiyu 5:16, "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan."

Rom=kaw 2.18 Aw b= a sago dn, ka f=n minnu ka fisa ni t=m= ye, aw b= kalan sariya sira la.

Tɛmɛsira Ala sago dɔnni kalan fɛ ka bɔ sariya la.

1. Ala sago bɛ jira a ka Kuma sababu fɛ

2. Kanminɛli Bibulu ka kalan fɛ

1. Kolosekaw 3:16, "Krista ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 29:29, "Gundo kow ye Matigi an ka Ala ta ye, nka fɛn minnu jirala, olu ye anw ni an denw ta ye badaa, walisa an ka nin sariya kumaw bɛɛ kɛ."

Romɛkaw 2.19 I dalen b'a la ko i yɛrɛ ye fiyentɔw ɲɛminɛbaga ye, dibi la mɔgɔw yeelen.

Pol y’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ man kan ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan iko a bɛ se ka kɛ ko u tɛ tiɲɛ dɔn, wa a bɛ se ka kɛ ko a bɛ a jigi da mɔgɔw kan minnu ka dɔnniya ka bon kosɛbɛ walasa ka bilasirali kɛ.

1. Ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ: Fiyentɔya lakika

2. Ɲɛjirabaga jɔyɔrɔ: Yeelen yecogo

1. Matiyu 7:1-2 «Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw bɛ kiri tigɛ cogo min na, aw na kiri tigɛ ni o ye.

2. Yakuba 4:12 “Sariya dibaga kelenpe bɛ yen, min bɛ se ka mɔgɔ kisi ka mɔgɔ halaki, e ye jɔn ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kiri tigɛ?”

Romɛkaw 2.20 Nalomanw kalanbaga, denmisɛnninw karamɔgɔ, dɔnniya ni tiɲɛ cogoya bɛ sariya la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kalanni ni u kalanni nafa kan Ala ka sariya la.

1. Karamɔgɔya fanga: Ala ka sariya bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Karamɔgɔ ka weleli: Ka Ala ka tiɲɛ lase mɔgɔw ma, o kunkanbaaraba minɛ

1. Talenw 22:6 - Den dege a ka kan ka taa sira min fɛ; hali ni a kɔrɔla a tɛna bɔ o la.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

Romɛkaw 2.21 E min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan, i tɛ i yɛrɛ kalan wa? i min bɛ mɔgɔ waajuli kɛ, i man kan ka sonyali kɛ, yala i bɛ sonyali kɛ wa?

An bɛ min waajuli kɛ, an ka kan k’o waleya.

1: An ka kan k’an janto an ka waajuli kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛnamaya ye.

2: An ka kan k’an yɛrɛ ka kɛwalew suman ka kɛɲɛ ni sariyakolow ye an bɛ minnu sigi mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Luka 6:41-42 - "Mun na i b'i balimakɛ ɲɛ na, i tɛ i janto jirisunba la? sɔgɔsɔgɔninjɛ bɔra i ɲɛ na,’ k’a sɔrɔ i yɛrɛ ma se ka pankurun ye i yɛrɛ ɲɛ na wa?”

2: Yakuba 1:22-25 - "Aw kana kuma lamɛn dɔrɔn, aw kana aw yɛrɛw lafili. A fɔlen kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma lamɛn, nka a ma a fɔlen kɛ, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda lajɛ a kɔnɔ." filɛlikɛlan dɔ ani, a yɛrɛ filɛli kɔfɛ, a bɛ taa, a bɛ ɲinɛ a cogoya kɔ o yɔrɔnin bɛɛ.Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ɲɛmajɔ sariya dafalen na min bɛ hɔrɔnya di, ka taa a fɛ a kɔnɔ — u ye min mɛn, u tɛ ɲinɛ o kɔ, nka k’o kɛ—o bɛna kɛ ten u ye dugawu sɔrɔ u ka kɛtaw la."

Rom=kaw 2.22 E min b'a fò ko mògò man kan ka jatya kè, yala i bè jatya kè wa? e min bɛ boliw kɔniya, yala i bɛ saraka bɔ wa?

Tɛmɛsira bɛ ɲininkali kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ kuma kelen fɔ, olu yɛrɛ bɛ o kɔfɛko kɛ.

1. "Ka kɛ misali ye i b'a fɛ ka min ye diɲɛ kɔnɔ".

2. "I bɛ min waajuli kɛ, i k'o waleya".

1. Matiyu 7:3-5 - "Mun na i b'i balimakɛ ɲɛkisɛ ye, k'a sɔrɔ i tɛ i yɛrɛ ɲɛkisɛ kɔlɔsi? Walima i bɛ se k'a fɔ i balima ye cogo di ko: 'A to ne ka o ta." sɔgɔsɔgɔninjɛ ka bɔ i ɲɛ na,’ ni jiribolo bɛ i yɛrɛ ɲɛ na? E filankafo, fɔlɔ ka jiribolo bɔ i ɲɛ na, o kɔfɛ, i na ye ka jɛya ka jiribolo bɔ i balimakɛ ɲɛ na.»

2. Yakuba 2:10 - "Mɔgɔ min bɛ sariya bɛɛ labato, nka a dɛsɛra cogo kelen na, o tigi kɛra o bɛɛ jate la."

Rom=kaw 2.23 E min b= i waso sariya la, i b= Ala bonya wa?

Mɔgɔ minnu bɛ waso u ka Ala ka sariya kanminɛli la, hali o bɛɛ n’a ta, olu bɛ Ala bonya.

1. An ka kan k’an hakili to a la ko Ala ka sariya tɛ fɛn ye an bɛ se ka min ɲɛmajɔ dɔrɔn. An ka kan k’a ta kosɛbɛ ani k’an jija k’a to a la.

2. An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya sariyakolow ye, ani an kana tulonko kɛ o la ni an bɛ o sariya tiɲɛ.

1. Yakuba 2:10-12 - Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, k'a sɔrɔ a ye jurumu kɛ cogo kelen na, o tigi jalakilen don fɛn bɛɛ la.

2. Galasikaw 5:14 - Sabu sariya b dafa kuma kelen de la, o de la. I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

Rom=kaw 2.24 Katuguni Ala tg b= Ala t= t=m= siya=w c= aw barika la, i ko a sb=b= cogo min na.

Siya wɛrɛw bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ Yahutuw ka kɛwalew kosɔn.

1. An ka kɛwalew fanga ani an bɛ Ala jira cogo min na diɲɛ ɲɛkɔrɔ.

2. Majigilenya nafa ka bon ani k’an yɛrɛ ka dafabaliya dɔn.

1. Yakuba 2:14-17 - Nafa jumɛn b’a la, ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwale si t’a la? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa? 15 A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ye ani don o don dumuni. 16 Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la. aw ka aw fari sumaya ani ka balo ɲuman sɔrɔ », nka foyi tɛ u farikolo magow la, nafa jumɛn bɛ o la? 17 O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale tɛ fara a kan, o ye salen ye.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw yɛrɛ majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, 4 aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la.

Rom=kaw 2.25 Ni i ye sariya labato, bolokoli nafa ka bon ti la, nka ni i ye sariya tiɲɛ, i ka bolokoli bɛ kɛ bolokolibali ye.

Pol bɛ ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye, hali ni mɔgɔ bolokolina.

1. Ka Ala ka sariya sirataama: A nafa ka bon ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ

2. Bokoli kɔrɔ: Kanminɛli ka tɛmɛ laadalakow kan

1. Dutɛrɔnɔmɛ 10:12-13 - Sisan, Israɛl, Matigi aw ka Ala bɛ mun ɲini aw fɛ, ni aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ ni Matigi aw ka Ala ye i dusukun bɛɛ ani i ni bɛɛ.

2. Jeremi 7:22-23 - Katuguni ne ma kuma aw bɛnbaw fɛ, ne ma ci bila u ma don min na ne bɔra Misira jamana na, saraka jɛnitaw walima sarakaw ko la. Nka ne ye min fɔ u ye, o ye nin ye, ko: ‘Aw ka ne kan minɛ, ne na kɛ aw ka Ala ye, aw na kɛ ne ka mɔgɔw ye.

Romɛkaw 2.26 O de kosɔn ni bolokolibali bɛ sariya tilennenya mara, yala a bolokolibali tɛna jate bolokoli ye wa?

Pol bɛ ɲininkali kɛ ni bolokolibali min bɛ sariya sirataama, o bɛna minɛ i n’a fɔ a bolokoli.

1. I bɛ se ka Ala ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na bolokobaliya la

2. Bokoli kɔrɔ taamasyɛn ye

1. Romɛkaw 3:19-31

2. Galasikaw 5:1-6

Rom=kaw 2.27 Bolokobaliya min b= sariya labato, ni o b= sariya dafa, o t=na kiri tigɛ i kan, i min b= sariya tiɲɛ i ka bolokoli barika la wa?

Pol bɛ ɲininkali kɛ ni bolokobali min bɛ sariya labato, o bɛ se ka kiri tigɛ mɔgɔ bolokolilen kan ani min bɛ sariya tiɲɛ.

1. Sariya fanga: Romɛkaw 2:27 sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka sariya labatoli nafa ka bon: Romɛkaw 2:27 kalan

1. Yakuba 2:10-11 - Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, k'a sɔrɔ a ye jurumu kɛ cogo kelen na, o tigi jalakilen don fɛn bɛɛ la. Min y'a fɔ ko: «I kana jatɔya kɛ, o y'a fɔ fana ko: «I kana mɔgɔ faga.» Ni i ma jatɔya kɛ, ni i ye mɔgɔ faga, i kɛra sariya tiɲɛbaga ye.

2. Galasikaw 5:1-3 - O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun. A filɛ, ne Paul b'a fɔ aw ye ko ni aw bolokoli, Krisita tɛna nafa foyi sɔrɔ aw la. Katuguni ne bɛ seereya kɛ tuguni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bolokolen ye ko juru bɛ a la ka sariya bɛɛ labato.

Rom=kaw 2.28 Katuguni a t Yahutu ye. bolokoli min bɛ kɛnɛ kan farisogo la, o fana tɛ.

Pol b’a sinsin a kan ko mɔgɔ ye mɔgɔ min ye tiɲɛ na, o tɛ bɔ a kɛnɛma yecogo fɛ, nka a bɛ bɔ a kɔnɔna dannaya de la.

1: Bɛɛ ye kelen ye Ala ɲɛ na, wa u ka kan ka minɛ o cogo la, u kɛnɛma cogoya mana kɛ cogo o cogo.

2: An bɛɛ dabɔra Ala ja la, wa an ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ni dusukun ye min falen bɛ dannaya ni kanuya la.

1: Galasikaw 3:28 - “Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.”

2: Kolosekaw 3:11 - “Gɛrɛki ni Yahutu, bolokoli ni bolokobaliya, Barbari ni Siti, jɔn ni hɔrɔn tɛ yɔrɔ min na, nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani fɛn bɛɛ la.”

Romɛkaw 2.29 Nka Yahutu don, a kɔnɔna na. bolokoli ye dusukun ta ye, ni hakili la, a tɛ kɛ bataki la. U ka tanuli tɛ bɔ mɔgɔw la, nka Ala de tanu.

Pol y’a ɲɛfɔ ko Yahutu lakikaw ye mɔgɔw ye minnu bolokoli u dusukun na, u tɛ bolokoli farikolo la, wa u ka tanuli bɛ bɔ Ala de la, a tɛ bɔ mɔgɔw la.

1. An ka dannaya bɛ bɔ Ala de la, a tɛ bɔ mɔgɔw la

2. Kɔnɔna bolokoli ka kan

1. Jeremi 9:26 - "Ne bolo ye nin fɛn bɛɛ da, nin fɛn bɛɛ bɛ yen", Matigi ko ten. "Nka ne na filɛ nin ye, Min majiginlen don, min nimisara, ani min bɛ yɛrɛyɛrɛ ne ka kuma kosɔn."

2. Filipekaw 3:3 - Katuguni anw ye bolokoliw ye, anw be bato Ala Ni barika la, ka bonya Krisita Yesu la, ka an jigi da farisogo kan.

Romɛkaw 3 bɛ tɛmɛn Paul ka diinɛko kuma kan hadamadenw ka jurumuko kan diɲɛ bɛɛ kɔnɔ, Yahutuw ni siya wɛrɛw bɛɛ, Ala ka tilennenya dannaya fɛ Yesu Krisita la, ani sariya jɔyɔrɔ ka ɲɛsin dannaya ma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Pol ye ɲininkaliw ɲɛfɔ minnu bɛ Yahutuya nafa kan ani bolokoli nafa kan. A b’a jira ko Ala ka kumaw yɛrɛ kalifara Yahutuw ma. Hali ni dɔw tun tɛ kantigiya kɛ, u ka kantigiyabaliya tɛ Ala ka kantigiya kɛ fu ye (Romɛkaw 3:1-4). O kɔfɛ, a bɛ kuma hadamadenw ka jurumuko kan ka ɲɛsin Ala ka tilennenya ma, k’a fɔ ko an ka tilenbaliya bɛ kɛ sababu ye ka Ala ka tilennenya jira ka jɛya (Romɛkaw 3:5-8).

Dakun 2nan: Vɛrise 9-20 kɔnɔ, Pol y’a kuncɛ ko mɔgɔ bɛɛ bɛ jurumu kɔrɔ, Yahutuw ni siya wɛrɛw. A bɛ Layidu Kɔrɔ tɛmɛsira damadɔw fɔ walisa k’a ka kuma fɔ hadamadenw ka jurumuko kan diɲɛ bɛɛ kɔnɔ: ‘Mɔgɔ tilennen si tɛ yen, hali kelen tɛ; mɔgɔ si tɛ yen min bɛ faamuyali kɛ ; mɔgɔ si tɛ Ala ɲini’ (Romɛkaw 3:10-11). A b’a jira ko ‘u bɛɛ ye jurumu kɛ, nɔɔrɔ ma da Ala kan’ sariya b’an bila an ka jurumuw dɔn nka a tɛ se k’an kɛ mɔgɔ tilennenw ye ka Ala ye (Romɛkaw 3:19-20).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 21nan na, Pol ye barokun kura dɔ daminɛ - jo sɔrɔli dannaya fɛ ka fara baaraw kan Sariya. Tilennenya a ko sisan o b na danaya barika la Yesu Krisita b b da a la ko danfara si t Yahutu siya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kabini u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɔgɔya nɔɔrɔ Ala bɛ jo sɔrɔ hɔrɔnya la a ka nɛɛma fɛ kunmabɔli nana Krisita Yesu min y’a jira ka kɛ saraka kafari ye a joli bɔnni fɛ min sɔrɔla dannaya fɛ (Romɛkaw 3 :21-25) la. O tilennenya dannaya fɛ, o bɛ Sariya sabati sanni ka a kɛ fu ye bawo a b’a jira cogo min na an mago bɛ ka an jigi da nɛɛma kisili kan pewu sanni an ka se ka Sariya mara cogo dafalen na (Romɛkaw 3:26-31).

Romɛkaw 3:1 Nafa jumɛn bɛ Yahutu la? Nafa jumɛn bɛ bolokoli la?

O tɛmɛsira bɛ ɲininkali kɛ Yahutuw ka nafa la ani bolokoli nafa la.

1. "Nafa minnu b'a la ka kɛ Yahutu ye".

2. "Bokoli kɔrɔ".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 10:16 - O de kosɔn, aw ka aw dusukun boloko, aw kana aw kɔ gɛlɛya tun.

2. Efesekaw 2:8 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw ta ye, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Rom=kaw 3.2 Ko caman b= cogo b=, k=r=nk=r= la, katuguni Ala ka kumaw kalifara u ma.

Ala ka kuma fɔlenw tun bilalen bɛ Yahutuw bolo, o y’a to u ye nɛɛma sɔrɔ cogo caman na.

1. Ala ka dubaw: Yahutuw ye dugawu sɔrɔ cogo min na

2. Ala ka Kuma fanga: Ala ka kuma fɔlenw ye tariku Changé cogo min na

1. Romɛkaw 9:4-5 - "U ye Israɛlkaw ye, u ye denfaw, nɔɔrɔw, layidu talenw, batoli, batoli ani layidu talenw ye. , ka kɛɲɛ ni farisogo ye, o ye Krisita ye min ye Ala ye fɛn bɛɛ kan, duba bɛ a la fo abada. Amiina."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 4:5-8 - "A filɛ, ne ye sariyaw ni sariyakolow kalan aw ye, i ko Matigi ne ka Ala y'a fɔ ne ye cogo min na, ko aw ka u kɛ jamana kɔnɔ, aw bɛ don jamana min na walisa k'a ta u ye, katuguni o de na kɛ aw ka hakilitigiya ni aw ka faamuyali ye jamanaw ɲɛ na, ni u ye nin sariya ninnu bɛɛ mɛn, u bɛna a fɔ ko: ‘Tiɲɛ na, nin jamanaba in ye jamana hakilitigi ni faamuyalen ye.’ Siya belebele jumɛn bɛ yen min ka ala ka surun a la i ko Matigi an ka Ala bɛ an fɛ cogo min na, ni an bɛ a wele tuma o tuma? ka kɔn aw ɲɛ bi wa ?»

Romɛkaw 3:3 Ni dɔw tun ma da a la do? u ka dannabaliya bɛna Ala ka dannaya kɛ foyi ye wa?

Dannabaliya bɛ nɔ min bila Ala ka kantigiya la, Pol bɛ ɲininkali kɛ o la.

1. Ala ka dannaya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ: Romɛkaw 3:3

2. Dannabaliya fanga: O kɔrɔ ye mun ye an bolo?

1. Esayi 40:8 - “Bin bɛ ja, a falen bɛ to, nka an ka Ala ka kuma na to badaa.”

2. Heburuw 11:6 - “Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a ye a ɲinibagaw sarabaga ye.”

Rom=kaw 3.4 Ala ka o bali. I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Walisa i ka jo sɔrɔ i ka kumaw la, ka se sɔrɔ i kan ni kiri tigɛra i kan.»

Ala ye tiɲɛtigi ye tuma bɛɛ, hali ni mɔgɔ bɛɛ ye nkalontigɛla ye.

1: Tiɲɛ sugandi ka tɛmɛ nkalon kan, hali ni a kɛli ka gɛlɛn.

2: Ala ka tiɲɛ tɛ yɛlɛma, wa a bɛna an hɔrɔnya.

1: Zaburu 119:142 - I ka tilennenya ye tilennenya banbali ye, i ka sariya ye tiɲɛ ye.

2: Yuhana 8:31-32 - Yesu y'a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.»

Rom=kaw 3.5 Nka ni an ka tilenbaliya b Ala ka tilennenya jira, an na mun f? Yala Ala ye tilenbali ye min bɛ a yɛrɛ sara wa? (Ne bɛ kuma i ko cɛ)

Ala ka tilennenya bɛ jira tilenbaliya ɲɛkɔrɔ, nka yala o bɛ Ala kɛ tilenbali ye a ka waleɲumandɔn kosɔn wa?

1. Ala ka tilennenya diɲɛ tilenbali kɔnɔ

2. Ala ka tilennenya waleɲumandɔn

1. Zaburu 145:17 - Matigi tilennen don a ka siraw bee la, a ka baara bee la.

2. Esayi 61:8 - K'a masɔrɔ ne Matigi bɛ kiri kanu, ne bɛ binkanni koniya saraka jɛni kosɔn. Ne na u ka baara ɲɛminɛ tiɲɛ na, ne na layidu banbali kɛ u fɛ.

Rom=kaw 3.6 Ala ka o bali, katuguni Ala na kiri tigɛ diɲɛ kan cogo di?

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kiri tigɛbaliya kɔlɔlɔw kan.

1. Ala ka tilennenya dafalen don - Romɛkaw 3:6

2. Mun na an mago bɛ Ala ka kiritigɛ la - Romɛkaw 3:6

1. Waajulikɛla 12:14 - “Ala na kɛwalew bɛɛ kiri tigɛ, ni gundo ko bɛɛ ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.”

2. Esayi 33:22 - «Matigi ye an ka kiritigɛla ye. Matigi ye an ka sariya dibaga ye; Matigi ye an ka masakɛ ye; ale na an kisi.”

Rom=kaw 3.7 Ni Ala ka tinya cayara ne ka nkalon barika la ka a bonya. mun na hali bi ne fana kiri tigɛra i ko jurumukɛla?

Pol b ɲininkali kɛ mun na a bɛ kiri tigɛ hali bi iko jurumukɛla hali ni a ka nkalon ye dɔ fara Ala ka tiɲɛ kan ani ka nɔɔrɔ lase a ma.

1. "Jurumu ka paradox: An ka kan ka min k ni Ala ka ti ye ka dn an ka kojuguw f".

2. "Jurumu ka gɛlɛya: Ni kojugu kɛli bɛ dɔ fara Ala ka tilennenya kan".

1. Rom=kaw 4:7-8 - "Mɔgɔ minnu ka tilenbaliya walew yafara u ma, ni u ka jurumuw datugulen don, olu ye dubadenw ye. Matigi tɛna a ka jurumu jate mɔgɔ min na, o ye dubadenw ye."

2. 1 Yuh an ka bɔ tilenbaliya bɛɛ la.»

Rom=kaw 3.8 O t=, (i ko an b= an tɔgɔjugu fɔ cogo min na, ani dɔw b’a fɔ cogo min na ko: An ka kojugu kɛ, walisa koɲuman ka na?» min ka danga ye tilennenya ye.

Mɔgɔ dɔw ye nkalon tigɛ ani k’a fɔ ko kerecɛnw bɛ kojugu kɛli lafasa walisa koɲuman ka se ka na, nka o tɛ tiɲɛ ye ani mɔgɔ minnu dalen bɛ o la, olu bɛ ni jalaki dɔrɔn de ye.

1. Kuma fanga: Kumajugu ni tɔgɔjugu fɔli bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka dannaya faamuya nkalonmaya la cogo min na

2. Farati min bɛ nkalon kalanni na: An bɛ se ka nkalonw dɔn ani ka ban cogo min na an ka dannaya ko la

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan sebaaya la, a kanubagaw na a denw dun.

2. Galasikaw 1:6-9 - Ne kabakoyara ko aw bɔra joona Krisita ka nɛɛma la ka taa Kibaru Duman wɛrɛ la. Nka dɔw bɛ aw tɔɔrɔ, u b'a fɛ ka Krisita ka Kibaru Duman tiɲɛ. Nka hali ni anw wala mɛlɛkɛ dɔ bɔra sankolo la ka Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye ni an ye min fɔ aw ye, o ka danga. I ko an y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ, ne b'a fɔ ko kura ko: Ni mɔgɔ dɔ bɛ Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye ni aw ye min sɔrɔ, o ka danga.

Romɛkaw 3:9 O tuma na fɛ, mun bɛ kɛ? an ka fisa ni olu ye wa? Ayi, siya si la, katuguni an ye Yahutuw ni siya wɛrɛw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka kɔrɔ ko u bɛɛ bɛ jurumu kɔrɔ.

Yahutuw ni siya wɛrɛw bɛɛ bɛ jurumu kɔrɔ ani mɔgɔ si tɛ yen min ka fisa ni tɔ kelen ye.

1. Mɔgɔ si tɛ jurumu sanfɛ - Romɛkaw 3:9

2. Bɛɛ ye kelen ye Ala ɲɛ kɔrɔ - Romɛkaw 3:9

1. Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2. Yakuba 2:1 - Ne balimaw, aw kana dannaya kɛ an Matigi Yesu Krisita la, nɔɔrɔ Matigi la.

Romɛkaw 3.10 I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ tilennen tɛ, mɔgɔ kelen tɛ.

Mɔgɔ si tɛ tilennenya la, ka kɛɲɛ ni Bibulu ka fɔta ye.

1. "Ala ka kuma fanga: An ka tilenbaliya dɔn".

2. "Ala ka hinɛ: Ka se sɔrɔ an ka tilenbaliya kan".

1. Zaburu 14:3 - "U bɛɛ taara, u bɛɛ nɔgɔlen don, mɔgɔ si tɛ koɲuman kɛ, mɔgɔ kelen tɛ."

2. Romɛkaw 5:20 - "Sariya donna ka tɛmɛ o kan, walisa jurumu ka caya. Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara kosɛbɛ."

Rom=kaw 3.11 Mɔgɔ si tɛ yen min bɛ faamuyali kɛ, mɔgɔ si tɛ yen min bɛ Ala ɲini.

Mɔgɔ si tɛ se ka Ala faamu wala k’a ɲini a yɛrɛ ma.

1. "Ala ɲinini: Faamu sira".

2. "Ala ɲinini: Hakilitigiya sira".

1. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Ntalenw 8:17 - "Ne kanubagaw bɛ ne kanu, ne ɲinibagaw bɛ ne sɔrɔ."

Romɛkaw 3:12 U bɛɛ bɔra sira kan, u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ nafa tɛ minnu na. mɔgɔ si tɛ koɲuman kɛ, mɔgɔ kelen tɛ yen.

Mɔgɔw bɛɛ tɛ nafa sɔrɔ, u filila Ala ma, iko mɔgɔ si tɛ se ka ko ɲuman kɛ cogo min na.

1. Jurumu fanga: Binkanni nɔ jugu min bɛ mɔgɔ la, o faamuyali

2. Neema ni Tiɲɛ: Ka dege ka u fila bɛɛ minɛ walasa ka Senumaya lakika sɔrɔ

1. Romɛkaw 5:12-14, “O de kosɔn, jurumu nana diɲɛ kɔnɔ cogo min na mɔgɔ kelen barika la, saya fana nana jurumu barika la cogo min na, saya fana nana mɔgɔw bɛɛ la cogo min na, katuguni u bɛɛ ye jurumu kɛ— katuguni jurumu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ sani sariya ka bɔ dira, nka jurumu tɛ jate sariya tɛ yɔrɔ min na. O bɛɛ n’a ta, saya ye masaya kɛ k’a ta Hadama la ka na se Musa ma, hali mɔgɔ minnu ka jurumu tun tɛ i ko Hadama ka jurumu, ale min tun ye mɔgɔ nata misali ye.”

2. Zaburu 14:1-3, “Naloman b’a fɔ a dusukun na ko: “Ala si tɛ yen.” U tiɲɛnen don, u bɛ kɛwale haramulenw kɛ. mɔgɔ si tɛ yen min bɛ ko ɲuman kɛ. Matigi bɛ mɔgɔ denw filɛ ka bɔ sankolo la, k’a lajɛ ni mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ faamuyali kɛ, minnu bɛ Ala ɲini. U bɛɛ y'u kɔdon; u faralen ɲɔgɔn kan, u kɛra fɛn tiɲɛnenw ye; ko ɲuman kɛbaga si tɛ yen, hali kelen tɛ.”

Romɛkaw 3.13 U dawolo ye kaburu da wulilen ye. u ye nanbara kɛ ni u kanw ye; asps baga bɛ u dawolo kɔrɔ :

Tɛmɛsira bɛ kuma nanbara kumaw ni janfa walew kan minnu bɛ suma ni baga ye.

1: An ka kan k’an janto an ka kumaw n’an ka kɛwalew la tuma bɛɛ, bawo u bɛ se ka kɛ i n’a fɔ baga mɔgɔ wɛrɛw bolo.

2: An k’an jija ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ni mɔgɔ sɛbɛw ye an ka ko kɛtaw bɛɛ la, bawo an ka kumaw ni an ka kɛwalew ka kan ka kɛ dugawu ye, a man kan ka kɛ danga ye.

1: Yakuba 3:5-9 – An ka kan k’an janto kuma minnu bɛ bɔ an da la, bawo se bɛ u ye ka kojuguba kɛ.

2: Ntalenw 12:18 – Jatigɛwalekɛlaw ka kumaw bɛ sɔgɔsɔgɔ i n’a fɔ npanw, nka hakilitigiw nɛnkun bɛ kɛnɛya.

Romɛkaw 3.14 U da falen bɛ danga ni dusukasi la.

Tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kan minnu da falen bɛ danga ni dusukasi la.

1. Ka ɲɛnamaya kuma dege: Daɲɛ ɲumanw fanga

2. I ka kumaw ka dɔgɔya: Ka yɛrɛminɛ dege kuma la

1. Yakuba 3:5-10

2. Kolosekaw 4:6

Romɛkaw 3.15 U senw bɛ teliya ka joli bɔn.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw ka teliya kan ka joli bɔn.

1. A nafa ka bon ka an dusukunw ni an hakiliw lakana ka bɔ miiriliw ni fariya walew la.

2. A kunmabɔli fanga kan ani se ka hɛrɛ ɲɛnamaya sugandi ka tɛmɛ fariya ɲɛnamaya kan.

1. Ntalenw 4:23 - I dusukun kɔlɔsi ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, bawo o de bɛ i ka ɲɛnamaya taabolo latigɛ.

2. Esayi 43:25 - Ne de ye aw ka jurumuw ko, ne yr kosn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.

Romɛkaw 3.16 Tiɲɛni ni tɔɔrɔ bɛ u siraw la.

Tɛmɛsira bɛ kuma halakili ni tɔɔrɔ ko la minnu bɛ mɔgɔ minnu tɛ tugu Ala kɔ, olu ka siraw la.

1: An ka tugu Ala n’a ka siraw kɔ walisa ka hɛrɛ ni nisɔndiya sɔrɔ

2: Tiɲɛni ni tɔɔrɔ tɛ yɔrɔ jan mɔgɔw la minnu bɛ u kɔdon Ala la

1: Jeremi 17:5-8 - Nin tɛmɛsira bɛ kuma halakili kan min bɛ tugu mɔgɔ minnu kɔ ka bɔ Ala la.

2: Zaburu 1:1-3 - Nin tɛmɛsira bɛ kuma dugawuw kan minnu bɛ sɔrɔ Ala ka sariya diyabɔbagaw fɛ.

Rom=kaw 3.17 U ma h=r= sira dn.

Hɛrɛ sira dɔnbaliya kɔlɔlɔw ka jugu kosɛbɛ.

1. A nafa ka bon ka hɛrɛ sira dɔn.

2. Hɛrɛ sira dɔnbaliya musaka.

1. Esayi 59:8 - U tɛ hɛrɛ sira dɔn, kiri tɛ u ka taamaw la, u ye sira juguw kɛ u ye.

2. Zaburu 119:165 - I ka sariya kanubaaw bɛ hɛrɛba sɔrɔ, foyi tɛna u tɔɔrɔ.

Romɛkaw 3.18 Ala ɲɛsiran tɛ u ɲɛ na.

Mɔgɔw bɛ wale kɛ k’a sɔrɔ u ma siran Ala ɲɛ wala a ka kiri ɲɛ.

1. Matigi siranya: Ɲɛnamaya min bɛ den kɛ, o jusigilan

2. Ala bɛ kɔlɔsili kɛ: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na Sebaayabɛɛtigi ɲɛkɔrɔ

1. Ntalenw 9:10 - Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye, ani Senuman dɔnni ye hakilitigiya ye.

2. Zaburu 111:10 - Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye; minnu b' a waleya , olu bɛɛ bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ . A ka tanuli bɛ ban fo abada!

Rom=kaw 3.19 Sisan, an y'a dòn ko sariya bè fèn o fò, a bè fò sariya kòròw ye, walisa di bèè ka dabila, ka di bèè bè jalaki Ala kòrò.

Sariya b b mg b la ani mg b b jalaki Ala kr.

1. Sariya fanga ani a bɛ tali kɛ an bɛɛ la cogo min na.

2. Ka jalaki Ala ɲɛ kɔrɔ, o b’an gɛrɛ a la cogo min na.

1. Zaburu 51:3 - K'a masɔrɔ ne bɛ sɔn ne ka jurumuw ma, ne ka jurumu bɛ ne ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ.

2. Yakuba 2:10 - Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, k'a sɔrɔ a ye jurumu kɛ cogo kelen na, o tigi jalakilen don fɛn bɛɛ la.

Rom=kaw 3.20 O de kosɔn, mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ a ɲɛ kɔrɔ.

Mɔgɔ si tɛ se ka jate mɔgɔ tilennen ye Ala ɲɛ kɔrɔ ni a ye sariya labato; o nɔ na, a bɛ na ni jurumu dɔnniya dɔrɔn de ye.

1. Sariya b’a jira ko an mago bɛ Kisibaa la

2. Neema ka Hɔrɔnya

1. Galasikaw 2:16 - An b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an yɛrɛ dara Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, nka o tɛ Sariya kɛwalew barika la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.

2. Zaburu 51:4 - Ne ye jurumu kɛ e kelenpe de kama, ka nin kojugu kɛ i ɲɛ kɔrɔ, walisa i ka jo sɔrɔ ni i bɛ kuma, ka jɛya ni i bɛ kiri tigɛ.

Rom=kaw 3.21 Nka sisan, Ala ka tilennenya jirala sariya ni kiraw f.

Ala ka tilennenya jirala ka fara sariya kan, ani a kofɔra ka kɔrɔ sariya ni kiraw fɛ.

1. Ala ka tilennenya ka bon ni sariya ye

2. An bɛ kisi nɛɛma barika la dannaya barika la

1. Galasikaw 2:16 - An b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an yɛrɛ dara Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, nka o tɛ Sariya kɛwalew barika la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Rom=kaw 3.22 Ala ka tilennenya min b= Yesu Krisita dannaya barika la, o b= di mg b== ma ani dannabaaw b== ma.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ Yesu Krisita la, o na Ala ka tilennenya sɔrɔ, danfara o danfara mana kɛ u la.

1. Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la - Romɛkaw 3:22

2. Yesu Krisita ye tilennenya sira ye - Romkaw 3:22

1. Galasikaw 2:16 - "An y'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an dalen bɛ Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, ani A kana kɛ sariya kɛwalew fɛ, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.»

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Rom=kaw 3.23 Katuguni b== b= jurumu k=, u b== b= Ala ka bonya la.

Bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la.

1. Jurumu ka tiɲɛ ani a nɔfɛkow

2. Yɛlɛma kɔrɔtɔlen ani yafa jigiya

1. Esayi 59:2 - "Nka aw ka tilenbaliyaw ye faranfasi don aw ni aw ka Ala cɛ, aw ka jurumuw y'a ɲɛda dogo aw la walisa a kana mɛnni kɛ."

2. Heburuw 4:16 - "O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la."

Rom=kaw 3.24 Aw b tilennenya sr a ka nma barika la, kunmabli min b Krisita Yesu la.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko dannabaaw bɛ jo sɔrɔ Ala ka nɛɛma barika la kunmabɔli fɛ min bɛ Krisita Yesu la.

1. Neema fanga: Ala ka nɛɛma bɛ jo di an ma cogo min na

2. Kunmabli Yesu barika la: Yesu b an kisi jurumu ma cogo min na

1. Efesekaw 2:8-9 “Aw kisira danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew la, walisa mɔgɔ si kana waso.”

2. Tite 3:5-7 «A ma an kisi an ka kɛwalew kosɔn tilennenya la, nka a ye an kisi ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka makari ye, a ye Ni Senu ko kura ko ni a kurayali ye, a ye min bɔn an kan kosɛbɛ Yesu Krisita an Kisibaa, walisa an ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, walisa an ka kɛ ciyɛntalaw ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali jigi ye.”

Rom=kaw 3.25 Ala ye u bila ka k= kafari ye dannaya barika la a joli la, ka a ka tilennenya f= jurumu t=m=w yafali kama, Ala ka muɲuli barika la.

Ala ye cogo di an ma ka an ka jurumuw yafa an ma, ka Yesu ci ka k saraka ye an kosn. An bɛ se ka o yafa sɔrɔ dannaya fɛ Yesu ni a joli la.

1. Kurucɛ fanga: Ka sɔn Yesu ka saraka ma, o bɛ na ni yafa ye cogo min na

2. Ka barika sɔrɔ dannaya la: Ka da Yesu ka saraka la cogo min na, o b’a to an bɛ se ka se sɔrɔ an ka jurumuw kan

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2. Heburuw 9:22 - Tiɲɛ na, sariya b’a ɲini ko fɛn bɛɛ bɛ se ka saniya ni joli ye, wa ni joli ma bɔn, yafa tɛ yen.

Rom=kaw 3.26 Ne b= a ka tilennenya f= nin waati la, walisa a ka tilennenya k ani mg min dara Yesu la.

Ala ka tilennenya b f Yesu barika la, ale min b jo di mgw ma minnu b da a la.

1. Yesu ka jotigiya sebaaya: Tilennenya nilifɛn sɔrɔcogo

2. Ka da Yesu la: Dannaya nafa sɔrɔli

1. Esayi 45:25 - "Israɛl bɔnsɔnw bɛɛ na jo sɔrɔ Matigi barika la, u na u yɛrɛ bonya."

2. Galasikaw 2:16 - "An dara Krisita Yesu la, walisa an ka jo sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la, an kana jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ."

Romɛkaw 3:27 O tuma na fɛ, yɛrɛbonya bɛ min? A bɛ bɔ kɛnɛ kan. Sariya jumɛn de fɛ? ka baara kɛ? Ayi: nka dannaya sariya de barika la.

Mɔgɔ si tɛ se ka waso ko a ye kisili sɔrɔ a yɛrɛ ka kɛwalew fɛ. Kisili b sr danaya de f.

1. Danaya ka sebaaya kisili la

2. Kuncɛbaya ni Kisili

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Galasikaw 2:16 - O bɛɛ n’a ta, an b’a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka dannaya de kosɔn Yesu Krisita la, o cogo la, an fana dara Krisita Yesu la, walisa ka jo sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la, a tɛ kɛwalew fɛ Sariya la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ.

Rom=kaw 3.28 O de kosɔn an b’a fɔ ko mɔgɔ bɛ jo sɔrɔ dannaya barika la ni sariya ka kɛwalew tɛ.

Hadamadenw b jo sr ka b a ka jurumuw la, danaya barika la Ala la, a t k ka tugu Layidu kr sariyaw la.

1. Jotigiya nilifɛn Dannaya fɛ Ala la

2. Jotigiya nilifɛn sɔrɔcogo

1. Galasikaw 2:16 - "An y'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an dalen bɛ Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, ani A kana kɛ sariya kɛwalew fɛ, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.»

2. Yakuba 2:17-18 - "O cogo kelen na, dannaya, ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

Rom=kaw 3.29 Yala a ye Yahutuw drn ka Ala ye wa? a tɛ siya wɛrɛw fana ta ye wa? Ɔwɔ, siya wɛrɛw fana ta.

Pol b ɲininkali kɛ ni Ala ye Yahutuw ka Ala dɔrɔn de ye walima ni a ye siya wɛrɛw ka Ala fana ye. A b’a jira ko tiɲɛ na, Ala ye siya wɛrɛw fana ka Ala ye.

1. Ala ye Bɛɛ ka Ala ye: A kan Romɛkaw 3:29 ani Ala ka kanuya diɲɛ bɛɛ kɔnɔ.

2. Mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛ kan: A bɛ Romɛkaw 3:29 kan ani Ala ka masaya bɛɛ lajɛlen.

1. Kɛwalew 10:34-35 - Piɛrɛ ye yelifɛn ye baganw kan, k’a jira ko Ala tɛ siya kelen dɔrɔn de ye.

2. Efesekaw 2:14-18 - Paul ka kalan ko Ala ye Yahutuw ni siya wɛrɛw kɛ farikolo kelen ye.

Rom=kaw 3.30 K= Ala kelenpe de b= bolokoli mgw tilennenya jira dannaya barika la, ka bolokolibaliya jate dannaya barika la.

Ala kelenpe bɛ bolokotɔw ni bolokobaliw bɛɛ jo di dannaya barika la.

1: Ka i jigi da Ala kan, o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye ka jo sɔrɔ.

2: An farikolo cogoya mana kɛ min o min ye, dannaya de ye kisili kun ye.

1: Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Romɛkaw 3.31 O tuma na fɛ, yala an bɛ sariya tiɲɛ dannaya barika la wa? Ala ka a bali: ɔwɔ, an bɛ sariya sigi.

Pol y’a jira ko dannaya min bɛ Yesu la, o tɛ sariya ban, nka a bɛ baara kɛ ka sariya labato.

1. "Sariya ni kanuya: An bɛ Ala ka kuma sabati cogo min".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: An bɛ sariya dafa cogo min".

1. Galasikaw 5:14-15, “Katuguni sariya bɛɛ dafara kuma kelen de la: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.” Nka ni aw bɛ ɲɔgɔn kin ka ɲɔgɔn dun, aw k'aw janto aw kana ɲɔgɔn dun.

2. Matiyu 5:17-20, “Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw ban. Ne ma na u ban, nka ne nana u dafa. Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko fo sankolo ni dugukolo ka tɛmɛn, hali dɔɔnin, yɔrɔ si tɛna bɔ sariya la fo ka se fɛn bɛɛ dafa. O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o ci fɔlen fitinin dɔ lafiya, ka mɔgɔ wɛrɛw kalan o ɲɔgɔn kɛli la, o na wele ko mɔgɔ fitinin sankolo masaya la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o ci fɔ ka u kalan, o na wele ko mɔgɔba sankolo masaya la. Katuguni ne b’a fɔ aw ye ko ni aw ka tilennenya ma tɛmɛ sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw ta kan, aw tɛna don sankolo masaya la abada.”

Romɛkaw 4 bɛ tɛmɛ ni Paul ka baro ye tilennenya ko la dannaya fɛ, ka Ibrahima ni Dawuda kɛ misaliw ye walasa k’a jira ko tilennenya bɛ bonya dannaya fɛ, a tɛ kɛ kɛwalew walima sariya labatoli fɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye ɲininkali kɛ an bɛ se ka mun fɔ Ibrahima ko la, an bɛnbakɛ farisogo ta fan fɛ. A b’a fɔ ko ni Ibrahima jo tun bɛ a la kɛwalew fɛ, fɛn dɔ b’a bolo ka waso o la nka a tɛ kɛ Ala ɲɛkɔrɔ. Sabu Kitabu b’a fɔ ko ‘Ibrahama dara Ala la, a jatera ko a ye tilennenya ye’ (Romɛkaw 4:1-3). Pol b’a ɲɛfɔ ko baarakɛla ka sara ka kan ka di a ma i n’a fɔ wajibi, a tɛ nilifɛn ye k’a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ baara kɛ nka a dalen bɛ Ala la, o bɛ jo di a ma Ala ɲɛsiranbaliya la, o bɛ jate tilennenya ye (Romɛkaw 4:4-5).

Dakun 2nan: Vɛrise 6-15 la, Paul nana ni misali wɛrɛ ye ka bɔ Layidu Kɔrɔ la - Masakɛ Dawuda - min fana bɛ dugawu fɔ mɔgɔ minnu ye Ala bɛ tilennenya bonya ka fara kɛwalew kan k’a fɔ ko ‘Mɔgɔ minnu ka jurumuw yafara u ka jurumuw datugulen don, olu ye dubadenw ye jurumu Matigi tɛna jate a la abada’ (Romɛkaw 4:6-8). O kɔfɛ, a bɛ kuma bolokoli ko la, k’a fɔ ko o tun ye tilennenya taamasyɛn ye, Ibrahima tun bɛ min na dannaya fɛ, k’a sɔrɔ a ma bolokoli. O de kosɔn, a kɛra fa ye bɛɛ dannaya la hali ni u bolokobaliw don walisa tilennenya ka se ka bonya u fana fa bolokolibaga minnu ma bolokoli dɔrɔn, nka u tugura sennasanbaraw kɔ fana an fa Ibrahima tun bɛ min na sani a ka bolokoli (Romɛkaw 4:9-12). Layidu min tara Ibrahima n’a bɔnsɔnw ye, o kɛra dannaya tilennenya sababu fɛ sanni ka tugu Sariya kɔ.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 16nan na, Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na nin layidu bɛ na ni dannaya ye walasa a ka se ka garanti di Ibrahima denw bɛɛ ma—minnu minnu bɛ sariya kɔrɔ, olu dɔrɔn tɛ, nka dannaya bɛ minnu na fana i n’a fɔ Ibrahima fa an bɛɛ bɛ ale ye min dara a la—Ala bɛ ɲɛnamaya di weleli salenw kow bɛ yen tun tɛ jigiya kɛlɛ dannaya jigiya kɛra fa ye siya caman ka kɛɲɛ ni layidu ye ko 'I denw na kɛ ten.' K'a sɔrɔ a ma a ka dannaya barika dɔgɔya a ɲɛda kɛra tiɲɛ ye a farikolo ɲuman salen kabini a si bɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn na Saran kɔnɔbara fana salen ye yɛrɛyɛrɛ dannabaliya fɛ ka ɲɛsin layidu ma Ala ye a ka dannaya barika bonya ka nɔɔrɔ di Ala ka kɛ a laadi kosɛbɛ Ala fanga ye min layidu ta mun na 'a jatera a ye ko tilennenya. ' . Nin kumaw 'a sɛbɛnna a kosɔn dɔrɔn' u sɛbɛnna anw fana kosɔn, o bɛna bonya an ka da a la ko a ye Yesu an Matigi lakunun ka bɔ suw cɛma a kisira saya kan an ka jurumuw ye ɲɛnamaya lakunun an ka jo sɔrɔli la (Romɛkaw 4:16-25).

Rom=kaw 4.1 An fa Ibrahima ye mun f= farisogo ta fan f?

Ibrahima tun ye danaya misali ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ibrahima ka dannaya: Misali ye an bɛɛ ye

2. Ka Ala ka layidu sɔrɔ Dannaya fɛ

1. Jenɛse 15:6 - A dara Matigi la; A y'o jate tilennenya ye.

2. Heburuw 11:8-10 - Dannaya barika la, Ibrahima welera ka taa yɔrɔ la, a ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye, a ye kan minɛ tuma min na. A bɔra, a tun t'a dɔn a taara yɔrɔ min na. Dannaya de y'a to a tora layidu jamana la, i ko jamana wɛrɛ la, ka sigi fanibuguw kɔnɔ ni Isaka ni Yakuba ye, olu minnu ye layidu kelen ciyɛntalaw ye.

Rom=kaw 4.2 Ni Ibrahima tilennen donna a ka k=walew f, a b= waso o la. nka a tɛ kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

Ibrahima ma jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, nka a ka dannaya kosɔn Ala la.

1. Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ mɔgɔ bila ka tilennenya sɔrɔ

2. Jotigiya tɛ bɔ baara la

1. Heburuw 11:6 - "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

2. Yakuba 2:24 - "Aw b'a ye ko mɔgɔ bɛ jo sɔrɔ a kɛwalew fɛ, dannaya dɔrɔn tɛ."

Romɛkaw 4.3 Kitabu bɛ mun fɔ? Ibrahima dara Ala la, o jate tilennenya ye a bolo.

Ibrahima jatera mɔgɔ tilennen ye Ala fɛ a ka dannaya ni a ka dannaya kosɔn.

1. Dannaya fanga - Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugawuw lase mɔgɔ ma minnu tɛ se ka da a la.

2. Ala ka tilennenya - Ka a faamu Ala f ka jate mg tilennen ye.

1. Romɛkaw 4:3 - Kitabu bɛ mun fɔ? Ibrahima dara Ala la, o jate tilennenya ye a bolo.

2. Heburuw 11:8 - Dannaya barika la, Ibrahima welera ka taa yɔrɔ la, a ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye, a ye kan minɛ tuma min na. A bɔra, a tun t'a dɔn a taara yɔrɔ min na.

Rom=kaw 4.4 Min b= baara k=, o sara t= jate nɛɛma ye, nka juru don.

Pol b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ, olu tɛ sara i n’a fɔ nɛɛma, nka juru min bɛ u la.

1. Baara nafa: Mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ, Ala bɛ olu sara

2. Ala ka nɛɛma: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege waleɲumandɔn na

1. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ sara ye. O." o ye Matigi Krisita ye aw bɛ baara kɛ min ye.»

2. Waajulikɛla 9:10 - "I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko bɛɛ ye, katuguni suw ka masaya kɔnɔ, i bɛ taa yɔrɔ min na, baara tɛ yen, wala labɛn tɛ yen, ni dɔnniya tɛ yen, ni hakilitigiya tɛ yen.

Rom=kaw 4.5 Nka min t= baara k=, nka a b da Ala tilenbaliya la, a ka danaya jate tilennenya ye.

Ala bɛ tilennenya bonya mɔgɔ minnu na, olu minnu dalen bɛ a la, ani minnu tɛ u jigi da u yɛrɛ ka kɛwalew kan.

1. Dannaya: Nilifɛn min bɔra Ala yɔrɔ

2. Ka jo di Ala ɲɛsiranbaliw ma, o kɔrɔ ye min ye

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Romɛkaw 5:1 - O de kosɔn, an ye jo sɔrɔ dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

Rom=kaw 4.6 I ko Dawuda b= o mg ka dugawu lakali cogo min na.

Pol b sinsin a kan ko danaya nafa ka bon ani ka baara k ni tilennenya ko ye Ala kr.

1: Dannaya kɛwalew kan - Romɛkaw 4:6

2: Tilennenya dugawu ni baara tɛ - Romɛkaw 4:6

1: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2: Galasikaw 2:16 - An b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an yɛrɛ dara Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, nka o kana kɛ Sariya kɛwalew barika la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.

Rom=kaw 4.7 A ko: «Mɔgɔ minnu ka tilenbaliyakow yafara u ma, ni u ka jurumuw datugulen don, olu ye dubadenw ye.»

Pol b dannabaaw jija u ka waleɲumandɔn jira u ka jurumu yafa kosɔn Ala fɛ.

1. "Yafa waleɲumandɔn: Ala ka nɛɛma datugulen dugawu sɔrɔli".

2. "Ka ɲɛnamaya yafa hɔrɔnya la: Nisɔndiya jurumu saniyali la".

1. Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na.

2. Esayi 43:25 - Ne de ye ne ye min b i ka jurumuw bn ne yr kosn, ka i hakili to i ka jurumuw la.

Rom=kaw 4.8 Matigi t= jurumu jate mg min na, o ye dubaden ye.

Tɛmɛsira Ala tɛ mɔgɔ minnu jigi da a kan, olu ka jurumuw jate.

1. Dannaya sebaaya: An ka dannaya Ala la cogo min na, o b’an hɔrɔnya ka bɔ jurumu la

2. Aw ka ɲagali Ala ka hinɛ la: Dususalo sɔrɔ a ka yafa la

1. Zaburu 32:1-2 “Mɔgɔ min ka hakɛw yafara, a ka jurumuw datugulen don, o ye dubaden ye. Matigi tɛ a ka jurumu jate u la, o ye dubaden ye.”

2. Esayi 43:25 “Ne, ne yɛrɛ de ye mɔgɔ ye min bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.”

Rom=kaw 4.9 O duba b= na bolokolidenw dr= de kan wa, wala bolokolibaliw fana? An b'a fɔ ko dannaya jatera Ibrahima ye tilennenya ye.

Pol b ɲininkali kɛ ni tilennenya dugawu bɛ na mɔgɔ bolokolenw dɔrɔn de la, walima dannabaa bolokolenw ni bolokobaliw fila bɛɛ la.

1. Bɛɛ bɛ dugawu sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dannaya fɛ Yesu la

2. Dannaya fanga min bɛ bolokoli kan

1. Galasikaw 3:6-9 - "Iburahima dara Ala la cogo min na, a jatera a ye tilennenya ye tun na siyaw jo di dannaya barika la, kibaru duman fɔlen Ibrahima ye ka kɔn o ɲɛ, k'a fɔ ko: Siya bɛɛ na dugawu sɔrɔ i fɛ.

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, k'a sɔrɔ kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Dannaya bɛ se k'a kisi? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, Aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, hali ni aw ma farikolo magoɲɛfɛnw di u ma, nafa jumɛn bɛ o la? ka kɛ i kelen na."

Romɛkaw 4:10 O la, a jate kɛra cogo di? A bolokoli tuma min na, wala bolokobaliya la wa? A tɛ kɛ bolokoli la, fɔ bolokobaliya la.

Pol ye bataki min ci Romkaw ma, o b’a ɲɛfɔ ko jotigiya tɛ sinsin bolokoli kan, nka dannaya de bɛ Krisita la.

1. Dannaya ye tilennenya jusigilan ye

2. Bolokobaliya fanga

1. Galasikaw 2:15-16 – “An minnu ye Yahutuw ye bange la, an t’a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka dannaya de kosɔn Yesu Krisita la. O cogo la, an fana ye an ka dannaya da Krisita Yesu la walisa an ka jo sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la, an kana jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.”

2. Efesekaw 2:8-9 – “Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.”

Romɛkaw 4.11 A ye bolokoli taamashyɛn sɔrɔ, o kɛra dannaya tilennen taamasyɛn ye, dannaya min tun bɛ a bolo fɔlɔ, walisa a ka kɛ dannabaaw bɛɛ fa ye, hali ni u ma bolokoli. O cogo la tilennenya ka jate olu fana kan.

bolokoli taamashyɛn dira Ibrahima ma ka kɛ tilennenya taamasyɛn ye, hali ni a ma bolokoli, walisa mɔgɔ minnu bɛɛ dara a la, u bolokoli mana kɛ min o min ye, o ka tilennenya sɔrɔ.

1. “Dannaya fanga: Ibrahima ni tilennenya” .

2. “Bokoli nafa ka bon Ibrahima ka dannaya la” .

1. Galasikaw 3:6-7 - "Iburahima “dana Ala la cogo min na, ka a jate tilennenya ye cogo min na,” dannabaaw fana ye Ibrahima bɔnsɔnw ye."

7 O la sa, i k'a faamu ko dannaya bɛ mɔgɔ minnu na, olu ye Ibrahima denw ye.»

.

Rom=kaw 4.12 Bokoli fa ye mgw ye minnu t bolokoli drmaw ta ye, nka minnu b taama an fa Ibrahima ka danaya senna, a bolokobaliya la.

Ibrahima tun ye danaya misali ye minnu ma bolokoli, iko dannaya tun b a la cogo min na hali sani a ka bolokoli.

1. Dannaya fanga: Ibrahima ka dannaya misali bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka tɛmɛ an ka sisan kow kan.

2. Bokoli nafa: Bokoli bɛ na ni min ye alako ta fan fɛ, ani a bɛ tali kɛ an ka dannaya la cogo min na, o lajɛ.

1. Heburuw 11:8-9 - Dannaya barika la, Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Yakuba 2:21-23 - An fa Ibrahima ma jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ tuma min na a ye a denkɛ Isaka saraka sarakabɔlan kan wa? Yala i b’a ye ko dannaya tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a ka kɛwalew ye, ani ko dannaya dafara kɛwalew fɛ wa?

Rom=kaw 4.13 Katuguni layidu tara Ibrahima wala a bɔnsɔn ye sariya barika la, nka dannaya tilennenya barika la.

Layidu min tun b’a la ko Ibrahima n’a bɔnsɔnw bɛna kɛ diɲɛ ciyɛntalaw ye, o ma di sariya barika la, nka dannaya de barika la.

1. Dannaya de ye Ala ka layiduw sɔrɔli kun ye.

2. An ka kan ka namaya tilennenya la danaya barika la walisa ka Ala ka layiduw sr.

1. Heburuw 11:6 “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

2. Galasikaw 3:29 “Ni aw ye Krisita ta ye, aw ye Ibrahima bɔnsɔn ye, ciyɛntalaw ka kɛɲɛ ni layidu ye.”

Rom=kaw 4.14 Ni sariya b== ciyɛntalaw ye, danaya b= ban.

Sariya tɛ se ka mɔgɔ kɛ ciyɛntala ye, dannaya de ka kan walisa Ala ka layidu ka tiimɛ.

1. Dannaya ye mun ye ani a bɛ nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo di?

2. An bɛ se ka an jigi da Ala ka layiduw kan cogo di?

1. Heburuw 11:1-3 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mg y'a fɔ ko dannaya bɛ a la, k'a sɔrɔ kɛwalew t'a la, nafa jumɛn b'a la? Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara.

Romɛkaw 4.15 Sariya bɛ diminya lase mɔgɔ ma, katuguni sariya tɛ yɔrɔ min na, sariya tiɲɛni tɛ yen.

Sariya bɛ na ni dimi ye iko sariya tiɲɛni si tɛ se ka kɛ ni sariya tɛ.

1. Sariya kun: Ka kanminɛli ni faamuyali sabati

2. Sariya labatoli kɔlɔlɔw: Dimi

1. Ekisode 20:1-17, Ala ye sariya min di Musa ma

2. Ezekiɛl 18:20, Ala tɛ diya mɔgɔ jugu ka saya la

Rom=kaw 4.16 O de y=r= danaya de la, walisa a ka k= nɛɛma barika la. fo ka se a laban ma, layidu tun bɛ se ka kɛ kisɛ bɛɛ ye; A ma kɛ sariya dɔrɔn de ye, nka Ibrahima ka dannaya fana ma. ale de ye an bɛɛ fa ye .

Pol y’a ɲɛfɔ Romɛkaw 4:16 la ko dannaya de wajibiyalen don walisa ka nɛɛma sɔrɔ, ani ko Ibrahima ye dannabaaw bɛɛ fa ye.

1. "Ibraham: Dannaya Fa".

2. "Kisili layidu lakika danaya ni nɛɛma sababu fɛ".

1. Jenɛse 15:6 – "A dara Matigi la, a y'o jate tilennenya ye."

2. Galasikaw 3:7 – "Aw ka a dɔn ko dannayakɛlaw ye Ibrahima denw ye."

Romɛkaw 4:17 (I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Ne ye i kɛ siya caman fa ye,) a dara min na, o ɲɛ kɔrɔ, o ye Ala ye, min bɛ suw ɲɛnamaya, ka fɛn minnu tɛ yen, a bɛ olu wele i n’a fɔ u bɛ cogo min na.

Ibrahima tun jatera siya caman fa ye Ala fɛ, hali ni a tun kɔrɔla kosɛbɛ ani a muso tun ye bangen ye, k’a sababu kɛ a ka dannaya ni a ka dannaya ye Ala la, ale min bɛ se ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ salenw ma ani ka fɛnw kɛ minnu tɛ se ka kɛ.

1. Dannaya min bɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Ibrahima ye misali min kɛ, n’o ye ka da Ala la hali ni gɛlɛyaw tɛ se ka kɛ.

2. Ala ka sebaaya: Ala bɛ se cogo min na ka ko kɛbali kɛ.

1. Heburuw 11:11-12 - "Dannaya fɛ Ibrahima fɛ, a welera tuma min na ko a ka bɔ ka taa yɔrɔ la, a ka kan ka min sɔrɔ a sɔrɔlen kɔfɛ ciyɛn dɔ kama, a ye kanminɛ, a bɔra, a ma a dɔn a taara yɔrɔ min layidu jamana la, i ko jamana wɛrɛ la, i sigilen bɛ fanibuguw kɔnɔ ni Isaka ni Yakuba ye, olu minnu ye layidu kelen ciyɛntalaw ye.»

2. Galasikaw 3:7-9 - "Aw k'a dɔn ko dannaya bɛ minnu na, olu ye Ibrahima denw ye. Kitabu y'a ye ko Ala bɛna siyaw jo di dannaya barika la, a ye Kibaru Duman fɔ Ibrahima ye ka kɔn o ɲɛ." , Siyaw bɛɛ na dugawu sɔrɔ e la. O cogo la, dannayakɛlaw bɛ dugawu sɔrɔ Ibrahima kantigi fɛ."

Rom=kaw 4.18 A b= da jigiya la, walisa a ka k= siya caman fa ye, ka k= a f= ko: «I b== na k= ten.»

Pol ye bataki min ci Romɛkaw ma, o ye hakilijigin ye ko hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ, dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ se ka jigiya ni kuraya lase mɔgɔ ma.

1: I kana i fari faga abada - An bɛ se ka an jigi da Ala ni Yesu kan, gɛlɛyaw cɛma minnu tɛ se ka kɛ.

2: Dannaya fanga - Ni dannaya ye, Ala ye fɛn o fɛn wele, an bɛ se ka o kɛ.

1: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

2: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Romɛkaw 4.19 A ma barika dɔgɔya dannaya la, a ma a yɛrɛ jate a yɛrɛ salen ye sisan, a si tun bɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn na, ani Saran kɔnɔbara salen fana.

Ibrahima, hali n’a si tun ye san kɛmɛ ye ani hali n’a muso Sara tun tɛ se ka den sɔrɔ, dannaya barikama tun b’a la, wa a tun t’a jateminɛ a farikolo walima Sara kɔnɔbara dan na.

1. "Danna ye mun ye? Ibrahima ka misali".

2. "Jigiya fanga cogoya gɛlɛnw na".

1. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

2. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kuraya, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Romɛkaw 4:20 A ma jɔrɔ Ala ka layidu la dannabaliya kosɔn. Nka a barika ka bon dannaya la, ka nɔɔrɔ da Elohim kan.

Pol b’a kalan ko dannaya min bɛ Ala la, o bɛ fanga ni jagɛlɛya di an ma walisa ka se sɔrɔ sigasiga kan.

1. “Ka jɔ dannaya la: Ka barika sɔrɔ Ala ka layiduw la”

2. “Ka se sɔrɔ dannabaliya kan: Dannaya ka se sɔrɔli seli” .

1. Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.”

2. Yakuba 1:6-7 – “Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, foyi kana sigasiga. K'a masɔrɔ min bɛ yɛrɛyɛrɛ, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ni fiɲɛ ye ka wuli. Katuguni o cɛ kana miiri ko a na fɛn dɔ sɔrɔ Matigi fɛ.”

Rom=kaw 4.21 A dalen b= a la ko a ye layidu min ta, a sera ka o k=.

Ibrahima tun dalen b’a la kosɛbɛ ko Ala bɛna a ka layidu tiimɛ a ye.

1. Ala ka kantigiya: Ka i jigi da Ala ka layidu kan

2. Dannaya min bɛ kɛwalew la: Ibrahima ka maana

1. Heburuw 11:8-10 - Dannaya barika la, Ibrahima welelen ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ kɔfɛ ka kɛ a ka ciyɛn ye, a ye kan minɛ ka taa, hali ni a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Yakuba 2:20-24 - Ibrahima dara Ala la, o ye tilennenya ye, a welera ko Ala teri.

Rom=kaw 4.22 O de y'a to a jatera tilennenya ye.

Nin tɛmɛsira bɛ Ibrahima ka tilennenya jira, Ala y’a fɔ ko ale de ye o tilennenya ye.

1. Ibrahima ka dannaya min tɛ ban: An bɛ se ka tugu a ka misali kɔ cogo min na

2. Tilennenya fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ senumaya la

1. Jenɛse 15:6 - "A dara Matigi la, a y'o jate tilennenya ye."

2. Yakuba 2:23 - "Kitaaba min ko: Ibrahima dara Ala la, o dafara, a jatera tilennenya ye.

Rom=kaw 4.23 A ma s=b=n ale dama kosn, ko a jatera a ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka dugawu kan Ibrahima ko la ani a bɛ tali kɛ dannabaaw bɛɛ la cogo min na.

1: Ala ye dugawu min kɛ Ibrahima la, o ye hakilijigin ye a ka kantigiya ni a ka kanuya la dannabaaw bɛɛ ye.

2: An bɛ se ka dannaya ni jigiya sɔrɔ Ala ka layiduw la Ibrahima ka dannaya misali sababu fɛ.

1: Jenɛse 15:6 - "A dara Matigi la, a y'o jate tilennenya ye."

2: Heburuw 11:8-10 - "Dannaya de y'a to Ibrahima welera ka taa yɔrɔ la, a ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye, a ye kan minɛ, a bɔra yen, a tun t'a dɔn a taara yɔrɔ min na. Dannaya de y'a to a tora jamana wɛrɛ la." layidu jamana la, i n'a fɔ jamana wɛrɛ la, ka sigi fanibuguw kɔnɔ ni Isaka ni Yakuba ye, layidu kelen ciyɛntalaw n'a ye.

Rom=kaw 4.24 Nka anw fana, an b= jate minnu na, ni an dalen b= an Matigi Yesu lakunun ka b suw cma.

Pol b ka mɔgɔw kalan ko o tilennenya kelen de bɛ jate an na ni an dalen bɛ Yesu lakununni na.

1. Dannaya fanga min bɛ Yesu lakununni na

2. Ka tilennenya sɔrɔ dannaya fɛ Krisita kununnen na

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:12-14 - «Ni Krisita fɔra ko a kununna ka bɔ suw cɛma, aw dɔw bɛ se k’a fɔ cogo di ko suw lakununni tɛ? Nka ni suw lakununni tɛ, hali Krisita ma kunun. Ni Krisita ma kunun, an ka waajuli ye fu ye, aw ka dannaya fana ye fu ye.”

2. Yuhana 20:27-28 - «A y’a fɔ Toma ye ko: «I bolokɔni da yan, ka ne bolow ye. I bolo kɔrɔta k'a bila ne kɛrɛ la.» Aw kana kafiri, nka aw ka da a la.» Toma y'a jaabi ko: «Ne Matigi ni ne ka Ala!»

Rom=kaw 4.25 A kisira an ka jurumuw kosn, a kununna an ka tilennenya kosn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita ka saya kan an ka jurumu kosɔn ani ka kunun ɲɛnamaya la, ka jo di an ma Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ala ka jotigiya Yesu ka saya ni a lakununni sababu fɛ

2. Yesu ka saya ni a lakununni sebaaya anw ye

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Efesekaw 2:4-5 - "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali an salen an ka jurumuw la, o y'an ɲɛnama ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ— aw ye nɛɛma kɛ." kisili kɛra."

Romɛkaw 5 bɛ tugu Paul ka jɛmukan na, tilennenya sɔrɔli dannaya barika la, ka kuma tilennenya nafaw kan dannaya barika la, jurumu ka diɲɛ bɛɛ kɔnɔ, ani Ala ka nɛɛma nilifɛn Yesu Krisita barika la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul y’a jira ko an ye jo sɔrɔ dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. Ale barika la, an ye sira sɔrɔ dannaya barika la ka don nin nɛɛma in na, an jɔlen bɛ min kɔnɔ sisan. An bɛ waso Ala nɔɔrɔ jigiya la. O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la bawo tɔɔrɔ bɛ timinandiya lase; timinandiya jogo; ani jogo jigiya (Romɛkaw 5:1-4). O kɔfɛ, a b’a sinsin a kan ko o jigiya t’an maloya bawo Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la min dira an ma (Romɛkaw 5:5).

Dakun 2nan: Vɛrise 6-11 kɔnɔ, Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na waati bɛnnen na, k’a sɔrɔ fanga tun tɛ an na hali bi, Krisita sara Ala ɲɛsiranbaliya kosɔn, a man teli ka sa mɔgɔ tilennen kosɔn hali ni mɔgɔ ɲuman kosɔn mɔgɔ bɛ se ka a ja gɛlɛya ka sa nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira anw kosɔn o la, k'an to jurumutɔw la, Krisita sara an kosɔn. A b'a hakili sigi ko ikomi an jolen don sisan a joli barika la, an na kisi Ala ka diminya ma ale barika la, an bna kisi Ala ka namaya barika la, an ka ɲagali Ala la Matigi Yesu Krisita barika la, min ye hɛrɛ sɔrɔ (Romɛkaw 5:6-11).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 12nan na, Pol b kuma jurumu donna diɲɛ kɔnɔ cogo min na saya nana o nɔfɛ ka mɔgɔw bɛɛ jɛnsɛn bawo jurumuw bɛɛ kɛra hali sani Sariya ka di saya ma Musa ye masaya kɛ Hadama kan hali minnu ma jurumu kɛ ka cikan tiɲɛ i n’a fɔ Hadama y’a kɛ cogo min na minnu nana misali la (Romɛkaw 5 :12-14) ye. Nka a bɛ danfara don dankarili cɛ kelen ɲɛminɛna kiritigɛ jalaki caman nana nilifɛn tugura jurumu caman nana ni tilennenya ye masaya ɲɛnamaya cɛ kelen Yesu Krisita nɔna jotigiya ɲɛnamaya mɔgɔw bɛɛ la i n'a fɔ a nɔfɛta kelen jalaki jalaki cɛw o cogo la fana nɔ wale tilennenya tun ye tilennenya ye ka ɲɛnamaya lase mɔgɔw ma i n'a fɔ kanminɛbaliya cɛ kelen ye jurumut caman kɛ ten kanminɛli ye mɔgɔ kelen ye mɔgɔ tilennen caman kɛ Sariya donna ka dɔ fara kojugu kan yɔrɔ min na jurumu ye dɔ fara nɛɛma kan ka caya o cogo la i n’a fɔ saya fana ye masaya kɛ cogo min na neema fana bɛ se ka masaya kɛ cogo min na tilennenya bɛ ɲɛnamaya banbali lase an Matigi Yesu Krisita barika la (Romɛkaw 5:15-21).

Rom=kaw 5.1 O de kosɔn, an ye jo sɔrɔ dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

An bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni Ala ye Yesu Krisita barika la, ale min bɛ jo di an ma dannaya barika la.

1. Krisita ka hɛrɛ: Dannaya min bɛ Yesu la, o b’an gɛrɛ Ala la cogo min na

2. Jotigiya ye mun ye? Dannaya kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli Krisita la

1. Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. Galasikaw 2:16 - o bɛɛ n’a ta, an b’a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka dannaya de kosɔn Yesu Krisita la, o cogo la, an fana dara Krisita Yesu la, walisa ka jo sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la, a tɛ kɛwalew fɛ Sariya la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ.

Rom=kaw 5.2 An b= se ka don o nɛɛma la dannaya barika la, an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigi la.

An bɛ se ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ dannaya fɛ ani an bɛ se ka ɲagali a nɔɔrɔ jigiya la.

1. Ka ɲagali Ala ka nɛɛma la - Romɛkaw 5:2

2. Ka jɔ Ala nɔɔrɔ jigiya la - Romɛkaw 5:2

1. "Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma» - Yakuba 4:6

2. "Matigi ye ne fanga ni ne ka kala ye, ne dusukun y'a jigi da a kan, ne dɛmɛna, o de kosɔn ne dusukun bɛ ɲagali kosɛbɛ, ne na a tanu ni ne ka dɔnkili ye" - Zaburu 28:7

Romɛkaw 5.3 O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso tɔɔrɔw fana na.

An bɛ se ka nɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔw la, k’a sɔrɔ u b’an dɛmɛ ka muɲuli ni timinandiya sɔrɔ.

1. Aw ka nisɔndiya kɔrɔbɔliw la - Filipekaw 4:4

2. Se sɔrɔli tɔɔrɔ fɛ - Romɛkaw 8:37-39

1. Yakuba 1:2-4

2. 1 Piɛrɛ 5:7-10

Romɛkaw 5.4 Muɲuli, ko kɛlenw; ani ko kɛlen, jigiya:

Romɛkaw 5:4 bɛ kuma muɲuli kan min bɛ na ni ko kɛlen ye, ani ko kɛlen min bɛ na ni jigiya ye.

1. Muɲuli ye jogo ɲuman ye: Muɲuli bɛ na ni jigiya ye cogo min na

2. Ala ka kantigiya sɔrɔli: Ko kɛlen bɛ na ni jigiya ye cogo min na

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Zaburu 62:5-6 - Ne ni, Ala kelenpe de makɔnɔ, katuguni ne jigi bɛ bɔ ale de la. Ale kelenpe de ye ne ka farakurun ni ne ka kisili ye, ne ka kɛlɛbolo; Ne tɛna yɛrɛyɛrɛ.

Romɛkaw 5.5 Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

Jigiya min bɛ Ala ka kanuya la, o bɛ nisɔndiya ni hɛrɛ lase mɔgɔw ma minnu bɛ sɔn o ma.

1. “Jigiya bɛ Ala ka kanuya la” .

2. “Ni Senu ka dusu saalo” .

1. Esayi 40:31 - «Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.”

2. Romɛkaw 8:38-39 - “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw ni fanga, fɛn nataw, walima fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛ yen , na se k’an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.”

Rom=kaw 5.6 K'a masɔrɔ fanga tun t'an na tuma min na, Krisita sara Ala ɲɛsiranbaliw kosɔn a waati bɛnnen na.

Yesu sara an kosɔn hali k’a sɔrɔ fanga tun t’an bolo ka an yɛrɛ dɛmɛ.

1. Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Krisita barika la

2. Kanuya fanga: Yesu y’a ka ɲɛnamaya saraka cogo min na an kosɔn

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. 1 Yuhana 4:9-10 - Ala y’a ka kanuya jira an cɛma nin cogo la: A y’a Denkɛ kelenpe ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa an ka ɲɛnamaya a barika la. O ye kanuya ye: a t ko an ye Ala kanu, nka a ye an kanu ani ka a Denc ci ka k an ka jurumuw kafari saraka ye.

Rom=kaw 5.7 Katuguni a man teli ka sa mg tilennen kosn.

Mɔgɔ tilennen man teli ka sɔn ka sa mɔgɔ wɛrɛ kosɔn, nka mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔn ka sa mɔgɔ ɲuman kosɔn.

1. Koɲuman fanga: Mɔgɔ ɲuman bɛ se ka diɲɛ Changer cogo min na

2. Tilennenya nafa: Tilennenya bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Luka 9:23 - A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ.

2. Matiyu 25:34-36 - O tuma na, Masakɛ na a fɔ u ye a kinin fɛ ko: «Aw, ne Fa ka dubadenw, ka masaya min labɛnna aw ye kabini diɲɛ daminɛ, aw ka o ciyɛn ta ye dumuni di ne ma: Minnɔgɔ tun bɛ ne la, aw ye minni kɛ ne la: ne tun ye dunan ye, aw ye ne minɛ: Falankolon, aw ye ne don fini na: ne banana, aw taara bɔ ne ye: ne tun bɛ kaso la, aw nana ne.

Rom=kaw 5.8 Nka Ala b= a ka kanuya jira an na, ka k= jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Ala ka kanuya b jira Yesu Krisita ka saraka la adamadenw ka kisili kosn, hali k’a to an tun ye jurumutw ye.

1. Kanuya maana min ka bon ni tɔw bɛɛ ye: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ an ye

2. Yafa sebaaya: Ala ka kunmabli Yesu Krisita barika la

1. Yuhana 3:16-17 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka a jalaki." diɲɛ, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw, kuntigiw ni fanga, ni fɛn minnu bɛ yen, wala fɛn nataw, wala sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛ yen." , na se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Rom=kaw 5.9 O la, an jolen b= a joli barika la sisan, an na kisi diminya ma ale barika la.

An tilennen don Yesu joli barika la ani an kisi Ala ka diminya ma.

1. Yesu joli ka sebaaya: An bɛ jo sɔrɔ cogo min na ani an bɛ kisi cogo min na

2. Ala ka diminya: An bɛ kisili sɔrɔ o la cogo min na

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

2. Ezekiɛl 18:20 - Ni min bɛ jurumu kɛ, o na sa. Denkɛ tɛna tɔɔrɔ a fa ka tilenbaliya kosɔn, fa fana tɛna tɔɔrɔ a denkɛ ka tilenbaliya kosɔn. Mɔgɔ tilennen ka tilennenya na kɛ a yɛrɛ kan, mɔgɔ jugu ka juguya na kɛ a yɛrɛ kan.

Rom=kaw 5.10 Ni an ye an juguw ye tuma min na, ni an ni Ala b=nna a Denc ka saya barika la, an b=na kisi a ni barika la ka t=m= o kan.

Yesu Krisita ka saya barika la, an b se ka bn ni Ala ye ani ka kisi a ka namaya barika la.

1. Bɛnkan fanga: Yesu Krisita ye an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Yesu Krisita y’an kisi cogo min na

1. 1 Yuh.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali k’a sɔrɔ an sara an ka jurumuw la, o y’an ɲɛnama ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ—aw ye an kisi nɛɛma barika la .

Rom=kaw 5.11 O danma t=, nka an b= ɲagali Ala la an Matigi Yesu Krisita barika la, an ye jurumu kafari sr sisan ale barika la.

An bɛ se ka ɲagali Ala la Yesu Krisita barika la, ale min b’an kɛ mɔgɔ ye min ka di Ala ye.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka sɔn Ala ma

2. Yesu ka kantigiya: jurumu kafari bɛɛ ye

1. Efesekaw 1:7 - Kunmabli b'an bolo ale de la a joli barika la, an ka jurumuw yafali, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye.

2. Zaburu 51:1-2 - Ala, makari ne la ka kɛɲɛ ni i ka kanuya sabatilen ye. ka kɛɲɛ ni i ka makari caman ye, i ka ne ka jurumuw bɔ yen.» I ka ne ko kosɛbɛ ka bɔ ne ka tilenbaliya la, ka ne saniya ka bɔ ne ka jurumu la!

Rom=kaw 5.12 O de kosɔn, jurumu donna diɲɛ kɔnɔ cogo min na mɔgɔ kelen barika la, ka saya don jurumu barika la cogo min na. O cogo la, saya tɛmɛna mɔgɔw bɛɛ kan, katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ.

Jurumu donna di la Hadama barika la, saya tɛmɛna adamadenw bɛɛ kan sabu bɛɛ ye jurumu kɛ.

1. Jurumu kɔlɔlɔw: Hadama ka jurumu nɔfɛkow faamuyali

2. Ala ka nɛɛma: Yesu ye se sɔrɔ cogo min na Hadama ka jurumu danga kan

1. Romkaw 3:23-24, "Bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la."

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:22, "Mɔgɔ bɛɛ bɛ sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la."

Rom=kaw 5.13 (Katuguni jurumu tun b di di la fo ka se sariya ma, nka jurumu t jate ni sariya t=.

Jurumu donna diɲɛ kɔnɔ Hadama ka kanminɛli sababu fɛ, saya tugura o kɔ.

1: An bɛɛ ka kan k’an jija ka Ala kan minɛ, bawo n’an ma o kɛ, an bɛ saya ni dusukasi lase diɲɛ ma.

2: An bɛ se ka jigiya sɔrɔ Yesu Krisita la, ale min bɛ ɲɛnamaya ni kisili lase an ma a ka saya sababu fɛ.

1: Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:21-22 - Katuguni saya nana mɔgɔ de barika la, suw lakununni fana nana hadamaden barika la. Mɔgɔ bɛɛ bɛ sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.

Romɛkaw 5.14 O bɛɛ n’a ta, saya ye masaya kɛ ka bɔ Hadama la ka se Musa ma, hali minnu ma jurumu kɛ Hadama ka jurumu bɔlen kɔ, ale min tun ye Ala nata ja ye.

Saya ye masaya kɛ kabini Hadama fo ka na se Musa ma, hali mɔgɔ minnu ma jurumu kɛ i ko Hadama, o min ye Krisita ja ye.

1. Saya ka masaya ani Kisili jigiya

2. Jurumu kɔlɔlɔw ani ɲɛnamaya kura layidu

1. Jenɛse 3:19-20 - I na dumuni kɛ i ɲɛda sumaya la, fo i ka segin dugukolo kan. I bɔra o la, katuguni i ye buguri ye, i na kɔsegin buguri la.»

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Romɛkaw 5.15 Nka nilifɛn fu fana tɛ i ko jurumu. Ni mɔgɔ caman salen don mɔgɔ kelen ka jurumu kosɔn, Ala ka nɛɛma ni nɛɛma min bɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen Yesu Krisita fɛ, o cayara ka tɛmɛn o kan .

Ala ka nɛɛma nilifɛn fu min dira Yesu Krisita sababu fɛ, o ka ca mɔgɔ caman bolo, ka tɛmɛ mɔgɔ kelen ka jurumu kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman faga.

1. Ala ka nɛɛma nilifɛn Yesu Krisita barika la, o ka bon ni jurumu nɔ ye.

2. Yesu Krisita de bɛ nɛɛma ni makari lase an ma ka caya.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Tite 3:4-7 - Nka an Kisibaa Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya jirala tuma min na, a ma an kisi an ka ko tilennenw kosɔn, nka a ka makari kosɔn. A ye an kisi bangeko kura koli ni kuraya Ni Senu barika la, a ye o min bɔn an kan ni bolomafara ye an Kisibaa Yesu Krisita barika la, walisa an ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, ka kɛ ciyɛntalaw ye, ɲɛnamaya banbali jigi bɛ minnu na.

Romɛkaw 5.16 Nilifɛn fana tɛ kɛ i ko jurumukɛla dɔ fɛ, katuguni kiritigɛ kɛra mɔgɔ kelen de sababu fɛ ka mɔgɔ jalaki, nka nilifɛn fu ye jurumu caman ye, ka jo sɔrɔ.

Jotigiya nilifɛn fu bɛ bɔ jurumu caman na, jurumu kelen dɔrɔn tɛ.

1: Ala ka nɛɛma ni yafa nilifɛn

2: Kunmabli ni ɲɛnamaya kura fanga

1: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw ye kisili sr danaya barika la nɛɛma de barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2: Luka 24:46-47 - A y’a fɔ u ye ko: “A sɛbɛnnen bɛ nin cogo la, a tun ka kan Krisita ka tɔɔrɔ ani ka kunun ka bɔ suw cɛma tile sabanan na, ani nimisali ni jurumu yafa ka kan ka kɛ ten waajuli kɛra a tɔgɔ la siyaw bɛɛ ye, k'a daminɛ Jerusalɛm.

Rom=kaw 5.17 Ni saya ye masaya k= mg kelen ka jurumu de la. Minnu bɛ nɛɛma ni tilennenya nilifɛn caman sɔrɔ, olu na masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, Yesu Krisita kelen de barika la.»

Ala ka nɛɛma ni tilennenya nilifɛn b’a to an ka don hɛrɛ ni nisɔndiya ɲɛnamaya la Yesu Krisita la.

1. Neema caman ni tilennenya nilifɛn

2. Ka masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Yesu Krisita barika la

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

Rom=kaw 5.18 O de y'a to i ko kiri kelen de y'a to mg bèè jalakilen don cogo min na. O cogo kelen na, kelen ka tilennenya barika la, nilifɛn fu nana mɔgɔw bɛɛ kan walisa ka jo sɔrɔ ɲɛnamaya la.

Ɲɛnamaya tilennenya nilifɛn fu bɛ na mɔgɔ bɛɛ ma Krisita ka tilennenya barika la.

1. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn - Ka tilennenya nilifɛn fu sɛgɛsɛgɛ Krisita sababu fɛ

2. Rom 5:18 - Tilennenya fanga ka se ka jurumu jalaki

1. Galasikaw 3:13 - Krisita ye an kunmabɔ sariya danga la, a kɛlen ka kɛ danga ye an bolo.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Rom=kaw 5.19 Mɔgɔ caman kɛra jurumutɔw ye cogo min na mɔgɔ kelen ka kanminɛli fɛ, o cogo kelen na, mɔgɔ kelen ka kanminɛli barika la, mɔgɔ caman na kɛ mɔgɔ tilennenw ye.

Mɔgɔ caman na kɛ mɔgɔ tilennenw ye mɔgɔ kelen ka kanminɛli barika la.

1. Ala ye tilennenya di Yesu Krisita barika la

2. Kanminɛli fanga ani a bɛ min sɔrɔ

1. Esayi 53:11 - A na a ni ka sɛgɛn ye, a na wasa. katuguni ale na u ka tilenbaliyaw muɲu.»

2. Tite 3:5-7 - An ye tilennenya kɛwale minnu kɛ, o tɛ, nka a ye an kisi ka kɛɲɛ ni a ka makari ye. A y'o bɔn an kan kosɛbɛ Yesu Krisita an Kisibaa barika la. Ko an jolen don a ka nɛɛma barika la, an ka kɛ ciyɛntalaw ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali jigi ye.

Rom=kaw 5.20 Sariya donna, walisa jurumu ka caya. Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka tɛmɛ o kan.

Sariya dira ka a jira jurumu ye fanga ta cogo min na, nka nɛɛma ye fanga ta ka tɛmɛ o kan.

1. "Ala ka nɛɛma ka bon ka tɛmɛ an ka jurumu kan".

2. "Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga".

1. Efesekaw 2:4-5 "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba ye, an salen an ka jurumuw la, an ye an ɲɛnama ni Krisita ye".

2. 1 Yuhana 4:19 "An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ."

Rom=kaw 5.21 Walisa jurumu ye masaya k fo saya la cogo min na, o cogo kelen na, neema ka se ka masaya k tilennenya barika la ka taa namaya banbali la an Matigi Yesu Krisita barika la.

Jurumu ye saya lase mɔgɔ ma, nka nɛɛma bɛ se ka ɲɛnamaya banbali lase Yesu Krisita barika la.

1. Ka se sɔrɔ Jurumu kan Ala ka nɛɛma barika la

2. Yesu Krisita ka sebaaya ka an kisi

1. Rom=kaw 3:23-24 - Katuguni b== ye jurumu k, Ala ka nr= b= u la, ka jo di u ma fu a ka n=ma barika la, kunmabli min nana Krisita Yesu barika la.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Romɛkaw 6 b’a lajɛ kosɛbɛ nɛɛma nɔfɛkow la, ka kuma dannabaaw ni jurumu cɛsira kan, batiseli i n’a fɔ jɛɲɔgɔnya taamasyɛn ni Krisita ye a ka saya ni a lakununni na, ani danfara min bɛ jurumu ka jɔnw ni tilennenya jɔnw cɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye faamuyabaliya dɔ ɲɛfɔ min bɛ se ka kɛ nɛɛma ko la. A b’a ɲininka ni an ka kan ka taa a fɛ jurumu la walisa nɛɛma ka caya. A bɛ o kuma sɔsɔ kosɛbɛ ko ‘Fɔ si tɛ!’. An sara jurumu kama; an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ a kɔnɔ tugun cogo di? A b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu batisera Krisita Yesu la, olu batisera a ka saya la ani i ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma nɔɔrɔ barika la cogo min na Fa fana bɛ se ka ɲɛnamaya kura kɛ (Romɛkaw 6:1-4).

Dakun 2nan: Vɛrise 5-14 kɔnɔ, Pol ye o jɛɲɔgɔnya in ɲɛfɔ ka ɲɛ ni Krisita ye a ka saya ni a lakununni bɛɛ la. N’an ye kelenya kɛ n’a ye nin cogo la a ka saya la, siga t’a la ko an fana bɛna kɛ kelen ye n’a ye a lakununni na. An yr kɔrɔ gengenna jiri la ni ale ye walisa jurumu ye farikolo min mara, o ka ban, o kana kɛ jurumu ka jɔnw ye tun sabu mɔgɔ o mɔgɔ sara, a hɔrɔnyara jurumu ma (Romɛkaw 6:5-7). O de kosɔn a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ko jurumu kana masaya kɛ farikolo sataw ka a nege juguw kan minɛ, nka an ka tilennenya di Ala ma minnu ɲɛnama don ka bɔ minɛn salenw na (Romɛkaw 6:12-14).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 15nan na, Pol bɛ kuma hɔrɔnya kan ka bɔ jurumu jɔnya la ani ka kɛ tilennenya jɔnw ye o nɔ na. A bɛ baara kɛ ni misali ye jɔnya la ka sinsin kanminɛli bɛ na ni jurumu ye min bɛ na ni saya ye walima kanminɛli bɛ na ni tilennenya ye laban na ɲɛnamaya banbali la (Romɛkaw 6:15-16). A b u tanu u ka kanmin na ni dusukun b ye kalan cogo la u tun kalifara sisan u hɔrɔnyalen kɔ jurumu ma ka kɛ jɔnw ye tilennenya o kɔfɛ a b’u jija u ka u yɔrɔ bɛɛ di u yɛrɛ ma i n’a fɔ minɛn juguya nka o nɔ na, mɔgɔ ɲɛnamaw Ala saniyali bɛ ɲɛnamaya banbali ɲɛminɛ (Romɛkaw 6:17-19). Sapitiri b kuncɛ k’a fɔ ko jurumu sara ye saya ye nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye Krisita Yesu an Matigi la ka danfara bɔ a nɔfɛkow la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ bɛ baara kɛ Ala ye walima ni jurumu ye (Romɛkaw 6:20-23).

Romɛkaw 6:1 O tuma na fɛ, an na mun fɔ? Yala an na to jurumu la walisa nɛɛma ka caya wa?

Pol b ɲininkali kɛ ni kerecɛnw ka kan ka taa a fɛ ka jurumu kɛ walisa ka Ala ka nɛɛma bonya ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

1. Aw ka caya ni nɛɛma ye: Senuman ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na hali ni jurumu bɛ aw la

2. Ala ka nɛɛma fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ jurumu kan cogo min na ka da Ala kan

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 5:20-21 - Sariya donna walisa kojugu ka caya. Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka taa a fɛ, walisa jurumu ye masaya kɛ saya la cogo min na, nɛɛma fana ka kɛ masaya ye tilennenya barika la, walisa ka ɲɛnamaya banbali lase an Matigi Yesu Krisita barika la.

Romɛkaw 6:2 Ala ka o bali. An minnu sara jurumu kosɔn, an na ɲɛnamaya kɛ o la tuguni cogo di?

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an sara jurumu kosɔn, wa an man kan ka ɲɛnamaya kɛ o la tun.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ jurumu la tun: An ka hɔrɔnya Krisita la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ hɔrɔnya la: Ala ye ɲɛnamaya min latigɛ an ye".

1. Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

2. Kolosekaw 3:5-6 - "O de kosɔn, dugukolo kan fɛn minnu bɛ aw kɔnɔ, aw ka olu faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege jugu, ani wasabaliya, bolibato. Olu de kosɔn Ala ka diminya bɛ na.

Rom=kaw 6.3 Aw m’a dn ko an minnu batisera Yesu Krisita la, olu caman batisera a ka saya la wa?

Dannabaa minnu bɛ Yesu Krisita la, olu batisera a ka saya la, o b’a jira ko u sara u yɛrɛ kɔrɔw ye ani ko u bɛ balo a la sisan.

1. "Ka ɲɛnamaya kura kɛ Krisita la: Batiseli faamuyali".

2. "Ka sa i yɛrɛ ma Yesu kosɔn".

1. Kolosekaw 2:12-13 - An su donna a fɛ batiseli la, aw fana kununna ni ale ye dannaya barika la Ala ka baara la, ale min y’a lakunun ka bɔ suw cɛma.

13 Aw salen aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya kosɔn, a ye ɲɛnamaya di a ma.

2. Galasikaw 2:20 - Ne gengenna jiri la ni Krisita ye; ne tɛ ɲɛnamaya la tun, nka Krisita bɛ balo ne kɔnɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya min kɛ sisan farisogo la, ne bɛ o ɲɛnamaya dannaya barika la Ala Denkɛ la, ale min ye ne kanu ka a yɛrɛ di ne kosɔn.

Rom=kaw 6.4 O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

An ni Krisita ye kelen ye batiseli barika la, ani Krisita kununna ka b suw cma cogo min na, an fana ka kan ka namaya kura la.

1. Ka ɲɛnamaya lakununnen

2. Ka ɲɛnamaya kura kɛ Krisita la

1. Kolosekaw 2:12-13 - Aw su donna ni ale ye batiseli la, o de la aw kununna ni ale ye Ala ka baara danaya barika la, ale min ye a lakunun ka b suw cma.

2. Romɛkaw 8:1-2 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ Krisita Yesu la, olu minnu tɛ taama farisogo sira fɛ, fɔ Ni Senu sira fɛ. Katuguni ɲɛnamaya Ni Senu ka sariya Krisita Yesu la, o ye ne hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la.

Rom=kaw 6.5 Ni an sigira ɲɔgɔn fɛ a ka saya bɔɲɔgɔnko la, an na kɛ a lakununni cogo la fana.

An ni Krisita ye kelenya ye a ka saya ni a lakununni na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Krisita ye: Jɛɲɔgɔnya fanga ni Matigi gengennalen ni kununnen ye

2. Lakununni senfɛ: Ka ɲɛnamaya di hakili ka dugawuw sɔrɔ

1. Efesekaw 2:4-5: “Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, an salen an ka jurumuw la, o y’a to an ni Krisita ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ kisili kɛra.”

2. Kolosekaw 3:1-3: “Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan. Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la.”

Rom=kaw 6.6 An b= o dn ko an ka c=ma gengenna ni a ye, walisa jurumu farikolo ka halaki, walisa kabini sisan, an kana baara k jurumu ye.

An t jurumu ka jnw ye tun sabu an sara ani an kununna ni Krisita ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni hɔrɔnya ye ka bɔ jurumu la

2. Krisita ka gengenjiri sebaaya

1. Galasikaw 2:20 - "Ne gengenna jiri la ni Krisita ye, o bɛɛ n'a ta, ne ɲɛnama don, ne tɛ, nka Krisita bɛ balo ne la a ye ne kanu, a y'a yɛrɛ di ne kosɔn.»

2. Kolosekaw 3:3 - "Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la."

Rom=kaw 6.7 Katuguni min sara, o hrnyara jurumu ma.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu sara, olu hɔrɔnyalen don ka bɔ jurumu la.

1. An b b an ka jurumuw la Yesu Krisita ka sebaaya barika la.

2. Saya ye hɔrɔnya laban ye ka bɔ jurumu la.

1. Kolosekaw 2:13-14 - «Aw minnu sara aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya kosɔn, Ala ye ɲɛnamaya kɛ a fɛ, a kɛlen ka an ka jurumuw bɛɛ yafa an ma, ka juru min jɔlen to an kama, o tiɲɛ n’a ka sariya ɲininiw ye. A y’o bila kɛrɛfɛ, k’a gengen gengenjiri la.”

2. Romɛkaw 8:1-2 - “Mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki si tɛ olu la sisan. Katuguni ɲɛnamaya Ni ka sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la.»

Romɛkaw 6.8 Ni an sara Krisita fɛ, an dalen b'a la ko an na ɲɛnamaya kɛ ni ale fana ye.

Dannabaa minnu b Krisita la, olu salen don jurumu f ani u kra tilennenya la, o ka danaya kosn a la.

1. Ɲɛnamaya Krisita la: Ka ɲɛnamaya salen jurumu kama, ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya kama

2. Ɲɛnamaya caman Krisita la: Ɲɛnamaya min bɛ jurumu ni saya kɔfɛ

1. Romɛkaw 6:8-11

2. Efesekaw 4:17-24

Rom=kaw 6.9 K'a dòn ko Krisita kununna ka bò suw cèma, a tè sa tun. saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun.»

Saya tɛ sebaaya sɔrɔ Yesu kan tun.

1: Lakununni fanga - Yesu ka se sɔrɔli saya kan, o b’a jira an na ko dannaya fanga bɛ Ala la.

2: Yesu bɛ ɲɛnamaya - Saya tɛ maana laban ye, Yesu sababu fɛ an bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1: Kolosekaw 2:13-15 - «Aw sara aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya la, Ala ye aw ɲɛnama ni Krisita ye. A ye an ka jurumuw b yafa an ma, a ye an ka jurumu jalaki min tun b an na sariya sira la, o min tun b an kn ani ka an jalaki; a y'a ta ka taa, k'a gengen gengenjiri la. A kɛlen kɔ ka fanga ni faamaw ka marifaw bɔ u la, a y’u jira foroba la, ka se sɔrɔ u kan gengenjiri la.”

2: 1 Piɛrɛ 1:3-5 - «Tanu ka kɛ an Matigi Yesu Krisita Fa Ala ye! A ka makariba la, a ye an bange kokura jigiya ɲɛnama la Yesu Krisita lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ani ka kɛ ciyɛn ye min tɛ se ka halaki, ka tiɲɛ, wala ka ban abada. O ciyɛn maralen bɛ sankolo la aw kosɔn, aw minnu bɛ lakana Ala ka sebaaya fɛ dannaya barika la fo kisili nali min labɛnnen don ka jira waati laban na.”

Rom=kaw 6.10 A sara tuma min na, a sara jurumu kama si kelenpe.

Yesu sara walisa ka an ka jurumuw sara, nka sisan a b balo ka baara k Ala ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ye: Yesu ka saraka bɛ jigiya di an ma cogo min na

2. Yesu ka sebaaya: A ka ɲɛnamaya ye an ta Changé cogo min na

1. 1 Pir 2:24 - A yr ye an ka jurumuw ta a farisogo la gengenjiri kan, walisa an ka sa jurumuw f ka namaya tilennenya kosn. a joginw fɛ aw kɛnɛyara.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka a ka kanuyaba kosɔn an ko la, Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, o ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye hali k’a sɔrɔ an sara sariya tiɲɛniw la—aw kisira nɛɛma de kosɔn.

Rom=kaw 6.11 O cogo kelen na, aw fana k= aw yr jate salenw ye jurumu f=, nka aw b= mg ɲɛnamaw ye Ala f an Matigi Yesu Krisita barika la.

An welelen don ka ɲɛnamaya kɛ senuya la, ka kɛ mɔgɔ salenw ye jurumu kama ani ka kɛ ɲɛnamaw ye Ala la Yesu Krisita barika la.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la: Ka kɛ mɔgɔ salenw ye jurumu kama ani ka ɲɛnamaya Ala la

2: Salenw ka jurumu la ani ka ɲɛnamaya Ala la: Weelekan ka taa senuya la

1: 1 Piɛrɛ 2:24 - «A ye an ka jurumuw ta a farikolo la jiri kan, walisa an ka sa jurumu kama ka ɲɛnamaya tilennenya kama. Aw kɛnɛyara a joginw fɛ.”

2: Matiyu 5:48 - “O de kosɔn, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don.”

Rom=kaw 6.12 O de kosɔn jurumu kana kɛ masaya ye aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kan minɛ a negew la.

An man kan ka jurumu bila ka an farikolo sataw mara, ani an man kan ka a negew labato.

1. An ka kan ka ban an ka jurumu negew la ani ka an kolo Ala sago ye.

2. An farikolo sataw ka kan ka ɲɛminɛ Ni Senu fɛ, an man kan ka ɲɛminɛ an ka jurumu negew fɛ.

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - “Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.”

2. Galasikaw 5:16 - “Nka ne b’a fɔ ko aw ka taama Ni Senu la, aw tɛna farisogo negew wasa.”

Rom=kaw 6.13 Aw kana aw farikolo yɔrɔw di jurumu ma ka kɛ tilenbaliya minɛnw ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i ko mɔgɔ ɲɛnamaw ka bɔ suw cɛma, ka aw farikolo yɔrɔw di Ala ma ka kɛ tilennenya minɛnw ye.

Tɛmɛsira b’an jija an ka jurumu bila ka baara kɛ Ala ye ni kantigiya ye o nɔ na.

1. Se min bɛ mɔgɔ la ka sɔn Ala ma

2. Ka se sɔrɔ jurumu kan kanminɛli fɛ

1. Yuhana 15:5 - "Ne ye rezɛnsun ye, aw ye bolow ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ne la, ne bɛ to ale la, o de bɛ den caman kɛ, katuguni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:19-20 - "Wali aw m'a dɔn ko aw farikolo ye Ni Senu ka batoso ye aw kɔnɔ, aw bɛ min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye, katuguni aw sanna ni sɔngɔ ye. O la." aw ka Ala bonya aw farikolo la.»

Rom=kaw 6.14 Jurumu t=na aw kun na, katuguni aw t= sariya k=r=, nka aw b= Neema k=r=.

Jurumu t se ka anw mara sabu an b Ala ka neema kr, sariya t.

1. Neema hɔrɔnya: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o sɔrɔli

2. Ka boli jurumu minɛcogo ɲɛ: Ka kɛ hɔrɔn ye Ala ka hinɛ barika la

1. Kolosekaw 2:13-14 - Aw minnu sara aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya la, Ala ye ɲɛnamaya di a ma, a kɛlen ka an ka jurumuw bɛɛ yafa an ma, ka juru minnu jɔlen to an kama, olu tiɲɛ a ka sariya ɲininiw. A ye nin bila kɛrɛfɛ, k’a gengen gengenjiri la.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Romɛkaw 6:15 O tuma na fɛ, mun bɛ kɛ? an bɛ jurumu kɛ, katuguni an tɛ sariya kɔrɔ, nka an bɛ nɛɛma kɔrɔ wa? Ala ka a bali.

Pol b ɲininkali dɔ kɛ min bɛ kɛ ni kumasen ye: yala an ka kan ka jurumu kɛ sabu an sirilen tɛ sariya la tun, nka o nɔ na, an bɛ ɲɛnamaya nɛɛma barika la wa? A ka jaabi ye "ayi" ye min bɛ mankan Bɔ.

1. Ka ɲɛnamaya nɛɛma kɔrɔ: Hɔrɔnya sɔrɔli tilennenya la

2. Ka nɛɛma faamuya: Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo

1. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la, o tɛ Ala ka nilifɛn ye aw yɛrɛw fɛ, a tɛ kɛ kɛwalew de kosɔn, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Rom=kaw 6.16 Aw m’a dn ko aw b= aw y=r=w di mg min ma ka a kanmin, aw b= a ka baaradenw ye. A kɛra jurumu ye ka taa saya la, wala kanminɛli min bɛ taa tilennenya la?

Pol b’an lasɔmi an ka sugandili kɔlɔlɔw la, an ka sɔn jurumu ma walima ka kanminɛli kɛ.

1: Kanminɛli ni tilennenya sugandi walisa ka nisɔndiya banbaliw sɔrɔ.

2: Aw ka Ala kan minɛ ani ka ban jurumu la walisa ka hɔrɔnya sɔrɔ saya banbali la.

1: 1 Yuhana 1:9 - "Ni an b an ka jurumuw bn, a ye kantigi ye, a tilennen don walisa ka an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya tilenbaliya kow b la".

2: Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara".

Rom=kaw 6.17 Nka barika da Ala ye, ko aw tun ye jurumu ka jnw ye, nka aw ye kalan sifa min kisi aw ma, aw ye o kan minɛ ka bɔ aw dusukun na.

Pol b’a ka waleɲumandɔn jira Ala la, bawo Romɛkaw ye kalan min di u ma ka bɔ u dusukun na, o labato.

1. Nafa min bɛ kanminɛli la: I bɛ se ka tugu Ala ka Kuma kɔ cogo min na ni i dusukun bɛɛ ye

2. Danfara dɔnni: Ka kɛ jurumu walima Ala ka baarakɛla ye, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-5 - "Israɛl, i ka lamɛnni kɛ: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye."

2. Kolosekaw 3:23 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana kɛ mɔgɔw ye."

Rom=kaw 6.18 Aw hrnyara jurumu ma, aw kra tilennenya ka baaradenw ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma ka hɔrɔnya ka bɔ jurumu la ani ka kɛ tilennenya baarakɛla ye.

1. Hɔrɔnya fanga: Ka se sɔrɔ jurumu cakɛdaw kan

2. Tilennenya nisɔndiya: Ka jurumu bila ani ka sira kura minɛ

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:34 - “Aw ka kunu tilennenya la, aw kana jurumu kɛ. Elohim dɔnni tɛ dɔw la, ne bɛ nin fɔ aw maloya kama.”

2. Yuhana 8:36 - “Ni Denkɛ na aw hɔrɔnya, aw na kɛ hɔrɔnw ye tiɲɛ na.”

Rom=kaw 6.19 Ne b kuma mgw cogo la aw farisogo barikantanya kosɔn, katuguni aw ye aw farikolo yɔrɔw di nɔgɔya ni tilenbaliya ka jɔnw ye cogo min na, ka taa tilenbaliya la. O cogo kelen na sisan, aw ka aw farikolo yɔrɔw di tilennenya ka jɔnw ye ka taa senuya la.

Pol b’a ɲini Romɛkaw fɛ u k’u farikolo yɔrɔw di tilennenya ni senuya ma, sanni u ka u di nɔgɔli ni tilenbaliya ma.

1. Ka i yɛrɛ bɔ jurumu la ani ka tugu Ala ka Kuma kɔ

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka sɔn tilennenya ma

1. Kolosekaw 3:5-10 – O de kosɔn, dugukolo kan fɛn minnu bɛ aw kɔnɔ, aw ka olu faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege jugu, nege jugu, ani wasabaliya, o ye bolibato ye.

2. Ezekiɛl 18:30-32 – Aw ka nimisa ka aw ka jurumuw bɛɛ kɔdon, walisa tilenbaliya kana kɛ aw ka tiɲɛni ye. Aw ye kojugu minnu kɛ, aw ka olu bɛɛ bɔ aw la, ka aw yɛrɛw kɛ dusukun kura ni hakili kura ye! Israɛl ka so, mun na aw na sa?

Rom=kaw 6.20 Aw tun ye jurumu ka jnw ye tuma min na, aw tun hrnyara tilennenya ma.

Nin tɛmɛsira min bɔra Romɛkaw la, o b’an hakili jigin ko ni an kɛra jurumu ka jɔnw ye, an hɔrɔnyalen don tilennenya ma.

1. Jurumu ka hɔrɔnya: Ka bɔ tilennenya sirilenw na

2. Tilennenya ka jɔnya: Ka boli ka taa Jurumu ka hɔrɔnya fanga la

1. Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya de kosɔn. O la sa, aw ka jɔ, aw kana a to jɔnya juru ka don aw la tugun."

2. Yuhana 8:32 - "O tuma na fɛ, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

Rom=kaw 6.21 Aw ye den jumɛnw sɔrɔ o waati la, aw maloya bɛ minnu na sisan? katuguni o kow laban ye saya ye.»

Jurumu kɛwalew nɔ ye saya ye.

1. An ka kan ka an ka jurumu kɛwalew kɔdon, n’o tɛ, an bɛna saya kunbɛn.

2. Ala ye sira di walisa ka kisi saya ma ani o ye nimisali ni danaya de ye.

1. Ntalenw 14:12 —“Sira bɛ mɔgɔ ɲɛ na, nka a laban ye saya sira ye.”

2. Efesekaw 2:8-9 —“Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew la, walisa mɔgɔ si kana waso.”

Rom=kaw 6.22 Nka sisan aw hɔrɔnyara jurumu ma ka kɛ Ala ka jɔnw ye, aw ye aw den sɔrɔ ka taa senuya la, ani laban na ɲɛnamaya banbali la.

Krecɛnw hɔrɔnyalen kɔ jurumu ma, u bɛ kɛ Ala ka baarakɛlaw ye, ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, o min ye ɲɛnamaya senuma kɛli sara laban ye.

1. Yafa sebaaya: Hɔrɔnya ka bɔ jurumu la, o bɛ na ni senuya ye cogo min na

2. Ka sugandili tilennenw kɛ: Ka ɲɛnamaya senuma nafaw sɔrɔ

1. Luc.

2. Kolosekaw 3:5-7 - “A’ ye aw farikolo yɔrɔw faga dugukolo kan. jatɔya, nɔgɔya, kanuya dantɛmɛnen, nege jugu ani wasabaliya, o ye bolibato ye.

Rom=kaw 6.23 Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

Jurumu kɔlɔlɔ ye saya ye, nka Ala ye ɲɛnamaya banbali nilifɛn di Yesu Krisita barika la.

1. Jurumu musaka ani ɲɛnamaya banbali nilifɛn

2. Ka Ala ka nilifɛnba camanba sɔrɔ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

Romɛkaw 7 bɛ tɛmɛn Paul ka kuma kan, min bɛ kuma kerecɛn ka jɛɲɔgɔnya kan ni sariya ye, ka kuma dannabaa bɔli kan sariya la Krisita barika la, Sariya ka baara min bɛ jurumu negew lawuli, ani a yɛrɛ ka kɛlɛ ni jurumu ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye furu kɛ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa ka a ɲɛfɔ cogo min na dannabaaw bɛ bɔ sariya la Krisita barika la. I n'a fɔ muso sirilen bɛ sariya fɛ cogo min na a cɛ la k'a sɔrɔ a ɲɛnama don nka n'a sara a bɛ bɔ sariya la cɛ ko la o cogo kelen na dannabaaw sara fɛn min ye an siri fɔlɔ farikolo Krisita fɛ o cogo la an ye dɔ wɛrɛ ta ye ale kununna salenw sigicogo bɛ den Ala (Romɛkaw 7:1-4 la). A b’a jira ko k’an to masaya la farisogo jurumu nege minnu lawulila sariya fɛ, olu tun bɛ baara la an ye den kɛ saya sisan nka an bɔra sariya la min sara min y’an minɛ jɔnya la o la baara kɛ cogo kura la Ni tɛ cogo kɔrɔ sɛbɛnnen kode (Romɛkaw 7:5-6) .

Dakun 2nan: Vɛrise 7-13 kɔnɔ, Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na Sariya y’a to a y’a dɔn jurumu ko la. A b’a ɲɛfɔ ko ni Sariya tun tɛ, a tun tɛna jurumu ye min ye misali la, a tun tɛna a dɔn nege ye min ye tiɲɛ na ni Sariya tun m’a fɔ ko ‘I kana nege don.’ Nka jurumu ka sababu minɛ ka ci fɔ, o ye a nege sugu bɛɛ lase a ma ni sariya tɛ jurumu sara siɲɛ kelen a ɲɛnama ka bɔ sariya la tuma min na ci fɔlen nana jurumu nana ɲɛnamaya sara ye ci yɛrɛ sɔrɔ min tun bɛ fɔ ko a bɛ ɲɛnamaya lase tiɲɛ na, o nana ni saya ye (Romɛkaw 7:7-10). O la, a b a f ko jurumu tun don ka sababu minɛ ci flen fɛ, o ye saya lase a ma min y’a kɛ jurumu ye pewu min tɛ se ka suma (Romɛkaw 7:11-13).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 14nan na, Pol b’a yɛrɛ ka kɛlɛ ɲɛfɔ ni jurumu ye hali k’a sɔrɔ a b’a fɛ ka kojugu ɲuman kɛ yen yɛrɛ a kɔnɔna bɛ Ala ka sariya diyabɔ nka a bɛ baarakɛla wɛrɛ ye min bɛ kɛlɛ kɛ ni hakili ye ka jurumu sariya kasoden kɛ baara la jɛkulu kɔnɔmɔgɔw kɔnɔ. A bɛ pɛrɛn ko jɔn bɛna nin farikolo saya kisi? Barika Ala ka ne kisi Yesu Krisita an Matigi barika la! O la sa, ne yr b Ala ka sariya baara hali ni ne ka jurumu cogoya b Jurumu sariyaw baara (Romkaw 7:14-25). O bɛ kɛlɛ min bɛ senna hakili farisogo ni ɲɔgɔn cɛ dannabaa kɔnɔ, o jira min b’a jira ko mago bɛ jigi da nɛɛma fanga kan Ni Senu ye se sɔrɔ.

Rom=kaw 7.1 Balimaw, aw t'a dn (k'a masɔrɔ ne bɛ kuma sariya dɔnbagaw fɛ), ko sariya bɛ se ka mɔgɔ minɛ ni a ɲɛnama don wa?

Pol bɛ ka dannabaaw hakili jigin ko sariya bɛ fanga sɔrɔ u kan ni u ɲɛnama don.

1. Sariya fanga: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na a ka fanga kɔrɔ

2. Sariya labatoli nafa ka bon: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na i n’a fɔ jamanaden min bɛ Ala ɲɛsiran

1. Yakuba 2:10-12 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, k'a sɔrɔ a ma se cogo kelen na, o tigi ye o bɛɛ jate. Ni aw ma jatɔya kɛ, nka aw ye mɔgɔfaga kɛ, aw kɛra sariya tiɲɛbaga ye.

2. Matiyu 22:36-40 - “Karamɔgɔ, ci fɔlenba jumɛn bɛ sariya kɔnɔ?’ A y'a fɔ a ye ko: 'I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.' O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.’”

Rom=kaw 7.2 Muso min ye cɛ sɔrɔ, o sirilen bɛ sariya fɛ a cɛ la ni a cɛ bɛ balo la. Nka ni cɛ salen don, a bɛ lajɔ a cɛ ka sariya la.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko muso min furula, o sirilen bɛ sariya sira fɛ a cɛ la k’a to ɲɛnamaya la, nka a bɛ bɔ o sariya la a salen kɔfɛ.

1. Furu dugawu: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye

2. Ka Hɔrɔnya sɔrɔ Ala ka ci fɔlenw labatoli la

1. Efesekaw 5:22-24 - «Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye, a farikolo, ani a yɛrɛ ye a Kisibaa ye. Egilisi bɛ kolo Krisita kɔrɔ cogo min na, musow fana ka kan ka kolo u cɛw ye fɛn bɛɛ la.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:39 - “Muso sirilen bɛ a cɛ la ni a si bɛ balo la. Nka ni a cɛ sara, a hɔrɔnyalen don ka furu a sago ma, Matigi dɔrɔn de la.”

Rom=kaw 7.3 O cogo la, ni a c= tolen don, ni a furula c= w=r= ma, a b= wele ko jatyamuso. A ma kɛ jatɔyakɛla ye, hali ni a furula cɛ wɛrɛ ma.

Muso bɛ jate jatɔyakɛla ye ni a furula cɛ wɛrɛ ma k’a sɔrɔ a cɛ bɛ balo la, nka a hɔrɔnyalen don o sariya ma ni a cɛ sara.

1. Furu nafa ani a ka senuya bonya

2. Ala ka kanuya min bɛ an na, o min bɛ ye a ka makari ni a ka kow faamuyali fɛ

1. Matiyu 19:3-9 la

2. Romɛkaw 8:1-4

Rom=kaw 7.4 O de kosɔn ne balimaw, aw fana kɛra mɔgɔ salenw ye sariya ta fan fɛ Krisita farikolo barika la. walisa aw ka furu dɔ wɛrɛ ma, o min kununna ka bɔ suw cɛma, walisa an ka den kɛ Elohim ye.»

Nin tɛmɛsira bɛ a ɲɛfɔ cogo min na dannabaaw bɛ hɔrɔnya ka bɔ sariya la Krisita ka saya fɛ, walisa u ka se ka jɛ a fɛ ani ka kɛwale ɲumanw kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

1. “Hɔrɔnya ka bɔ sariya la: Krisita ka saya b’an hɔrɔnya cogo min na”

2. “Dannabaaw ka furu: Ka jɛ ni Krisita ye walasa ka den sɔrɔ” .

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:21 - Katuguni a ye jurumu kɛ an kosɔn, ale min tun tɛ jurumu dɔn. walisa an ka kɛ Ala ka tilennenya ye ale barika la.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.

Rom=kaw 7.5 An tun b farisogo la tuma min na, jurumuw ka sr sariya barika la, olu tun b baara k an farikolo la walisa ka den sa saya la.

Ala ka sariya b adamadenw ka jurumu cogo jira, o min b na ni saya ye.

1: An ka kan ka an ka jurumu cogoya di Ala sago ma ani ka an jigi da a kan.

2: Ala ka sariya b an ka jurumu cogoya jira, wa a ka nɛɛma ni a ka makari dɔrɔn de fɛ, an bɛ se ka kisi.

1: Rom=kaw 5.8 Nka Ala y’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2: Efesekaw 2:8-9 Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma de barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Rom=kaw 7.6 Nka sisan an kisilen don sariya ma. ko an ka baara kɛ ni hakili kura ye, an kana baara kɛ ni sɛbɛn kɔrɔ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka baara kɛ hakili la sanni ka tugu sariya sɛbɛn kɔ.

1. Baara kɛli sebaaya Ni Senu la

2. Hɔrɔnya min bɛ mɔgɔ la ka bɔ sariya la

1. Galasikaw 5:13-15 - Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. aw kana aw ka hɔrɔnya yɛlɛma ka kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sabu sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la, o kuma la ko: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

2. Matiyu 22:34-39 - Nka Farisiɛnw y’a mɛn tuma min na ko a ye Saduseɛnw da tugu, u ye ɲɔgɔn lajɛn. O kɔ, u dɔ la kelen min tun ye sariya karamɔgɔ ye, o ye ɲininkali dɔ kɛ a la, k’a kɔrɔbɔ, k’a fɔ ko: “Karamɔgɔ, ci fɔlenba jumɛn de bɛ sariya kɔnɔ?” Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.» O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i n’a fɔ a: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

Romɛkaw 7:7 O tuma na fɛ, an na mun fɔ? Yala sariya ye jurumu ye wa? Ala ka a bali. Ayi, ne tun ma jurumu dn, fo sariya barika la, katuguni ne tun t nege dn, ni sariya tun ma f ko: I kana nege don.

Pol y’a ɲɛfɔ ko sariya tɛ jurumu ye, nka a b’a jira jurumu ye min ye, o min ye nege ye.

1. Sariya ka sebaaya: Sariya b jurumu jira cogo min na

2. Sariya cɛɲi: Sariya b’an tanga jurumu ma cogo min na

1. Ekisode 20:17 - I kana nege don

2. Yakuba 1:14-15 - Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u negew bɛ u sama ka taa u la ani ka u lafili. O kɔ, ni nege ye kɔnɔ ta, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

Rom=kaw 7.8 Nka jurumu ye sababu ta ci flen f, ka nege sifa b lase ne ma. Sabu ni sariya tun tɛ, jurumu tun salen don.

Jurumu donna di la ka mg dusukun tiɲɛ sariya barika la.

1: Hadamaden ka jurumu - Romkaw 7:8

2: Sariya ka se ka jurumu jira - Romkaw 7:8

1: Jenɛse 3:1-7 (Hadamaden binna) .

2: Yakuba 1:13-15 (Jurumu kɔrɔbɔli) .

Rom=kaw 7.9 Ne tun b= balo la ni sariya t= si kelen kelen na, nka ci nana tuma min na, jurumu kununna ka ne sara.

Jurumu bɛ na ni saya ye.

1: Ɲɛnamaya ka surun nka Ala ka kuma ye banbali ye, wa a b’a jira an na cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la.

2: An bɛɛ ka kan ka jurumu bila ka Matigi ka kalansiraw minɛ, bawo a ka kuma kanminɛli dɔrɔn de fɛ, an bɛna ɲɛnamaya lakika sɔrɔ.

1: Yakuba 1:14-15 “Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu y’u sama ka taa, ka u lafili. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.”

2: Ntalenw 23:27-28 “Jatɔmuso bɛ se ka sɔrɔ buruburu na, nka cɛ wɛrɛ muso bɛ i ka ɲɛnamaya minɛ. Cɛ bɛ se ka tasuma don a kɔ la k’a sɔrɔ a ka finiw ma jeni wa?”

Rom=kaw 7.10 Cikan min tun sigilen don ɲɛnamaya kama, ne y’a ye ko o ye saya ye.

Ala ka ci min tun ka kan ka ɲɛnamaya lase, o sɔrɔla saya nɔ na.

1. Ala ka ci fɔlenw ka paradox - Ala ka ci fɔlenw bɛ se ka ɲɛnamaya ni saya fila bɛɛ lase cogo min na.

2. Jurumu ka nanbara - Jurumu b se ka ye cogo min na, nka a laban na, a b na ni saya ye.

1. Ntalenw 14:12 - "Sira bɛ mɔgɔ ɲɛ na, nka a laban ye saya siraw ye."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la."

Rom=kaw 7.11 Jurumu ye sababu ta ci f=, ka ne lafili, ka ne faga o barika la.

Jurumu bɛ se ka mɔgɔ lafili ani a bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa u halakili la.

1. Aw ye aw janto jurumu ka nanbara la ani ka aw jija aw kana a to a ka se ka aw kun.

2. Jurumu kɔlɔlɔ faratilenw dɔn ani i jija ka ban o la.

1. Ntalenw 14:12 - "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don mɔgɔ ma, nka a laban ye saya sira ye."

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - "Aw ka hakili sigi, aw ka aw ɲɛmajɔ. Aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun."

Rom=kaw 7.12 O de kosn, sariya senuma don, ci flen senuma, tilennenya, ɲuman.

Sariya senuma don, a tilennen don, a ka ɲi.

1: Ala ka sariya ka ɲi ani a bɛ mɔgɔ kɔrɔta

2: Ala ka sariya ye senuma ni tilennenya ye

1: Zaburu 19:7-8 "Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lakunu, Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔlenw kɛ hakilitigiw ye, Matigi ka ci fɔlenw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya, a ka ci fɔlenw." Matigi saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen."

2: Yakuba 1:25 "Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la."

Rom=kaw 7.13 O k=, ko ɲuman ye saya k= ne ye wa? Ala ka a bali. Nka jurumu, walisa a ka kɛ jurumu ye, ka saya kɛ ne la ko ɲuman barika la. walisa jurumu ka kɛ jurumuba ye ci fɔlen barika la.

Jurumu saya b na ni ko ɲuman ye, jurumu b k jurumu ye ka tmn ci f.

1. Koɲuman fanga: Hali fɛn bɛɛ la ɲuman bɛ se ka kɛ sababu ye ka jurumu kɛ cogo min na

2. Jurumu barika: Cikanw bɛ kɔrɔbɔli bonya cogo min na

1. Yakuba 1:13-14 - «Mɔgɔ si kɔrɔbɔra, a kana a fɔ ko: ‘Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,’ katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu la, a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a nege bɛ a lafili ani k’a lafili.”

2. 1 Yuhana 1:8-10 - «Ni an ko jurumu t an na, an b an yr lafili, tiɲɛ t an na. Ni an b an ka jurumuw f, a ye kantigi ye ani a tilennen don walisa ka an ka jurumuw yafa an ma ani ka an saniya ka b tilenbaliya b la. Ni an ko an ma jurumu kɛ, an b’a kɛ nkalontigɛla ye, a ka kuma tɛ an kɔnɔ.”

Rom=kaw 7.14 An b= a dn ko sariya ye hakili ta fan f.

Pol sɔnna a ma ko sariya ye hakili ta fan fɛ, nka ale yɛrɛ ye farisogo ta ye ani jurumu fanga kɔrɔ.

1. Sariya fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ farisogo kan cogo min na kanminɛli fɛ

2. Jurumu kɛlɛ: An bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na hakilitigiya la hakili ta fan fɛ

1. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

2. Rom=kaw 6:12-14 - O de kosɔn jurumu kana kɛ masakɛ ye aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kan minɛ a negew la.

Rom=kaw 7.15 Ne t= min k=, ne t= o k=, ne b= min f=, ne t= o k=. Nka ne bɛ min koniya, ne bɛ o de kɛ.

Ne bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka fɛn kɛ min bɛ ne dɔn ko o bɛnnen don ani ka ne b’a fɛ ka min kɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ gɛlɛya kɔnɔ min bɛ an negew ni Ala sago cɛ

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan ka kojugu kɛ

1. Yakuba 1:13-15, “Mɔgɔ si kɔrɔbɔra, a kana a fɔ ko: ‘Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,’ katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili. O kɔ, nege ni a kɔnɔma donna, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.”

2. Galasikaw 5:16-17, «Nka ne b’a fɔ ko aw ka taama Ni Senu barika la, aw kana farisogo negew wasa. Katuguni farisogo negew bɛ Ni Senu kɛlɛ, Ni Senu negew bɛ farisogo kɛlɛ. katuguni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walisa ka aw bali ka aw sago kɛ.”

Rom=kaw 7.16 Ni ne t= min f=, ni ne b= o k=, ne b= sɔn sariya ma ko a ka ɲi.

Pol b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ t’a fɛ ka min kɛ, o kɛli ye sariya ka ɲumanya taamasyɛn ye.

1. Sariya fanga: A ka ɲumanya minɛcogo.

2. Ka Hɔrɔnya lakika sɔrɔ ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ majigin ye sariya kɔrɔ.

1. Galasikaw 5:13-14 - Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka kanuya barika la, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye. Sabu sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la ko: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

2. Yakuba 2:8-12 - Ni i ye masaya sariya dafa tiɲɛ na ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnni ye ko: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ,” i bɛ ko ɲuman kɛ. Nka ni aw bɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, aw bɛ jurumu kɛ ani sariya b’aw jalaki iko sariya tiɲɛbagaw. Sabu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, nka a dɛsɛra yɔrɔ kelen na, o kɛra jatebɔla ye o bɛɛ la. Katuguni min y'a fɔ ko: «I kana jatɔya kɛ», o fana y'a fɔ ko: «I kana mɔgɔ faga.» Ni i ma jatɔya kɛ, nka i ye mɔgɔfaga kɛ, i kɛra sariya tiɲɛbaga ye. O la sa, kuma ani o cogo la ka kɛ i n’a fɔ mɔgɔ minnu ka kan ka kiri tigɛ hɔrɔnya sariya kɔnɔ.

Rom=kaw 7.17 Sisan, ne t= o k tun, nka jurumu min b ne kn.

Pol sɔnna a ma ko ale tɛ a kuntigi ye tun, nka jurumu de sigilen bɛ a kɔnɔ.

1. "I ka sɔn i ka jurumuw ma ani ka i ka kunkanbaaraw ta".

2. "Jurumu fanga ani a nɔ min bɛ an ka ɲɛnamaya la".

1. Yakuba 1:14-15 - "Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u bɛ sama ka taa u yɛrɛ nege jugu fɛ ani u lafililen. O tuma na, nege donna o kɔfɛ, o bɛ jurumu bange; , bɛ saya bange."

2. Galasikaw 5:19-21 - "Farisogo ka kɛwalew jɛlen don: cɛnimusoya, nɔgɔ ni jatɔya, bolibato ni subagaya, koniya, bɛnbaliya, keleya, dimi, yɛrɛɲini, sɔsɔli, kuluw ni keleya, dɔlɔ, orgies, ani o ɲɔgɔnnaw.Ne b'aw lasɔmi, i n'a fɔ ne tun b'a kɛ cogo min na fɔlɔ, ko mɔgɔ minnu bɛ balo nin cogo la, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta."

Rom=kaw 7.18 Ne b'a dn ko fn ɲuman si t ne kn, katuguni ne sago b ne f . Nka ko ɲuman kɛ cogo min na, ne tɛ o ye.

Pol sɔnna a ma ko koɲuman si tɛ a farisogo la, nka a bɛ sɔn ka ko ɲuman kɛ, o bɛɛ n’a ta, a ka gɛlɛn a ma k’o kɛ.

1. Kɛlɛ min bɛ kɛ walisa ka ko ɲuman kɛ: Ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la

2. Ka se sɔrɔ farisogo barikantanya kan: Ka ɲumanya sɔrɔ ni Ala ka dɛmɛ ye

1. Zaburu 51:17 - "Ne ka saraka, Ala, o ye ni karilen ye, dusukun karilen ni nimisalen, i tɛna min mafiɲɛya, Ala."

2. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ min bɛ fanga di ne ma."

Romɛkaw 7.19 Ne b'a fɛ ka ko ɲuman min kɛ, ne tɛ o kɛ, nka ne t'a fɛ kojugu min na, ne bɛ o de kɛ.

Kɛlɛ min bɛ ɲuman ni juguman cɛ, o ye tiɲɛ ye.

1. An dusukunw tilalen don an ka ko ɲuman negew ni kojugu kɔrɔbɔliw cɛ - Romɛkaw 7:19

2. An ka kan ka kɛlɛ kɛ don o don walasa ka ko ɲuman sugandi ani ka an yɛrɛ tanga kojugu ma - Romɛkaw 7:19

1. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2. Galasikaw 5:17 - Katuguni farisogo negew bɛ Ni Senu, Ni negew bɛ farisogo kɛlɛ, katuguni olu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ, walisa aw kana aw sago kɛ.

Rom=kaw 7.20 Ni ne t= min f=, ni ne t= o k=, ne t= o k= tun, jurumu min b= ne k=.

Pol y’a fɔ ko ni a ye fɛn dɔ kɛ, a t’a fɛ ka min kɛ, o tɛ ale de ye, nka jurumu de bɛ balo a kɔnɔ.

1. Jurumu cogoya faamuyali: An bɛ se ka se sɔrɔ a fanga kan cogo min na

2. Jurumu kɛlɛ: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege Krisita ka hɔrɔnya la

1. Romɛkaw 6:14 - Jurumu tɛna kɛ aw matigi ye tun, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma i sɔrɔ fo hadamadenw ka ko kɛlenw. Ala ye kantigi ye; A tɛna a to i ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ i seko kan. Nka ni kɔrɔbɔli kɛra i la, a bɛna bɔyɔrɔ fana di i ma walisa i ka se ka o muɲu.

Rom=kaw 7.21 Ne b= sariya ye, ko ni ne b= ko ɲuman k=, kojugu b= ne la.

Pol y’a faamu ko a kɔnɔna kɛlɛ bɛ ko ɲuman kɛli ni kojugu kɛli cɛ.

1) Kɛlɛ min bɛ ɲuman ni juguman cɛ: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan

2) Ala ka sariya ka sebaaya: ɲɛminɛni walasa ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na

1) Yakuba 1:13-15 - Ni kɔrɔbɔli kɛra, mɔgɔ si man kan k'a fɔ ko: "Ala bɛ ne kɔrɔbɔ." Katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ, a tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ fana. nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u yɛrɛ nege jugu y'u sama ka taa ani k'u lafili.

2) Galasikaw 5:16-18 - O de kosɔn ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni barika la, aw tɛna farisogo negew wasa. Katuguni fɛn min bɛ Ni Senu sɔsɔ, o nege bɛ farisogo la, Ni Senu fana bɛ farisogo sɔsɔ. U bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walasa aw kana fɛn o fɛn kɛ aw sago la. Nka ni Ni Senu b'aw ɲɛminɛ, aw tɛ sariya kɔrɔ.

Rom=kaw 7.22 K'a masɔrɔ ne ka di Ala ka sariya ye ne kɔnɔna na.

Tɛmɛsira min bɛ Romɛkaw 7:22 la, o b’a jira ko nisɔndiya min bɛ mɔgɔ la ka nisɔndiya Ala ka sariya la.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka nisɔndiya Ala ka sariya la

2. Ka nisɔndiya Ala sago la

1. Zaburu 19:7-11 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lakunu; Matigi ka seereya dafalen don, a bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye.

2. Esayi 58:13-14 - «Ni i ye i sen kɔsegin lafiɲɛ don na, ka i diyanye don kɛ ne ka don senuma na, ka lafiɲɛ don wele ko nisɔndiya, Matigi ka don senuma bonyalen don. ni aw bɛ a bonya, ni aw tɛ taa aw yɛrɛ ka siraw fɛ, walima ka aw yɛrɛ diyanyeko ɲini, walima ka kuma fu;

Rom=kaw 7.23 Nka ne b= sariya w=r= ye ne farikolo la, o b= ne hakili ka sariya k=l= ka ne bila jurumu sariya la min b ne farikolo la.

Jurumu ka sariya b kl ni hakili sariya ye, o b na ni jurumu ka jnya ye.

1. Kɛlɛ min bɛ mɔgɔ kɔnɔ: Jurumu ni tilennenya cɛ kɛlɛ faamuyali

2. Ka an ka miiriliw minɛ jɔnya la: Ka se sɔrɔ jurumu fanga kan

1. Yakuba 1:13-15 - Mɔgɔ si kana a fɔ ni a kɔrɔbɔra ko: “Ne kɔrɔbɔra Ala fɛ”; sabu Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ, a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ fana. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ negew y’a sama ka taa a fɛ, k’a lafili. O kɔ, ni nege ye kɔnɔ ta, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

2. Kolosekaw 3:5-7 - O de kosɔn, aw ka dugukolo kan farikolo yɔrɔw faga: jatɔya, nɔgɔya, nege jugu, ani wasabaliya, o ye bolibato ye. O kow kosɔn, Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan, aw yɛrɛw tun bɛ taama min na fɔlɔ, aw tun bɛ ɲɛnamaya kɛ u kɔnɔ.

Rom=kaw 7.24 Ne ye mg dusukasilen ye! jɔn na ne kisi nin saya farikolo ma?»

Pol b’a ka dimi jira a ka jurumu cogo la, k’a ɲininka jɔn bɛ se k’a kisi a ka saya ma.

1. Kisili sebaaya: Kibaru Duman b’an hɔrɔnya cogo min na ka bɔ jurumu la

2. An ka barikantanya dɔnni: Hadamaden ka jurumu cogoya faamuyali

1. Zaburu 40:2 “A ye ne kɔrɔta ka bɔ dingɛ nɔgɔlen na, ka bɔ bɔgɔ ni bɔgɔ la. a ye ne senw sigi farakurun dɔ kan ka jɔ yɔrɔ jɔlen di ne ma.”

2. Galasikaw 5:16 “Ne b’a fɔ ko aw ka taama Ni Senu la, aw tɛna farisogo negew wasa.”

Rom=kaw 7.25 Ne b barika da Ala ye an Matigi Yesu Krisita barika la. O la sa, ne yɛrɛ bɛ baara kɛ Ala ka sariya ye ni ne hakili ye . Nka jurumu sariya bɛ farisogo ta fan fɛ.

Pol b a ka waleɲumandɔn jira Ala la a ka kisili kosɔn Yesu Krisita barika la ani a sɔnna a ka kɛlɛ ma walisa ka baara kɛ Ala ka sariya ye a hakili la k’a sɔrɔ a farisogo bɛ tugu jurumu sariya kɔ.

1. Kanminɛli kɛlɛ: Ala ka sariya baara cogo

2. Neema ni waleɲumandɔn: An ka jaabi Ala ka kisili ko la

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2. Galasikaw 5:16-17 - "Nka ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni barika la, aw tɛna farisogo negew wasa. Katuguni farisogo negew bɛ Ni kɛlɛ, Ni negew bɛ Ni kɛlɛ." sogo, katuguni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walisa aw kana aw b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ."

Romɛkaw 8 ye Paul ka bataki tilayɔrɔba barikama ye, min bɛ kuma ɲɛnamaya kan Ni Senu la, an jɔyɔrɔ min bɛ Ala denw na, nɔɔrɔ nata jigiya kan, ani Ala ka kanuya dafalen kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul y’a jira ko sisan jalaki si tɛ Krisita Yesu la, bawo Krisita Yesu barika la, Ni Senu ka sariya min bɛ ɲɛnamaya di, o ye an hɔrɔnya ka bɔ sariya la jurumu saya la (Romɛkaw 8:1-2) . A b'a ɲɛfɔ ko Sariya tun tɛ se ka min kɛ bawo a barika dɔgɔyara farisogo fɛ, Ala y'o kɛ ni a yɛrɛ Denkɛ cilen ye i n'a fɔ jurumukɛla farisogo ka kɛ jurumu saraka ye o la a ye jurumu jalaki farisogo sigicogo tilennenya wajibiyalen Sariya tun bɛ se ka dafa anw na minnu tɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni farisogo ye nka ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye (Romɛkaw 8:3-4).

Dakun 2nan: Vɛrise 5-17 kɔnɔ, Pol ye danfara don ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni farisogo ye ni ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye. Minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni farisogo ye, olu hakili bɛ farisogo negew de kan. nka minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye, olu hakili bɛ Ni Senu nege de kan (Romɛkaw 8:5). A b'a hakili sigi ko ni Ni Senu fɛ an ye saya kɛwale juguw don farikolo bɛna ɲɛnamaya bɛɛ ɲɛminɛ Ala denw fɛ ma hakili jɔnya sɔrɔ ka bin ka segin siran na ka hakili denkɛ sɔrɔ min fɛ ka kule 'Abba Fa' Ni Senu yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an hakili ye an ye Ala denw ye ni denw ye o tuma na ciyɛntalaw—Ala ciyɛntalaw ni Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw ni tiɲɛ na, a ka tɔɔrɔw sigicogo bɛ se ka a nɔɔrɔ fana tila (Romɛkaw 8:13-17).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 18nan na, Paul bɛ kuma jigiya kan sini nɔɔrɔ danni bɛ makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye jirali denkɛw Ala ye dusukasi sɔrɔ a yɛrɛ ka sugandili jigiya bɛna hɔrɔnya ka bɔ a ka jɔnya la tiɲɛni nana ni hɔrɔnya nɔɔrɔ denw ye Ala yɛrɛ bɛ ŋunan kɔnɔna na ni kɔnɔnajɛya ye ka denfaya makɔnɔ denkɛ kunmabɔli farikolow nin jigiya kisira. Ka fara o kan a bɛ delili Sɛmɛntiya Ni Senu barikantanya n'an t'a Dɔn min bɛ delili Kɛ a bɛ an deli kuma tɛ min na sɔgɔsɔgɔninjɛ fɛn bɛɛ bɛ baara Kɛ ɲɔgɔn fɛ kanuya ɲuman min bɛ Weele ko kuntilenna foyi danfaralen kanuya Krisita gɛlɛya gɛlɛya tɔɔrɔ kɔngɔ farilankolon farati npan ka se sɔrɔli damatɛmɛ an ta sababu fɛ an kanu ma da a la saya ni ɲɛnamaya mɛlɛkɛw ma ni jinɛw fana bɛ yen walima fanga nataw sanfɛla juguya fɛn wɛrɛ danfɛnw bɛɛ bɛna se ka faranfasi kanuya Ala bɛ Krisita Yesu an Matigi la (Romɛkaw 8:18-39). O bɛ hakilisigi cikan barikama di Krecɛn ka lakana banbali ko la Ala kanuya kɔnɔ.

Rom=kaw 8.1 O de kosn sisan, mg minnu b Krisita Yesu la, olu t= taama farisogo ta fan f, nka Ni Senu ka taama.

Mɔgɔ si tɛna jalaki Krisita Yesu la ka tugu Ni Senu kɔ farisogo nɔ na.

1. Ɲɛnamaya dubaw Krisita la - Ka tilennenya hɔrɔnya minɛ dannaya fɛ Krisita la

2. Ka i yɛrɛ tanga jalaki ma - Ka taama ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye farisogo nɔ na

1. Romɛkaw 8:1-4 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ Krisita Yesu la, olu minnu tɛ taama farisogo sira fɛ, fɔ Ni Senu sira fɛ. Katuguni ɲɛnamaya Ni Senu ka sariya Krisita Yesu la, o ye ne hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la. Sariya ma se ka min k, k'a masɔrɔ a barika tun ka dɔgɔ farisogo barika la, Ala ye a yɛrɛ Denkɛ ci ka kɛɲɛ ni farisogo jurumutɔ ye, ka jurumu jalaki farisogo la, walisa sariya tilennenya ka dafa an kɔnɔ , olu tɛ taama farisogo sira fɛ, nka Ni Senu sira fɛ.

2. Galasikaw 5:16 - Ne b'a fò o la ko: Aw ka taama Ni la, aw tèna farisogo nege dafa.

Rom=kaw 8.2 Katuguni Ni Senu ka sariya Krisita Yesu la, o ye ne hɔrɔnya ka b jurumu ni saya sariya ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma ɲɛnamaya hakili sebaaya kan Krisita Yesu la ka an hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya jɔnya la.

1. Ɲɛnamaya hɔrɔnya Krisita la - Ka ɲɛnamaya Ni fanga sɛgɛsɛgɛ min bɛ sɔrɔ Krisita Yesu la walasa ka an hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la.

2. Kurucɛ fanga - Kurucɛ ka fɛn caman tigɛli fanga sɛgɛsɛgɛ walasa ka hɔrɔnya lase an ka ɲɛnamaya ma.

1. Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

2. Yuhana 8:36 - "O la sa, ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na hɔrɔnya tiɲɛ na."

Rom=kaw 8.3 Sariya ma se ka min k, k'a masɔrɔ a barika tun ka dɔgɔ farisogo barika la, Ala ye a yɛrɛ Denkɛ ci farisogo jurumutɔ cogo la, ka jurumu jalaki farisogo la.

Ala ye a yr Denc ci ka jurumu jalaki ani ka sariya kn.

1: Ala ka nilifɛn bɛɛ la belebeleba

2: Kurucɛ fanga

Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Rom=kaw 8.4 Walisa sariya tilennenya ka dafa anw la, an minnu t= taama farisogo sira la, nka Ni Senu siratig= la.

Sariya tilennenya b se ka dafa an na ni an tugura Ni la sanni ka tugu an yr negew la.

1. Ka i yɛrɛ bila ani ka Ni minɛ

2. Ni Senu ka sebaaya ka dafa

1. Kolosekaw 3:5-10

2. Galasikaw 5:16-26

Rom=kaw 8.5 Katuguni mg minnu b farisogo cogo la, olu b farisogo kow hakili to. Nka minnu bɛ Ni Senu sira fɛ, olu de bɛ Ni Senu ka kow de la.

Mɔgɔ minnu bɛ mara u ka jurumu cogoya fɛ, olu sinsinnen bɛ dugukolo kan negew kan, ka sɔrɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ni Senu fɛ, olu bɛ u sinsin alako kow kan.

1. An hakili kuraya: Romɛkaw 8:5 kalan

2. Fɛn minnu nafa ka bon kosɛbɛ: Hakilijagabɔ Hakili ni farisogo kan

1. Kolosekaw 3:2 - “A’ ye aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.”

2. Matiyu 16:26 - “Ni mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, nafa jumɛn bɛ o la?”

Romɛkaw 8.6 Ka kɛɲɛ ni farisogo ta ye, o ye saya ye. nka ka kɛ hakili ta fan fɛ, o ye ɲɛnamaya ni hɛrɛ ye.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka hakili ta fan fɛ hakili ta fan fɛ, ka fara farikolo ta fan fɛ hakilina kan, walasa ka ɲɛnamaya ni hɛrɛ sɔrɔ.

1. Ka ɲɛnamaya ni hɛrɛ sɔrɔ hakili ta fan fɛ hakili ta fan fɛ

2. Danfara min bɛ farisogo ni hakilimaya cɛ, o faamuyali

1. Kolosekaw 3:2 - Aw ka aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

Romɛkaw 8.7 Katuguni farisogo hakili ye Ala juguya ye, katuguni a tɛ kolo Ala ka sariya kɔrɔ, a tɛ se ka kolo.

Farikolo hakili bɛ sɔsɔli kɛ ni Ala ye, wa a tɛ se ka kolo Ala ka sariya ye abada.

1: An ka kan k’an sagow bila Ala bolo ani k’a ɲini ka a ka sariya labato walisa ka gɛrɛ a la.

2: An man kan k’a to farisogo negew ka an lafili, nka o nɔ na, an k’an jija k’an hakili ni an dusukunw to Ala n’a ka siraw kan.

1: Filipekaw 4:8, “A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye. miiri nin kow la."

2: Kolosekaw 3:2, "Aw ka aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na."

Rom=kaw 8.8 O la, mg minnu b farisogo la, olu t se ka diya Ala ye.

Minnu bɛ balo ka kɛɲɛ ni farisogo negew ye, olu tɛ se ka diya Ala ye.

1. Sogo ni Ni: Ɲɛnamaya kɛcogo min ka di Ala ye

2. Ala ka nɛɛma Sebaaya: Farikolo bɛ se sɔrɔ cogo min na

1. Galasikaw 5:16-17 - "Ne b'a fɔ nin ye ko: Aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo nege dafa. Katuguni farisogo nege bɛ Ni kɛlɛ, Ni ne bɛ farisogo kɛlɛ kelen ka taa tɔ kelen na, walisa aw b'a fɛ ka ko minnu kɛ, aw kana olu kɛ.»

2. 1 Yuhana 2:15-17 - "Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu , Fa ka kanuya tɛ a la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛnw bɛɛ, farisogo nege ni ɲɛnama nege ni ɲɛnamaya kuncɛbaya tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ la.Diɲɛ ni a nege bɛ tɛmɛn, nka min bɛ Ala sago kɛ a bɛ to badaa-badaa.»

Rom=kaw 8.9 Nka aw t farisogo la, nka aw b Ni Ni de la, ni Ala Ni sigilen b aw kn. Ni Krisita Ni tɛ mɔgɔ dɔ fɛ, o tɛ a ta ye.

Ala Ni sigilen b dannabaaw la, ani minnu t Krisita Ni t, olu t Krisita ta ye.

1. Ala Ni - Taama surunyalen ni Ala ye

2. Krisita Ni wajibiya - An ka layidu dafa ni Ala ye

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:19-20 - “Aw m’a dɔn ko aw farikolo ye Ni Senu ka batoso ye aw kɔnɔ, aw ye min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye, katuguni aw sanna ni sɔngɔ ye. O la sa, aw ka Ala tanu aw farikolo la.”

2. Yuhana 14:16-17 - «Ne na ne Fa deli, a na Dɛmɛbaga wɛrɛ di aw ma, a ka kɛ aw fɛ badaa, tiɲɛ Ni, diɲɛ tɛ se ka min sɔrɔ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn a. I b’a dɔn, katuguni a sigilen bɛ aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.”

Rom=kaw 8.10 Ni Krisita b aw la, aw farikolo sara jurumu kosn. Nka Ni Senu ye ɲɛnamaya ye tilennenya kosɔn.

Krisita ka kɛli an kɔnɔ, o b’an kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye hakili la tilennenya kosɔn hali ni farikolo sara jurumu kosɔn.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka se sɔrɔ jurumu kan tilennenya fɛ

1. Romɛkaw 8:10

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka a ka diɲɛ kisi ale barika la.

Rom=kaw 8.11 Nka ni min ye Yesu lakunun ka b suw cma, ni o Ni sigilen b aw kn, min ye Krisita lakunun ka b suw cma, o na aw farikolo sataw fana lakunu a Ni min sigilen b aw kn.

Ala Ni min ye Yesu lakunun ka b suw cma, o b balo an na, wa a na namaya di an farikolo sataw fana ma.

1. Ala ka sebaaya min b anw na: Ala Ni ye Yesu lakunun ka b suw cma ani a b se ka an lakunu cogo min na

2. Lakununni sɔrɔli: Ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Ala Ni ye walasa ka ɲɛnamaya sɔrɔ

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Efesekaw 3:16-17 - Walisa ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye, a ka barika don aw la ni sebaaya ye a Ni barika la aw kɔnɔna na, walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la.

Romɛkaw 8.12 O de kosɔn balimaw, an ka juru tɛ farisogo la, ka ɲɛnamaya kɛ farisogo cogo la.

An welelen don ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min tɛ ka kɛɲɛ ni farisogo negew ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ farisogo kɛlɛli la: Ka tugu Ala ka siraw kɔ".

2. "An ka juru dɔ: Ka baara kɛ Ala ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Galasikaw 5:16-26 - Hakilijigin don kɛlɛ min bɛ farisogo negew ni Ni negew cɛ.

2. Kolosekaw 3:1-17 - Weelekan don ka farisogo negew faga ani ka namaya senumaya la.

Rom=kaw 8.13 Ni aw b= balo farisogo cogo la, aw na sa.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an bɛ sugandili minnu kɛ, olu bɛ na ni kɔlɔlɔ ye, wa ko ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala Ni ye, o bɛna ɲɛnamaya lase an ma, k’a sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni farisogo negew ye, o bɛna na ni saya ye.

1. An bɛ sugandili minnu kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni farisogo ye, o kɔlɔlɔw

2. Ni Sebaaya: Ka ɲɛnamaya sugandi saya nɔ na

1. Galasikaw 5:19-21 - Sisan, farisogo ka kɛwalew bɛ ye: cɛnimusoya, nɔgɔ, negew, bolibato, subagaya, juguya, kɛlɛ, keleya, dimi, ɲɔgɔndan, sɔsɔli, farali, keleya, dɔlɔmin, ɲɛnajɛw , ani nin ɲɔgɔnna fɛnw. Ne b'aw lasɔmi, i ko ne y'aw lasɔmi ka kɔrɔ, ko mɔgɔ minnu bɛ o ko suguw kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

2. Matiyu 6:24 - Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye; sabu a na kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima a na kɛ kantigi ye kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye.

Rom=kaw 8.14 Katuguni mg minnu b bila Ala Ni la, olu ye Ala denw ye.

Ala Ni b dannabaaw bila ka k Ala denw ye.

1: Ala Ni ka i bilasira ka kɛ Ala den ye.

2: Aw ka tugu Ala Ni kɔ ka kɛ Ala denkɛ walima a denmuso ye.

1: Galasikaw 4:6-7 "Aw ye denkɛw ye, Ala ye a Denkɛ Ni ci an dusukunw na ka pɛrɛn ko: «Aba! Fa!» O la sa, i tɛ jɔn ye tun, nka i ye denkɛ ye, ni i ye denkɛ ye, o tuma na fɛ, i ye ciyɛntabaga ye Ala barika la.»

2: Yuhana 1:12-13 «Nka mɔgɔ minnu bɛɛ y’a minɛ, minnu dara a tɔgɔ la, a ye jo di olu bɛɛ ma, u ka kɛ Ala denw ye, minnu ma bange joli la, wala farisogo sago la, wala mɔgɔ farisogo sago la.» Mɔgɔ sago, nka Ala sago.»

Rom=kaw 8.15 Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ tuguni ka siran. nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn o de fɛ ko: «Aba, Fa.»

Kerecɛnw ye denfaya Ni sɔrɔ, o min b'a to u bɛ Ala wele ko "Abba, Fa".

1. Denmisɛnninw ka dususalo: Denfaya hakili bɛ an ni Ala cɛsira Changé cogo min na

2. Aw kana siran: Ka ban jɔnya hakili la ani ka denfaya Ni minɛ

1. Galasikaw 4:4-7 - Nka waati dafalen sera tuma min na, Ala y'a Denkɛ ci, muso bangera, min bangera sariya kɔrɔ, 5 walisa ka mɔgɔ minnu tun bɛ sariya kɔrɔ, olu kunmabɔ, walisa an ka denfaya sɔrɔ denkɛw. 6 Ikomi aw ye denkɛw ye, Ala ye a Denkɛ Ni ci an dusukunw na ka pɛrɛn ko: «Aba! Fa!" 7 O la sa, i tɛ jɔn ye tun, nka i ye denkɛ ye, ni i ye denkɛ ye, i ye ciyɛntabaga ye Ala barika la.

2. Efesekaw 1:5 - A ye an latigɛ ka kɔn ka kɛ denkɛw ye Yesu Krisita barika la, ka kɛɲɛ ni a sago kuntilenna ye.

Rom=kaw 8.16 Ni Senu y=r= b= seereya ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.

Ala Ni bɛ seereya kɛ ko dannabaaw ye Ala denw ye.

1. Ka seereya kɛ an ka danyɔrɔ kan iko Ala denw

2. Ni Senu ka sebaaya ani an jɔyɔrɔ Ala ka denbaya kɔnɔ

1. Galasikaw 4:6-7 - "Aw ye denkɛw ye, Ala ye a Denkɛ Ni ci an dusukunw na ka pɛrɛn ko: «Aba! Fa!» O la sa, i tɛ jɔn ye tun, nka i ye denkɛ ye, ni i ye denkɛ ye, o tuma na fɛ, i ye ciyɛntabaga ye Ala barika la.»

2. Yuhana 1:12-13 - "Nka mɔgɔ minnu bɛɛ y'a minɛ, minnu dara a tɔgɔ la, a ye jo di olu bɛɛ ma, u ka kɛ Ala denw ye, minnu ma bange joli la, wala farisogo sago la hadamaden sago de don, nka Ala sago de don.»

Rom=kaw 8.17 Ni denw don, ciyɛntalaw don. Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

Dannabaa minnu b Krisita la, olu ye Ala ciyɛntalaw ye ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ani ni u sɔnna ka tɔɔrɔ ni a ye, o fana na nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

1. Nɔɔrɔ layidu: Ala ka nɔɔrɔ sɔrɔli kelenya ni Krisita ye

2. Tɔɔrɔ ni Krisita: Sira min bɛ kɛ ka kɛ ciyɛntabaga ye n’a ye

1. Galasikaw 3:26-29 - Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la. Aw minnu batisera Krisita la, aw caman ye Krisita don. Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn ni hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la. Ni aw ye Krisita ta ye, aw ye Ibrahima bɔnsɔn ye, ani ciyɛntalaw ka kɛɲɛ ni layidu talen ye.

2. Efesekaw 1:3-5 - An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye dugawuw bɛɛ di an ma ni hakili ta fan fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita la. walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, jalakibaliw ka kɛ a ɲɛ kɔrɔ kanuya la.

Rom=kaw 8.18 Katuguni ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

Sisan tɔɔrɔw tɛ se ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira.

1: An ka kan ka nɔɔrɔ nata makɔnɔ min bɛ an makɔnɔ hali ni sisan gɛlɛyaw bɛ an kan.

2: K’an to kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw la nin ɲɛnamaya kɔnɔ, an ka kan k’an ɲɛ jɔ nɔɔrɔ sara la min bɛna an makɔnɔ don nataw la.

Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya.

Heburuw 11:1 - Sisan, dannaya ye daŋaniya ye an jigi bɛ min kan ani hakilisigi ye an tɛ min ye.

Romɛkaw 8.19 Danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

Danfɛn bɛ Ala denw ka jirali makɔnɔ.

1. Mɔgɔ minnu bɛ makɔnɔni kɛ, olu ka jigiya

2. Ala denw ka jigiya kantigiyalenw

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Habakuki 2:3 - Katuguni yelifɛn ye waati latigɛlen ye, nka a laban na, a na kuma, nkalon tɛ. sabu a bɛna na tiɲɛ na, a tɛna mɛn.»

Rom=kaw 8.20 K'a masɔrɔ danfɛn ma kolo fu ye, a ma kɛ ni sago ye, nka ale de y'a kolo a jigi la.

Danfɛn in bilala nafantan kɔrɔ Ala fɛ jigiya kosɔn.

1. Jigiya bɛ Ala la hali ni ɲɛnamaya gɛlɛyaw bɛ yen

2. Ka Ala ka masabaya dɔn hali waati gɛlɛnw na

1. kasikanw 3:22-23 - "Matigi ka hinɛ de y'a to an tɛ ban, katuguni a ka hinɛ tɛ ban. U ye kura ye sɔgɔma o sɔgɔma. I ka kantigiya ka bon.

2. Esayi 43:2 - "Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ, bajiw cɛma, u tɛna fa i la. Ni i taamana tasuma cɛma, i tɛna jeni, tasuma tɛna mana tasuma." i kan.”

Rom=kaw 8.21 Katuguni danfɛnw na kisi ka bɔ toli jɔnya la ka taa Ala denw ka hɔrɔnya nɔɔrɔ la.

Danfɛn bɛna hɔrɔnya ka bɔ nɔgɔlenya jɔnya la ka don Ala denw ka hɔrɔnya nɔɔrɔma la.

1. Ala denw ka hɔrɔnya nɔɔrɔma

2. A kisira ka bɔ Nɔgɔya ka jɔnya la

1. Galasikaw 5:1 - O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min fɛ, aw ka jɔ o la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:17 - Matigi ye o Ni ye, Matigi Ni bɛ yɔrɔ min na, hɔrɔnya bɛ yen.

Rom=kaw 8.22 An y'a dòn ko danfɛnw bèè bè ɲògòn ka tògò dimi fè fo ka na se bi ma.

Danfɛnw bɛ tɔɔrɔ ni dimi cogo la kabini waati daminɛ na.

1. "Danfɛnw ka sɔgɔsɔgɔ: Dimi bɛ an ka miiriya labɛn cogo min".

2. "Jigiya min bɛ tɔɔrɔ la: Timinandiya fanga".

1. Esayi 55:8: “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:16-18: “O la sa, an dusu tɛ tiɲɛ. Hali n’an kɛnɛma bɛ ka tiɲɛ, an kɔnɔna bɛ ka kuraya don o don. K'a masɔrɔ nin tɔɔrɔ nɔgɔman min bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ, o bɛ nɔɔrɔ banbali labɛn an ye, min tɛ se ka suma ni ɲɔgɔn ye, k'a masɔrɔ an tɛ fɛn yetaw filɛ, nka fɛn yebaliw de filɛ. K’a masɔrɔ fɛn minnu bɛ ye, olu bɛ mɛn, nka fɛn yebaliw bɛ to badaa.”

Rom=kaw 8.23 U dr= t=, nka an y=r= minnu b= Ni Senu den f=l=w b=, an b= s¢r¢ an y=r=w la, ka denfaya makɔnɔ, o kɔrɔ ye ko an farikolo kunmabɔli.

Kerecɛnw bɛ ŋunuŋunu k’u farikolo kunmabɔli makɔnɔ, o min ye Ala ka denfaya labɛn dɔ ye.

1. Senumaw ka sɔgɔsɔgɔ: Ka Matigi makɔnɔni dege

2. An farikolo kunmabɔli: An ka jigiya ani an ka ɲɛnamaya banbali hakilisigi

1. Romɛkaw 8:18-25

2. Esayi 40:31

Rom=kaw 8.24 An kisira jigiya de barika la, nka jigiya min yelen don, o t jigiya ye.

An bɛ kisi jigiya de fɛ, jigiya min tɛ ye, o la sa, mun na an bɛ jigiya sɔrɔ hali bi fɛn dɔ la, an tɛ se ka min ye?

1. Jigiya fanga: Ka da fɛn yebaliw la, o kɔrɔ ye min ye

2. An bɛ se ka muɲu dannaya la cogo min na hali n’an t’a laban ye

1. Heburuw 11:1 - “Sisan, dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.”

2. Jeremi 29:11 - “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa kɛ aw la, a kana kojugu kɛ aw la, ko ne ye jigiya ni siniko di aw ma.”

Romɛkaw 8.25 Nka ni an jigi b’a kan ko an tɛ min ye, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye.

A ɲininen bɛ an fɛ an ka muɲu ani ka jigiya sɔrɔ an tɛ se ka fɛn minnu ye.

1. Muɲuli ye jogo ɲuman ye: Ka makɔnɔni kɛ ni jigiya ye

2. Ka fɛn yebaliw makɔnɔ: Dannaya ni jigiya

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Yakuba 5:7-8 - O de kosɔn, kanulenw, aw ka muɲu fo Matigi nali. Sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛfɛn nafama in makɔnɔ ka bɔ dugukolo la, k’a muɲu a la fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma.

Rom=kaw 8.26 O cogo kelen na, Ni Senu b an ka barikantanya dm, katuguni an ka kan ka min deli, an t o dn.

Ni Senu bɛ delili kɛ an ye tuma min na an t’a dɔn an ka kan ka min deli.

1. Ni Senu bɛ delili kɛ: Ala ka kanuya b’an dɛmɛ cogo min na delili la

2. Ni Senu ka nilifɛn min tɛ se ka jate

1. 1 Yuhana 3:20, "Ni an dusukun b'an jalaki, Ala ka bon ni an dusukun ye, a bɛ fɛn bɛɛ dɔn."

2. Zaburu 139:23-24, "Ala, i ka ne sɛgɛsɛgɛ, ka ne dusukun dɔn, ka ne kɔrɔbɔ, ka ne hakilinaw dɔn.

Rom=kaw 8.27 Min b dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b’a dɔn Ni Senu hakilina ye min ye, katuguni a bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

Ala b an dusukunw dn ani a b deli an ye ka k ni a sago ye.

1. Ala ka kanuya min tɛ ban: Fa dusukun faamuyali

2. Delili fanga: Ala sago dɔnni an ka ɲɛnamaya kama

1. Zaburu 139: 23-24 - Ala, ne ɲini, ka ne dusukun dɔn! Aw ye ne kɔrɔbɔ ani ka ne ka miiriliw dɔn! A filɛ ni sira jugu dɔ bɛ ne la, ka ne bila sira banbali la!

2. Heburuw 4:12-13 - Katuguni Ala ka kuma ye ɲɛnama ye, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni hakili, kolotugudaw ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, ka miiriliw ni ŋaniyaw dɔn dusukun na. Wa danfɛn si dogolen tɛ a ɲɛ kɔrɔ, nka u bɛɛ farilankolon don, an ka kan ka jate minɛ min na.

Rom=kaw 8.28 An b'a dn ko f=n b b= baara k= Ala kanubaaw ye, minnu welelen don ka k= a sagonata ye.

Ala bɛ fɛn bɛɛ baara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu b’a kanu ani minnu welelen don ka kɛɲɛ n’a sagonata ye, olu ka nafa kama.

1. Ka a dege ka da Ala la waati gɛlɛnw na

2. Ala sagonata ani a ka baara an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Jeremi 29:11 - “Ne ye labɛn minnu kɛ i ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “a labɛnna ka ɲɛtaa sɔrɔ i la, a kana kojugu kɛ i la, a labɛnna ka jigiya ni siniko di i ma.”

2. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k ne barika la.

Rom=kaw 8.29 A ye minnu dn kosn, a y'a f= ka k= a Denc ja la, walisa a ka k= balima caman c=ma fɔlɔ ye.

A tun bɛ mɔgɔ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, Ala ye olu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, u ka kɛ i n’a fɔ a Denkɛ Yesu Krisita, walisa a ka kɛ balimakɛ ni balimamuso caman den fɔlɔ ye.

1. Ala ka kanuya: A latigɛra ka kɔn ka kɛɲɛ ni Yesu ye

2. Laɲini ka kɔn: An ka sira min bɛ an na ka kɛ i n’a fɔ Krisita

1. 1 Yuhana 3:1 - A filɛ Fa Ala ye kanuya sugu min di an ma, walisa an ka wele Ala denw. An fana bɛ ten.

2. Efesekaw 1:4-5 - I ko a ye an sugandi ale la sani di ka sigi, walisa an ka k senumaw ni jalakibaliw ye a kr. Kanuya de la, a ye an latigɛ ka kɔn ka kɛ denkɛw ye Yesu Krisita barika la, ka kɛɲɛ ni a sago kuntilenna ye.

Romɛkaw 8.30 A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

Ala ye mɔgɔ minnu sugandi, a ye olu latigɛ ka kɔn, ka olu wele, ka jo di u ma, ka nɔɔrɔ da u kan.

1. Ala ka mɔgɔ sugandilenw bonya

2. Ko latigɛlen: Ala ka kanuya nilifɛn

1. Efesekaw 1:4-5 - “Hali ni a ye an sugandi a la ka kɔn diɲɛ jusigilan ɲɛ, walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ye ani an kana kɛ mɔgɔ senumaw ye kanuya la: ka an bila ka denw ta ka ɲɛ Yesu Krisita fɛ a yɛrɛ ye . , ka kɛɲɛ ni a sago diyagoya ye ” .

2. Esayi 43:7 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, katuguni ne y’a da ne nɔɔrɔ kama, ne y’a da. ɔwɔ, ne de y'a da.»

Romɛkaw 8.31 O tuma na fɛ, an na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

Ala bɛ an fan fɛ tuma bɛɛ, wa a bɛna an tanga kɛlɛ si ma.

1. Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ - Romɛkaw 8:31

2. Ala ka kanuya min tɛ ban - Romɛkaw 8:31

1. Zaburu 118:6 - Matigi bɛ ne fan fɛ; Ne tɛna siran, mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?

2. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Rom=kaw 8.32 Min ma hini a yr Denc ma, nka a y'a don an bèè kosòn, a tèna fèn bèè di an ma cogo di?

Ala ye nilifɛn laban di an ma a kɛtɔ k’a denkɛ Yesu Krisita ci, wa a bɛna taa a fɛ ka fɛn bɛɛ di an ma gansan.

1. Yesu Krisita ka nilifɛn min tɛ se ka faamuya

2. Ala ka bolomafara min tɛ se ka tɛmɛn

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:15 - Baraka da Ala ye a ka nilifɛn ɲɛfɔbali kosɔn!

Romɛkaw 8.33 Jɔn na fɛn dɔ da Ala ka mɔgɔ sugandilenw kan? Ala de bɛ jo di mɔgɔw ma.

Ala ye kantigi ye ani tilennenya ye ani a tɛna mɔgɔ sugandilenw jalaki abada kojugu si la.

1. Ala ka kantigiya min tɛ ban

2. Ala ka tilennenya tilennenya

1. Rom=kaw 3:21-26 - Nka sisan, Ala ka tilennenya jirala sariya ni kiraw f, Ala ka tilennenya, dannaya barika la Yesu Krisita la, dannabaaw b la ani dannabaaw b la . Sabu danfara si tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ; sabu bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Elohim nɔɔrɔ la.

2. Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, A ye an ka jurumuw bɔ an na fo ka na se yɔrɔ jan.

Rom=kaw 8.34 Min b= jalaki bin, o ye jn ye? Krisita min sara, nka a kununna, ale de bɛ Ala kinin fɛ, ale fana bɛ delili kɛ an kosɔn.

Krisita sara an kosɔn, a kununna, sisan a bɛ delili kɛ an kosɔn Ala kinin fɛ.

1. Yesu Krisita ka kanuya ni a ka delili

2. Krisita ka Kisili ni a ka nɛɛma

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2. 1 Yuhana 2:1-2 - Ne denw, ne b nin kow sbn aw ye walisa aw kana jurumu k. Ni mɔgɔ dɔ ye jurumu kɛ, an bɛ Fa Ala lafasabaga dɔ fɛ, Yesu Krisita tilennenya.

Rom=kaw 8.35 Jn na an faran ka b Krisita ka kanuya la? tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala kɔngɔ, wala farilankolon, wala farati wala npan wa?

Pol b’a ɲininka jɔn bɛ se k’an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la, ka gɛlɛya suguya caman fɔ an bɛ se ka minnu muɲu.

1. "Krista ka kanuya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ".

2. "An ka dannaya barika bonya waati gɛlɛnw na".

1. Heburuw 13:5 - "I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y'a fɔ ko: "Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada."

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 - Nka a y’a fɔ ne ye ko: “Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.”

Romɛkaw 8.36 I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «An bɛ faga i kosɔn tile bɛɛ. an bɛ jate saga fagali kama.

Ala ka mɔgɔw bɛ sɔn ka tɔɔrɔ a kosɔn.

1: An ka kan ka sɔn ka tɔɔrɔ Krisita kosɔn ani ka an ka gengenjiri ta don o don.

2: Ala bɛna an ta an ka tɔɔrɔw la a nɔɔrɔ kama.

1: 1 Piɛrɛ 5:6-7 - “A’ ye aw majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.”

2: Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Rom=kaw 8.37 Ayi, an kanubaa barika la, o kow b= la, an ye setigiw ye.

Krisita la, an bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛya walima gɛlɛya o gɛlɛya kan min bɛ na an ka sira kan.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan Krisita barika la

2. Ka se sɔrɔ siran kan dannaya fɛ

1. 1 Yuhana 4:18; Kanuya dafalen bɛ siran gɛn

2. Esayi 41:10; Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.»

Romɛkaw 8.38 Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw ni fanga ni fɛn minnu bɛ yen ani ko nataw tɛ.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko foyi tɛ se k’an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la.

1: Ala ka kanuya banbali - An mana fɛn o fɛn sɔrɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, an bɛ se ka da a la tuma bɛɛ ko Ala ka kanuya bɛ an na.

2: Ala ka jogo min tɛ Changé - Ala ka kanuya min bɛ an na, o tɛ yɛlɛma ni an ka kow ye, a bɛ to tuma bɛɛ ani a dalen bɛ a la.

1: Jeremi 31:3 - Matigi y’a yɛrɛ jira ne la kabini tuma jan, k’a fɔ ko: “Ɔwɔ, ne ye i kanu ni kanuya banbali ye; O de kosɔn ne ye aw sama ni ɲumanya ye.

2: Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, Nka an ka Ala ka kuma bɛ to badaa.

Rom=kaw 8.39 Kɔrɔta, ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ tɛna se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Foyi tɛ se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ sɔrɔ Yesu Krisita la.

1: Ala ka kanuya banbali

2: Ka se sɔrɔ jurumu farali kan

1: Jeremi 31:3 - Matigi y’a yɛrɛ jira an na waati tɛmɛnenw na, k’a fɔ ko: “Ne ye i kanu ni kanuya banbali ye; Ne ye aw sama ni ɲumanya ye min tɛ ban.

2: 1 Yuhana 4:18 - Siranya tɛ kanuya la. Nka kanuya dafalen bɛ siran gɛn, bawo siran bɛ tali kɛ ɲangili la. Min bɛ siran, o tɛ kɛ mɔgɔ dafalen ye kanuya la.

Romɛkaw 9 ye sapitiri gɛlɛn ye, Pol bɛ kuma Ala ka masaya kan Israɛl sugandili la, a ka tilennenya sugandili la, ani siya wɛrɛw donli Ala ka kisili labɛn na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul y’a ka dusukasiba jira ani a ka tɔɔrɔba min tun bɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw la, n’o ye Israɛldenw ye. A yɛrɛ b’a fɛ a yɛrɛ ka danga ani ka tigɛ ka bɔ Krisita la u kosɔn (Romɛkaw 9:1-3). A bɛ sɔn nɛɛma minnu dira u ma i n’a fɔ denkɛya denkɛya Ala nɔɔrɔ layiduw sɔrɔli sariya Alabatosoba bato layidu ta cɛkɔrɔbaw hadamaden bɔnsɔnw Krisita min ye Ala ye fɛn bɛɛ kan fo abada tanuli (Romɛkaw 9:4-5). Nka, a b’a ɲɛfɔ ko Israɛl bɔnsɔn bɛɛ tɛ Israɛl ye, wa k’a sababu kɛ Ibrahima bɔnsɔnw ye, o bɛɛ tɛ a denw ye, nka ‘ I denw na jate Isaka de la’ (Romɛkaw 9:6-7).

Dakun 2nan: Vɛrise 8-18 kɔnɔ, Pol ye Ala ka masabaya sugandili ɲɛfɔ sugandili la, a kɛtɔ ka misaliw kɛ Isaka ka tɛmɛ Ismaɛl kan ani Yakuba ka tɛmɛ Esawu kan hali sanni u ka bange walima sani u ma ko ɲuman walima ko jugu kɛ. O b’a jira ko a tɛ bɔ hadamaden nege wala a ka cɛsiri la, nka a bɛ bɔ Ala ka makari de la (Romɛkaw 9:8-16). A b’o jira ka t’a fɛ ni a bɛ kuma Faraon kan, Ala ye min lawuli walisa k’a ka sebaaya jira ani k’a tɔgɔ fɔ dugukolo fan bɛɛ la o cogo la, a b’a fɛ ka hinɛ min na, o b’a sago gɛlɛya (Romɛkaw 9:17-18).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 19nan na, Pol bɛ sɔsɔliw makɔnɔ Ala ka masabaya tilennenya ko la. A bɛ baara kɛ ni analogy potter clay say right object created 'Mun na i ye ne kɛ nin cogo la?' ni bɔgɔdaga bɛ jo sɔrɔ bɔgɔmugu kelen kan, aw bɛ bɔgɔdaga kelen kɛ baara wɛrɛ ye min bɛ kɛ tuma bɛɛ (Romɛkaw 9:19-21). O kɔfɛ, a bɛ baro kɛ cogo min na ni Ala ye fɛnw muɲu ni muɲuliba ye dimi ye halakili labɛn cogo di ni o kɛra sababu ye ka nafolo nɔɔrɔ kɛ fɛn ye min bɛ dɔn hinɛ ye ka kɔn nɔɔrɔ la an ma a ma Yahutuw dɔrɔn wele nka siya wɛrɛw fana? I n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko ‘Ne bɛna u wele ne ka mɔgɔw ye minnu tɛ ne ka mɔgɔw ye ne bɛna a wele ko kanulen tun tɛ kanulen ye’ ‘A bɛna kɛ yɔrɔ min fɔra ko aw ‘aw tɛ ne ka mɔgɔw ye’ yen u bɛna wele ko ‘denmisɛnw Ala ɲɛnamaw '' Israɛl ko la, gɛlɛya dɔ kɛra fo siya wɛrɛw hakɛ dafalen nana Israɛl bɛɛ kisi. O bɛ sira sigi sapitiri nataw kama yɔrɔ min na a bɛ gundo ɲɛfɔ yɔrɔ dɔ ka Israɛl gɛlɛya fo ka se dafalen ma Siya wɛrɛw bɛ na ka kisili laban ɲɛminɛ Israɛl bɛɛ la.

Romɛkaw 9.1 Ne bɛ tiɲɛ fɔ Krisita la, ne tɛ nkalon tigɛ, ne dusukun fana bɛ ne seereya Ni Senu la.

Pol b’a jira ko a dalen bɛ tiɲɛ na a ka kuma minnu fɔra Yahutuw ni Ala cɛsira ko la, olu ye tiɲɛ ye.

1. Tiɲɛ ni tilennenya nafa ka bon an ni Ala cɛ jɛɲɔgɔnyaw la ani ɲɔgɔn cɛ.

2. Ala ka kantigiya a ka layidu talenw na Yahutuw ye.

1. 2 Kɔrɛntekaw 1:12 - An ka yɛrɛbonya ye nin ye: an dusukun seereya ko an tun bɛ an yɛrɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ cogo nɔgɔman na ani ni kɔnɔnajɛya ye, nka an ma kɛ ni farisogo hakilitigiya ye, nka Ala ka nɛɛma barika la.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 7:9 - Aw k'a dɔn ko Matigi aw ka Ala ye Ala ye. ale de ye Ala kantigi ye, a bɛ a ka kanuya layidu mara ka ɲɛsin a kanubagaw ma, minnu b'a ka ci fɔlenw mara.

Rom=kaw 9.2 Ko ne dusukun b= ne dusukun na, ka ne dusukasi kosɛbɛ.

Pol y’a ka dusukasi ni a ka dusukasiba jira a dusukun na Israɛlkaw kosɔn.

1: "Ala ka kanuya bɛ muɲu hali n'an ka dɛsɛw".

2: "Hakili ta fan fɛ kanminɛbaliya dusukasi".

1: kasikanw 3:22-23 - "Matigi ka kanuya sabatilen tɛ ban abada, a ka makariw tɛ ban abada, u bɛ kɛ kura ye sɔgɔma o sɔgɔma, aw ka kantigiya ka bon."

2: Heburuw 4:15-16 - "Katuguni sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, jurumu tɛ a la neema masasigilan gɛrɛfɛ, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la."

Rom=kaw 9.3 Katuguni ne b'a f= Krisita ka dangalen ne balimaw kosn, ne somɔgɔw farisogo ta fan f.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ k’a ka kisili dabila a Yahutuɲɔgɔnw kosɔn minnu tun banna Yesu la.

1. Kanuya fanga: Ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw kosɔn

2. Kalandenya musaka: Dusukun min bɛ dimi

1. Yuhana 15:13 - “Kanuya ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ dɔ y’a ni di a teriw kosɔn.”

2. Matiyu 19:29 - “Mɔgɔ o mɔgɔ ye sow, walima balimakɛw, walima balimamusow, wala fa walima ba, walima denw walima dugukolow to ne tɔgɔ kosɔn, o na kɛmɛ sɔrɔ, ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.”

Romɛkaw 9:4 Minnu ye Israɛldenw ye; Denfaya ni nɔɔrɔ ni layidu ni sariya dili ni Ala ka baara ani layiduw bɛ olu de ta.

Pol b’an hakili jigin nɛɛma caman na minnu dira Israɛldenw ma, i n’a fɔ denfaya, nɔɔrɔ, layidu, sariya, Ala ka baara, ani layidu.

1. Ala dusukun ye a ka jama sugandilenw ye: Romɛkaw 9:4 kalan

2. Israɛldenw ka nɛɛma: Ka Ala ka dugawuw seli

1. Dutɛrɔnɔmɛ 7:6-8 - Katuguni i ye jamana senuma ye Matigi i ka Ala fɛ, Matigi i ka Ala ye i sugandi ka kɛ jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ye a yɛrɛ bolo, ka tɛmɛ dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ kan.

2. Efesekaw 3:6 - Siya wɛrɛw ka kɛ ciyɛntaɲɔgɔnw ye, ani farikolo kelen na, ka a ka layidu ta Krisita la Kibaru Duman barika la.

Rom=kaw 9.5 Faw ye olu faw ye, Krisita nana farisogo ta fan f. Amiina.

Ala ye Yesu Krisita faw sugandi, a ye duba minnu ye fo abada.

1: Bonya si t’an bolo ka tɛmɛ Ala ka sugandili kan.

2: An bɛ se ka da a la ko Ala bɛna dugawu sɔrɔ ni an sɔnna Yesu Krisita ma.

1: Efesekaw 1:3-6 - Ka Ala tanu a ka dugawu ni a ka nɛɛma kosɔn.

2: Esayi 45:25 - Ka Ala tanu a ka dugawu ni a ka kisili kosɔn.

Rom=kaw 9.6 A t= i ko Ala ka kuma ma f=. Katuguni Israɛl minnu bɔra Israɛl mɔgɔw bɛɛ la, olu bɛɛ tɛ.

Mɔgɔ o mɔgɔ ye Israɛl ta ye, o tɛ Israɛl lakika ye, iko Ala ka kuma bɛ tali kɛ dɔw la cogo min na, dɔw fana tɛ.

1. Ala ka Kuma tɛ ɲɛsin mɔgɔ bɛɛ ma

2. Israɛl lakika kɔrɔ

1. Galasikaw 6:16 - "Mɔgɔ minnu bɛ taama ka kɛɲɛ ni nin sariya ye, hɛrɛ ni makari ka kɛ u ye ani Ala ka Israɛl."

2. Kɛwalew 13:46 - "Poli ni Barnabasi y'u ja gɛlɛya k'a fɔ ko: «Ala ka kuma tun ka kan ka fɔ aw ye fɔlɔ. a filɛ, an bɛ sin siya wɛrɛw ma.»

Rom=kaw 9.7 U b== t== denw ye, katuguni u ye Ibrahima b==w ye.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko k’a sababu kɛ mɔgɔ dɔ ye Ibrahima bɔnsɔn ye dɔrɔn, o t’a kɛ Ala den ye a yɛrɛma. Ala ye layidu min ta Ibrahima ye, o dafara Isaka barika la.

1. Ala ye layidu min ta Ibrahima ye, o dafara Isaka barika la

2. Ka kɛ Ibrahima bɔnsɔnw ye, o tɛ an kɛ Ala denw ye an yɛrɛma

1. Galasikaw 3:16, “Layidu tara Ibrahima n’a bɔnsɔn ye. A m'a fɔ kisɛw ye i ko mɔgɔ caman. Nka i ko kelen ta, ani i bɔnsɔn, o min ye Krisita ye.»

2. Heburuw 11:17-19, “Iburahima kɔrɔbɔli la tuma min na, a ye Isaka saraka danaya de kosɔn, ani min ye layidu talenw sɔrɔ, o y’a denkɛ kelenpe saraka, a fɔra o ko la ko i bɔnsɔn na kɛ Isaka de la wele ko: Jateminɛ kɛra ko Ala sera k'a lakunun, hali ka bɔ suw cɛma; A y'a minɛ ka bɔ o yɔrɔ la fana.»

Rom=kaw 9.8 O kr ye ko mg minnu ye farisogo denw ye, olu t Ala denw ye.

Ala ka mɔgɔw sugandilenw tɛ latigɛ farikolo bɔnsɔn fɛ, nka mɔgɔ minnu sugandira a ka layiduw fɛ.

1. Layidu denw: Mun na Ala ye an sugandi

2. An ka danyɔrɔ dɔnni: An ye mɔgɔ minnu ye Krisita la

1. Galasikaw 3:26-29 - Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 1:3-6 - Kanuya de la, a ye an latigɛ ka kɔn denkɛya la Yesu Krisita barika la, ka kɛɲɛ n’a diyanyekow n’a sago ye.

Rom=kaw 9.9 Katuguni layidu kuma ye nin ye ko: Ne na na nin waati la, Sara na den k=.

Ala ye layidu ta Ibrahima ni Sara ye ko a bɛna denkɛ sɔrɔ waati bɛnnen na ani o layidu tiimɛna.

1. Ala ka kantigiya - Ala ka layiduw bɛ tiimɛ cogo min na tuma bɛɛ

2. Delili fanga - Delili bɛ se ka Ala ka layidu ta cogo min na

1. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn, Matigi ko fɔra, ne ye laɲiniw dɔn walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma.

2. Zaburu 37:4 - I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

Romɛkaw 9.10 Nin dɔrɔn tɛ; Nka Rebɛka fana kɔnɔ ta mɔgɔ kelen fɛ, an fa Isaka fɛ.

Ala ye Rebɛka ni Isaka sugandi ka kɛ siya belebele fila bangebagaw ye.

1. Tuma caman na, Ala ka laɲini faamuyali ka gɛlɛn, nka an bɛ se ka da a la ko a ka ɲi tuma bɛɛ.

2. An bɛ se ka dannaya sɔrɔ ko Ala ye labɛn dɔ kɛ an kelen-kelen bɛɛ ye, hali ni o tɛ se ka kɛ.

1. Jenɛse 25:21-26 - Rebɛka ye denkɛ fila kɔnɔ ta.

2. Romɛkaw 8:28 - Fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka nafa kama.

Rom=kaw 9.11 (Denw ma bange fɔlɔ, u ma ko ɲuman wala kojugu si kɛ, walisa Ala sagonata ka jɔ ka kɛɲɛ ni sugandiliw ye, o tɛ kɛwalew de kosɔn, nka a bɛ mɔgɔ wele.)

Ala ka sugandili sinsinnen bɛ a sagonata kan, a tɛ sinsin kɛwalew kan.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Ka Ala ka nɛɛma ni a ka hinɛba dɔn bɛɛ ye.

2. Ala ka sugandili - Ka faamuyali sɔrɔ mun na Ala bɛ mɔgɔ dɔw sugandi.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 11:33 - Oh, Ala ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya ka nafolo juguya! A ka kiritigɛlaw ni a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ!

Romɛkaw 9.12 A fɔra a ye ko: «Kɔrɔba na baara kɛ dɔgɔkɛ ye.»

Tɛmɛsira min bɛ Romɛkaw 9:12 la, o b’a fɔ ko maakɔrɔ ka baara kɛ dɔgɔmannin ye.

1. Ala ye labɛn kɛ bɛɛ ye, u si hakɛ mana kɛ min o min ye, wa a nafa ka bon an k’an hakili to a la ko seko ni dɔnko bɛ denmisɛnninw na i n’a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw.

2. Kɔrɔya tɛ ɲɛnamaya nafa walima kuntilenna sumanikɛlan ye, nka o nɔ na, hakilijigin don ko bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ don koɲumanba la.

1. Ntalenw 16:31 - Kunsigi jɛman ye nɔɔrɔ masafugulan ye; o bɛ sɔrɔ ɲɛnamaya tilennen na.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.

Romɛkaw 9.13 I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Ne ye Yakuba kanu, nka ne ye Esawu koniya.»

Ala y’a sugandi ka Yakuba kanu ani ka Esawu koniya sanni u fila si yɛrɛ ka bange.

1. Ala ka kanuya fanga ka bon ani a dafalen don, hali ni a ma faamu

2. An ka kan k’an hakili to a la ko Ala ka laɲiniw tɛmɛna an ka faamuyali kan ani a ka kanuya ka bon ni fɛn o fɛn ye an tun bɛ se ka min faamu

1. Dutɛrɔnɔmɛ 7:6-8 - Katuguni aw ye jamana senumaw ye Matigi aw ka Ala ye. Matigi aw ka Ala ye aw ɲɛnatɔmɔ ka kɛ jamana ye a ka nafolotigi ye, ka bɔ siyaw bɛɛ cɛma minnu bɛ dugukolo kan. A ma kɛ k'a sababu kɛ aw tun ka ca ni jamana tɔw bɛɛ ye, Matigi y'a ka kanuya da aw kan, ka aw sugandi, katuguni aw tun ka dɔgɔ ni siya tɔw bɛɛ ye

2. Jeremi 31:3 - Matigi y’a yɛrɛ jira a la ka bɔ yɔrɔ jan. Ne ye aw kanu ni kanuya banbali ye . O de kosɔn ne tora ne ka kantigiya la aw ye.

Romɛkaw 9.14 O tuma na fɛ, an na mun fɔ? Tilenbaliya bɛ Ala fɛ wa? Ala ka a bali.

Pol y’a ɲininka ni Ala ye tilenbaliya ye, ani a ye o hakilina ban joona.

1. Ala ka ɲi: Cogo min na an bɛ se k’an ka dannaya sinsin kokura diɲɛ gɛlɛn kɔnɔ

2. Ala ka tilennenya: Kalan min kɛra Romɛkaw 9:14 kan

1. Zaburu 145:17 - Matigi tilennen don a ka siraw bɛɛ la, a ka fɛn bɛɛ kanu.

2. Yakuba 2:13 - Katuguni kiri na kɛ hinɛbali ye mɔgɔ ma min ma makari. hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan.

Rom=kaw 9.15 A ko Musa ma ko: Ne bna makari min na, ne na makari o la.

Ala ye kuntigi ye ani a bɛ makari ni hinɛ mɔgɔ minnu na, a bɛ olu sugandi.

1. Ala ka Masaya ni a ka makari

2. Ka Ala ka hinɛ faamu

1. Ekisode 33:19 - «A ko: ‘Ne na ne ka ɲumanya bɛɛ kɛ aw ɲɛ kɔrɔ, ka ne tɔgɔ fɔ aw ɲɛ kɔrɔ ko ‘Matigi.’ Ne na nɛɛma kɛ mɔgɔ min na, ne na makari mɔgɔ min na.”

2. Yakuba 2:13 - “Kiri tɛ hinɛ mɔgɔ la min ma makari. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiri kan.”

Rom=kaw 9.16 O cogo la, a b= sago la, a b= bolibaa la, nka Ala min b= makari a la.

Ala ka makari de ye an ka ɲɛnamaya latigɛbaga laban ye, a tɛ hadamaden sago wala a ka kɛwalew latigɛ.

1. Ala ka hinɛ fanga

2. Ala ka Masaya

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelenw Fa fɛ, min tɛ yɛlɛma i ko biɲɛw bɛ wuli.

2. Zaburu 136:1-2 - Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi. A ka kanuya bɛ to fo abada. Aw ka barika da ala ka Ala ye. A ka kanuya bɛ to fo abada.

Romɛkaw 9.17 Kitabu y’a fɔ Faraon ye ko: «Ne ye i lakunun o de kosɔn, walisa ne ka se ka ne ka sebaaya jira i la, ka ne tɔgɔ fɔ diɲɛ fan bɛɛ la.»

Kitabu b’a fɔ Faraon ye ko Ala y’a lakunun walisa k’a ka sebaaya jira ani ka fɔ diɲɛ fan bɛɛ la.

1. Ala ye Sebaayabɛɛtigi ye: A on Romɛkaw 9:17

2. Ala tɔgɔ fɔli yɔrɔ bɛɛ: A on Romɛkaw 9:17

1. Ekisode 9:16 - Ne ye i lakunun o de kosɔn, walisa ne ka se ka ne ka sebaaya jira i la, ka ne tɔgɔ fɔ dugukolo bɛɛ la.

2. Zaburu 66:3 - A fɔ Ala ye ko: I ka kɛwalew ka jugu kosɛbɛ dɛ! I juguw na u kolo i ye i ka sebaaya bonya de barika la.

Rom=kaw 9.18 O de kosɔn, a b’a fɛ ka makari min na, a bɛ makari o la, a b’a fɛ mɔgɔ min na, a bɛ makari o la.

Ala ka makari ni a ka sebaaya tɛ hadamadenw ka kuntigiya kɔrɔ.

1. Ala ka Masaya: Ka hinɛ ni gɛlɛya minɛ

2. Ala ka makari faamuyali: A bɛ jɔn sugandi?

1. Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

2. Matiyu 19:26 - "Nka Yesu y'u filɛ k'a fɔ ko: «Mɔgɔ fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.”

Rom=kaw 9.19 I na f= ne ye ko: Mun na a b= jalakiw sr hali bi? K'a masɔrɔ jɔn ye a sago kɛlɛ?

Ala ka kuntigiya ni a ka sebaaya dan tɛ, wa a ka hakilitigiya bɛ tɛmɛ hadamadenw ka faamuyali kan.

1: An ka kan ka sɔn Ala sago ma, ka an jigi da a ka ɲumanya laban kan, hali ni an t’a faamu mun na a bɛ sɔn fɛn dɔw ma.

2: An man kan ka Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya sɔsɔ abada, nka o nɔ na, an k’a ɲini k’a ka Ala sago faamu ni majigilenya ni bonya ye.

1: Esayi 55:8-9 - «Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2: Job 42:2 - “Ne b’a dɔn ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ, ko i kuntilenna si tɛ se ka tiɲɛ.”

Rom=kaw 9.20 Nka, mg, e ye jn ye min b Ala jaabi? Fɛn dabɔbaa na a fɔ a dabɔbaa ye ko: «Mun na i ye ne da nin cogo la?»

Pol bɛ ɲininkali kɛ mun na hadamadenw bɛna Ala ka latigɛw walima a ka kuntigiya sɔsɔ.

1. Ala ka masaya: Ala bɛ baara kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o faamuyali

2. Ka i jigi da Ala ka Labɛn Dafalen kan

1. Esayi 45:9-10 - "Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ ni a dilabaga ye, bɔnɛ bɛ o ye! Bɔgɔdaga ka kɛlɛ ni dugukolo dagaw ye. Yala bɔgɔ bɛna a fɔ a dilabaga ye ko: «I bɛ mun dilan? wala i ka baara bɛ a bolo.» bolo tɛ yen wa?"

2. Job 40:1-2 - "Matigi ye Job jaabi k'a fɔ ko: Min bɛ sɔsɔli kɛ ni Sebaayabɛɛtigi ye, o na a kalan wa? Min bɛ Ala kɔrɔfɔ, o ka o jaabi."

Rom=kaw 9.21 Yala bɔgɔdaga tɛ se ka bɔgɔdaga kelen dilan ka minɛn kelen dilan ka kɛ bonya ye, ka dɔ wɛrɛ kɛ bonyabaliya ye wa?

Ala ye bɔgɔdaga ye, wa se b’a ye ka minɛnw da bonya ni bonyabaliya kama ni bɔgɔmugu kelen ye.

1. Ala ka sebaaya: Ala b’a ka masabaya kɛ cogo min na

2. Bɔgɔdaga ni bɔgɔdaga: Ala ka masaya ani hadamaden ka kunkanbaaraw

1. Esayi 64:8 - “O bɛɛ n’a ta, Matigi, i ye an Fa ye. Anw ye bɔgɔ ye, ani I ye an ka bɔgɔdaga ye; An bɛɛ ye I bolo baara ye.”

2. Jeremi 18:1-6 - «Kuma min nana Jeremi ma ka bɔ Matigi yɔrɔ, ko: «Wuli ka jigin daga dilabaga ka so, ne na ne ka kuma lamɛn yen.»

Rom=kaw 9.22 Ni Elohim tun b'a fɛ k'a ka diminya jira, k'a ka sebaaya jira, ka diminya minɛnw muɲu ni muɲuli ye, minnu bɛnnen don halakili ma.

Ala ka sebaaya ni a ka diminya bɛ jira a ka muɲuli fɛ ni diminya minɛnw ye minnu bɛnnen don halakili ma.

1. Ala ka sebaaya ni a ka diminya muɲuli la

2. Ka Ala ka diminya ni a ka muɲuli faamu

1. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali k’a sɔrɔ an sara an ka jurumuw la, o y’a to an ni Krisita ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

.

Rom=kaw 9.23 Walisa a ka a ka nɔɔrɔ nafolo ladɔnniya makari minɛnw kan, a tun ye minnu labɛn ka kɔrɔ nɔɔrɔ kama.

Matigi bɛ a nɔɔrɔ jira a ye mɔgɔ minnu sugandi ka kɛ makari minɛnw ye.

1. Ala ka makari: Mɔgɔ minnu bɛ a nɔɔrɔ sɔrɔ, an ka olu sugandi

2. Ka i labɛn walisa k’a ka nɔɔrɔ sɔrɔ: Hinɛ minɛn ye jɔn ye?

1. Efesekaw 2:4-9 (Nka Ala min ka makari ka bon, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu ni min ye).

2. Zaburu 103:8-14 (Matigi ye makari ni nɛɛma ye, a tɛ dimi joona, a ka makari ka ca.)

Rom=kaw 9.24 A ye an minnu wele, a ma minnu wele Yahutuw drn, nka siya wɛrɛw fana?

Pol ye ci ci Romɛkaw ma, a b’u hakili jigin ko Ala bɛ Yahutuw ni siya wɛrɛw wele u ka da a la.

1. Ala ka kanuya bɛ bɛɛ ye: Ala ka weleli cogoya min bɛ bɛɛ lajɛlen na, o sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka bonya: Ala ka hinɛ ni a ka nɛɛma seli kɛli Yahutuw ni siya wɛrɛw bɛɛ ye

1. Efesekaw 2:11-22 - Siya wɛrɛw doncogo sɛgɛsɛgɛli Ala ka Masaya la

2. Amos 9:7-12 - Ala ka layidu min ye Segin ni Kisili ye siyaw bèè ye

Romɛkaw 9.25 I ko a y’a fɔ cogo min na Ose kɔnɔ fana ko: «Ne na u wele ne ka mɔgɔw, minnu tun tɛ ne ka mɔgɔw ye. ani a kanulen, min tun tɛ kanulen ye.

Pol ye kira Ose ka kuma fɔ Romɛkaw 9:25 la, k’a jira cogo min na Ala bɛ mɔgɔ minnu wele minnu tɛ a ka mɔgɔw ye, ani minnu tun tɛ a ka mɔgɔw kanu fɔlɔ.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Ala bɛ mɔgɔ kanu cogo min na hali mɔgɔ minnu tɛ a yɛrɛ ta ye

2. Kanuya fanga: Ala ka kanuya bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. 1 Yuhana 4:7-8 "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye." ."

2. Galasikaw 5:22-23 "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

Romɛkaw 9.26 A fɔra u ye yɔrɔ min na ko: «Aw tɛ ne ka mɔgɔw ye. O yɔrɔ la, u na wele Ala ɲɛnama denw.»

Ala na kisili lase mgw ma minnu t a ka mgw ye ani a na o wele a denw.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: A bɛ kisili lase bɛɛ ma cogo min na

2. An bɛ se ka kɛ Ala ɲɛnama den ye cogo min na: Fɛn minnu bɛ kɛ walasa ka kisili sɔrɔ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. 1 Yuhana 5:11-12 - Seereya ye nin ye: Ala ye namaya banbali di an ma, o namaya b a Denc la. Denkɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, ɲɛnamaya bɛ o tigi fɛ. Elohim Denkɛ tɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, ɲɛnamaya tɛ o la.

Rom=kaw 9.27 Esayi b= pɛrɛn Israɛl ko la ko: Hali ni Israɛldenw hakɛ bɛ i ko kɔgɔji cɛncɛn, mɔgɔ tolenw na kisi.

Ala ka layiduw ye tiɲɛ ye, wa u bɛna tiimɛ; Israɛl tɔ dɔw na kisi.

1. "Ala ka layiduw ka kisili sebaaya".

2. "Ala ka mɔgɔw tolenw".

1. Esayi 10:22 - "Ni i ka jamana Israɛl kɛra i ko kɔgɔji cɛncɛn, u tolenw na segin".

2. Esayi 11:11 - "O don na, Matigi na a bolo da a siɲɛ filanan na, walisa k'a ka mɔgɔw tolenw lasegin".

Rom=kaw 9.28 A na baara k= ka ban ka tilennenya k=, katuguni Matigi na baara surun k= dugukolo kan.

Ala bɛ min daminɛ, a na o ban ani a bɛna o kɛ cogo tilennen na.

1. Ala ka layiduw - Ala ye kantigi ye ka a ka layiduw tiimɛ, gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo

2. Tilennenya - An b se ka da Ala la ko a ka tilennenya k tuma b

1. Esayi 46:10-11 - Ka laban fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ, kabini fɔlɔfɔlɔ ko minnu ma kɛ fɔlɔ, k'a fɔ ko: Ne ka laadilikan na jɔ, ne na ne diyanyeko bɛɛ kɛ.

11 Kɔnɔ min bɛ ne ka laadilikan labato ka bɔ jamana yɔrɔ jan na, ne bɛ o wele ka bɔ kɔrɔn fɛ. Ne y'a laɲini, ne fana b'a kɛ.

2. 2 Piɛrɛ 3:9 - Matigi tɛ sɛgɛn a ka layidu la, i ko mɔgɔ dɔw bɛ sɛgɛn jate cogo min na; nka a bɛ muɲuli kɛ an kɔrɔ, a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b'a fɛ bɛɛ ka nimisa.

Romɛkaw 9.29 I ko Esayi y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ ko: Ni kɛlɛcɛw Matigi tun ma bɔnsɔn to an ye, an tun bɛna kɛ i ko Sodoma, ka kɛ i ko Gomɔra.

Ala ka makari ye an kisi halakili ma, i ko a ye Israɛl tolen dɔ kisi cogo min na.

1. Ala ka makari: Danfara min bɛ tiɲɛni ni lakanani cɛ

2. Ala ka kanuya fanga: K’a ta Sodɔmɛ ni Gomɔri la ka taa a bila Kisili la

1. Esayi 1:9 - "Ni Matigi Sebaayabɛɛtigi tun ma mɔgɔ dɔw to an ye, an tun bɛna kɛ i ko Sodɔmu, an tun bɛna kɛ i ko Gomɔrɛ."

2. Joɛl 2:32 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi, katuguni Siyɔn kulu kan ani Jerusalɛm, kisili na kɛ Matigi ye minnu wele, i ko Matigi y'a fɔ cogo min na.

Romɛkaw 9:30 O tuma na fɛ, an na mun fɔ? Siya wɛrɛ minnu ma tugu tilennenya kɔ, olu ye tilennenya sɔrɔ, tilennenya min bɛ bɔ dannaya la.

Ala ka tilennenya bɛ sɔrɔ dannaya fɛ, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ.

1: Dannaya de ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Ala ka tilennenya sɔrɔ.

2: Siya wɛrɛw sera ka tilennenya sɔrɔ dannaya fɛ, kɛwalew tɛ.

1: Efesekaw 2:8-9 “Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew la, walisa mɔgɔ si kana waso.”

2: Galasikaw 3:11 “A jɛlen don ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya barika la, katuguni “Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

Rom=kaw 9.31 Nka Isra=l minnu tugura tilennenya sariya la, olu ma se tilennenya sariya ma.

Israɛl ma tilennenya sɔrɔ sariya labatoli fɛ.

1: Ka Ala ka sariya labato, o bɛnnen don, nka o tɛ bɔ. An ka kan fana ka da Yesu Krisita la walisa ka kisili sr.

2: Ala ka sariya labatoli tɛ tilennenya lase an ma; dannaya de barika la Yesu la, an b se ka kisi.

1: Galasikaw 3:11 - «A jɛlen don ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya barika la, katuguni mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.»

2: Efesekaw 2:8-9 - “Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew la, walisa mɔgɔ si kana waso.”

Romɛkaw 9:32 Mun na? Sabu u ma o ɲini dannaya fɛ, nka u tun bɛ o ɲini sariya kɛwalew fɛ. Katuguni u binna o kunnasigi kabakurun de la.

Mɔgɔw ma se ka tilennenya sɔrɔ dannaya barika la, nka o nɔ na, u y’a ɲini ka tilennenya sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ. O de kosɔn, u sennanatigɛ Yesu la, ale min ye kuncɛbaya kabakurun ye.

1. Ala ka nɛɛma ye nilifɛn ye fu, a tɛ fɛn ye an bɛ se ka min sɔrɔ kɛwale ɲumanw fɛ.

2. Yesu ye an ka dannaya jusigilan ye, wa an man kan k’a to foyi ka an ni ale cɛsira bali.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:6-7 - O de kosɔn a sɛbɛnnen bɛ Kitabu kɔnɔ fana ko: «A filɛ, ne ye nkɔni kabakurun kunba dɔ da Siyɔn dugu kɔnɔ, kabakurun ɲɛnama, min ka bon, min dara a la, o tɛna maloya.»

Romɛkaw 9.33 I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «A filɛ, ne bɛ kuncɛbaya kabakurun ni jurumu farakurun da Siyɔn dugu kɔnɔ.

Pol ye Esayi 28:16 ka kuma fɔ walisa ka Yesu Krisita ɲɛfɔ iko kuncɛbaya kabakurun ni dusukasi fara min bɛ ban a la, nka minnu dalen bɛ a la, olu tɛna maloya.

1. Nafa minnu b’a la ka da Yesu la: Kisili ani maloya tɛ

2. Banni kɔlɔlɔw: Kɔnɔnafili ni dusukasi

1. Esayi 28:16 "O de kosɔn Matigi Ala ko: Ne bɛ kabakurun dɔ sigi Siyɔn jusigilan ye, kabakurun kɔrɔbɔlen, nɔngɔn kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, jusigilan sabatilen. Dannabaa tɛna teliya.

2. 1 Piɛrɛ 2:6-8 "O de kosɔn a sɛbɛnnen bɛ Kitabu kɔnɔ fana ko: Ne ye kabakurun kunba dɔ da Siyɔn dugu kɔnɔ, kabakurun ɲɛnama, min nafa ka bon a nafa ka bon, nka kanminɛbaliw bolo, so jɔbagaw ma sɔn kabakurun min ma, o kɛra nkɔni kunkolo ye, ka kɛ kuncɛbaya kabakurun ye, ka kɛ kuncɛbaya kabakurun ye, ka kɛ kuncɛbaya kabakurun ye, ka kɛ kuncɛbaya kabakurun ye U ye kanminɛbaliw kɛ.»

Romɛkaw 10 bɛ tɛmɛn Paul ka baro kan tilennenya ko la min bɛ bɔ Ala yɔrɔ, ka sinsin Israɛl ka dɛsɛ kan ka o tilennenya sɔrɔ ani kisili sɔrɔli diɲɛ bɛɛ kɔnɔ dannaya fɛ Krisita la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye a dusukun nege jira ani ka delili kɛ Ala ye Israɛldenw ko la, o ye walisa u ka kisi. A b sɔn u ka timinandiya ma Ala ko la nka a y’a kɔlɔsi ko o ma sinsin dɔnniya kan bawo u tɛ tilennenya dɔn min bɛ bɔ Ala yɔrɔ, wa u y’a ɲini k’u yɛrɛ ta sigi sen kan (Romɛkaw 10:1-3). A b’a fɔ ko Krisita ye kuncɛcogo sariya ye walisa tilennenya ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ o bɛɛ la (Romɛkaw 10:4).

Dakun 2nan: Vɛrise 5-13 la, Pol ye tilennenya min sinsinnen bɛ sariya kan min b’a fɔ ko ‘aw na nin kɛ’, o ni tilennenya min sinsinnen bɛ dannaya kan min tɛ bɔ hadamadenw ka cɛsiri la, nka jurumu dannaya dannaya dusukun Yesu Matigi ye suw kunun min kɛra sababu ye ka jo sɔrɔ kisili. A b’a sinsin a kan ko danfara si tɛ Yahutu siya wɛrɛw cɛ Matigi kelen nafolotigi bɛɛ b’a wele ko ‘Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɔgɔ wele ko Matigi, o na kisi’ (Romɛkaw 10:5-13).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 14nan na, Pol bɛ kuma cogo min na dannaya bɛ bɔ Krisita cikan mɛnni na o la kibaru duman waajuli wajibiyalen don. Nka a bɛ kasi hali ni kibaru duman fɔli jɛnsɛnna kosɛbɛ, Israɛldenw bɛɛ ma sɔn kibaru duman ma i n’a fɔ Esayi y’a fɔ cogo min na ko ‘Matigi jɔn dara an ka cikan na?’ O bɛɛ n'a ta a bɛ kuma sinsin an kɛrɛfɛ hali an da dusukunw cikan min ɲɛsinnen bɛ dannaya ma, o weleweleda ni sɔn da 'Yesu Matigi' dannaya dusukun Ala y'a lakunu ka sa a bɛna kisi (Romɛkaw 10:14-17). Sapitiri bɛ ban ni Paul ye Musa ka kuma fɔ Esayi y’a jira ko siya wɛrɛw fila bɛɛ ye tilennenya sɔrɔ k’a sɔrɔ Israɛl hali ni u tun bɛ tugu sariya kɔ, u ma se o ma bawo u tugura o kɔ i n’a fɔ kɛwalew sanni ka dannaya kɛ mɔgɔ fariganbaliw kan (Romɛkaw 10:18-21). O bɛ sinsin a ka sɔsɔli kan ka taa a fɛ, dannaya nafa kan ka tɛmɛ baara kan walasa ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ Ala ɲɛkɔrɔ.

Rom=kaw 10.1 Balimaw, ne dusukun nege ni ne ka Ala delili ye Israɛl kosn, walisa u ka kisi.

Pol y’a jira ko a b’a fɛ tiɲɛ na ani a ye delili kɛ walisa Israɛlkaw ka kisi.

1. Delili min bɛ kɛ ni timinandiya ye, o fanga: Pol ye delili min kɛ ni dusukun ye Israɛl ye

2. Ka kisi, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Matiyu 7:7-8 - "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye Min bɛ gosi, o na da wuli o ye.»

2. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili min bɛ kɛ ni timinandiya ye, o nafa ka bon kosɛbɛ."

Rom=kaw 10.2 Katuguni ne b u seereya ko u t= timinandiya Ala ko la, nka u t= ka k= ni dɔnniya ye.

Pol b’a jira ko Yahutuw bɛ ni timinandiya ye Ala ko la, nka dɔnniya tɛ u bolo min bɛ se k’o kɔkɔrɔdon.

1. Matigi ka timinandiya: Ka cɛsiri ka baara kɛ Ala ye ni dɔnniya ye

2. Ka tugu Matigi kɔ: Bibulu dɔnniya mago bɛ min na, o faamu

1. Ntalenw 9:10 - Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye, ani Senuman dɔnni ye faamuyali ye.

2. Kolosekaw 2:3 - Hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ.

Rom=kaw 10.3 Katuguni u ma Ala ka tilennenya dn, ka u ka tilennenya sabati, u ma u yr kolo Ala ka tilennenya ye.

Ala ka tilennenya dɔnbaliya bɛ na ni cɛsiri jugu ye ka mɔgɔ yɛrɛ ka tilennenya sigi, sanni a ka kolo Ala ta ye.

1: An ka kan ka an yɛrɛ majigin Ala ka tilennenya kɔrɔ, an kana an jigi da an yɛrɛw kan.

2: An ka kan k’a ɲini ka Ala ka tilennenya faamu walisa an ka se k’an kolo a kɔrɔ kosɛbɛ.

1: Filipekaw 3:9 - Aw ka sɔrɔ ale la, ne yɛrɛ ka tilennenya tɛ ne fɛ, o min bɛ bɔ sariya la, nka min bɛ sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, tilennenya min bɛ bɔ Ala la dannaya barika la.

2: Esayi 64:6 - Nka an bɛɛ bɛ i ko fɛn nɔgɔlen, an ka tilennenya bɛɛ bɛ i ko fini nɔgɔlenw. an bɛɛ bɛ tunun i n'a fɔ furabulu; An ka tilenbaliyakow y'an ta i ko fiɲɛ.

Rom=kaw 10.4 Katuguni Krisita ye sariya laban ye ka tilennenya k mg o mg dannabaaw ye.

Pol b’a fɔ ko Krisita ye sariya tiimɛni ye ani ko a ye tilennenya sɔrɔ sira kelenpe de ye.

1. "Sariya dafali: Krisita ka tɛmɛsira tilennenya la".

2. "Ka tilennenya sɔrɔ dannaya fɛ Yesu la".

1. Galasikaw 3:24-25 - "O cogo la, sariya tun ye an kɔlɔsibaga ye fo Krisita nali, walisa an ka jo sɔrɔ dannaya barika la. Nka sisan dannaya nana, an tɛ kɔrɔsibaga kɔrɔ tun."

2. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a fɔ a ye ko : ? 쏧 sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya de don. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

Rom=kaw 10.5 Katuguni Musa ye tilennenya ko f, min b b sariya la, ko mg min b o kow k, o na namaya o kow f.

Musa ye sariya tilennenya ɲɛfɔ, k’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu bɛ tugu sariya kɔ, olu na ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye.

1. Sariya tilennenya: Mun na an bɛ tugu a kɔ

2. Duba min bɛ sɔrɔ Ala ka sariya labatoli la

1. Matiyu 5:17-20

2. Zaburu 119:1-2

Rom=kaw 10.6 Nka tilennenya min b= danaya la, o b= kuma nin cogo la ko: «I kana f= i dusukun na ko: Jn na y=r= sankolo la? (o kɔrɔ ye ka Krisita jigin ka bɔ san fɛ.)

Tilennenya min b b danaya la, o b kuma nafantan ko la ka Krisita åini farisogo la.

1: An ka da Krisita ni a ka sebaaya la, an kana da an ka sekow la.

2: Ka wuli ka taa Sankolo la, o man kan walisa ka dannaya sɔrɔ Krisita la.

1: Heburuw 11:6 - Nka ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2: Yakuba 2:17-18 - Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ɔwɔ, mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko: Dannaya bɛ i la, kɛwalew bɛ ne la.

Romɛkaw 10:7 Walima, Jɔn na jigin ji dunba kɔnɔ? (o kɔrɔ ye ka Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma).

Nin tɛmɛsira min bɛ Romɛkaw 10:7 la, o bɛ kuma Ala ka sebaaya kan ka Krisita lasegin ka bɔ suw cɛma.

1: Ala ka sebaaya ka suw lakunun

2: Lakununni fanga

1: 1 Kɔrɛntekaw 15:20-22 - Nka sisan Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ sunɔgɔlenw den fɔlɔw ye.

2: Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko: «Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye.

Romɛkaw 10:8 Nka o bɛ mun fɔ? Kuma surunyara i la, i da la ani i dusukun na.

Dannaya kuma bɛ an gɛrɛfɛ, an da la ani an dusukun na, o min bɛ waajuli kɛ kerecɛnw fɛ.

1. Dannaya kuma fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dannaya kuma waajuli nafa ka bon

1. Dutɛrɔnɔmɛ 30:14 - "Nka kuma surunyara i la kosɛbɛ, i da la ani i dusukun na, walisa i k'a kɛ."

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

Rom=kaw 10.9 Ni i b= i da i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

Ka da Krisita la, o de ye kisili sira kelenpe de ye.

1: I ka da Yesu la ani i ka kisi.

2: Sira wɛrɛ tɛ taa kisili banbali la ni Matigi Yesu Krisita tɛ.

1: Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2: Kɛwalew 16:31 - "I ka da Matigi Yesu Krisita la, i ni i ka so na kisi."

Rom=kaw 10.10 Katuguni mg b da a dusukun na ka tilennenya k. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.

Dannaya min b Krisita la, o b na ni tilennenya ni kisili ye.

1. Dannaya fanga: Ka da Yesu la cogo min na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tilennenya ni kisili sɔrɔ

2. Ka Matigi Jira: Jirali wajibiya tilennenya ni kisili sɔrɔli la

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. 1 Yuhana 5:13 - Ne ye nin kow sɛbɛn aw ye, aw minnu dalen bɛ Ala Denkɛ tɔgɔ la. walisa aw k'a dɔn ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw bolo, ka da Ala Denkɛ tɔgɔ la.

Rom=kaw 10.11 Kitabu la, Kitabu b a f ko: Mg o mg b da a la, o tna maloya.»

Bibulu tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu dalen bɛ Yesu la, olu tɛna maloya.

1. Don? 셳 ka maloya i ka dannaya la - Romɛkaw 10:11

2. Dususalo min bɛ sɔrɔ k’a dɔn ko an tɛna maloya - Romɛkaw 10:11

1. Esayi 45:17 - Nka Matigi na aw kisi; a na ɲagali aw kosɔn ni dɔnkili ye.

2. Zaburu 25:3 - Tiɲɛ na, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i makɔnɔ, o tɛna maloya; U na maloya ni nanbarakɛlaw ye.

Romɛkaw 10.12 Danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ, katuguni Matigi kelen de ye fɛn bɛɛ kunna nafolotigi ye a welebagaw bɛɛ bolo.

Matigi kelen de ye nafolotigi ye ani a bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ fɛ minnu bɛ a wele, siya walima bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1: Fanga bɛ kelenya ni jɛɲɔgɔnya la ni Matigi ye.

2: Ala? 셲 kanuya ka ca, a bɛ sɔrɔ bɛɛ bolo.

1: Galasikaw 3:28 ? 쏷 yan, Yahutu ni Gɛrɛki tɛ, jɔn ni hɔrɔn tɛ, cɛ ni muso tɛ, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.??

2: Efesekaw 2:14-17 ? 쏤 walima ale de ye an ka hɛrɛ ye, min ye u fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ; A ye juguya ban a farisogo la. K'a masɔrɔ a ka mɔgɔ kura kelen kɛ fila ye a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten. Wa walisa a ka u fila bɛɛ bɛn ni Ala ye farikolo kelen na gengenjiri fɛ, a kɛlen ka juguya faga o fɛ: A nana hɛrɛ waajuli kɛ aw ye minnu tun bɛ yɔrɔ jan, ani minnu tun bɛ kɛrɛfɛ.??

Rom=kaw 10.13 Katuguni mg o mg b= Matigi tg wele, o na kisi.

Mɔgɔ minnu bɛ Matigi wele, olu bɛɛ na kisi.

1. Delili fanga: Matigi weleli bɛ se ka kisili lase cogo min na

2. Kisili layidu: Ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Matigi tɔgɔ barika la

1. Kɛwalew 2:21 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Rom=kaw 10.14 U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

Nin tɛmɛsira b’a jira ko waajuli nafa ka bon walisa ka Ala ka kuma jɛnsɛn.

1. Waajuli fanga - ka a sɛgɛsɛgɛ cogo min na waajuli fanga bɛ se ka mɔgɔw gɛrɛ Ala la

2. Waajuli wajibiyalen - ka baro kɛ cogo min na waajuli ye baarakɛminɛn wajibiyalen ye Kibaru Duman jɛnsɛnni kama

1. Esayi 53:1 - Jɔn ye da an ka kibaruya la? Matigi bolo jiralen bɛ jɔni de la?

2. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

Romɛkaw 10.15 U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!»

Hɛrɛ kibaru duman waajuli ye Ala ka cidenyabaara ye min b’a ɲini Ala fɛ mɔgɔ minnu cilen don, olu ka o kɛ.

1. Weleweledala fanga: Hɛrɛ Kibaru Duman jɛnsɛnni cogo

2. Waajuli nisɔndiya: Ka nisɔndiya hɛrɛ cikan na

1. Esayi 52:7 - Kibaru duman fɔbaga, hɛrɛ fɔbaga senw cɛ ka ɲi kuluw kan dɛ. Min bɛ na ni kibaru duman ye, min bɛ kisili weleweleda. min y'a fɔ Siyɔn ye ko: «I ka Ala bɛ masaya kɛ!»

2. Efesekaw 6:15 - Aw senw ka sanbara don ni hɛrɛ Kibaru Duman labɛnni ye.

Romɛkaw 10.16 Nka u bɛɛ ma Kibaru Duman kan minɛ. Esayi ko: «Matigi, jɔn dara an ka kibaruya la?»

Bɛɛ ma kibaru duman kan minɛ, i ko Esayi y’a ɲininka cogo min na jɔn bɛna da o la?

1. Ka i ka dannaya bila Kibaru Duman la

2. A ka kan ka da Kibaru Duman la

1. Efesekaw 1:13-14 - Aw fana ye tiɲɛ kuma mɛn, aw ka kisili kibaru duman, ka da a la tuma min na, aw taamasiyɛn kɛra Ni Senu layidu talen ye, o min ye an ka ciyɛn garanti ye fo an aw ka o ta sɔrɔ, ka a nɔɔrɔ tanu.

2. Marka 16:15-16 - A y’a fɔ u ye ko : ? 쏥 o don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka kibaru duman fɔ danfɛnw bɛɛ ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara a la ka batise, o na kisi, nka min ma da a la, o na jalaki.

Rom=kaw 10.17 O cogo la, danaya b= na ni lamenni ye, lamenni b= na Ala ka kuma barika la.

Dannaya bɛ sɔrɔ Ala ka Kuma mɛnni fɛ.

1: An ka dannaya bɛ barika sɔrɔ Ala ka Kuma mɛnni ni a kalanni fɛ.

2: Ala ka Kuma fanga b’an bila dannaya la.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

2: Romɛkaw 4:17-21 - I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, ? 쏧 ye i kɛ siya caman fa ye wa ? 앪 € 봧 n Ala min na, a dalen tun bɛ min na, o min bɛ ɲɛnamaya di suw ma, ka fɛn minnu tɛ yen, a bɛ olu wele ka na. Jigiya la, a dara jigiya la, ko a ka kɛ siya caman fa ye, i ko a fɔra a ye cogo min na, ? 쏶 o yala i denw bɛna kɛ.??A ma barika dɔgɔya dannaya la tuma min na a y'a yɛrɛ farikolo jate, min tun ka ɲi i n'a fɔ salen (k'a masɔrɔ a si tun bɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn na), walima tuma min na a ye Saran ka bangekɔlɔsi jateminɛ? 셲 kɔnɔbara la. Dannabaliya si y’a to a ka jɔrɔ Ala ka layidu ko la, nka a barika bonyana a ka dannaya la tuma min na a tun bɛ nɔɔrɔ da Ala kan, a dalen tun b’a la kosɛbɛ ko Ala ye layidu ta min ye, a bɛ se k’o kɛ.

Romɛkaw 10.18 Nka ne b’a fɔ ko: U ma mɛnni kɛ wa? Ɔwɔ, tiɲɛ na, u mankan taara dugukolo yɔrɔ bɛɛ la, u ka kumaw taara fo diɲɛ dan na.

Pol b’a jira ko kibaru duman mɛnna ani a jɛnsɛnna diɲɛ fan bɛɛ la.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Ala ka kuma bɛ taa yɔrɔ jan cogo min na

2. Kibaru Duman jɛnsɛnni: Kibaru Duman secogo min tɛ se ka da a la

1. Matiyu 28:19-20 Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma.

2. Kɛwalew 1:8 Nka aw na sebaaya sɔrɔ Ni Senu nana aw kan kɔfɛ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ la ani Samari jamanaw bɛɛ la ani fo ka se dugukolo fan bɛɛ ma .

Romɛkaw 10.19 Nka ne b’a fɔ ko: Israɛl ma o dɔn wa? Fɔlɔ Musa ko: «Mɔgɔ minnu tɛ siya ye, ne na aw keleya, siya hakilintan dɔ fɛ, ne na aw dimi.»

Siya hakilintan dɔ ye Yahutuw keleya cogo min na, Pol bɛ kuma Musa ka kuma fɔlenw kan.

1: "Fara min bɛ keleya la".

2: "Ala ka siya hakilintan sugandi".

1: Yakuba 3:14-16 (Nka ni keleya jugu ni sɔsɔli bɛ aw dusukunw na, aw kana aw yɛrɛ bonya, aw kana nkalon tigɛ tiɲɛ kama.)

2: 1 Kɔrɛntekaw 1:27-29 (Nka Ala ye diɲɛ hakilintanw sugandi walisa ka hakilitigiw maloya, Ala ye diɲɛ barikantanw sugandi walisa ka sebaaw maloya.)

Rom=kaw 10.20 Nka Esayi ja gɛlɛyara kosɛbɛ, a ko: «Mɔgɔ minnu ma ne ɲini, olu ye ne sɔrɔ. Minnu ma ne deli, ne y'a jira olu la.

Ala bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ, hali ni u t’a dɔn ko u bɛ a ɲini.

1. Ala bolo yebali - Ala sɔrɔcogo hali ni i t’a dɔn ko i bɛ ɲini

2. Esayi ka jagɛlɛya - Ka gɛrɛ Ala la hali ni dannayabaliya bɛ yen

1. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Luka 11:9-10 - "Ne b'a fɔ aw ye ko: A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ; aw ka da gosi, da na da wuli aw ye."

Rom=kaw 10.21 Nka a y’a f= Isra=l ye ko: Ne ye ne bolow lase jama kanminbaliw ni k=l=w ma.

Ala bɛ a bolo da Israɛlkaw kan siɲɛ caman, hali k’a sɔrɔ u ka kan ka a kan minɛ tuma caman na ani k’a kɛlɛ.

1. Ala ka kanuya min tɛ ban - Ala ka kanuya min bɛ an na, o tɛ dantigɛli kɛ cogo min na, wa a tɛ ban abada, hali ni kanminɛbaliya ni kɛlɛli kɛra.

2. Ala ka sabatili - A nafa ka bon ka an jigi da Ala ka kantigiya ni a ka sabatili kan, an mana fɛn o fɛn sɔrɔ.

1. Jeremi 29:11-14 - Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

2. kasikanw 3:22-23 - Matigi ka kanuya sabatilen tɛ ban abada, a ka makariw tɛ ban abada; u bɛ kura ye sɔgɔma o sɔgɔma , aw ka kantigiya ka bon .

Romɛkaw 11 bɛ kuma Israɛl ka gɛlɛya yɔrɔ dɔ gundo kan, siya wɛrɛw ka kisili, ani sini jigiya Israɛl bɛɛ ye. O bɛ kɛ Paul ka jɛmu kuncɛlen ye, Ala ye min kɛ ni Israɛl ye, ani a ye labɛn min kɛ u ka kisili kama.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Pol ye o hakilina sɔsɔ ko Ala banna a ka mɔgɔw la, a kɛtɔ k’a jira ko ale yɛrɛ ye Israɛlden ye. A bɛ Eli ka jigitigɛ kofɔ Israɛl ka kantigiyabaliya kosɔn, nka a bɛ kuma fana cogo min na Ala tun ye mɔgɔ ba wolonwula mara a yɛrɛ ye minnu tun ma u biri Baali ɲɛkɔrɔ. O cogo kelen na sisan waati la, mɔgɔ tolenw bɛ yen minnu sugandira nɛɛma fɛ (Romɛkaw 11:1-5). A b’a sinsin a kan tugun ko a bɛ kɛ nɛɛma de fɛ, a tɛ kɛwalew kɛ n’o tɛ, nɛɛma tɛ kɛ nɛɛma ye tun (Romɛkaw 11:6).

Dakun 2nan: Vɛrise 7-24 kɔnɔ, Pol y’a ɲɛfɔ ko Israɛl ye min ɲini ni timinandiya ye, a ma o sɔrɔ nka mɔgɔ sugandilenw ye lafiɲɛ, o gɛlɛyara i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko ‘Ala ye hakili di u ma, ɲɛw ma se ka ye, tulo ma se ka mɛn.’ Nka u ka sariya tiɲɛni kɔrɔ ye nafolo ye diɲɛ u ka bɔnɛ nafolo Siya wɛrɛw la, u sendonli dafalen bɛna bonya kosɛbɛ dɛ! (Romɛkaw 11:7-12). A bɛ siya wɛrɛ dannabaaw lasɔmi kuncɛbaya ma k’u hakili jigin k’u sirilen bɛ oliviye jiri sɛnɛlen dannaya la k’a sɔrɔ dannabaliya bolo dɔw tigɛra ka bɔ dannabaliya kosɔn fana bɛ se ka tigɛ ni u ma taa a fɛ Ala ka ɲumanya la (Romɛkaw 11:13-24).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 25nan na, Pol bɛ gundo jira ko gɛlɛya yɔrɔ dɔ kɛra Israɛl la fo siya wɛrɛw hakɛ dafalen nana o cogo la Israɛl bɛɛ bɛna kisi i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko ‘kisibaa bɛ bɔ Siyɔn na a bɛna alaɲɛsiranbaliya bila Yakuba la’ ‘Nin ne layidu ta u fɛ tuma min na ne bɛ u ka jurumuw ta ka bɔ yen.’ A bɛ a kuncɛ ka sɔn dun juguya nafolo hakilitigiya Ala dɔnni a ka kiritigɛlaw ka tɛmɛn a ka siraw ɲinini kan ka tɛmɛ faamuyali kan k’a fɔ ko ‘K’a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de fɛ ale fɛ. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada! Amiina’ (Romɛkaw 11:25-36). O bɛ Ala ka masaya fila bɛɛ jira hadamaden ka kunkanbaaraw dabɔli labɛn kisili bɛ sinsin laɲini laban kan min bɛ nɔɔrɔ da Ala kan.

Rom=kaw 11.1 Ne b= a f= ko Ala ye a ka mgw gn wa? Ala ka a bali. Ne fana ye Israɛlden ye, Ibrahima bɔnsɔn, Bɛnzamɛn bɔnsɔn.

Ala ma a ka jama ɲɛnatɔmɔlenw bila, n’o ye Israɛldenw ye.

1. Ala ka kantigiya ni a ka makari a ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ma.

2. Ala ye Israɛldenw lakana a ka layidu talenw sababu fɛ.

1. Romɛkaw 11:1 - Ne b’a fɔ ko: Yala Ala y’a ka mɔgɔw fili wa? Ala ka a bali. Ne fana ye Israɛlden ye, Ibrahima bɔnsɔn, Bɛnzamɛn bɔnsɔn.

2. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Rom=kaw 11.2 Ala ma a ka mgw gn, a tun b minnu dn. Kitabu bɛ min fɔ Eliya ko la, aw tɛ o dɔn wa? A bɛ Ala deli cogo min na Israɛl kama.

Ala ma a ka jama ɲɛnatɔmɔlenw bila.

1. Jigiya bɛ Ala ka labɛnw ni a ka kantigiya la

2. Ka an ka danyɔrɔ sɔrɔ kokura iko Ala ka mɔgɔw

1. Esayi 54:17 - Marifa si tɛna ɲɛ sɔrɔ

2. Zaburu 145:18-19 - Matigi ka surun a welebagaw bɛɛ la, minnu bɛ a wele tiɲɛ na. Minnu bɛ siran a ɲɛ, a na olu nege dafa; a fana na u ka kulekan mɛn ka u kisi.»

Romɛkaw 11.3 Matigi, u ye i ka kiraw faga, ka i ka sarakabɔlanw sɔgɔ. Ne tora ne kelen na, u bɛ ne ka ɲɛnamaya ɲini.

Ala ka kantigiya ani a ka mɔgɔw lakanani tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

1: Ala ye kantigi ye a ka mɔgɔw ma, diɲɛ mana fɛn o fɛn fili u ma.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala ka lakanani kan, wa an kana siran abada mɔgɔ minnu b’a ɲini ka kojugu kɛ an na.

1: Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siran mɔgɔw lamini na, ka u kisi.

2: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Romɛkaw 11.4 Nka Ala ka jaabi bɛ mun fɔ a ye? Ne ye cɛ waa wolonwula mara ne yɛrɛ ye, minnu ma u biri Baali ja kɔrɔ.

Ala ye mɔgɔw kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ mara a yɛrɛ ye minnu ma u biri Baali ja kɔrɔ.

1. Ala ka mara sebaaya: Ala bɛ jamana dɔ mara cogo min na a yɛrɛ ye

2. Aw kana aw biri abada Baali ja kɔrɔ: Dugawu min bɛ sɔrɔ ka to ni cɛsiri ye Ala ɲɛkɔrɔ

1. 1 Kɔrɛntekaw 1:18-31 - Pol ka cikan min bɛ gengenjiri hakilintanya kan

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:7-12 - Paul ka cikan min ye nafolo ye min bɛ bɔgɔdaga kɔnɔ

Rom=kaw 11.5 O cogo la nin waati in fana na, tolen b= ka k= ni neema sugandili ye.

Mɔgɔ tolenw bɛ yen minnu sugandira nɛɛma fɛ, hali bi waati la.

1. "Ala ka nɛɛma sugandili".

2. "Mɔgɔ sugandilenw tolenw".

1. Efesekaw 2:8-9; Katuguni aw kisira nɛɛma de barika la, dannaya barika la-o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don.

2. Esayi 49:6; A ko: "A ka dɔgɔ kojugu ka kɛ ne ka baaraden ye ka Yakuba ka kabilaw lasegin, ka Israɛl kabilaw lasegin, ne ye minnu mara dugukolo dancɛw.

Romɛkaw 11.6 Ni nɛɛma de kosɔn, o tɛ kɛwalew ye tun, ni nɛɛma tɛ nɛɛma ye tun. Nka ni a bɔra kɛwalew la, o tɛ nɛɛma ye tun, n'o tɛ, baara tɛ baara ye tun.

Pol y’a ɲɛfɔ ko ni kisili bɛ kɛ nɛɛma de fɛ, o tɛ se ka kɛ fana kɛwalew fɛ, ani a kɔfɛ.

1. Neema ni baara ka paradox: An b kisili sr cogo di?

2. Dannaya ni kɛwalew faralen ɲɔgɔn kan: Balanna jumɛn bɛ Kisili lakika la?

1. Efesekaw 2:8-9 (Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya fɛ, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Yakuba 2:17-18 (O cogo kelen na, ni danaya tɛ ni kɛwalew ye, o sara, a kelen na. Ɔwɔ, mɔgɔ bɛ se k’a fɔ ko: Dannaya bɛ i la, kɛwalew bɛ ne la Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

Romɛkaw 11:7 O tuma na fɛ, mun bɛ kɛ? Israɛl ye min ɲini, a ma o sɔrɔ. nka sugandili y'a sɔrɔ, tɔw fiyentɔ don.

Israɛl ma u sago sɔrɔ, nka Ala ye mɔgɔ minnu sugandi, olu y’o sɔrɔ, ani tɔw ma se k’a ye.

1. Ala ye labɛn kɛ bɛɛ ye, wa an ka kan ka an jigi da a ka hakilitigiya kan.

2. An man kan ka ɲinɛ abada ko an kuntilenna laban ka kan ka kɛ ka Ala sago ɲini ani ka nɔɔrɔ da a kan.

1. Jeremi 29:11-13 - "Ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲini minnu kɛ walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma. O tuma na fɛ, aw na weleli kɛ ne ka na ne deli, ne na i lamɛn. I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Zaburu 37:4 - I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

Romɛkaw 11:8 (Ka kɛɲɛ ni a sɛbɛnnen ye cogo min na ko: «Ala ye sunɔgɔ ni di u ma, ɲɛ minnu kana yeli kɛ, ani tulo minnu kana mɛnni kɛ.) fo ka na se bi ma.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Ala ye mɔgɔ dɔw bila sunɔgɔ la alako ta fan fɛ ani u tɛ se ka tiɲɛw faamu alako ta fan fɛ.

1. "Aw ka wuli ka a lajɛ: A on Romɛkaw 11:8".

2. "Ala ka gundo siraw: Romɛkaw 11:8 faamuyali".

1. Esayi 6:9-10 - "A ko: Taga k'a fɔ jama ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana a faamu, aw ka ye tiɲɛ na, nka aw kana a dɔn."

2. Matiyu 13:14-15 - "Esayi ka kiraya kuma dafara olu de la, o min ko: Aw na mɛnni kɛ, aw tɛna faamuyali sɔrɔ, aw na yeli kɛ, aw tɛna a dɔn.»

Rom=kaw 11.9 Dawuda ko: «U ka tabali ka k jaan ye, ka k= jaan ye, ka k= u kunnasigi ye.

Pol ye Dawuda ka tɛmɛsira dɔ fɔ Romɛkaw 11:9 la, ka ban Ala ka kisili labɛn na, o kɔlɔlɔw ɲɛfɔ.

1. "Fara min bɛ ka ban Ala ka laɲini na".

2. "Ala ka Tabali: Dugawu walima Bane?"

1. Ntalenw 1:32, "Katuguni mɔgɔ gansanw kɔdonni na u faga, hakilintanw ka ɲɛtaa na u halaki."

2. Yakuba 4:17, "O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

Romɛkaw 11.10 U ɲɛw ka dibi, walisa u kana yeli kɛ, ka u biri tuma bɛɛ.

Ala ka kiri ye ko mg minnu ye jurumu k, olu ka kan ka ɲangi ni u ɲɛw dibi ye ani u kɔw biri.

1. Ala ye tilennenya ye: Jurumu kɔlɔlɔw faamuyali

2. Ala ka hinɛ ni a ka nɛɛma a ka kiri cɛma

1. Daniɛl 9:9-10 - makari ni yafa ye Matigi an ka Ala ta ye, hali ni an murutira a ma.

2. Esayi 60:2 - Katuguni a filɛ, dibi na dugukolo datugu, dibi jugu na jama datugu, nka Matigi na wuli i kan, a nɔɔrɔ na ye i kan.

Rom=kaw 11.11 Ne b= a f= ko: U ye u sennatig ka bin wa? Ala ka o bali, nka u ka binni de sababu la, kisili sera siya wɛrɛw ma, walisa ka u keleya.

O tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yahutuw ka binkanni fɛ, kisili sera siya wɛrɛw ma.

1. Ala ka hinɛ fanga: Yahutuw ka binni bɛ kisili lase siya wɛrɛw ma cogo min na

2. Ala ka labɛn: A ka keleya min bɛ mɔgɔ bila ka miiri Yahutuw ka binkanni fɛ, o faamuyali

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten . Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

. O waati la, aw tun tɛ Krisita kɔ, aw tun ye dunanw ye ka bɔ Israɛl jamana la, ka kɛ dunanw ye layidu layidu talenw na, jigiya si tun tɛ aw la, ani Ala tun tɛ aw la diɲɛ kɔnɔ Krisita joli barika la.

Rom=kaw 11.12 Ni u binni ye di ka nafolo ye, ni u dɔgɔyali ye siya wɛrɛw ka nafolo ye. u ka dafalenya ka ca cogo di?

Pol b’a ɲininka ko Ala ka dubaw bɛna caya cogo min na ni Yahutuw sɔnna kibaru duman ma ani ka kisili sɔrɔ.

1. Ala ka nafolo: Pol ka ɲininkali sɛgɛsɛgɛli Romɛkaw 11:12 kɔnɔ

2. Ala ka dugawu caya: Kisili nafaw sɔrɔli

1. Efesekaw 1:18-19 - "Aw ye aw dusukunw yeelen, walisa aw k'a dɔn a ye aw wele jigiya min na, a ka nɔɔrɔ ciyɛn nafolo ye mun ye mɔgɔ senumaw la.

2. Esayi 55:8-9 - "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten ka tɛmɛ aw ka miiriliw kan."

Rom=kaw 11.13 Katuguni ne b= kuma aw f= siya wɛrɛw ka ciden ye, ne bɛ ne ka baara bonya.

Pol y’a jira ko ale ye siya wɛrɛw ka ciden ye ani k’a ka jɔyɔrɔ bonya.

1. Ka baara kɛ Ala ye ni siran tɛ: Romɛkaw 11:13 kalan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka weleli kanminɛli la: Romɛkaw 11:13

1. Romɛkaw 1:5 - An ye nɛɛma ni ciden ye ale de sababu fɛ, walisa ka dannaya kanminɛli lase siyaw bɛɛ cɛma a tɔgɔ kosɔn.

2. Kɛwalew 26:17 - Ka aw kisi jama ni siya wɛrɛw ma, ne bɛ aw ci sisan minnu ma.

Romɛkaw 11.14 Ni ne bɛ se ka ne farisogow ladege cogo dɔ la, ka u dɔw kisi.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ k’a ka mɔgɔw bila u ka a ka misali ladege ani ka kisi.

1: Paul ka kanuya min bɛ a ka mɔgɔw la - Romɛkaw 11:14

2: Ka Paul ka misali ladege - Romɛkaw 11:14

1: Galasikaw 6:9-10 - «An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn. Ikomi an ye cogo sɔrɔ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.”

2: Filipekaw 3:17 - “Balimaw, aw ka kɛ ne nɔfɛmɔgɔw ye, ka taamakɛlaw taamasiyɛn iko aw bɛ anw misali kɛ cogo min na.”

Romɛkaw 11.15 Ni u gɛnni kɛra diɲɛ bɛnkan ye, u sɔrɔli na kɛ mun ye, ni ɲɛnamaya tɛ ka bɔ suw cɛma?

Pol b’a yɛrɛ ɲininka a bɛna kɛ cogo min na ni Yahutuw sɔnna ka segin dannaya la, k’a jira ko o bɛna kɛ i n’a fɔ ɲɛnamaya min bɛ bɔ saya la.

1. "Bɛnkan fanga: Yahutuw bɛ se ka ɲɛnamaya lase cogo min na ka bɔ saya la".

2. "Sɔnni cɛɲi: An bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bisimila cogo min na an ka dannaya la".

1. Kolosekaw 1:20-21 - "Ne ye hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la, a barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma. Ne b'a fɔ ale barika la, dugukolo kan fɛnw wo, sankolo fɛnw wo. Ani." aw, minnu tun bɛ yɔrɔ wɛrɛw la waati dɔ la, ani juguw tun bɛ aw hakili la kɛwale juguw fɛ, o bɛɛ n'a ta, sisan a ye bɛnkan sɔrɔ".

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:18-19 - "Fɛn bɛɛ bɔra Ala de la, ale min ye an ni a yɛrɛ bɛn Yesu Krisita barika la, ka bɛnkan baara di an ma, o kɔrɔ ye ko Ala tun bɛ Krisita la, ka diɲɛ bɛn." a ma u ka jurumuw jate u la, a ye bɛnkan kuma di an ma.»

Rom=kaw 11.16 Ni den fɔlɔ senuma don, a kuru fana senuma don.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an ka senuya bɛ bɔ an ka dannaya ju la, o min ye Ala ye.

1. An ka dannaya jujɔ: Ka senuya sɔrɔ Ala la

2. Egilisi ka senuya: Ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni an bɔyɔrɔ kantigi ye

1. Heburuw 12:14-15 - Aw ka tugu senuya kɔ, mɔgɔ si tɛna Matigi ye ni o tɛ

2. Matiyu 5:48 - Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na

Rom=kaw 11.17 Ni a bolo dɔw karilen don, ni i kɛra kungo oliviye ye, i sirilen bɛ u cɛma, ka oliviye jiri ju ni a tulu dun u fɛ.

Ala bɛ se ka mɔgɔw don a ka denbaya kɔnɔ minnu bɔra siya wɛrɛw la, ka dugawu kelenw di u ma alako ta fan fɛ i n’a fɔ a yɛrɛ ka mɔgɔw.

1. Ala ka kanuya bɛ mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan

2. Daminɛ kura: Ka mɔgɔya sɔrɔ Ala ka denbaya kɔnɔ

1. Galasikaw 3:26-28 - Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 2:11-22 - Walisa waati nataw la, a ka nɛɛmaba jira an na Krisita Yesu barika la.

Romɛkaw 11.18 Aw kana aw yɛrɛ bonya bolow ko la. Nka ni i bɛ i yɛrɛ bonya, i tɛ a ju ta, nka i ju bɛ ta.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ an ye ko an man kan ka waso ɲɔgɔn na, bawo o tɛna nɔ foyi bila an ka dannaya jusigilan na.

1. Waso tɛ foyi la: Kuncɛbaya man kan Krecɛnw bolo

2. An ka dannaya ju: An ka jusigilan ye an ka barika ye

1. Talenw 27:2 - "Mɔgɔ wɛrɛ ka i tanu, i da kana kɛ, mɔgɔ wɛrɛ ka i tanu, i dawolo kana kɛ."

.

Romɛkaw 11.19 I na a fɔ o tuma na ko: Bolo karilen don, walisa ne ka nɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala b’a to dannabaaw ka don a ka laɲini na cogo min na.

1. Ala ka laɲini tɛ ban - Romɛkaw 11:19

2. Dannaya fanga - Romɛkaw 11:19

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Esayi 40:28-29 - I ma o dn wa? i m'a mɛn ko Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, tɛ sɛgɛn, wa a tɛ sɛgɛn wa? a ka faamuyali ɲinini tɛ yen . A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma. Fanga tɛ minnu bolo, a bɛ dɔ fara u fanga kan.

Romɛkaw 11:20 Ayiwa; Dannabaliya kosɔn u karilen don, i jɔlen bɛ dannaya barika la.» Aw kana aw yɛrɛ bonya, nka aw ka siran:

U ka dannabaliya kosɔn, Israɛl farala Ala ka layidu kan. Kerecɛnw welelen don ka jɔ dannaya la ani u kana kuncɛbaya kɛ, nka u ka siran Matigi ɲɛ.

1. Dannabaliya fanga: An bɛ se ka jɔ dannaya kɛrɛ fɛ cogo min na ani ka an yɛrɛ tanga kuncɛbaya ma

2. Farati min bɛ kuncɛbaya la: Ka kalan sɔrɔ Israɛl ka dannabaliya la

1. Ntalenw 16:18 : “Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa ɲɛ ka kɔn bin ɲɛ.”

2. Yakuba 4:6: “Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: ‘Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

Romɛkaw 11.21 Ni Ala ma hinɛ jiribolow la, i k'i janto a kana hinɛ i fana na.

Mɔgɔ minnu tɛ tugu a kɔ, Ala tɛna hinɛ olu la, o la sa, aw k’aw janto aw yɛrɛ la.

1. Farati min b’a la ka tugu Ala kɔ: Romɛkaw 11:21

2. Ala ka hinɛ ani an ka wajibi: Romɛkaw 11:21

1. Jeremi 13:15-17 - Aw ka lamɛnni kɛ ka tulo kɛ. Aw kana kuncɛbaya kɛ, katuguni Matigi ye kuma fɔ.»

2. Zaburu 33:12 - Siya min ka Ala ye Matigi ye, o ye dubaden ye; A ye jama minnu sugandi a yɛrɛ ka ciyɛn ye.

Romɛkaw 11.22 O de kosɔn, Ala ka ɲumanya ni a ka gɛlɛya filɛ. Nka i ka ɲumanya, ni i tora a ka ɲumanya la, n'o tɛ, i fana na tigɛ.»

Ala ka ɲumanya ni a ka juguya fila bɛɛ jiralen don: mɔgɔ minnu bɔra Ala ka ɲumanya la, olu bɛna kɛ a ka juguya kɔrɔ, nka ni mɔgɔ tora a ka ɲumanya la, u bɛna a ka ɲumanya sɔrɔ.

1. Ala ka ɲumanya ni a ka juguya dɔnni: An bɛ tugu a ka sira la cogo min na

2. Ka taa a fɛ a ka ɲumanya la: Ka Ala ka ɲumanya sara sɔrɔ

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

2. Zaburu 54:6 - Ne na saraka bɔ i ye fu, ne na i tɔgɔ tanu, Matigi; sabu a ka ɲi.»

Rom=kaw 11.23 Ni u ma to dannabaliya la, u na don u la.

Mɔgɔ minnu tɛ to u ka dannabaliya la, Ala bɛ se ka olu lasegin.

1. Cogo kura: Ala ye layidu ta ko a bɛna a lasegin

2. Kana i fari faga: Ala ka kunmabli jigiya

1. Esayi 43:18-19 - «Aw kana aw hakili to ko fɔlɔw la, aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la. A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ. sisan a bɛ bɔ, aw t'a dɔn wa? Ne na sira dabɔ kungokolon kɔnɔ ani bajiw kungokolon kɔnɔ.”

2. Jeremi 29:11 - “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn, Matigi ko fɔra ko ne ye laɲiniw dɔn, minnu ye ɲɛtaa ye, ko juguya tɛ, walisa ka siniɲɛsigi ni jigiya di aw ma.”

Romɛkaw 11.24 Ni i tigɛra ka bɔ oliviye jiri la min ye kungo ye, ka i siri oliviye jiri ɲuman na min tɛ danfɛnw ye, o minnu ye jiribolo ye, olu tɛna nɔrɔ u yɛrɛ ka oliviye la ka tɛmɛ o kan yiri?

Pol bɛ ɲininkali kɛ cogo min na, mɔgɔ minnu ye jiribolo ye kaban, olu bɛna siri u yɛrɛ ka oliviye jiri la ka tɛmɛn fɔlɔ kan, ni mɔgɔ min ye kungo ye a cogo la, o bɛ se ka siri oliviye jiri ɲuman na min ni danbe tɛ kelen ye.

1. Sɛgɛsɛgɛli fanga: Ala bɛ an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. An ka dannaya bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na: Ka ɲɛnamaya kɛ kelenya kɔnɔ ni Ala ye

1. Esayi 11:1-2 - Bere na bɔ Jese jiribolo la, bolo dɔ na falen ka bɔ a ju la, Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni hakilitigiya ni , ladili ni sebaaya ni , dɔnniya ni matigi siranya ni

2. Efesekaw 2:11-22 - O de kosɔn aw hakili to a la ko waati dɔ la aw siya wɛrɛw farisogo la, aw minnu bɛ wele ko “bolokolibaliw” ni min bɛ wele ko bolokoli, o min bɛ kɛ farisogo la bolow fɛ— aw k’aw hakili to a la ko aw farala ɲɔgɔn kan o waati la ka bɔ Krisita la, min yɔrɔ ka jan Israɛl jamana na ani dunanw la layidu layidu talenw na, jigiya si tɛ minnu na ani Ala tɛ diɲɛ kɔnɔ. Nka sisan, aw minnu tun bɛ yɔrɔ jan, Krisita joli barika la, aw gɛrɛla Krisita Yesu la.

Rom=kaw 11.25 Balimaw, ne t'a f= aw ka o gundo dn, walisa aw kana k= hakilitigiw ye aw y=r=w la. o fiyentɔya dɔ kɛra Israɛl la, fo siya wɛrɛw ka dafa.

Pol ye kerecɛnw lasɔmi ko u kana kuncɛbaya kɛ ani a b’u hakili jigin ko Israɛldenw yɔrɔ dɔ fiyentɔya fo siya wɛrɛw donna nɛɛma layidu la.

1. Kuncɛbaya bɛna i fiyen: Pol ka lasɔmini sɛgɛsɛgɛli Romɛkaw 11:25 kɔnɔ

2. I dusukun kana kɔrɔta: Kuncɛbaya kɔlɔlɔw faamuyali Romɛkaw 11:25 kɔnɔ

1. Ntalenw 16:18-19 - "Kuncɛbaya bɛ taa halakili ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani bin ka kɛ. Ka kɛ ni majigilenya ye ni mɔgɔ dɔgɔmanninw ye, ka tɛmɛn ka nafolo tila ni kuncɛbaw ye."

2. Yakuba 4:6-7 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma." O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ, aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ.»

Rom=kaw 11.26 O cogo la, Isra=l b== na kisi, i ko a sbn cogo min na ko: «Kisilibaga na b= Sion, ka Ala tilenbaliya bila Yakuba la.»

Pol bɛ ka Esayi 59:20-21 kuma fɔ, k’a fɔ ko Israɛl bɛɛ na kisi ani ko kisilikɛla dɔ bɛna bɔ Siyɔn ka Israɛl bila u ka Ala ɲɛsiranbaliya la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la - Romɛkaw 11:26 kalan

2. Israɛl bɛɛ ka kisili - Esayi 59:20-21 ka cikan faamuyali

1. Esayi 59:20-21 - "Kumabilabaga na na Siyɔn, ani minnu bɛ u kɔ tigɛli dabila Yakuba la, Matigi ko ten."

2. Matiyu 3:2 - "Aw ka nimisa, katuguni sankolo masaya surunyara."

Rom=kaw 11.27 Ne ka layidu ye u ye, ne na u ka jurumuw ta ka b yen tuma min na, o ye nin ye.

Ala ye layidu ta ko a bɛna a ka mɔgɔw ka jurumuw bɔ yen layidu dɔ sababu fɛ.

1. Ala ka yafa layidu fanga

2. Ala ka nɛɛma min bɛ an ka jurumuw bɔsi la

1.Esayi 43:25-26 - “Ne, ne yɛrɛ de ye aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.”

2.Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ jan.

Rom=kaw 11.28 Kibaru duman ko la, u juguw don aw kosn.

Pol y’a ɲɛfɔ ko hali ni dannabaliw bɛ kibaru duman kɛlɛ, Ala bɛ u kanu hali bi k’a sababu kɛ a ye layidu minnu ta u bɛnbaw ye.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Ala ka kanuya sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ kibaru duman kɛlɛ.

2. Sugandili layidu - Ala ye layidu minnu ta an bɛnbaw ye, olu sɛgɛsɛgɛli.

1. Zaburu 103:17 - Nka kabini badaa fo badaa, Matigi ka kanuya bɛ a ɲɛsiranbagaw fɛ, a ka tilennenya bɛ u denw denw fɛ.

2. Esayi 43:25 - «Ne de ye aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.

Rom=kaw 11.29 Ala ka nilifɛnw ni a ka weleli tɛ nimisa.

Ala ye nilifɛn minnu di an ma, olu tɛ se ka kɔsegin, wa a tɛna u ta abada.

1. Ala ka kanuya min tɛ ban: A ka nilifɛnw ni a ka weleli bɛ to

2. Ala cogoya min tɛ Changé: A ka nilifɛnw ni a ka weleli bɛ muɲu

1. Dutɛrɔnɔmɛ 7:9 - O de kosɔn, aw k’a dɔn ko Matigi aw ka Ala ye Ala ye, Ala kantigi min bɛ layidu ni kanuya sabatilen mara ni a kanubagaw ye, ka a ka ci fɔlenw mara, fo ka se bɔnsɔn ba kelen ma.

2. Heburuw 13:8 - Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa.

Rom=kaw 11.30 Katuguni aw ma da Ala la cogo min na f=l=, nka aw ye makari sr sisan u ka dannabaliya barika la.

Mɔgɔ minnu ma da a la fɔlɔ, Ala ye makari kɛ olu la.

1. Kantigi hali ni an ma da a la: Ala ka makari dannabaliya la

2. Dannabaliya tɛ dalilu ye: Ka hinɛ faamuya Romɛkaw fɛ 11:30

1. Heburuw 11:6 - "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

2. Yakuba 2:13 - "Katuguni a na kiri sɔrɔ ni hinɛ tɛ, min ma hinɛ, makari bɛ ɲagali kiritigɛ kama."

Rom=kaw 11.31 O cogo kelen na, olu fana ma da sisan, walisa aw ka makari barika la, u fana ka makari sɔrɔ.

Mɔgɔ caman ma da Ala ka makari la, nka hali bi u bɛ se k’o sɔrɔ dannabaaw ka makari fɛ.

1. "Hiri filɛli: Ala ka hinɛ bɛ lase bɛɛ ma cogo min".

2. "Dannabaaw ka hinɛ: An bɛ se ka an sen don hinɛ jɛnsɛnni na cogo min".

1. Esayi 55:7 Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila, a ka segin Matigi ma, a na makari a la. an ka Ala ma, katuguni a na yafa caman ma.»

2. Luka 6.36 Aw ka makari kɛ i ko aw Fa fana ka hinɛ.

Rom=kaw 11.32 Katuguni Ala ye u b b= dannabaliya la, walisa a ka makari b== la.

Ala ye mɔgɔw bɛɛ kuncɛ dannabaliya la walisa ka makari bɛɛ la.

1. Ala ka hinɛ Bɛɛ ye

2. Bɛɛ Dannabaliya la: Hinɛ sababu dɔ

1. Matiyu 9:13 - "Nka taa o kɔrɔ dɔn: 'Ne b'a fɛ ka hinɛ, saraka tɛ.' Ne ma na mɔgɔ tilennenw wele, nka jurumutɔw.»

2. Yakuba 2:13 - "Katuguni hinɛ tɛ kiri la, makari tɛ min na. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiri kan."

Rom=kaw 11.33 Ala ka hakilitigiya ni a ka dnniya nafolo juguya! a ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na, ani a ka siraw tɛmɛna ka dɔn!

Ala ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya ka dun ani a nafa ka bon fo a tɛ se ka kɛ ka a ka kiritigɛlaw ni a ka siraw faamu ka ɲɛ.

1. Ala ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya kabakoma

2. An tɛ se ka Ala ka siraw faamu ka ɲɛ cogo min na

1. Job 42:2 "Ne b'a dɔn ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ, ko i kuntilenna si tɛ se ka bali i la."

2. Zaburu 19:1-2 "Sankolo bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ, sankolo bɛ a bololabaara jira. Don o don bɛ kuma fɔ, su fo su bɛ dɔnniya jira."

Romɛkaw 11.34 Jɔn ye Matigi hakili dɔn? Walima jɔn de kɛra a ladilikɛla ye?

Pol bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka Ala ka labɛn ni a ka laadilikanw faamu kosɛbɛ.

1. Ala ka hakilitigiya min tɛ se ka faamuya - Ala ka hakilitigiya gundo sɛgɛsɛgɛli ani a bɛ tɛmɛ an ka faamuyali kan cogo min na.

2. Ala ka Masaya - A ko Ala ka fanga dafalen ani a bɛ tɛmɛ faamuyali bɛɛ kan cogo min na.

1. Esayi 40:13 - “Jɔn ye Matigi Ni ɲɛminɛ, walima i ko a ladilikɛla y’a kalan cogo min na?”

2. Job 42:2 - “Ne b’a dɔn ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ, ko i kuntilenna si tɛ se ka tiɲɛ.”

Rom=kaw 11.35 Jn de ye bolomafara di a ma f=l=, ka a sara ko kura?

Ala ka hakilitigiya ni a ka sebaaya tɛ se ka faamuya.

1: An ka kan k’a dɔn ko an tɛ se ka Ala ka siraw faamu kosɛbɛ abada, nka an ka kan ka an jigi da a ka makari ni a ka nɛɛma kan.

2: An ka kan ka siran Ala ka bonyaba ɲɛ, ka a sago faamu ni majigilenya ye.

1: Jeremi 32:17 - "E Matigi Ala! a filɛ, i ye sankolo ni dugukolo da i ka sebaayaba fɛ, i ye i bolo kɔrɔta, foyi tɛ i bolo".

2: Esayi 40:28 - "I m'a dɔn wa? i m'a mɛn ko Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn wa? a hakili ɲinini tɛ". .

Rom=kaw 11.36 Katuguni f=n b b= ale de f, ani ale de barika la. Amiina.

Ala ye fɛn bɛɛ bɔyɔrɔ ye, wa a ka kan ni an ka tanuli ni nɔɔrɔ ye.

1: An ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kan a ye fɛn minnu bɛɛ di.

2: An ka kan ka barika da Ala ye ani ka tanuli kɛ a ka ko kɛlenw bɛɛ la.

1: Kolosekaw 1:16-17 - Katuguni fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo, fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la ani ale de kosɔn.

2: Zaburu 136:1-3 - Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa. Aw ka barika da ala ka Ala ye, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa. Aw ka barika da matigiw Matigi ye, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa.

Romɛkaw 12 bɛ yɛlɛma jira Paul ka bataki kɔnɔ ka bɔ diinɛ kalansiraw la ka taa cikan nafamaw la Krecɛn ɲɛnamaya ko la. Sapitiri bɛ kuma saraka ɲɛnamaya, hakili ta fan fɛ nilifɛnw ani welekan kan ka mɔgɔ wɛrɛw kanu.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye dannabaaw jija u k’u farikolo di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye u ka bato lakika ye min bɛnnen don. A bɛ dusu don u kɔnɔ u kana bɛn misali diɲɛ ma nka u ka fɛn caman sɛmɛntiya ka hakili kura sɔrɔ o tuma na u bɛna se ka kɔrɔbɔli kɛ ka sɔn Ala sago ye min ye—a sago dafalen ɲuman min bɛ mɔgɔ diya (Romɛkaw 12:1-2). O bɛ kɛ sababu ye ka bilasirali nafamaw sɔrɔ Krecɛnw ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka kɛɲɛ n’u ka limaniya ye.

Dakun 2nan: Vɛrise 3-8 kɔnɔ, Pol bɛ kuma nilifɛnw kan alako ta fan fɛ. A bɛ dannabaaw laadi ko u kana miiri u yɛrɛ la ka tɛmɛ u ka kan ka miiri min na, nka u ka miiri u kelen-kelen bɛɛ la ka kɛɲɛ ni dannaya ye Ala ye min tila (Romɛkaw 12:3). A bɛ baara kɛ ni farikolo ye i n’a fɔ misali, a b’a sinsin a kan ko nilifɛn suguya wɛrɛw b’an bolo ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma ni kiraya bɛ bɛn dannaya baara kɛli baara kɛli kalan kalanni dusu donna dusudon dicogo bolomafara ɲɛminɛni timinandiya hinɛ nisɔndiya (Romɛkaw 12:4-8). O b’a jira ko a nafa ka bon ka baara kɛ ni nilifɛnw ye minnu tɛ kelen ye baara farikolo Krisita.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 9nan na, Pol bɛ laadilikanw di kanuya ni jogoɲumanya kɛcogo kan. A b'a ɲini dannabaaw fɛ kanuya ka kan ka koniya tiɲɛ na ko jugu min nɔrɔlen bɛ ko ɲuman devoted ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan aw kana dɛsɛ abada timinandiya to hakili ta fan fɛ timinandiya ka baara kɛ Matigi muɲu tɔɔrɔ kantigi delili tila ni Matigi ka mɔgɔw ye minnu mago bɛ u la ka jatigila kɛ ka dugawu kɛ minnu bɛ tɔɔrɔ aw ka nisɔndiya ni olu ye ɲagali ka kasi ni minnu ye kasi ka ɲɛnamaya bɛn bɛn ɲɔgɔn ma aw kana mɔgɔ si sara juguya la aw k'aw janto ɲɛ ɲumanw na bɛɛ seko yɔrɔ jan bɛ bɔ aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la bɛɛ (Romɛkaw 12:9-18). A bɛ sapitiri kuncɛ k’a fɔ ko ‘Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ko ɲuman ye’ (Romɛkaw 12:21), k’a sinsin barokun kanuya jaabi kan hali ka kɛlɛ sɔrɔ.

Rom=kaw 12.1 Balimaw, ne b aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di ka k saraka ɲɛnama ye, saraka senuma, min ka di Ala ye.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u ka ɲɛnamaya bɛɛ di Ala ma, k’a kɛ bato wale ye.

1. "Saraka ɲɛnamaw: I ka ɲɛnamaya di Ala ma".

2. "Senuman ni Sɔn: Ala bato kɔrɔ ye min ye".

1. Matiyu 22:37-40 - Yesu bɛ mɔgɔw kalan ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.

2. Zaburu 51:17 - Delili min bɛ kɛ dusukun karilen ni nimisalen ye, min bɛ sɔn Ala ma.

Rom=kaw 12.2 Aw kana i k= nin di b= cogo la, nka aw ka yeli k= aw hakili kurayali f, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don.

An man kan ka bɛn diɲɛ sariyakolow ma, nka o nɔ na, an ka kan ka yɛlɛma ni an hakili kuraya ye walisa an ka se ka Ala sago dɔn ani k’a kɛ.

1. Kana kɛ Saga ye - A sugandi ka bɔ tɔw la.

2. Aw kana tugu jama kɔ - Aw ka tugu Ala kɔ.

1. Efesekaw 4:23-24 - Aw ka kuraya aw hakili la. Aw ka mɔgɔ kura don, o min dabɔra Elohim sira fɛ tilennenya ni senuya lakika la.

. I ko den kanminbagaw, aw kana aw yɛrɛw kɛ ka kɛɲɛ ni aw nege fɔlɔw ye aw ka dɔnbaliya la. Katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye. katuguni ne ye senuma ye.»

Rom=kaw 12.3 Ne b'a fò aw cèma mg o mg ye, ne b'a fò aw yèrè ye ka tèmèn a ka kan ka miiri cogo min na. Nka u ka miiri ni hakilitigiya ye, i ko Elohim ye dannaya sumanikɛlan di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma cogo min na.

Kerecɛnw ka kan ka u yɛrɛ jate tiɲɛ na ani ka majigin, ani ka dannaya min di u ma, u ka kan k’o dɔn.

1. Majigilenya ka nɛɛma

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi kantigi ye

1. Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:7 - K’a masɔrɔ jɔn b’i bɔ mɔgɔ wɛrɛ la? Mun b'i bolo, i ma min sɔrɔ? Sisan ni i ye o sɔrɔ, mun na i bɛ i yɛrɛ bonya i ko i ma o sɔrɔ?

Rom=kaw 12.4 Katuguni farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na, ni farikolo yɔrɔ bɛɛ tɛ baara kelen na.

O tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka faamuyali sɔrɔ ko jɔyɔrɔw ni kunkanbaaraw tɛ kelen ye Krisita farikolo kɔnɔ.

1: Mɔgɔw tɛ kelen ye, jɔyɔrɔw tɛ kelen ye: Krisita farikolo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, o lajɛ

2: Ka kelenya seli kɛ fɛn caman na: An ka danfara cɛɲiw waleɲumandɔn egilisi kɔnɔ

1: 1 Kɔrɛntekaw 12:14-26 - Alako nilifɛn danfaralenw lajɛ egilisi kɔnɔ

2: Efesekaw 4:1-16 - Kuntigiya jɔyɔrɔ danfaralenw lajɛ ani u bɛ baara kɛ cogo min na walasa ka egilisi jɔ.

Rom=kaw 12.5 O cogo la, an caman, an ye farikolo kelen ye Krisita la, an b== b== y=r=w ye.

Dannabaaw ye kelen ye Krisita barika la, ani u sirilen don ɲɔgɔn na iko farikolo kelen kɔnɔmɔgɔw.

1. "Krista farikolo: Kelenya an ka Jɛɲɔgɔnya fɛ".

2. "I ka jɛɲɔgɔnya barika bonya ni i balimakɛw ni i balimamusow ye Krisita la".

1. Kolosekaw 3:14-15 - "Ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na. Krisita ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, aw welera min na farikolo kelen na. Aw ka barika da a ye." ."

2. Efesekaw 4:1-3 - "Ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b'a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu." kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na."

Romɛkaw 12.6 Nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, o kɛra kiraya ye, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye.

An ka kan ka baara kɛ ni an ka nilifɛnw ye ka kɛɲɛ ni Ala ye nɛɛma min di an ma.

1. I ka baara kɛ ni i ka nilifɛnw ye walisa ka baara kɛ Ala ye

2. Ala ye nilifɛn minnu di i ma, ka nafa sɔrɔ olu la kosɛbɛ

1. Efesekaw 4:7-8 - Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni Krisita ka nilifɛn sumanikɛlan ye. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “A wulila san fɛ tuma min na, a ye jɔnya ta, ka nilifɛnw di mɔgɔw ma.”

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:4-7 - Sisan, nilifɛn suguya caman bɛ yen, nka Ni kelen de don. Wa cidenyabaara suguya caman bɛ yen, ani Matigi kelen. Kɔnɔnafili suguya caman bɛ yen, nka Ala kelen de bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ la. Nka Ni Senu jirali dira u kelen-kelen bɛɛ ma walisa u bɛɛ ka nafa. Katuguni hakilitigiya kuma dira mɔgɔ kelen ma Ni Senu barika la, dɔnni kuma dira dɔ wɛrɛ ma ka kɛɲɛ ni o Ni kelen ye.

Rom=kaw 12.7 Wala cidenyabaara, an ka an ka baara makɔnɔ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an yɛrɛ di an ka baaraw ma ani ka baara kɛ ni kantigiya ye jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la, an welelen bɛ min na.

1. "Weelekan ka baara kɛ ni kantigiya ye".

2. "I yɛrɛdi lakika an ka baara la".

1. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ sara ye. O." o ye Matigi Krisita ye aw bɛ baara kɛ min ye.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:58 - "O de kosɔn, ne balimaw kanulenw, aw ka jɔ. " " .

Rom=kaw 12.8 Min b= laadi, o ka k= ni dusu ye. min bɛ kuntigiya kɛ, o ka timinandiya. Min bɛ makari kɛ, ni ɲagali ye.»

Tɛmɛsira b’an jija an ka baara kɛ ni ɲumanya ye, ni timinandiya ye, ni nisɔndiya ye, ani ni nɔgɔya ye.

1: Ka baara kɛ ni baara kɛcogo ɲuman ye

2: Ka baara kɛ ni nisɔndiya ye

1: Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. O. " o ye Matigi Krisita ye aw bɛ baara kɛ min ye.»

2: 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - "O la sa, aw mana dumuni kɛ wala aw bɛ minni kɛ wala aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw k'o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama."

Romɛkaw 12:9 Kanuya kana kɛ fɛn yebali ye. Aw ka ko juguw kɔniya. aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

Kanuya kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ani tuma bɛɛ, ka i yɛrɛ tanga juguya ma ani ka tugu koɲuman kɔ.

1. Kanuya nɔfɛtaama: Se min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye

2. Danfara min bɛ ko ɲuman ni juguman cɛ

1. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - "Kanuya bɛ muɲuli ni ɲumanya ye, kanuya tɛ keleya wala waso, a tɛ kuncɛbaya ni maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan, a tɛ dimi wala a tɛ dimi; a tɛ kɛ." aw ka nisɔndiya kojugu kɛli la, nka aw ka nisɔndiya tiɲɛ na. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ jigiya kɛ fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu."

Romɛkaw 12.10 Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye. bonya la, ka ɲɔgɔn fisaman;

Kerecɛnw ka kan ka kanuya ni bonya jira ɲɔgɔn na.

1. "I balimakɛ kanu: Romɛkaw 12:10 sɛgɛsɛgɛli".

2. "Aw ka ɲɔgɔn bonya: Romɛkaw ka sebaaya 12:10".

1. Yuhana 13:34-35 "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn kanu."

2. 1 Piɛrɛ 4:8 "Ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, aw ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ, katuguni kanuya na jurumu caman datugu."

Romɛkaw 12:11 Aw kana sɛgɛn jago la. mɔgɔ timinandiyalen hakili la; ka baara kɛ Matigi ye;

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ mɔgɔ timinandiyalenw ye ani ka kɛ ni dusu ye Matigi baara la.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya sabatilen na: Se min bɛ mɔgɔ la ka kɛ mɔgɔ timinandiyalen ye hakili ta fan fɛ”

2. “Ka baara kɛ Matigi ye: Nisɔndiya min bɛ mɔgɔ la ka baara kɛ ni kantigiya ye”

1. Jeremi 29:11-13 – “Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko:: O kɔ, i na ne wele ka na ne deli, ne na i lamɛn. I na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni i bɛ ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.”

2. Zaburu 37:4-5 – “I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma. I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan, a na wale kɛ.”

Romɛkaw 12:12 Aw ka ɲagali jigiya la. muɲu tɔɔrɔ la; ka taa a fɛ yɔrɔnin kelen delili la;

Tɛmɛsira b’an jija an ka to jigiya ni muɲuli la tɔɔrɔ waatiw la ani ka taa a fɛ delili la.

1. Aw ka nisɔndiya jigiya la: Delili fanga gɛlɛya waatiw la

2. Muɲuli tɔɔrɔ waatiw la: An bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ tugun ko : ɲagali! Mɔgɔ bɛɛ ka i ka dususuma dɔn. Matigi bɛ ka surunya. Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu barika la.

2. Yakuba 1:2-5 - Ne balimaw, aw ka nisɔndiya bɛɛ jate ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, k'a masɔrɔ aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi kana dɛsɛ aw la. Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i n'a fɔ kɔgɔji jikuruba min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ.

Romɛkaw 12.13 Ka tila-tila ka kɛɲɛ ni mɔgɔ senumaw mago ye. min bɛ di jatigila ma.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka kɛ bolomafaraw ye ani ka jatigila kɛ magojirabagaw ye.

1: "Nisɔndiya min bɛ kɛ ni bolomafara ye".

2: "Mɔgɔ senumaw ka jatigila".

1: Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2: Yakuba 2:15-17 - "A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ ni fini ni don o don dumuni ye. Ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka balo kosɛbɛ», nka aw tɛ foyi kɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na.» , nafa jumɛn bɛ o la? O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni a ma fara wale kan, o sara."

Rom=kaw 12.14 Minnu b aw tgn, aw ka duba aw ye.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka kanuya ni ɲumanya jira hali mɔgɔ minnu bɛ an tɔɔrɔ.

1. Yafa fanga: I juguw kanu cogo min na

2. Ka waleɲumandɔn sɛrɛkili tiɲɛ: Dugawu sugandi danga nɔ na

1. Matiyu 5:44 - “Nka ne b’a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.”

2. Efesekaw 4:31-32 - «Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kumakan ni tɔgɔjugu fɔli bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la.”

Rom=kaw 12.15 Aw ka ɲagali ni ɲagalibaaw ye, ka kasi ni kasibaaw ye.

Kerecɛnw ka kan ka u sen don mɔgɔ wɛrɛw ka nisɔndiya ni u ka dusukasi la.

1. "Kanuya ɲɛnama: Nisɔndiya ni dusukasi sɔrɔli ni mɔgɔ wɛrɛw ye".

2. "Hinɛ fanga: Weelekan min bɛ mɔgɔ nisɔndiya ani ka kasi".

1. Job 16:20-21 – “Ne delilikɛla ye ne teri ye, ne ɲɛw bɛ ɲɛji bɔn Ala ye cogo min na. mɔgɔ tɔgɔ la, a bɛ Ala deli i ko mɔgɔ bɛ a teri deli cogo min na.”

2. Yakuba 5:11 – “A filɛ, an bɛ dubadenw jateminɛ minnu ye muɲuli kɛ. Aw ye Job ka muɲuli ko mɛn, ka Matigi ka kɛwalew laban ye, ko Matigi falen bɛ hinɛ la, a ka makari la.”

Romɛkaw 12.16 Aw ka miiri ɲɔgɔn na. Aw kana aw hakili to fɛn kɔrɔtalenw na, nka aw ka aw yɛrɛ majigin cɛw ma minnu ka dɔgɔ. Aw kana kɛ hakilitigi ye aw yɛrɛw ka yɛrɛbonya la.

Kerecɛnw ka kan ka majigilenya miiri ɲɔgɔn na, u kana miiri u yɛrɛ la kojugu ani u kana mɔgɔ wɛrɛw mafiɲɛya.

1. Majigilenya fanga min bɛ Krecɛn jɛɲɔgɔnya la

2. Kuncɛbaya ni majigilenya: Romɛkaw 12:16 kalan

1. Filipekaw 2:3–4 - "Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ni majigilenya ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, 4 aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la."

2. Yakuba 4:10 - “Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.”

Romɛkaw 12.17 Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la ka kɛɲɛ ni kojugu ye. Aw ye fɛnw di mɔgɔ sɛbɛw ɲɛ na.

Aw kana juguya jaabi ni juguya ye, o nɔ na, aw ka wale kɛ cogo sɛbɛ ni bonya la bɛɛ ɲɛ na.

1. Jaabi ɲuman fanga - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ se ka jaabi ɲuman di cogo min na juguya la sanni ka jaabi di ni juguya ye.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye - Ka a faamu ko a nafa ka bon ka wale kɛ cogo la min bɛ kɛ ni tiɲɛ ye ani ka bonya da a kan ko bɛɛ la.

1. Ntalenw 20:22 - Kana a fɔ ko: “Ne na kojugu sara”; Aw ka Matigi makɔnɔ, a na aw kisi.»

2. Matiyu 5:38-39 - Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ bɛ ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Ni mɔgɔ dɔ y’i bugɔ i kininbolo da la, i bɛ i ɲɛda tɔ kelen fana kɔsegin u ma.

Rom=kaw 12.18 Ni a b se ka k, aw b= aw k= h=r= la ni mg b== ye.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an jija ka jɛɲɔgɔnya hɛrɛma kɛ ni mɔgɔw bɛɛ ye.

1. "Welekan min bɛ kɛ ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ bɛn ni an sigiɲɔgɔnw ye".

1. Matiyu 5:9 - "Hɛrɛ mɔgɔw ye dubadenw ye, katuguni u na wele Ala denw."

2. Ntalenw 15:1 - "Jaabi nɔgɔman bɛ dimi bila, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli."

Romɛkaw 12.19 Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ, nka aw ka diminya nɔ bila. Ne na o sara, Matigi ko ten.»

Dannabaaw man kan ka waleɲumandɔn kow ta u yɛrɛ bolo, o nɔ na, u k’a to Ala k’a janto tilennenya la.

1. "Matigi bɛna a yɛrɛ sara: Ka da Ala ka tilennenya la" 2. "Ka dimi muɲu: ka yafa kɛ tilenbaliya ɲɛkɔrɔ".

1. Ntalenw 20:22 - "I kana a fɔ ko: “Ne bɛna i sara nin kojugu in na!” Aw ka Matigi makɔnɔ, a na aw hakɛ bɔ.» 2. Heburuw 10:30 - "Katuguni an b'a dɔn min y'a fɔ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara», ka segin a kan ko: «Matigi na kiri tigɛ a ka mɔgɔw kan.”

Romɛkaw 12.20 O de kosɔn ni kɔngɔ bɛ i jugu la, i ka balo di a ma. ni minnɔgɔ b'a la, i ka minfɛn di a ma, katuguni i na tasumamuguw dalajɛ a kun na.»

Kerecɛnw ka kan k’u juguw kanu ani ka ɲumanya jira u la, hali ni u man kan ni o ye.

1. Kanuya fanga bɛ koniya kan

2. Ka koɲuman kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ kojugu kɛ an na

1. Matiyu 5:44 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye."

2. Ntalenw 25:21-22 - "Ni kɔngɔ b'i jugu la, i ka dumuni di a ma, ni minnɔgɔ b'a la, i ka ji di a ma a ka min. O kɛli la, i na bɔgɔ jenilenw dalajɛ a kun na, Matigi na o kɛ." aw ka sara di aw ma."

Romɛkaw 12.21 Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ko ɲuman ye.

Dannabaaw man kan k’a to juguya ka se sɔrɔ u kan, nka o nɔ na, u ka kan ka se sɔrɔ juguya kan ni ko ɲuman kɛli ye.

1. "Koɲuman fanga bɛ juguya kan".

2. "Ka se sɔrɔ juguya kan ni Ala ka fanga ye".

1. Matiyu 5:44 – "Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye."

2. Efesekaw 4:31–32 – "Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kumajugu ni tɔgɔjugu bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na Krisita la ."

Romɛkaw 13 ye sapitiri ye, Pol bɛ kuma jɛɲɔgɔnya min bɛ kerecɛnw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ, ani kanuya ni jogoɲumanya wajibiw kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye dannabaaw laadi ko u ka u kolo kuntigiw kɔrɔ, bawo fanga si tɛ yen ni Ala ye min sigi sen kan. A b’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu murutira kuntigiya la, olu bɛ muruti Ala ye min sigi sen kan, wa u bɛna kiri lase u yɛrɛ ma. K’a masɔrɔ kuntigiw tɛ siran ko ɲuman kɛbagaw ɲɛ, fɔ kojugukɛlaw de kama (Romɛkaw 13:1-3). A b’a ɲɛfɔ ka t’a fɛ ko faamaw ye Ala ka baarakɛlaw ye an ka nafa kama ani u bɛ npan ta i n’a fɔ waleɲumandɔnbaga walasa ka Ala ka diminya kɛ kojugukɛla kan o de kama a ka kan ka kolo dimi dɔrɔn tɛ, nka dusukun fana (Romɛkaw 13:4-5).

Dakun 2nan: Vɛrise 6-7 kɔnɔ, Pol ye dannabaaw bila ka impositi sara ani ka bonya da mɔgɔ minnu kan, bawo faamaw ye Ala ka baarakɛlaw ye, u ka juru di bɛɛ ma—ni impositi bɛ impositi sɔrɔ ni sɔrɔ bɛ bonya bonya ni bonya bonya (Romɛkaw 13:6-7 ). O bɛ kerecɛnw ka kunkanbaaraw jira jamana fan fɛ, jamanadenw ka baara kɛli fana sen bɛ o la ni kantigiya ye.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 8nan na, Pol bɛ kuma kanuya kan iko sariya tiimɛni. A bɛ dannabaaw jija u kana juru si to juru la fo ni juru bɛ taa a fɛ ka ɲɔgɔn kanu, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu, o ye sariya ka cikanw dafa ‘Aw kana jatɔya kɛ’ ‘Aw kana mɔgɔ faga’ ‘Aw kana sonyali kɛ’ ‘Aw kana nege don’ cikan wɛrɛ o cikan bɛ yen bɛ se ka surunya nin cikan kelen in na ko ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.’ Kanuya tɛ kojugu kɛ mɔgɔɲɔgɔn na o de kosɔn kanuya dafa sariya (Romɛkaw 13:8-10). Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye ka ɲɛsin ɲɛnamaya senuma ma sisan waati faamuyali waati yeelen na kaban waati kununni sunɔgɔ kisili surunya sisan ka tɛmɛn tuma min na fɔlɔ dalen bɛ su fɛ ka surunya tile la a bɛ ɲini ka kɛ yan o la an ka kɛwalew bila kɛrɛfɛ dibi bila kɛlɛkɛminɛnw yeelen ka taama cogo bɛnnen na i n'a fɔ tile fɛ (Romɛkaw 13:11-14). Nin tilayɔrɔba bɛ barika bonya barokun ɲɛnamaya Krecɛn dannaya fɛ kanuya lakika fɛ jogoɲumanya kɛcogo Krisita seginni makɔnɔni fɛ.

Rom=kaw 13.1 Ni b== ka kolo sebaaw ye. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

Ni bɛɛ ka kan ka kuntigiw kan minɛ i n’a fɔ Ala y’u bila u ka fanga jɔyɔrɔ la cogo min na.

1. Kanminɛli fanga: Ka i yɛrɛ majigin kuntigiya kɔrɔ

2. Ka Ala ka Masaya Faamu

1. Daniɛl 2:21: "A [Ala] bɛ waatiw ni waatiw yɛlɛma, a bɛ masakɛw bɔ yen ka masakɛw sigi".

2. Tite 3:1: "A' ye u hakili jigin ko u ka kolo kuntigiw ni kuntigiw ye, ka kan minɛ, ka u labɛn baara ɲuman bɛɛ kama".

Rom=kaw 13.2 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sebaaya kɛlɛ, o bɛ Ala ka sariya sɔsɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka fanga bonya, bawo ka fanga kɛlɛ, o bɛ ye iko Ala ka laadalakow kɛlɛli, wa o bɛna kɛ sababu ye ka ɲangili sɔrɔ.

1. Kuntigiya fanga: Ala ka sigicogo bonya

2. Ka kan minɛ kuntigiya la: Ka i yɛrɛ majigin Ala sago kɔrɔ

1. 1 Piɛrɛ 2:13-14: “Aw ka kolo Matigi kosɔn hadamadenw ka jɛkulu bɛɛ kɔrɔ, a kɛra masakɛ kuntigi ye wo, walima mara ɲɛmɔgɔw ye minnu cilen don ka kojugukɛlaw ɲangi ani ka kojugukɛlaw tanu.” jo."

2. Zaburu 33:12: “Matigi ye jamana min ka Ala ye, a ye jamana minnu sugandi ka kɛ a ka ciyɛn ye, o ye dubadenw ye!”

Romɛkaw 13.3 Katuguni kuntigiw tɛ siran kɛwale ɲumanw ɲɛ, nka kojugukɛlaw de bɛ siran. O tuma na fɛ, yala i tɛna siran fanga ɲɛ wa? Ko ɲuman kɛ, i na tanuli sɔrɔ o kelen na.

Faamaw man kan ka siran baara ɲumanw kɛli kosɔn, kojugu kɛli dɔrɔn kosɔn. Ko ɲuman kɛli bɛ tanuli sɔrɔ fangatigiw fɛ.

1. Ka ko ɲuman kɛ, o bɛ sara sɔrɔ fangatigiw fɛ

2. Aw kana siran fanga ɲɛ, Aw ka tugu ɲuman sira la

1. Ntalenw 21:3 - Ka tilennenya ni kiri tigɛ, o ka di Matigi ye ka tɛmɛ saraka kan.

2. Zaburu 37:3 - I jigi da Matigi kan, ka ko ɲuman kɛ; O cogo la, i na sigi jamana kɔnɔ, tiɲɛ na, i na balo.»

Rom=kaw 13.4 Katuguni ale ye Ala ka baaraden ye i ka ko ɲuman kama. Nka ni i bɛ kojugu kɛ, i ka siran. Katuguni a tɛ npan ta fu, katuguni a ye Ala ka baarakɛla ye, ka diminya kɛ kojugukɛla la.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala ye kuntigiw sigi walisa ka kojugu kɛbagaw ɲangi ani ka ko ɲuman kɛbagaw sara.

1. Ala ka kuntigiya fanga: Ka ɲɛnamaya tilennenya kɛ diɲɛ tiɲɛnen kɔnɔ

2. Ka i yɛrɛ majigin kuntigiya kɔrɔ: Gofɛrɛnaman jɔyɔrɔ faamuyali Ala ka Masaya la

1. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2. Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya ye sanfɛyɔrɔw la.

Romɛkaw 13.5 O de kosɔn aw ka kan ka kolo, diminya dɔrɔn tɛ, nka dusukun fana kosɔn.

An welelen don ka an kolo Ala ye fanga minnu bila an kun na, siran dɔrɔn tɛ, nka a sago kanminɛli fana kosɔn.

1: Ka Ala Sago kan minɛ

2: Ka i yɛrɛ di Faamaw ma

1: Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ye tiɲɛ ye. Aw ka aw fa ni aw ba bonya, walisa aw ka tile ka jan jamana kɔnɔ, Matigi aw ka Ala bɛ min di aw ma.

2: 1 Piɛrɛ 2:13-15 - Aw ka kolo Matigi kosɔn hadamadenw ka jɛkulu bɛɛ kɔrɔ, a kɛra masakɛ kɔrɔ ye wo , walima gofɛrɛnaman minnu cilen don cogo min na ka kojugu kɛbagaw ɲangi ani ka ko ɲuman kɛbagaw tanu .

Rom=kaw 13.6 Aw ka juru sara o de kosɔn, katuguni u ye Ala ka baarakɛlaw ye, u bɛ to ka u janto nin ko yɛrɛ la.

An ka kan ka bonya ani ka dɛmɛ don an ka gɔfɛrɛnaman n’a ɲɛmɔgɔw ma, bawo u ye Ala sagokɛlaw ye.

1: An welelen don k’an ka gɔfɛrɛnaman n’a ɲɛmɔgɔw bonya ani k’u bonya, i n’a fɔ u ye Ala ka baarakɛlaw ye.

2: An ka kan ka kan minɛ an ka gɔfɛrɛnaman n’a ɲɛmɔgɔw ye, iko Ala de y’u sigi cogo min na.

1: Matiyu 22:21 - “O de kosɔn, aw ka Sesar ta di Sesar ma, ka Ala ta di Ala ma.”

2: 1 Piɛrɛ 2:13-14 - «Aw ka aw yɛrɛ majigin hadamaden ka sariya bɛɛ kɔrɔ Matigi kosɔn, a kɛra masakɛ ye wo. Walima ka di gɔfɛrɛnɛrɛw ma, i ko a ka cidenw ma walisa ka kojugukɛlaw ɲangi, ka ko ɲuman kɛbagaw tanu.”

Romɛkaw 13.7 O de kosɔn, aw ka juru don u bɛɛ la. laada min ka kan ka kɛ laada ye; siran min bɛ siran; bonya min bɛ bonya.

Bonya ni bonya bɛnnen di kuntigiw ma.

1: An ka jamana sigilen bɛ sariya ni sigikafɔ kan, wa an minnu ye kerecɛnw ye, an ka kan ka bonya da mɔgɔw kan minnu bɛ fanga la.

2: An ka kɛwalew ka kan k’a jira ko an bɛ bonya ni bonya jira kuntigiw la, wa an ka kan ka bonya da mɔgɔ minnu kan.

1: 1 Piɛrɛ 2:17 - Aw ka mɔgɔw bɛɛ bonya, ka balimaya kanu, ka siran Ala ɲɛ, ka masakɛ bonya.

2: Tite 3:1 - U hakili jigin ko u ka kolo kuntigiw ni kuntigiw ye, ka kan minɛ, ka u labɛn baara ɲuman bɛɛ kama.

Romɛkaw 13.8 Aw kana juru don mɔgɔ si la, ni aw ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ ɲɔgɔn kanu, o ye sariya dafa.

Aw kana juru don mɔgɔ si la fo ka ɲɔgɔn kanu, ka sariya labato kanuya barika la.

1. Kanuya fanga: Sariya dafa cogo

2. Kanuya ka ci fɔ: Ka se sɔrɔ juruw kan

1. Galasikaw 5:14 - "Katuguni sariya bɛɛ dafara kuma kelen de la: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

2. Matiyu 22:36-40 - “Karamɔgɔ, sariya ka cikanba jumɛn bɛ yen?” A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

Rom=kaw 13.9 O de kosɔn: I kana jatɔya kɛ, i kana mɔgɔ faga, i kana sonyali kɛ, I kana nkalon seereya kɛ, I kana nege don i la. ni ci wɛrɛ bɛ yen, o bɛ faamuya dɔɔnin nin kuma in kɔnɔ, o ye ko: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka ci fɔlenw tiimɛni kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, sariya tan, ni i bɛ i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.

1. I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Ala ka ci fɔlenw tiimɛ

2. An sigiɲɔgɔnw kanu fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Romɛkaw 13:9 ka kumaw ye

1. Matiyu 22:37-40: “Yesu y’a fɔ a ye ko: ‘I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O de ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon. A filanan fana bɛ i n’a fɔ a: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

2. Galasikaw 5:14 : “Katuguni sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la, o ye ko: ‘I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’”

Romɛkaw 13.10 Kanuya tɛ kojugu kɛ a mɔgɔɲɔgɔn ye, o de kosɔn kanuya ye sariya dafali ye.

Kanuya ye sariya dafali jusigilan ye.

1. Kanuya ye sira ye min bɛ se ka Ala ka sariya tiimɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya kɔnɔ i n’a fɔ an ka jusigilan

1. Yuhana 13:34-35 - «Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu: ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu. Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.”

2. Matiyu 22:36-40 - “Karamɔgɔ, ci fɔlenba jumɛn bɛ sariya kɔnɔ?’ A y'a fɔ a ye ko: 'I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.' O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.’”

Rom=kaw 13.11 Aw k'a dòn ko waati dòn, ko sisan an ka kunun ka bò sunɔgɔ la, k'a masɔrɔ an ka kisili surunyara sisan ka tɛmɛ an dara tuma min na.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka kunun ani k’a dɔn ko kisili surunyara ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

1: Aw ka wuli! Ka Kisili gɛrɛgɛrɛ dɔn

2: Kana sunɔgɔ a kan: Kisili surunyara

1: 1 Tesalonikekaw 5:6-8 O de kosɔn an kana sunɔgɔ i ko tɔw. Nka an ka to an ɲɛ na ka an hakili sigi.» Minnu bɛ sunɔgɔ, olu bɛ sunɔgɔ su fɛ. Minnu ye dɔlɔminnaw ye, olu bɛ dɔlɔ min su fɛ. Nka an minnu bɛ tile la, an ka an hakili sigi ka dannaya ni kanuya disi don. ani kasɛti kama, o ye kisili jigiya ye.

2: Heburuw 6:11-12 An b'a fɛ aw kelen-kelen bɛɛ ka timinandiya kelen jira ka jigiya dafalen sɔrɔ fo ka se a laban ma.

Romɛkaw 13.12 Su tɛmɛna, tile surunyara, an ka dibi kɛwalew fili, ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don.

An ka kan ka jurumu kɛwalew fili, ka tilennenya minɛ o nɔ na nin don kura kɔnɔ.

1. Kunmabɔli don: Kana waati wɛrɛ tiɲɛ

2. Kana minɛ dibi la: Aw bɛ yeelen kɛlɛkɛminɛn don

1. Efesekaw 6:11-17 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow kɛlɛ.

2. Kolosekaw 3:5-11 - O de kosɔn, dugukolo kan fɛn minnu bɛ aw kɔnɔ, aw ka olu faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege jugu, nege jugu, ani wasabaliya, o ye bolibato ye.

Rom=kaw 13.13 An ka taama ni tilennenya ye, i ko tile b= cogo min na. a kana kɛ yurukuyuruku ni dɔlɔmin na, a tɛ kɛ fɛn ye min bɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, a tɛ kɛ sɔsɔli ni keleya la.

I ka ɲɛnamaya senuma kɛ i kɛtɔ k’i yɛrɛ tanga jogo juguw ma i n’a fɔ dɔlɔmin ani jatɔya.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ saniya ni senuya la

2. Ɲɛnamaya tilennen fanga

1. 1 Tesalonikekaw 4:3-8 - Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw yɛrɛ tanga jatɔya ma: Aw kelen-kelen bɛɛ ka a ka minɛn sɔrɔcogo dɔn saniyali ni bonya la. A kana kɛ nege nege la, i ko siya wɛrɛ minnu tɛ Ala dɔn, ko mɔgɔ si kana tɛmɛ o kan ka a balima nanbara ko si la, katuguni Matigi ye o ɲɔgɔnna mɔgɔw bɛɛ hakɛ bɔbaga ye, i ko an fana ye aw lasɔmi ka kɔrɔ ka seereya kɛ cogo min na. Sabu Ala ma an wele ka taa nɔgɔya la, nka a ma an wele ka taa senuya la. O de y'a to, min bɛ mɔgɔ mafiɲɛya, o tɛ mɔgɔ mafiɲɛya, nka Ala min ye a Ni Senu di an ma.

2. Tite 2:12 - Ka an kalan ko ni an banna Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, an ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi ye, tilennenya ni Ala ɲɛsiran ye, nin diɲɛ in kɔnɔ.

Rom=kaw 13.14 Aw k= Matigi Yesu Krisita don, aw kana farisogo negew dafa .

I ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu Krisita ka kalanw ye ani ka farisogo kɔrɔbɔliw kɛlɛ.

1. Krisita ka sebaaya ka kɔrɔbɔli kunbɛn

2. Yesu ka kalansiraw labato cogo min don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13, "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma fo hadamadenw ka kow. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan. Nka ni aw kɔrɔbɔra, a na a bɔyɔrɔ la walasa i ka se k'o muɲu."

2. Galasikaw 5:16-17, "Ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni Senu fɛ, aw tɛna farisogo negew wasa. Katuguni farisogo nege bɛ Ni Senu sɔsɔ, Ni Ni fana bɛ farisogo sɔsɔ." .U bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walasa aw kana aw sago kɛ."

Romɛkaw 14 bɛ kuma Krecɛnw ka hɔrɔnya barokun kan, ka sɔsɔliw ɲɛnabɔ ko minnu bɛ sigasiga, ani sariyakolo min ye ko an kana dannabaaw senna tiɲɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye dannabaaw laadi ko u ka sɔn mɔgɔw ma minnu barika ka dɔgɔ dannaya la, k’a sɔrɔ u ma sɔsɔli kɛ ko minnu bɛ se ka sɔsɔ. A bɛ misali ta dumuni labatoli donw bɛ danfara jira dannayakow dannabaaw cɛ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka da u yɛrɛ hakili la kosɛbɛ bawo an bɛ ɲɛnamaya Matigi sa Matigi hali ni ɲɛnamaya sa ye Matigi ta ye (Romɛkaw 14:1-8). O bɛ baro kɛ ton ye ka ɲɛsin muɲuli suguya caman ma kerecɛn jɛkulu kɔnɔ.

Dakun 2nan: Vɛrise 9-12 kɔnɔ, Pol b’a sinsin a kan ko Krisita sara ka segin ɲɛnamaya la walisa a ka kɛ mɔgɔ salenw ni ɲɛnamaw bɛɛ Matigi ye. O de kosɔn, an bɛɛ na jɔ Ala ka kiritigɛyɔrɔ ɲɛfɛ an kelen-kelen bɛɛ ka an yɛrɛ jate Ala ye (Romɛkaw 14:9-12). O b’a jira ko a nafa ka bon mɔgɔ yɛrɛ ka jatebɔ Ala la sanni ka kiri tigɛ dannabaaw kan ko minnu tɛ ko nafamaw ye.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 13nan na, Pol bɛ dannabaaw bila ka kiri tigɛ ɲɔgɔn kan tugun, nka u k’a latigɛ abada ka kuncɛbaya bali balimakɛ balimamuso (Romɛkaw 14:13). A b’a ɲɛfɔ k’a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka saniya dannabaa dɔ fɛ ni o ye dɔ wɛrɛ sennatiɲɛ o ye kojugu ye (Romɛkaw 14:20) o de kosɔn masaya Ala tɛ foyi ye dumuni min na nka tilennenya hɛrɛ nisɔndiya Ni Senu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ Krisita ye nin cogo la ka diya Ala ye, o bɛ hadamadenw ka sɔnni sɔrɔ (Romɛkaw 14:17-18 la). Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye aw ka tugu hɛrɛ kɔ ɲɔgɔn sabatili kana baara tiɲɛ Ala kosɔn dumuni aw dalen bɛ min na aw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka dugawu ye mɔgɔ tɛ a yɛrɛ jalaki a ka sɔnni fɛ (Romɛkaw 14:19-22). O bɛ sariyakolo ɲɛnama kanuya jateminɛ mɔgɔ wɛrɛw hali mɔgɔ yɛrɛ ka hɔrɔnya cɛmancɛ jira.

Romɛkaw 14.1 Dannaya barika ka dɔgɔ aw ka o minɛ, nka aw kana sɔsɔli sigasiga la.

Dannabaaw ka kan ka sɔn ɲɔgɔn ma k’a sɔrɔ sɔsɔli tɛ u yɛrɛ ka dannaya kow kan.

1. An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw ka dannaya kiri tigɛ

2. Ka Sɔn ɲɔgɔn ma kanuya la

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - Kanuya bɛ muɲu, kanuya bɛ ɲumanya kɛ. A tɛ keleya kɛ, a tɛ waso, a tɛ kuncɛbaya kɛ. A tɛ mɔgɔ wɛrɛw bonya, a tɛ a yɛrɛ ɲini, a tɛ dimi nɔgɔya la, a tɛ kojuguw sɛbɛn.

2. Yakuba 4:11-12 - Balimaw, aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ min bɛ kuma a balima dɔ kan wala ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la ani ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni i bɛ kiri tigɛ sariya kan, i tɛ sariya kɛbaga ye, nka i ye kiritigɛla ye.

Rom=kaw 14.2 Mɔgɔ dɔ dalen b’a la ko a bɛ se ka fɛn bɛɛ dun.

Mɔgɔ fila ka miiriya tɛ kelen ye u bɛ se ka dumuni min dun. Kelen dalen b’a la k’u bɛ se ka fɛn bɛɛ dun, tɔ kelen min barika ka dɔgɔ, o bɛ binkɛnɛ dɔrɔn de dun.

1. I ka danyɔrɔw dɔnni barika bɛ min na

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka sɔn danfara ma

1. Matiyu 6:25-34 - Aw ye foro liliw jateminɛ

2. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ

Rom=kaw 14.3 Dumunikɛla kana dumunikɛbali mafiɲɛya. Min tɛ dumuni kɛ, o kana kiri tigɛ dumunikɛla kan, katuguni Ala y'a minɛ.

Kerecɛnw man kan ka ɲɔgɔn kiri tigɛ ka da u ka dumunikɛcogo kan, bawo Ala sɔnna u fila bɛɛ ma.

1. Yafa fanga: Kalan min bɛ Romɛkaw 14:3 kɔnɔ

2. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Romɛkaw 14:3 ye

1. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn."

Rom=kaw 14.4 E ye jn ye min b mg wr ka jn k? a bɛ jɔ walima a bɛ bin a yɛrɛ makɛ fɛ. Ɔwɔ, a na minɛ ka kɔrɔta, katuguni Ala bɛ se k'a jɔ.

Kerecɛnw man kan ka kiri tigɛ ɲɔgɔn kan i n’a fɔ bɛɛ n’a makɛ don, n’o ye Ala ye, u bɛ laban ka jaabi di min ma.

1. "An kelen-kelen bɛɛ bɛ jaabi di Ala ma".

2. "Ala ka sebaaya n'a ka se ka an jɔ".

1. Romɛkaw 3:23 "Bɛɛ ye jurumu kɛ, u dɛsɛra Ala nɔɔrɔ la."

2. Esayi 40:28-31 "Aw m'a dɔn wa? Aw ma mɛn wa? Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, a tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn. A ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. A bɛ se di a ma." barikantanw, fanga tɛ minnu na, a bɛ fanga bonya.Hali kamalenninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin pewu, nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw bɔlen ye wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Rom=kaw 14.5 Mɔgɔ kelen bɛ don kelen bonya ka tɛmɛ tɔ kelen kan. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka hakili sigi a yɛrɛ la kosɛbɛ.

Bɛɛ ka kan k’a yɛrɛ ka hakilinaw dilan Ala bonyacogo ɲuman kan.

1: Nafa min b’a la ka kɛ ni i yɛrɛ ka hakilina ye ani ka jɔ a kɛrɛfɛ.

2: A nafa ka bon ka mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw bonya.

1: Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka sɔn a ma i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

2: Filipekaw 4:8 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa ni fɛn ye min ka kan ni tanuli ye—aw ka miiri o ko suguw la.

Rom=kaw 14.6 Mg min b don jate, o b= o jate Matigi ye. Min tɛ don jate, o tɛ a jate Matigi ye. Min bɛ dumuni kɛ, o bɛ dumuni kɛ Matigi ye, katuguni a bɛ barika da Ala ye. Min tɛ dumuni kɛ, o tɛ dumuni kɛ Matigi ye, ka barika da Ala ye.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’a dɔn ko u bɛ fɛn o fɛn kɛ, o ka kan ka kɛ Ala nɔɔrɔ kama, a kɛra don dɔ labatoli ye, walima dumuni dunni walima dumunikɛbaliya.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ye fɛn bɛɛ la".

2. "Ala ka kɛ don o don ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Kolosekaw 3:23 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - "Aw mana dumuni kɛ walima ka minni kɛ walima aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama."

Rom=kaw 14.7 An si t= balo a yr ye, mg si t sa a yr ye.

Mɔgɔw bɛɛ bɛ balo ani ka sa fɛn dɔ kosɔn min ka bon ni u yɛrɛ ye.

1. Ka ɲɛnamaya ani ka sa fɛnba dɔ kosɔn - Romɛkaw 14:7

2. Ka i sinsin ja belebeleba kan - Romɛkaw 14:7

1. Galasikaw 6:7 Aw kana aw lafili. Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman fana.

2. Heburuw 12:1–2 O de kosɔn, k’a ye ko an fana lamininen don ni seerew sankaba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ an minɛ nɔgɔya la, ka boli ni muɲuli ye an ka an ɲɛ kɔrɔ ko: An ka Yesu filɛ, an ka dannaya dabɔbaa ani an ka dannaya dafabaa. Nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Elohim ka masasigilan kinin fɛ.

Romɛkaw 14.8 Ni an ɲɛnama don, an bɛ ɲɛnamaya Matigi ye. Ni an sara, an bɛ sa Matigi ye.

Ɲɛnamaya taabolo bɛɛ la, dannabaaw ye Matigi ta ye - a kɛra ɲɛnama ye wo, a kɛra saya ye wo.

1. Ka ɲɛnamaya ani ka sa Matigi kosɔn - Romɛkaw 14:8

2. Ka kɛ Matigi ta ye waati bɛɛ - Romɛkaw 14:8

1. Zaburu 116:15 - Nafa ka bon Matigi ɲɛ na, a ka mɔgɔ senumaw ka saya ye.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 10:12 - Matigi aw ka Ala bɛ mun ɲini aw fɛ, ni aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka taama a ka siraw bɛɛ la, ka a kanu, ka baara kɛ Matigi aw ka Ala ye ni aw dusukun bɛɛ ye ani ni aw bɛɛ ye ni.

Rom=kaw 14.9 Krisita sara o de kama, a kununna ka kunun, walisa a ka k suw ni ɲɛnamaw Matigi ye.

Ala ka laɲinita laban ye ka kɛ ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw bɛɛ Matigi ye.

1: Ka ɲɛnamaya banbali: Krisita dɔnni nilifɛn

2: Lakununni fanga: Kisili jigiya

1: Yuhana 11:25-26 - Yesu ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni u sara.”

2: Romɛkaw 8:11 - Ala Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o bɛ balo i kɔnɔ. I ko Ala ye Krisita Yesu lakunun ka b suw cma cogo min na, a na namaya di aw farikolo sataw ma, o Ni kelen in barika la, min b aw kn.

Romɛkaw 14.10 Nka mun na i bɛ kiri tigɛ i balima kan? Mun na i bɛ i balimakɛ jalaki? katuguni an bɛɛ na jɔ Krisita ka kiritigɛ sigilan ɲɛ kɔrɔ.»

An man kan ka kiri tigɛ ɲɔgɔn na wala ka ɲɔgɔn dɔgɔya i n’a fɔ an bɛɛ bɛna jɔ cogo min na Krisita ka kiritigɛ ɲɛkɔrɔ.

1. Ka miiri Romɛkaw 14:10 - Mɔgɔ wɛrɛw minɛcogo ni bonya ye

2. Krisita ka kiri sigilan - Mun na an man kan ka kiri tigɛ ɲɔgɔn kan

1. Matiyu 7:1-5 - Aw kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan

2. Yakuba 4:11-12 - Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ye

Romɛkaw 14.11 A sɛbɛnnen bɛ ko: Matigi ko: Ne ɲɛnama don, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na sɔn Ala ma.

Mɔgɔ bɛɛ bɛna sɔn don dɔ ma ani ka a biri Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: An ka kan k’an ka ɲɛnamaya kɛ ka ɲɛsin don ma, an bɛna an biri Ala ɲɛkɔrɔ don min na.

2: An ka kumaw ni an ka kɛwalew ka kan ka Ala bonya ani ka nɔɔrɔ da a kan sisan, walisa n’an y’an biri a ɲɛ kɔrɔ, an kana nimisa.

1: Filipekaw 2:10-11 - Gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka kan ka u biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2: Esayi 45:23 - «Ne ye kali ne yɛrɛ la; Kuma bɔra ne da la tilennenya la, a tɛna segin, Ko gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na kali.

Rom=kaw 14.12 O cogo la, an b== kelen kelen b= a y=r= jate Ala ye.

Bɛɛ bɛna jaabi Ala ɲɛkɔrɔ u ka kɛwalew kosɔn.

1. Jatebɔ don: An bɛ jatebɔ min kɛ Ala ɲɛkɔrɔ, o faamuyali

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye: An ka kunkanbaaraw dafa Ala ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 12:36-37 - “Nka ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ bɛɛ ka kan ka jate kɛ kiritigɛ don na u ka kuma lankolon bɛɛ la. I na jalaki i ka kumaw fɛ, i na jalaki i ka kumaw fɛ.”

2. Heburuw 4:13 - «Fɛn si dogolen tɛ danfɛnw bɛɛ la Ala ɲɛ kɔrɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ka bɔ kɛnɛ kan, an ka kan ka jate minɛ min na.”

Rom=kaw 14.13 An kana kiri tigɛ ɲɔgɔn kan tun, nka an ka kiri tigɛ nin kan, walisa mɔgɔ si kana kuncɛbaya walima sababu don a balimakɛ sira la.

Tɛmɛsira b’an jija an kana ɲɔgɔn kiri tigɛ ani k’an balimaw ni an balimamusow dɛmɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ bɛn kɔnɔ: Ka an yɛrɛ tanga kiri ma ani ka dusu don kelenya kɔnɔ

2. Kɔrɔsili: An bɛ se k’an sigiɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na sanni k’a tiɲɛ

1. Galasikaw 5:22-23 "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ɲɔgɔnnaw kama.

2. Matiyu 7:12 "O de kosɔn, aw b'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ fana, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

Rom=kaw 14.14 Ne b= Matigi Yesu b= a dn, ko foyi t= a yr la, nka min b= f=n jate ko nɔgɔlen don, o nɔgɔlen don ale bolo.

Paul dalen b’a la Yesu fɛ ko foyi tɛ yen min nɔgɔlen don a bangenen kɔ, nka mɔgɔ mana fɛn o fɛn jate fɛn nɔgɔlen ye, o nɔgɔlen don a bolo.

1. Nafa min b’a la ka mɔgɔ wɛrɛw ka dannayakow bonya ani ka kiri tigɛ u kan u ka danfara kosɔn.

2. An yɛrɛ ka dannayakow fanga ani u bɛ an ka miiriliw ni an ka kɛwalew cogoya.

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

2. Galasikaw 5:1 - Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn; O de kosɔn, aw ka jɔ kosɛbɛ, aw kana aw majigin jɔnya kungo kɔnɔ tugun.»

Romɛkaw 14.15 Nka ni i balima dusu tiɲɛna i ka dumuni kosɔn, sisan i tɛ taama ni kanuya ye. Krisita sara min kosɔn, i kana o halaki ni i ka dumuni ye.

An man kan k’a to an ka kɛwalew ka mɔgɔ halaki, Krisita sara min kosɔn, hali ni o bɛ dusukasi lase u ma.

1) I mɔgɔɲɔgɔn kanu hali ni hakilinaw tɛ kelen ye

2) Kanuya ni makari nafa

1) Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn."

2) Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

Romɛkaw 14.16 O tuma na fɛ, aw kana kuma jugu fɔ aw ka ɲumanya kan.

Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye, o nafa ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw diyabɔli kan.

1. Ka Ala sago kɛ ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw nafa dɔn

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Rom=kaw 14.17 Katuguni Ala ka masaya t dumuni ni minni ye. Nka tilennenya ni hɛrɛ ni ɲagali Ni Senu la.

Ala ka Masaya ma sinsin farikolo fnw kan, nka a b sinsin tilennenya ni hɛrɛ ani nisɔndiya kan min bɛ sɔrɔ Ni Senu la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka Masaya la: Tilennenya, hɛrɛ ani nisɔndiya sɔrɔli Ni Senu la".

2. "Ala ka Masaya: Nafolomafɛnw kɔfɛ".

1. Matiyu 6:33 - "Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

2. Kolosekaw 3:15 - "Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelen na, aw ka barika da a ye."

Rom=kaw 14.18 Katuguni min b Krisita baara o kow la, o ka di Ala ye.

Ka baara kɛ Krisita ye, o ka di Ala ni mɔgɔw bɛɛ ye.

1. Baara fanga: Ka ko ɲuman kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, o b’an gɛrɛ Ala la cogo min na

2. Sɔn min bɛ kɛ baara la: Ka ɲumanya kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, o bɛ sɔnni lase an ma cogo min na ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw yɔrɔ

1. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi ka baara kɛ sanni ka kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye." ."

2. Matiyu 25:31-40 - "Ni Mɔgɔ Denkɛ nana a nɔɔrɔ la, ni mɛlɛkɛw bɛɛ n'a ye, a na sigi a ka masasigilan nɔɔrɔma kan. Siyaw bɛɛ na lajɛ a ɲɛ kɔrɔ, a na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan." kelen ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sagagɛnna bɛ sagaw ni bakɔrɔnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na, a na sagaw bila a kinin fɛ, ka bakɔrɔnw bila a kinin fɛ.O tuma na fɛ, Masakɛ na a fɔ a kinin fɛ mɔgɔw ye ko: 'Aw ka na, aw minnu ye dugawu sɔrɔ ne Fa fɛ; i ka ciyɛn ta, masaya min labɛnna i ye kabini diɲɛ dabɔ.Katuguni kɔngɔ tun bɛ ne la ani i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne wele ka don, ne mago tun bɛ finiw na ani i ye fini don ne la, ne tun bananen don ani aw tun bɛ ne ladon, ne tun bɛ kaso la ani aw nana bɔ ne ye.' O tuma la, mɔgɔ tilennenw na a jaabi ko: ‘Matigi, an ye i ye tuma jumɛn kɔngɔ bɛ i la ka dumuni di i ma, walima minnɔgɔ bɛ i la ka minfɛn dɔ di i ma, tuma jumɛn, an ye i ye dunan ye tuma jumɛn ka i wele ka don, walima an mago bɛ finiw na ani ka i don i la, o kɛra tuma jumɛn an b' i ye banabagatɔ la walima i bɛ kaso la ka taa bɔ i ye ?' Masakɛ bɛna a jaabi ko: 'Tiɲɛ na, ne b'a fɔ i ye, i ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ fitininw dɔ la kelen ye, i ye o kɛ ne ye.'

Romɛkaw 14.19 O de kosɔn, an ka tugu fɛnw kɔ minnu bɛ hɛrɛ lase mɔgɔw ma, ani fɛn minnu bɛ se ka ɲɔgɔn sabati.

An ka kan k’an jija hɛrɛ kama ani ka baara kɛ n’an ka kumaw n’an ka kɛwalew ye walasa ka ɲɔgɔn sabati.

1. Hɛrɛ fanga: An bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kelenya kama

2. Ka ɲɔgɔn sabati: An bɛ se ka danfara don cogo min na

1. Filipekaw 4:8-9 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ni tanuli ye , miiri o kow la . Aw ye min kalan, ka min sɔrɔ, ka min mɛn ani ka min ye ne la—aw ka o kow dege, hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ.

2. Kolosekaw 3:12-14 - O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ani ni dɔ bɛ mɔgɔ kelen na, ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Wa ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na bɛnkan dafalen na.

Romɛkaw 14.20 Sabu sogo kana Ala ka baara tiɲɛ. Tiɲɛ na, fɛn bɛɛ saniyalen don. Nka min bɛ dumuni kɛ ni jurumu ye, o ye kojugu ye.»

Aw kana a to aw ka dumuni suganditaw ka Ala ka baara tiɲɛ. Fɛn bɛɛ saniyalen don, nka a man ɲi ka dumuni kɛ cogo la min bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ.

1. Dumuni kɛ ni majigilenya ni bonya ye

2. Dumuni sugandili fanga

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 8:9 - "Nka aw k'aw janto aw ka jogo in kana kɛ barikantanw ka kuncɛbaya ye cogo dɔ la."

Rom=kaw 14.21 A ka ɲi i kana sogo dun, wala ka diwɛn min, wala fɛn o fɛn bɛ i balima senna tiɲɛ, wala a dusu tiɲɛna, wala ka barika dɔgɔya.

An man kan ka fɛn kɛ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ barika dɔgɔya, ka sennatiɲɛ, walima ka dusu tiɲɛ.

1. Ka ɲumanya kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Yɛrɛko tɛ kɛwale minnu bɛ kɛ, olu bɛ nɔ bila Alako ta fan fɛ

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw kanu: An kana kojugu kɛ an ka kɛwalew fɛ

1. Matiyu 7:12 - "O de kosɔn aw b'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

2. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn."

Rom=kaw 14.22 Dannaya b i la wa? o ka kɛ i yɛrɛ ye Ala ɲɛ kɔrɔ.» Mɔgɔ min tɛ a yɛrɛ jalaki a ka ko la, o ye nisɔndiyaba ye.

Dannabaaw man kan ka kiri tigɛ u yɛrɛw kan ka kɛɲɛ ni u b’a to u ka min kɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ balansi kɔnɔ: An bɛ min to ani an bɛ min jalaki".

2. "Yɛrɛ hakilijakabɔ fanga: Wasa sɔrɔli Ala ka labɛn kɔnɔ".

1. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye ne wasa kalan cogo o cogo la. Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Fɛn o fɛn na." ani ko bɛɛ la, ne ye gundo dege ka caman ni kɔngɔ, caman ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ ne barika bonya."

2. Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen kɔnɔ: " I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Rom=kaw 14.23 Min b= sigasiga, ni a ye dumuni k=, o jalakilen don, katuguni a t danaya f=, katuguni min t dannaya la, o ye jurumu ye.

Mg minnu ma da a la u ka kan ka min k, olu man kan ka walew k ka da siga kan, sabu o b k ni danaya t, o b jate jurumu ye.

1. I ka dannaya k’i ka kɛwalew ɲɛminɛ.

2. Siga ye dannaya jugu ye.

1. Heburuw 11:6 - "Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara."

2. Yakuba 1:5-8 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma. Nka a ka a deli ni dannaya ye, siga t'a la mɔgɔ min bɛ sigasiga, o bɛ i n'a fɔ kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli fiɲɛ fɛ. K'a masɔrɔ o tigi man kan k'a miiri ko a bɛna foyi sɔrɔ Matigi fɛ, a ye mɔgɔ ye min hakili fila don, a tɛ sabati a ka siraw bɛɛ la."(Alimankan na)

Romɛkaw 15 bɛ tɛmɛ ni baro ye ka bɔ tilayɔrɔba tɛmɛnen na Krecɛn ɲɛnamaya kan, ka sinsin ɲɔgɔn sabatili kan, Krisita ka kɛ sɔnni misali ye ani Paul ka cidenyabaara siya wɛrɛw ye.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Paul ye dannabaaw laadi ko an minnu barika ka bon, an ka kan ka dɛsɛw muɲu barikantanw kana diya an yɛrɛ ye an kelen-kelen bɛɛ ka kan ka an sigiɲɔgɔnw diyabɔ koɲuman ka u jɔ . A b’a jira ko Krisita ma diya a yɛrɛ ye nka i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko ‘Ne mafiɲɛyaliw ye ne bin’ (Romɛkaw 15:1-3). A y’a kɔlɔsi ko fɛn o fɛn sɛbɛnna ka tɛmɛn, o bɛɛ sɛbɛnna, o b’an kalan o la, dusu don muɲuli fɛ, Sɛbɛnniw ka se ka jigiya sɔrɔ (Romɛkaw 15:4).

Dakun 2nan: Vɛrise 5-13 kɔnɔ, Pol ye delili kɛ walasa ka kelenya kɛ dannabaaw cɛ walisa u ka se ka Ala bonya ni hakili kelen ni kan kelen ye. A b’u jija u ka sɔn ɲɔgɔn ma i ko Krisita sɔnna u ma cogo min na walisa ka tanuli lase Ala ma. O kɔfɛ, a b’a jira cogo min na Yesu kɛra baarakɛla Yahutuw ye layidu minnu tara cɛkɔrɔbaw fɛ Siya wɛrɛw bɛ se ka nɔɔrɔ da Ala kan a ka hinɛ la ka Layidu Kɔrɔ tɛmɛsira damadɔw fɔ ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen cogoya jira Ala ka kisili labɛn min bɛ a ka jigiya kuncɛ ‘Ala jigiya ka aw bɛɛ fa nisɔndiya hɛrɛ dannaya kɛli la o cogo la Ni Senu ka se ka jigiya fa’. (Romɛkaw 15:5-13).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 14nan na, Pol b’a ka cidenyabaara kofɔ siya wɛrɛw cɛma k’a ka ŋaniya jira ka kibaru duman fɔ Krisita tun tɛ dɔn yɔrɔ min na walasa a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ jusigilan jɔli ye (Romɛkaw 15:20). A b’a ɲɛfɔ mun na a balila ka taa bɔ Romɛ k’a sababu kɛ nin cidenyabaara in ye nka sisan yɔrɔ tɛ yen tugun nin mara ninnu na kabini a nege bɛ san caman na ka taa bɔ a la n’a bɛ taa Ɛsipaɲi jigi b’a kan k’u ye k’a sɔrɔ a bɛ tɛmɛn ka dɛmɛ don taama na yen u fɛ ni a diyara a ye fɔlɔ u ka jɛɲɔgɔnya waati dɔ la (Romɛkaw 15:22-24). Sapitiri bɛ ban ni Paul ka laɲini ye ka taa bɔ Jerusalɛm baara Matigi ka mɔgɔw ye yen ka delili ɲini ka mara lafiya la dannabaliw Jude baara saraka bɛ se ka sɔn senumaw kuntilenna na ka na lafiya la u ye ka kɛɲɛ ni Ala ye nisɔndiya fa ɲɔgɔn fɛ lafiya Romɛkaw 15:30-32). O bɛ ciden ka cidenyabaara dusukun diyagoya jɛnsɛn kibaru duman jɛnsɛn yɔrɔw la, yɔrɔ minnu ma se, olu yecogo dɔ ye.

Rom=kaw 15.1 An barika ka kan ka barikantanw ka barikantanw muɲu, an kana diya an yrw ye.

An ka kan ka sɔn ka magojirabagaw dɛmɛ, sanni an k’an yɛrɛw ɲɛɲini tuma bɛɛ.

1: Ka kɛ Samarika ɲuman ye - Mɔgɔ wɛrɛw kanu ani ka baara kɛ

2: An kana an yɛrɛ diyabɔ - Ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ

1: Matiyu 22:36-40 - Ala kanu ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu

2: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛɲini kosɔn

Rom=kaw 15.2 An b== kelen b== kelen kelen ka diya a m=ɲɔgɔn ye a ka nafa kos=b=n ka sabati.

An ka kan k’an jija k’an sigiɲɔgɔnw diyabɔ walisa ka ɲɔgɔn sabati.

1. "I sigiɲɔgɔn kanu: Kalan kunba".

2. "Kɛya fanga kanuya fɛ".

1. Efesekaw 4:29 "Kunnafoni tiɲɛnen si kana bɔ aw da la, fɔ min ka ɲi, walisa a ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma."

2. Kolosekaw 3:12-14 "Aw ka Ala ka sugandiliw, senumaw ni kanulenw don, hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli la aw ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye, i ko Krisita yafara aw ma cogo min na, aw fana ka o cogo la.

Rom=kaw 15.3 K'a masɔrɔ Krisita yɛrɛ ma diya a yɛrɛ ye. Nka, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu ye i mafiɲɛya, olu ka mafiɲɛyali binna ne kan.»

Krisita ka yɛrɛsaraka ye misali ye min b’a jira cogo min na an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

1: An ka kan ka tugu Krisita ka misali kɔ yɛrɛdɔnbaliya la walisa ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: I ko Yesu y’a kɛ cogo min na, an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw ka mafiɲɛyali muɲu walisa ka mɔgɔ wɛrɛw nafa.

1: Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa filɛ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2: Matiyu 5:39 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ. Ni mɔgɔ dɔ ye aw kininbolo dawolo gosi, aw ka aw ɲɛda tɔ kelen fana kɔsegin u ma."

Romɛkaw 15.4 Katuguni ko minnu sɛbɛnna ka kɔrɔ, olu bɛɛ sɛbɛnna an ka kalan kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw dusu saalo fɛ.

Ala ka Kuma bɛ dusu saalo ni jigiya di an ma.

1: "Muɲuli ni dususalo Sɛbɛnniw kɔnɔ".

2: "An bɛ jigiya min sɔrɔ Ala ka kuma la".

1: Zaburu 119:105 "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw fɛ, yeelen don ne ka sira fɛ."

2: Heburuw 4:12 «Katuguni Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, ka dusukun miiriliw ni a ŋaniyaw dɔn.» ."

Rom=kaw 15.5 Muɲuli ni dusu saalo Ala ka a to aw ka miiri ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye.

Pol b’a ɲini Romɛ egilisi fɛ u ka kɛ kelen ye u ka dannaya la ani ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ, i ko Yesu Krisita tun bɛ cogo min na.

1. "Muɲuli kelenya la: Krisita ka sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ye: Ka kelenya sɔrɔ muɲuli fɛ".

1. Efesekaw 4:3 - "Aw ka cɛsiri bɛɛ kɛ ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la."

2. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

Rom=kaw 15.6 Walisa aw ka Ala tanu ni hakili kelen ni da kelen ye, an Matigi Yesu Krisita Fa.

An bɛ se ka bonya da Ala kan ani ka nɔɔrɔ da a kan tanuli jiracogo kelen-kelen ni kelenya fɛ.

1: "Keleya tanuli la".

2: "Ka Ala bonya ɲɔgɔn fɛ".

1: Filipekaw 2:5-11 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛnkan jate ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2: Zaburu 34:3 - Aw, aw ka Matigi bonya ni ne ye, an ka a tɔgɔ kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ!

Rom=kaw 15.7 O de kosɔn aw ka ɲɔgɔn minɛ, i ko Krisita fana ye an minɛ cogo min na Ala nɔɔrɔ kama.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn minɛ i ko Krisita ye an minɛ cogo min na, ka nɔɔrɔ lase Ala ma.

1. Sɔn sebaaya: An bɛ se ka nɔɔrɔ da Ala kan cogo min na mɔgɔ wɛrɛw kanu fɛ

2. Ka bɛɛ kanu: An bɛ se ka Krisita jira cogo min na an ka kɛwalew fɛ

1. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. O de fɛ, bɛɛ na a dɔn ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw." aw ka ɲɔgɔn kanu.”

2. Efesekaw 4:2-3 – “Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.”

Rom=kaw 15.8 Ne b= a f= ko Yesu Krisita tun ye bolokoli baaraden ye Ala ka tinye kosn.

Yesu Krisita tun ye Ala ka cidenyabaarakɛla ye walisa ka layidu minnu ta faw ye, olu dafa.

1. Ala ka layiduw tiimɛni

2. Yesu Krisita: Ala ka cidenyabaarakɛla

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Heburuw 11:17-19 – « Dannaya de y’a to Ibrahima kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka saraka, ani min ye layidu talenw sɔrɔ, o y’a denkɛ kelenpe saraka, a fɔra min ko la ko: ‘I bɔnsɔn na kɛ Isaka de bolo welelen,’ k’a kuncɛ ko Ala sera k’a lakunun, hali ka bɔ suw cɛma, a y’a sɔrɔ o yɔrɔ la fana ntalen cogo la.”

Romɛkaw 15.9 Walisa siya wɛrɛw ka Ala tanu a ka makari kosɔn. I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «O de kosɔn ne na sɔn i ma siya wɛrɛw cɛma, ka dɔnkili da i tɔgɔ ye.»

Siya wɛrɛw sera ka nɔɔrɔ da Ala kan a ka makari kosɔn, o min sɛbɛnna Romɛkaw 15:9 la.

1. Ala ka makari: Dubaw ni nɔɔrɔ sɔrɔyɔrɔ

2. Ala ka makari seli: Waleɲumandɔn jiracogo

1. Zaburu 18:49 - O de kosɔn ne na barika da i ye, Matigi, siyaw cɛma, ne na i tɔgɔ tanu dɔnkili da.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ, hali an sara jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ, (aw kisi nɛɛma barika la).

Rom=kaw 15.10 A ko fana ko: Siya wɛrɛw, aw ka ɲagali a ka mɔgɔw fɛ.

Pol b’a ɲini siya wɛrɛw fɛ u ka ɲagali ani ka seli kɛ ni Ala ka mɔgɔw ye.

1. Kelenya fanga: Ka nisɔndiya ni Ala ka mɔgɔw ye

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ ye: Ka seli kɛ ni Ala ka denbaya ye

1. Zaburu 133:1 - “A filɛ, a ka ɲi, a ka di balimaw ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya la dɛ!”

2. Galasikaw 6:10 - “O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye.”

Rom=kaw 15.11 A ye ko: «Aw siya wɛrɛw bɛɛ, aw ka Matigi tanu. Aw bɛɛ, aw ka a tanu.»

Pol bɛ siya wɛrɛw ni mɔgɔw bɛɛ laadi u ka Matigi tanu ani k’a tanu.

1. Tanuli fanga: Ka bonya da Ala kan, o b’a ka dugawu da wuli cogo min na

2. Ka ɲagali Matigi la: An ka kisili seli kɛli tanuli fɛ

1. Zaburu 28:6-7 - "Matigi ka tanu! K'a masɔrɔ a ye ne ka makari delili kumakan mɛn. Matigi ye ne ka fanga ni ne ka kala ye, ne dusukun bɛ ne jigi da ale de kan, ne dɛmɛna, ne dusukun bɛ ɲagali." , ni ne ka dɔnkili ye ne bɛ barika da a ye."

2. Jirali 5:11-13 - "Ne ye a filɛ, ne ye mɛlɛkɛ caman kan mɛn masasigilan ni danfɛn ɲɛnamaw ni cɛkɔrɔbaw lamini na, u jate bɛ se ka kɛ mɔgɔ ba caman ni ba caman ye, u b'a fɔ ni kanba ye ko: «A ka kan.» o ye Sagaden fagalen ye, ka fanga ni nafolo ni hakilitigiya ni sebaaya ni bonya ni nɔɔrɔ ni dugawu sɔrɔ!” Ne ye danfɛn bɛɛ mɛn sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ ani kɔgɔji la, ani fɛn minnu bɛ u kɔnɔ, olu bɛɛ y'a fɔ ko: «Min sigilen bɛ masasigilan kan ani Sagaden, duba ni bonya ni nɔɔrɔ ni sebaaya ka kɛ o ye fo abada badaa!"

Rom=kaw 15.12 Esayi ko fana ko: Jese ju na k=, ani min na wuli ka masaya k siya wɛrɛw kun na. Siya wɛrɛw na u jigi da ale de kan.»

Nin tɛmɛsira min bɔra Romɛkaw ka kitabu kɔnɔ, o bɛ kuma Jese ju dɔ nali kan min bɛna siya wɛrɛw mara ani siya wɛrɛw bɛna u jigi da min kan.

1. Kuntigi min bɛ se ka da a la, o ka layidu: Yesu ye Esayi ka kiraya kuma tiimɛ cogo min na

2. Masakɛ ka jigiya: Ka i jigi da Yesu kan diɲɛ gɛlɛn kɔnɔ

1. Esayi 11:10 - "O don na, Jese ju na kɛ jama ka darapo ye, siya wɛrɛw na o ɲini."

2. Esayi 11:1-2 - "Baara na bɔ Jese jiribolo la, bolo dɔ na falen a ju la. Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni." faamuyali ni ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni.»

Romɛkaw 15.13 Jigiya Ala ka aw fa ɲagali ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka jigiya caya, Ni Senu ka sebaaya barika la.

Ala b nisɔndiya ni hɛrɛ di an ma an ka da a la, ka a to an ka jigiya sɔrɔ a la.

1. Jigiya sebaaya Ni Senu la

2. Ka nisɔndiya ni hɛrɛ dafa dannaya fɛ

1. Esayi 40:31 Minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na u fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Zaburu 31:24 Aw minnu jigi bɛ Matigi kan, aw ka aw jagɛlɛya, a na aw dusukun barika bonya.

Rom=kaw 15.14 Ne balimaw, ne y=r= fana dalen b= aw la ko aw fana falen don ɲumanya la, ko aw falen don dnniya b= la, ko aw fana b= se ka ɲɔgɔn laadi.

Balima minnu bɛ Romɛkaw 15:14 la, olu falen bɛ ɲumanya ni dɔnniya la, wa u bɛ se ka ɲɔgɔn laadi.

1. Baarakɛɲɔgɔnya fanga: Ka kelenya nafa dɔn Dannabaaw ka jɛkulu kɔnɔ

2. Dɛmɛn fanga: An bɛ se ka ɲɔgɔn jija ani ka ɲɔgɔn kɔrɔta cogo min na i n’a fɔ Egilisi

1. Efesekaw 4:2-3 - "Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-13 - "Farakolo ye kelen ye, farikolo yɔrɔ caman b'a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten. Katuguni an tun bɛ Ni kelen de la." u bɛɛ batisera farikolo kelen na — Yahutuw walima Gɛrɛkiw, jɔnw walima hɔrɔnw — ani u bɛɛ kɛra ka Ni kelen min."

Romɛkaw 15.15 O bɛɛ n'a ta, balimaw, ne ye sɛbɛn ci aw ma ni jagɛlɛya ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan, k'a to aw hakili la, Ala ka nɛɛma min dira ne ma, o kosɔn.

Ala ye nɛɛma min di a ma, Paul bɛ ka Romɛ egilisi hakili jigin o la.

1. Ala ka nɛɛma min tɛ wuli

2. Hakilijiginw fanga

1. Efesekaw 2:8–9 K’a masɔrɔ aw ye kisili sɔrɔ nɛɛma barika la dannaya barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Ntalenw 3:5–6 I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw ɲɛminɛ.

Romkaw 15.16 Ne ka k Yesu Krisita ka baaraden ye siya wɛrɛw ye, ka Ala ka Kibaru Duman baara, walisa siya wɛrɛw ka saraka ka diya, ka saniya Ni Senu barika la.

Pol sigira ka k Yesu Krisita ka cidenyabaarakɛla ye siya wɛrɛw ye, ka Ala ka kibaru duman fɔ walisa siya wɛrɛw ka saniya Ni Senu fɛ.

1. Ka sɔn weleli ma: Pol ka cidenyabaara siya wɛrɛw ma

2. Ni Senu ka Saniyali Sebaaya

1. Esayi 61:1-2 - "Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye, a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye." , ka kaso da sirilenw ye , ka Matigi ka san duman fɔ .»

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17-21 - "O de kosɔn ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. ko kɔrɔw tɛmɛna, a filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye. Fɛn bɛɛ bɔra Ala de la, ale min ye an bɛn." a yɛrɛ ma Yesu Krisita barika la, ka bɛnkan baara di an ma, o kɔrɔ ye ko Ala tun bɛ Krisita la, ka diɲɛ bɛn a yɛrɛ ma, a ma u ka jurumuw jate u la, ka bɛnkan kuma di an ma.Sisan an ye Krisita ka cidenw ye, i ko Ala ye aw deli an barika la Ala ka tilennenya bɛ a la.»

Rom=kaw 15.17 O de y'a to ne bè se ka waso Yesu Krisita barika la Ala ka kow la.

Pol b kuma a ka nɔɔrɔ kan Yesu Krisita barika la Ala ko la.

1. Dannaya fanga: Yesu bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɛ Ala ye

2. Ka se ka nɔɔrɔ sɔrɔ: Nafa sɔrɔcogo Yesu Krisita sababu fɛ

1. Kolosekaw 3:17 - Aw ye fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

2. Yuhana 15:5 - Ne ye rezɛnsun ye; aw ye bolow ye . Ni aw tora ne la, ni ne tora aw la, aw na den caman kɛ. ni ne tɛ i tɛ se ka foyi kɛ.

Rom=kaw 15.18 Krisita ma ko minnu k ne barika la, ne t= ne ja gɛlɛya ka kuma olu si kan, walisa ka siya wɛrɛw kan minɛ, u ka kumaw ni u ka kɛwalew fɛ.

Pol b’a fɔ ko a tɛna kuma fɛn si kan, Krisita ma baara kɛ a fɛ walasa ka siya wɛrɛw kɛ kanminɛli ye kuma ni kɛwalew bɛɛ la.

1. Kanminɛli fanga: Pol ye misali min di an ma ka baara kɛ Krisita ye

2. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka Masaya kama: Kelenya kanminɛli fɛ

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. Filipekaw 2:12-13 - O de kosɔn, ne kanulen, i n'a fɔ i ye min kan minɛ tuma bɛɛ, o la sisan, i n'a fɔ ne ka kɛta dɔrɔn tɛ, nka kosɛbɛ ne tɛ yen, i yɛrɛ ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, bawo Ala ye Ala ye Min bɛ baara kɛ aw kɔnɔ, ka baara kɛ a diyanyeko ɲuman kama.

Romɛkaw 15.19 Taamaʃyɛn barikamaw ni kabakow fɛ, Ala Ni sebaaya barika la. Ne ye Krisita Kibaru Duman waajuli kɛ ka bɔ Jerusalɛm ka taa se Iliriko ma.

Pol ye Krisita ka kibaru duman waajuli ke Jerusalm ni Iliriko duguw la ni Ala Ni sebaaya ye.

1: Kibaru Duman waajuli fanga

2: Ni Senu ka barika

1: Kɛwalew 1:8 - "Nka aw na sebaaya sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan. Aw na kɛ ne seerew ye, ka ne ko fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ bɛɛ, Jerusalɛm, Jude jamana bɛɛ la, Samari jamana na, fo ka se dugukolo danw ma." .”

2: 1 Kɔrɛntekaw 2:4 - “Ne ka cikan ni ne ka waajuli ma kɛ ni hakilitigiya kumaw ye, nka ni Ni Senu ka sebaaya jirali ye.”

Rom=kaw 15.20 O cogo la, ne y'a jija ka Kibaru Duman waajuli ke, Krisita tògò yɔrɔ t'a la, walisa ne ka jɔ mɔgɔ wɛrɛ jusigilan kan.

Pol y’a jija ka Kibaru Duman waajuli kɛ yɔrɔw la, Krisita tun tɛ dɔn yɔrɔ minnu na, walisa a mago kana kɛ ka jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka jusigilan kan.

1. Nafa min b’a la ka kɛ tutigɛbaga ye Kibaru Duman ko la

2. Ka kɛ Kibaru Duman seere ye

1. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci?

2. Kɛwalew 16:6-10 - U taara Frigi jamana bɛɛ la ani Galasi mara la, ka Ni Senu bali ka kuma fɔ Azi jamanaw na, u selen kɔ Misi, u y'a ɲini ka taa Bitini. Nka Ni Senu ma sɔn u ma. U tɛmɛna Misi dugu la, u jiginna Troas. Yelifɛn dɔ y'a jira Pol la su fɛ. Masedwanɛ cɛ dɔ jɔlen tun bɛ yen, a y'a deli ko: «I ka na Masedwanɛ jamana na ka an dɛmɛ.» A ye yelifɛn yelen kɔ, o yɔrɔnin bɛɛ an y'an jija ka taa Masedwanɛ jamana na, k'a lajɛ ko Matigi ye an wele ka Kibaru Duman fɔ u ye.

Romɛkaw 15.21 Nka a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «A ma fɔ a ko la, olu na ye.»

Ala ka kisili cikan ye bɛɛ ta ye, mɔgɔ minnu tun b’a dɔn kaban, olu dɔrɔn tɛ.

1: Kisili Kibaru Duman ye Bɛɛ ta ye

2: Ka fɛn dɔnbaliw faamu dannaya fɛ

1: Esayi 52:15, “A na siya caman seri o cogo la; masakɛw na u da tugu a ɲɛ na, katuguni min ma fɔ u ye, u na o ye. U tun ma min mɛn, u na o jateminɛ.”

2: Luka 24:47, “Nimisa ni jurumu yafa ka kan ka fɔ a tɔgɔ la siyaw bɛɛ cɛma, k’a daminɛ Jerusalɛm.”

Romɛkaw 15.22 O de kosɔn ne balila kosɛbɛ ka na aw fɛ.

Pol balila ka taa bɔ Romɛkaw ye, kun dɔw kosɔn minnu ma fɔ.

1. Nafa ka bon ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Timinandiya fanga

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.

Rom=kaw 15.23 Nka sisan, aw t= yɔrɔ si t= nin y=r=w la tun.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Romɛ dannabaaw ye.

1. Nege fanga: Ka dege ka tugu an ka sugo kɔ ni cɛsiri ye

2. Jɛɲɔgɔnya nafa: Ka bonya alako ta fan fɛ jɛɲɔgɔnya la

1. Filipekaw 3:10-14 - Ka tugu Krisita n’a ka tilennenya kɔ

2. Heburuw 10:24-25 - Ka ɲɔgɔn jija ani ka kanuya ni baara ɲumanw lawuli

Romɛkaw 15.24 Ni ne taara Ɛsipaɲi tuma o tuma, ne na na aw fɛ, katuguni ne jigi b’a kan ko ne bɛna aw ye ne ka taama na, ka ne lase yen aw fɛ, ni ne fa fɔlɔ don aw ka jɛ la.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Romɛkaw ye Ɛsipaɲi ani ka fara u kan a ka taama na.

1. Jɛɲɔgɔnya nafa ka bon an ka ɲɛnamaya taamaw la.

2. Jɛɲɔgɔnya bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na an ka taama na alako ta fan fɛ.

1. Waajulikɛla 4:9-12 - Fila ka fisa ni kelen ye; sabu u bɛ sara ɲuman sɔrɔ u ka baara la.

2. Talenw 27:17 - Nɛgɛ bɛ nɛgɛ sɔgɔ; o cogo la, mɔgɔ bɛ a teri ɲɛda nɔgɔya.

Romɛkaw 15.25 Nka sisan ne bɛ taa Jerusalɛm ka baara kɛ mɔgɔ senumaw ye.

Pol bɛ taa Jerusalɛm walisa ka baara kɛ mɔgɔ senumaw ye.

1. Ala ka baarakɛla kantigiw: Pol ani yɛrɛdi sebaaya

2. Ka baara kɛ mɔgɔ senumaw ye: Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin kerecɛn walew ma

1. Filipekaw 2:3-4 – “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

2. 1 Piɛrɛ 4:10 – “I n’a fɔ u kelen-kelen bɛɛ ye nilifɛn sɔrɔ cogo min na, aw ka baara kɛ n’o ye ka baara kɛ ɲɔgɔn ye, i n’a fɔ Ala ka nɛɛma suguya caman marabaga ɲumanw.”

Rom=kaw 15.26 Katuguni a diyara Masedwanie ni Akayikaw ye ka bolomafara d di Jerusalm ka mg senuma faantanw ma.

A diyara Masedwanɛ ni Akayi mɔgɔw ye ka wari di Jerusalɛm mɔgɔ senuma faantanw ma.

1. bolomafara: Nili diyabɔli

2. Ala ka nɛɛma: Mɔgɔ minnu bɛ nili kɛ, i ka dugawu kɛ kosɛbɛ

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

2. Ntalenw 11:24-25 - Mɔgɔ kelen bɛ nili kɛ fu, o bɛɛ n’a ta, a bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ; dɔ wɛrɛ bɛ a yɛrɛ minɛ cogo bɛnbali la, nka a bɛ na faantanya la. Mɔgɔ min bɛ bolomafara di, o bɛna ɲɛtaa sɔrɔ; min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o tigi bɛ lafiya.

Romɛkaw 15.27 A diyara u ye tiɲɛ na. U ka jurutigiw fana don. Ni siya wɛrɛw kɛra u ka hakili ta fan fɛ kow la, u ka baara ye fana ka baara kɛ u ye farisogo ta fan fɛ kow la.

Siya wɛrɛw wajibiyalen don ka baara kɛ Yahutuw ye waatiko kow la, i n’a fɔ Yahutuw y’u ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw tila siya wɛrɛw cɛ cogo min na.

1. An bɛ min dan, ka o suman: Siya wɛrɛw ka wajibi Yahutuw ma.

2. An ka dugawuw fɔ mɔgɔw ye: A nafa ka bon ka segin ka fɛn di.

1. Galasikaw 6:7-8 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. Mɔgɔ min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ.

2. Ntalenw 19:17 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bolomafara di faantanw ma, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwale sara a ye.

Rom=kaw 15.28 Ni ne ye nin k=, ka nin den in taamas=n u ye, ne na na aw f= Espaɲi.

Pol tun b’a fɛ ka taa Ɛsipaɲi ani ka na n’a ka cidenyabaara den ye.

1. An ka dannaya den: An bɛ na ni fɛn minnu ye an ka taama na

2. Ala ye labɛn min kɛ an ka ɲɛnamaya kama: A ye sira min sigi an ye, an ka tugu o kɔ

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2. Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ fanga di ne ma.

Rom=kaw 15.29 Ne dalen b a la ko ni ne nana aw f, ne na na Krisita ka kibaru duba dafalen de la.

Pol dalen b’a la ko a selen Romɛkaw fɛ, a bɛna na ni Krisita ka Kibaru Duman dafalen ye.

1. Kibaru duman ka dugawu - Romɛkaw 15:29

2. Kibaru duman dafali - Romɛkaw 15:29

1. Romɛkaw 10:14-15 - U bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ u ye?

2. Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na ni an ma an fari faga.

Rom=kaw 15.30 Balimaw, ne b aw deli Matigi Yesu Krisita kosn ani Ni Senu kanu kosn, ko aw ni ne ka deliliw la Ala ye ne kosn.

Pol b’a ɲini balimaw fɛ u ka delili kɛ a ye Yesu Krisita tɔgɔ la ani Ni Senu ka kanuya kosɔn.

1. Se min bɛ delili kɛ ɲɔgɔn fɛ

2. Nafa min b’a la ka ɲɔgɔn dɛmɛ

1. Kɛwalew 12:5 - Piɛrɛ tun bɛ kaso la ani egilisi ye delili kɛ a ye ani a bilala kabako la.

2. Efesekaw 6:18 - Aw ka delili kɛ Ni la waati bɛɛ la ni delili ni delili sugu bɛɛ ye.

Rom=kaw 15.31 Walisa ne ka kisi Jude dannabaaw ma. Ne ka baara min bɛ ne la Jerusalɛm ko la, mɔgɔ senumaw ka sɔn o ma.

Pol b’a fɛ ka kisi mɔgɔw ma minnu dalen tɛ Jude la ani a jigi b’a kan ko a ka baara min kɛra Jerusalɛm ye, o bɛna sɔn mɔgɔ senumaw ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannabaliya la: Farati min bɛ mɔgɔ la ka ban ka dannaya kɛ

2. Ka baara kɛ Matigi ye: I yɛrɛdi ni cɛsiri fanga

1. Yuhana 3:16-18 «Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la. Mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o jalaki tɛ, nka min ma da a la, o jalakilen don kaban, katuguni a ma da Ala Denkɛ kelenpe tɔgɔ la.”

2. Yakuba 1:22-25 «Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, o min ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, k’a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa min bɛ wale kɛ, o na duba sɔrɔ a ka kɛwalew la.”

Rom=kaw 15.32 Walisa ne ka na aw ma ni ɲagali ye Ala sago barika la, ka lafiya sɔrɔ aw fɛ.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka na Romɛ dannabaaw fɛ ni nisɔndiya ye ani ka lafiya sɔrɔ u ɲɛ kɔrɔ.

1. Ka an jigi da Ala sago kan: An bɛ nisɔndiya ni lafiya sɔrɔ cogo min na

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: An bɛ nisɔndiya ni lafiya sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn fɛ

1. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.» I ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara. aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ladɔnniya Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

Romɛkaw 15.33 Hɛrɛ Ala ka kɛ aw bɛɛ fɛ. Amiina.

Pol ye dugawu ci Romɛkaw ma, ka hɛrɛ ɲini u fɛ ka bɔ Ala yɔrɔ.

1. Ala ka hɛrɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na a lakanani dususalo kɔnɔ

2. Duba min bɛ hɛrɛ la: An ka gɛlɛyaw labɔ Ala ye

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Luc. Sabu ɲɛnamaya ka bon ni dumuni ye, farikolo ka bon ni fini ye. Aw ye wuluw jateminɛ: u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ magan sɔrɔ, u tɛ bɔgɔdaga sɔrɔ, o bɛɛ n’a ta, Ala b’u balo. I nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔnɔw kan dɛ! Ani aw la jumɛn bɛ se ka lɛrɛ kelen fara a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni a jɔrɔlen don? Ni o tuma na fɛ, i tɛ se ka fɛn fitinin kɛ i n’a fɔ o, mun na i bɛ jɔrɔ a tɔw la?

Romɛkaw 16 ye Paul ka bataki laban ye min cilen bɛ Romɛkaw ma. A kɔnɔ, foli minnu bɛ kɛ mɔgɔ suguya caman ye Romɛ egilisi kɔnɔ, lasɔmini minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan, ani doxology laban.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Pol ye Febe tanu, min tun ye Kenkree egilisi diakono ye, k’a ɲini Romɛ dannabaaw fɛ, u k’a minɛ cogo la min ka kan ni mɔgɔ senumaw ye, ani k’a dɛmɛ a mago bɛ fɛn o fɛn na u fɛ. A bɛ foli ci Prisila ni Akili ma, a baarakɛɲɔgɔnw Krisita Yesu la minnu y’u ni bila farati la a kosɔn (Romɛkaw 16:1-4). A bɛ t’a fɛ ka foli lase mɔgɔ caman wɛrɛw ma i n’a fɔ Epenetus, Mariyama, Andronique, Junia ani mɔgɔ wɛrɛw k’u ka bolomafaraw jira kantigiya la (Romɛkaw 16:5-15).

Dakun 2nan: Vɛrise 17-20 kɔnɔ, Pol ye lasɔmini kɛ mɔgɔw ma minnu bɛ farali lase mɔgɔw ma ani ka balilanw bila u ye kalan min kalan, o sɔsɔ, ka dannabaaw laadi u k’u yɔrɔ janya u la (Romɛkaw 16:17). A bɛ lasɔmi ko o mɔgɔw tɛ baara kɛ Krisita ye nka u yɛrɛ ka dumuni negew bɛ baara kɛ ni kuma nɔgɔlenw ye minnu bɛ mɔgɔw lafili, olu bɛ hakili nalonmaw lafili (Romɛkaw 16:18). O lasɔmini in bɛɛ n'a ta a bɛ Romɛkaw tanu kanminɛli bɛ fɔ bɛɛ ye o la a bɛ ɲagali u la a b'a fɛ u ka kɛ hakilitigiw ye mun ɲuman jalakibali mun jugu Ala hɛrɛ bɛna Sitanɛ sɔgɔ sɔɔni sen kɔrɔ nɛɛma Matigi Yesu ka kɛ i fɛ (Romɛkaw 16:19-20).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 21nan na, Pol ye foli ci a jɛɲɔgɔnw tɔgɔ la i n’a fɔ Timote Lusi Jason Sosipater Tertius Gaius Erastus Quartus (Romɛkaw 16:21-23). Bataki bɛ kuncɛ ni doxology elaborate ye 'Sisan ale sera ka aw sigi ka kɛɲɛ ni ne ka kibaru duman weleweledala ye Yesu Krisita jirali gundo maralen gundo la kabini waati jan tɛmɛnenw sisan jirala kiraya sɛbɛnw fɛ ci banbali Ala y'a jira siyaw bɛɛ la na ni kanminɛli ye dannaya nɔɔrɔ kelenpe Ala hakilitigi Yesu Krisita barika la fo abada ! Amiina’ (Romɛkaw 16:25-27). O bɛ barika don barokunw kibaru duman kisili dannaya fɛ Yesu Krisita Ala ka hakilitigiya labɛn min bɛ waatiw dabɔ nɔɔrɔ Ala kama.

Rom=kaw 16.1 Ne b= an balimamuso Febe fo aw ye, o min ye Kenkreya Egilisi ka baaraden ye.

Pol ye Febe tanu a ka bataki kalanbagaw ye, min tun ye Kenkreya egilisi ka baarakɛla ye.

1. Baara kɛli Egilisi la, o nafa ka bon

2. Musow ka bolomafaraw seli Egilisi kɔnɔ

1. Heburuw 13:17 - Aw ka kuntigiya minɛbagaw kan minɛ, ka aw kolo, katuguni u bɛ aw niw kɔlɔsi, i ko mɔgɔ minnu ka kan ka jatebɔ kɛ, walisa u ka o kɛ ni nisɔndiya ye, u kana o kɛ ni dusukasi ye, k'a masɔrɔ o de don nafa tɛ min na aw bolo.

2. 1 Piɛrɛ 4:10 - I ko mɔgɔ bɛɛ ye nilifɛn sɔrɔ cogo min na, o cogo kelen na, i ka baara kɛ ɲɔgɔn ye, i n'a fɔ Ala ka nɛɛma caman marabaga ɲumanw.

Rom=kaw 16.2 Aw ka a minɛ Matigi la, i ko a ka kan ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, ka a dɛmɛ a mago bɛ aw la baara o baara la, katuguni a kɛra mɔgɔ caman dɛmɛbaga ye, ani ne yɛrɛ fana.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu ye o ɲɔgɔn kɛ anw ni mɔgɔ wɛrɛw ye, olu dɛmɛni ni u dɛmɛni nafa ka bon.

1. "Ka kɛ dɛmɛbaga ye: Ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na".

2. "Dusudon fanga: Mɔgɔ wɛrɛw kɔrɔta ni ɲumanya ye".

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya fu la. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛmajɔ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2. Ntalenw 3:27-28 - "I kana ko ɲuman bali mɔgɔ minnu bolo, k'a sɔrɔ a bɛ i bolo ka wale kɛ. I kana a fɔ i mɔgɔɲɔgɔn ye ko: "Segin sini, ne na o di i ma." ”— k’a sɔrɔ a bɛ i bolo kaban."

Romɛkaw 16.3 Aw ka ne dɛmɛbagaw Prisila ni Akili fo Krisita Yesu la.

Pol ye Prisila ni Akili fo, olu minnu tun ye a dɛmɛbagaw ye Yesu Krisita ka Kibaru Duman jɛnsɛnni na.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga cidenyabaara la

2. Ka waleɲumandɔn jira Baarakɛlaw la

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. 1 Tesalonikekaw 5:12-13 - Balimaw, an b'a ɲini aw fɛ, aw ka baara kɛ aw cɛma, minnu bɛ aw kun na Matigi la, ka aw laadi, aw ka u bonya kosɛbɛ kanuya la, u ka baara kosɔn. Aw ka hɛrɛ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ.

Rom=kaw 16.4 Olu ye u yr dw da ne ka namaya kosn.

Pol b’a ka waleɲumandɔn jira mɔgɔ minnu ye u ka ɲɛnamaya bila farati la a ta kosɔn, ani siya wɛrɛw ka egilisiw.

1: Waleɲumandɔn fanga: An bɛ waleɲumandɔn jira cogo min na mɔgɔ minnu bɛ taa sanfɛ ani ka tɛmɛ o kan

2: Farati min bɛ dannaya la: An bɛ se ka muɲu cogo min na ni an ye dannayabaliya sɔrɔ

1: Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la .”

2: Yakuba 2:26 – “Katuguni farikolo min tɛ ni hakili ye, o salen don cogo min na, dannaya min tɛ kɛwalew ye, o fana salen don.”

Romɛkaw 16.5 O cogo kelen na, aw ka egilisi fo u ka so. A' ye ne kanulen Epanɛte fo, ale min ye Akayi den fɔlɔ ye Krisita ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka cikanw kan walisa ka Epanɛte ka so kɔnɔ egilisi fo ani ka Epanɛte fo fana, ale min tun ye mɔgɔ fɔlɔ ye min jiginna kerecɛnya la Akaya.

1: Bɛɛ bɛ se ka kɛ kibaru duman fɔlɔw ye - Epanɛte tun ye mɔgɔ fɔlɔ ye min jiginna Akayi, wa a jɔlen bɛ iko hakilijigin ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min ye kibaru duman fɔ.

2: An ka kan ka waati ta tuma bɛɛ ka ɲɔgɔn fo ani ka ɲɔgɔn dɔn, i n’a fɔ Paul y’a fɔ Epanɛte ka so egilisi ye cogo min na.

1: Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2: Kɛwalew 8:4 - "Mɔgɔ jɛnsɛnnenw taara yaala ka kuma fɔ."

Romɛkaw 16.6 Mariyama min ye baara caman kɛ an ye, aw ka foli kɛ.

Mariyama tun ye egilisi baarakɛla timinandiyalen ni kantigi ye.

1. Baara gɛlɛn nafa - Romɛkaw 16:6

2. Ka baara kantigiya dɔn - Romɛkaw 16:6

1. Talenw 10:4 - "Mɔgɔ min bɛ baara kɛ ni bolo sɛgɛnnen ye, o bɛ kɛ faantan ye, nka mɔgɔ timinandiyalen bolo bɛ nafolotigiya kɛ."

2. Ntalenw 12:24 - "Mɔgɔ timinandiyalenw bolo na kuntigiya muɲu, nka sɛgɛnbagatɔw na kɛ juru ye."

Rom=kaw 16.7 Aw ka Androniki ni Juniya fo, ne somɔgɔw, ani ne kasodenɲɔgɔnw, olu minnu tun bɛ cidenw cɛma, olu minnu tun bɛ Krisita la ka kɔn ne ɲɛ.

Andronikɛ ni Juniya tun ye mɔgɔba ye cidenw cɛma, bawo u tun bɛ Krisita la ka kɔn Pol ɲɛ.

1. Androniki ni Junia nafa ka bon iko Cidenw

2. Se min bɛ Krisita la ka kɔn mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ

1. Kɛwalew 17:11-12, Paul ka kisili cikan Krisita la

2. Matiyu 22:37-40, Krisita ka ci fɔlen ye ko an ka Ala ni an mɔgɔɲɔgɔn kanu

Romɛkaw 16.8 Aw ka ne kanulen Ampliasi fo Matigi la.

Pol ye foli ci Ampliasi ma, k’a ka kanuya jira a la Matigi la.

1. Ka ɲɔgɔn kanu Matigi la: Paul ni Ampliasi ka misali

2. Ka kɛ kanulen ye Matigi la: Amplias ka dugawu

1. 1 Yuhana 4:7-11, "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, ka Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kanu, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanuya.O de y'a to Ala ka kanuya jirala an cɛma, ko Ala y'a Denkɛ kelenpe ci diɲɛ kɔnɔ, walisa an ka ɲɛnamaya a barika la.Kanuya bɛ o de la, o tɛ ko an ye Ala kanu, nka a y'an kanu ani a ye an ci a Denkɛ ka kɛ an ka jurumuw kafari ye.Kanulenw, ni Ala y'an kanu ten, an fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:1-8, "Ni ne bɛ kuma mɔgɔw ni mɛlɛkɛw ka kanw na, nka kanuya tɛ ne la, ne ye mankanba ye, wala ni kiraya sebaaya bɛ ne la, ka gundo bɛɛ faamu dɔnniya bɛɛ, ni dannaya bɛɛ bɛ ne la, walisa ka kuluw bɔ, nka kanuya tɛ ne la, ne tɛ foyi ye foyi tɛ sɔrɔ Kanuya bɛ muɲu ani ka ɲumanya kɛ, kanuya tɛ keleya walima ka waso, a tɛ kuncɛbaya walima maloya.A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan, a tɛ dimi walima a tɛ dimi, a tɛ nisɔndiya kojugu kɛli la, nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ jigiya kɛ fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu."

Romɛkaw 16.9 Aw ka Urbane fo, an dɛmɛbaga Krisita la, ani ne kanulen Staki.

Nin tɛmɛsira ye foli ye ka bɔ Pol fɛ ka taa a teri fila ma, Urbane ani Stachys, olu minnu y’a dɛmɛ a ka Kibaru Duman jɛnsɛnni cidenyabaara la.

1. Dusudon fanga: Urbane ni Stachys ye Paul dɛmɛ cogo min na a ka cidenyabaara la

2. Teriya nafa ka bon krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Heburuw 10:24-25 – "An ka jateminɛ kɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn bila kanuya ni kɛwale ɲumanw na, an kana u ka ɲɔgɔn sɔrɔli dabila, i n'a fɔ dɔw bɛ deli ka min kɛ, nka u bɛɛ bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ—ani u bɛɛ ye ɲɔgɔn dusu don. ka tɛmɛ o kan i n'a fɔ i b'a ye ko Don bɛ ka surunya."

2. Efesekaw 4:29 – "Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka mɔgɔw sabati, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa a ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma."

Romɛkaw 16:10 Aw ka foli lase Apelɛsi ma, min sɔnna Krisita la. Aristobulu ka somɔgɔw fo.

Pol b’a ka kalandenw bila ka Apelles ni Aristobulu ka so kɔnɔmɔgɔw fo minnu sɔnna Krisita la.

1. Nafa b’a la ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ u ka dannaya la Krisita la

2. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na Krisita ɲɛ na

1. Efesekaw 4:1-3 - "Ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b'a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu." kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na."

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - "O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati i ko aw b'a kɛ cogo min na."

Romɛkaw 16.11 Aw ka ne somɔgɔw fo Hɛrɔdini. Narsise ka somɔgɔw minnu bɛ Matigi la, aw ka foli kɛ olu ye.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɔgɔn fo ani ka ɲɔgɔn dɔn Matigi la, hali ni u bɔyɔrɔ tɛ kelen ye.

1. An balimakɛw ni an balimamusow dɔnni Krisita la: Kelenya fanga

2. Ka kanuya jira bɛɛ la: An ka danfara seli kɛ Matigi la

1. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔnya tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

2. 1 Yuhana 4:7-8 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya jira, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

Romɛkaw 16.12 Aw ka Trifena ni Trifosa fo, olu minnu bɛ baara kɛ Matigi la. Pɛrɛsi kanulen fo, ale min ye baara kɛ kosɛbɛ Matigi la.

Pol ye muso saba fo, Trifena, Trifosa ani Pɛrɛsi, olu minnu ye baara kɛ kosɛbɛ Matigi la.

1. Ka baara kɛ i n’a fɔ Matigi ye: Ka Triphena, Triphosa ani Persis ka yɛrɛdi seli kɛ

2. Baara misali dɔ: Ka kalan sɔrɔ Triphena, Triphosa ani Persis ka baara kantigiya la

1. Talenw 31:17 - A b’a siri ni fanga ye, k’a bolow barika bonya.

2. Kolosekaw 3:23 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye.

Rom=kaw 16.13 Rufusi min sugandira Matigi la, ani a ba ni ne ta.

Pol ye Rufusi fo, ale min ye a dannabaaw ye Matigi la, ani a ba, o fana ye Paul ba ye.

1. Ala ka denbaya bɛ tɛmɛ an yɛrɛ ta kan.

2. Ala ka kanuya min bɛ an na, o bɛ tɛmɛ danfara bɛɛ kan.

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-14 - Farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman bɛ a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten.

2. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanu.

Rom=kaw 16.14 Aw ye Asinkirite ni Flegon ni Hermas ni Patrobasi ni Hrmes ani u balimaw fo.

Nin tɛmɛsira bɛ Pol ka foli kofɔ mɔgɔ wɔɔrɔ ma ani mɔgɔ kulu min jɛra u fɛ.

1. Jɛɲɔgɔnya nafa ka bon ni mɔgɔ wɛrɛw ye: Kalan min bɛ Romɛkaw 16:14 kɔnɔ

2. An bɛ se ka bonya ni kanuya jira an ka sigidamɔgɔw la cogo min na: Romɛkaw 16:14 lajɛ

1. 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

2. Kolosekaw 3:12-14 - O tuma na, aw ka Ala ka sugandiliw, senumaw ni kanulenw, dusukun hinɛlenw, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli don.

Rom=kaw 16.15 Aw ye Filologe ni Julia ni Nereus ni a balimamuso ani Olimpasi ni u f= mg senumaw b fo.

Pol bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔlenw ni dannabaaw bɛɛ fo n’u ye.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Sigida fanga

2. Duba min bɛ sɔrɔ ka kɛ Ala dɔnbaga ye

1. Kɛwalew 2:44-47 - Egilisi fɔlɔ y’u yɛrɛ di cidenw ka kalan ma ani jɛɲɔgɔnya ma, buru karili ani delili ma.

2. Zaburu 139:1-4 - I ye ne sɛgɛsɛgɛ, Matigi, i ye ne dɔn.

Romɛkaw 16.16 Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye. Krisita ka egilisiw bɛ aw fo.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye, k’o kɛ kelenya ni kanuya taamasyɛn ye.

1: An ka kan k’an ka kanuya jira ɲɔgɔn na, an kɛtɔ ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye.

2: An ka kan k’an ka kelenya jira Krisita farikolo la kanuya ni ɲumanya walew fɛ, i n’a fɔ susuli senuma.

1: 1 Piɛrɛ 5:14 - Aw ka ɲɔgɔn fo ni kanuya susuli ye.

2: Yuhana 13:34-35 - Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.» Bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu.

Rom=kaw 16.17 Balimaw, ne b= aw deli ko minnu b= farali ni jurumuw lase aw ma, aw ka o k= aw ka kalan k=len k=. ani ka i yɛrɛ tanga u ma.

Pol bɛ dusu don Egilisi kɔnɔ a ka mɔgɔw dɔn minnu bɛ nkalon kalansiraw lafasa, k’u yɛrɛ tanga olu ma.

1. Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka farati

2. Ka to kantigiya la tiɲɛ na

1. Tite 3:9-11 - Nka aw k’aw yɛrɛ tanga sɔsɔli nalonmaw ma, bɔnsɔnw tɔgɔw fɔcogo, sɔsɔliw, sɔsɔliw ani sɔsɔliw sariya ko la, katuguni nafa tɛ u la, nafa tɛ u la. Mɔgɔ min bɛ farali lawuli, a kɛlen kɔ k’a lasɔmi siɲɛ kelen ani siɲɛ fila, i kana foyi kɛ a la tugun, k’a dɔn ko o tigi ye fɛn tiɲɛnen ye ani ko jurumukɛla don; a bɛ a yɛrɛ jalaki.

2. 2 Timote 4:2-4 - Kuma waajuli kɛ; aw ka labɛn waati la ani waati tɛmɛnen kɔfɛ; ka kɔrɔfɔ, ka kɔrɔfɔ, ka laadili kɛ, ni muɲuli ni kalan dafalen ye. Sabu waati bɛ na, mɔgɔw tɛna kalan ɲuman muɲu, nka ni tulo bɛ nɛ bɔ, u bɛna karamɔgɔw dalajɛ u yɛrɛ ye walasa u ka bɛn u yɛrɛ diyanyekow ma, wa u bɛna u kɔ tiɲɛ lamɛn na, ka yaala-yaala ka don nsiirinw na.

Rom=kaw 16.18 Mɔgɔw tɛ baara kɛ an Matigi Yesu Krisita ye, fɔ u yɛrɛw kɔnɔbara. ani kuma ɲumanw ni kuma ɲumanw fɛ, u bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw dusukunw lafili.

Mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ u yɛrɛ negew ye Yesu nɔ na, ka mɔgɔw lafili kuma dumanw fɛ.

1. I k’i janto mɔgɔw la minnu bɛ mɔgɔw lafili ni layidu gansanw ye walisa ka mɔgɔw sama ka bɔ Yesu la. 2. An ka kan ka an negew bila kɛrɛfɛ ani ka an sinsin Yesu ka kalanw kan.

1. Ntalenw 26:24-25 - Min bɛ koniya, o b’a dogo ni a dawolo ye, Nka a bɛ nanbara don a dusukun na. Ni a bɛ kuma ɲuman fɔ, aw kana da a la, katuguni ko haramulen wolonwula bɛ a dusukun na. 2. Efesekaw 5:15-17 - Aw k'a kɔlɔsi ko aw kana taama i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka waati kunmabɔ, katuguni donw ka jugu. O de kosɔn, aw kana kɛ hakilintanw ye, nka Matigi sago ye min ye, aw k'o faamu.

Romɛkaw 16.19 Aw ka kanminɛli sera mɔgɔw bɛɛ ma. O de kosɔn ne nisɔndiyara aw kosɔn, nka o bɛɛ n'a ta, ne b'a fɛ aw ka hakili sɔrɔ ko ɲuman na, ka kɛ mɔgɔ nɔgɔmanw ye kojugu ko la.

Romɛ dannabaaw ka kanminɛli ka di Pol ye nka a b’u jija u ka kɛ hakilitigiw ye ko ɲuman na, ka kɛ mɔgɔ jalakibaliw ye ko jugu la.

1. Kanminɛli hakilitigiya

2. Ka taama Jalakibaliya la

1. Ntalenw 3:13-15 (13) Mɔgɔ min bɛ hakilitigiya sɔrɔ, ani mɔgɔ min bɛ faamuyali sɔrɔ, o ye dubaden ye. (14) Katuguni a ka jago ka fisa ni warijɛ jago ye, a tɔnɔ ka fisa ni sanu ɲuman ye. (15) A nafa ka bon ni rubiw ye.

2. Filipekaw 4:4-7 (4) Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. (5) Aw ka danbe ka dɔn mɔgɔw bɛɛ fɛ. Matigi bɛ ka surunya. (6) I kana i janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. (7) Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakili mara Krisita Yesu barika la.

Romɛkaw 16.20 Hɛrɛ Ala na Sitanɛ gosi aw sen kɔrɔ sɔɔni. An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ. Amiina.

Hɛrɛ Ala na se sɔrɔ Sitanɛ kan ka hɛrɛ lase dannabaaw ma; Yesu Krisita ka nɛɛma na kɛ u fɛ.

1: Aw ka ɲagali k’a dɔn ko Ala bɛna hɛrɛ lase dannabaaw ma ani ko Yesu ka nɛɛma bɛna kɛ u fɛ.

2: Aw ka dusu don aw kɔnɔ ko hɛrɛ Ala bɛ an fan fɛ ani ko Yesu ka nɛɛma bɛ an fɛ.

1: Esayi 11:6-9 - Warabilen na sigi ni sagaden ye, nɛgɛso na da bakɔrɔn den fɛ, misiden ni waraba ni misiden fasalen na ɲɔgɔn fɛ; Denmisɛnnin dɔ na u ɲɛminɛ.»

2: Filipekaw 4:7 - Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

Romɛkaw 16.21 Ne baarakɛɲɔgɔn Timote, Lusi ni Yason ani Sosipatɛri, ne somɔgɔw, olu bɛ aw fo.

Timote, Lusi, Jason ani Sosipater ye jama fo.

1. Ala b’an wele ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya la.

2. An bɛɛ ye denbaya kelen kɔnɔmɔgɔw ye Krisita la.

1. Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

2. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

Rom=kaw 16.22 Ne Terse min ye nin bataki sbn, ne b aw fo Matigi la.

Nin tɛmɛsira ye foli ye ka bɔ Terse fɛ, sɛbɛnnikɛla min ye o bataki sɛbɛn Romɛkaw ma.

1. Foli nafa ka bon: Romɛkaw 16:22 kalan

2. Sigida fanga: Romɛkaw 16:22 lajɛ

1. Kolosekaw 4:18 - "Ne Paul, ne ye nin foli sɛbɛn ni ne yɛrɛ bolo ye. Aw hakili to ne ka cakɛdaw la."

2. Filemon 1:19 - "Ne Paul, ne ye nin sɛbɛn ni ne yɛrɛ bolo ye—ne na o sara—ka i hakili jigin ko i ka juru bɛ ne yɛrɛ la."

Rom=kaw 16.23 Ne ka jamakulu Gayusi ni Egilisi b= b= aw fo. Dugu sotigi Erastisi bɛ aw fo.

Passage Gayo, min ye egilisi jatigi ye, ani Erastus, min ye dugu ka sotigi ye, olu ni Quartus, balimakɛ dɔ ye foli ci egilisi ma.

1. Krecɛnw ka jɛɲɔgɔnya fanga: An ni mɔgɔ wɛrɛw cɛsiraw bɛ barika don an na cogo min na

2. Jatigila nafa: Gayus jɔyɔrɔ Egilisi kɔnɔ

1. Heburuw 13:1-2 - "Balima kanuya ka to.

2. Galasikaw 6:10 - "O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye."

Romɛkaw 16.24 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ ye. Amiina.

Pol ye nɛɛma dugawu di a ka bataki kalanbagaw bɛɛ ma.

1. Ala ka nɛɛma ye banbali ye

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ka nɛɛma Duba la

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma barika la dannaya barika la, nka o tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye. o ye Ala ka nilifɛn ye—

2. Yuhana 1:17 - Sabu sariya dira Musa barika la. nɛɛma ni tiɲɛ nana Yesu Krisita barika la.

Rom=kaw 16.25 Min b= aw sabati ka aw sabati ka k= ne ka Kibaru Duman ni Yesu Krisita ka waajuli ye, ka k= o gundo jirali ye.

Se b Ala ye ka an sabati ka k ni kibaru duman ye, ka k ni Yesu ka waajuli ye, ani ka k ni gundo ye min tun dogolen tun don kabini diɲɛ damin.

1. Ala ye min sigi sen kan: A ka barika ni a lakanani ɲini cogo

2. Gundo jirali: Yesu bɛ an ka ɲɛnamaya kɔrɔ lakika da wuli cogo min na

1. Efesekaw 3:6-7 - Siya wɛrɛw ka kɛ ciyɛntaɲɔgɔnw ye, ani farikolo kelen na, ka a ka layidu ta Krisita la Kibaru Duman barika la

2. Efesekaw 1:9-10 - A ye a sago gundo jira an na, ka kɛɲɛ ni a diyanyeko ɲuman ye, a ye min latigɛ a yɛrɛ la .

Rom=kaw 16.26 Nka sisan a jirala, ani kiraw ka kitabuw barika la, ka kɛɲɛ ni Ala banbali ka ci fɔlen ye, ka kɛɲɛ ni siyaw bɛɛ ye dannaya kanminɛli kosɔn.

Ala banbali ye a ka ci fɔlenw ladɔnniya siyaw bɛɛ la walisa ka dusu don u kɔnɔ u ka kanminɛli kɛ dannaya la.

1: Ala ka kuma kanminɛli - Dannaya sira

2: Ka bonya dannaya la - Ka Ala ka ci fɔlenw jaabi

1: Josue 1:8 - "Nin sariya kitabu kana bɔ i da la, nka i ka miiri o la su ni tile, walisa i ka se ka fɛn bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ ye sira ɲɛtaa, o kɔfɛ, i na ɲɛtaa ɲuman sɔrɔ."

2: Zaburu 119:11 - "Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la."

Rom=kaw 16.27 Hakilitigi kelenpe ka bonya ka da Yesu Krisita barika la fo abada. Amiina.

Nin tɛmɛsira bɛ bonya ni waleɲumandɔn jira Ala la iko hakilitigiya sɔrɔyɔrɔ kelenpe.

1. Bato ka sebaaya: Ala ka hakilitigiya waleɲumandɔn

2. Ka bonya hakilitigiya la: Ka bilasirali ɲini Ala hakilitigi kelenpe fɛ

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni bolomafara tɛ, o na di a ma."

2. Ntalenw 2:6 - "Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la."

1 Kɔrɛntekaw 1 ye Paul ka bataki fɔlɔ ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma farali ni bɛnbaliya kan Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ, ka sinsin Krisita ka cikan jɔyɔrɔba kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni waleɲumandɔn jirali ye Ala ka nɛɛma kosɔn min dira Kɔrɛntekaw dannabaaw ma Yesu Krisita sababu fɛ. A sɔnna a ma ko u ye nafolotigiya sɔrɔ cogo bɛɛ la, hali nilifɛnw ye alako ta fan fɛ, wa u tɛ dɛsɛ ni dugawu si ye alako ta fan fɛ (1 Kɔrɛntekaw 1:4-7). Nka, a y’u ka faranfasilenw ni u ka kuluw ɲɛfɔ o yɔrɔnin bɛɛ, k’a kɔlɔsi ko sɔsɔliw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka da ɲɛmɔgɔ wɛrɛw nɔfɛtaama kan i n’a fɔ Paul, Apolosi walima Sefa (Piɛrɛ) (1 Kɔrɛntekaw 1:10-12). Pol b’u jija u ka kɛ kelen ye hakili ni kiritigɛ la ani k’u hakili jigin ko Krisita de ka kan ka kɛ u ɲɛmajɔ ye.

Dakun 2nan: Pol y’a jira ko hadamadenw ka hakilitigiya ye hakilintanya ye ni i y’a suma ni Ala ka hakilitigiya ye. A b’a jira ko Ala ye fɛn sugandi min bɛ jate hakilintan ye diɲɛ sariyakolow fɛ walisa ka maloya mɔgɔ minnu b’a miiri ko u ye hakilitigiw ye (1 Kɔrɛntekaw 1:18-20). Krisita gengennen ka cikan bɛ se ka kɛ i n’a fɔ kuncɛbaya walima nalomanya don dɔw bolo, nka tiɲɛ yɛrɛ la, o ye Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya ye kisili kama (1 Kɔrɛntekaw 1:23-24). Pol b a sinsin a kan ko adamadenw ka hakilitigiya wala kuma ka dn f, nka danaya barika la Krisita ka saraka la, dannabaaw b kisili sr.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijigin ye ko mɔgɔ hakilitigiw walima mɔgɔ caman ma wele Ala fɛ. O nɔ na, a ye mɔgɔw sugandi minnu bɛ jate barikantanw ni mɔgɔ dɔgɔmanninw ye jamana fɛ walasa ka fangatigiw ɲagami (1 Kɔrɛntekaw 26-29). O bɛ kɛ hakilijigin ye ko yɛrɛbonya ka kan ka kɛ Matigi dɔrɔn de la bawo ale de bɛ tilennenya ni saniya ani kunmabɔli di (1 Kɔrɛntekaw 30-31). A laban na, nɔɔrɔ bɛɛ ye Ala kelenpe de ta ye.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ kuma faranfasiw ni kuluw kan minnu bɛ Kɔrɛntekaw ka egilisi kɔnɔ. Pol y’a sinsin kelenya nafa kan Krisita la, wa a bɛ ban hadamadenw ka hakilitigiya la ka ɲɛsin Ala ka hakilitigiya ma. A b Krisita gengennen ka cikan jira iko Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya kisili kama. Pol b dannabaaw hakili jigin ko Ala b mg minnu jate barikantanw ye, olu de sugandi walisa ka fangatigiw maloya, o la, waso b ka kan ka k Matigi kelenpe de kan. Nin tilayɔrɔba in bɛ kumakunw sinsin kelenya, majigilenya, ani ka i jigi da Ala ka hakilitigiya kan sanni ka da diɲɛ sariyakolow kan.

1 Kɔrɛntekaw 1:1 Paul min welera ka kɛ Yesu Krisita ka ciden ye Ala sago barika la, ani an balima Sostɛnɛsi.

Tɛmɛsira Paul ye Yesu Krisita ka ciden ye, min welelen don ka baara kɛ Ala sago barika la, ni Sostɛnɛ ye a balimakɛ ye dannaya la.

1. Se min bɛ mɔgɔ la ka tugu Ala sago kɔ

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ni balimakɛw ni balimamusow ye dannaya la

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

1 Kr=ntekaw 1:2 Ala ka egilisi min b Kr=nte, aw b= aw f= Ala ka egilisi ye, minnu saniyalen don Krisita Yesu la, minnu welera ka k mg senumaw ye, ani minnu b= an Matigi Yesu Krisita tg wele y=r= la, olu ni anw ta.

Pol be bataki sɛbɛn ka ci Kɔrɛnte egilisi ma, o min ye mɔgɔ minnu saniyalen don Yesu Krisita la, ani minnu welelen don ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, ani minnu bɛ Yesu Krisita tɔgɔ wele yɔrɔ bɛɛ.

1. Saniyali sebaaya: Ala bɛ se ka an faranfasi cogo min na

2. Ka Yesu Krisita tɔgɔ weleli dege

1. Romɛkaw 8:29-30 - "Ala ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana kɛ ka kɛɲɛ ni a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ denkɛ fɔlɔ ye balimakɛ ni balimamuso caman cɛma welelen, a ye jo di olu fana ma, a ye jo di minnu ma, a ye nɔɔrɔ da olu fana kan.»

2. Yuhana 10:30 - «Ne ni ne Fa ye kelen ye.”

1 Kɔrɛntekaw 1:3 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka kɛ aw ye.

Pol b Ala ni Yesu ka nɛɛma ni hɛrɛ foli ci Kɔrɛntekaw ma.

1. Ala ka nɛɛma: Hɛrɛ nilifɛn

2. Ka gɛrɛ Ala la Yesu sababu fɛ

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma; I ko diɲɛ b'a di cogo min na, ne tɛ o di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, aw kana siran.

1 Kɔrɛntekaw 1:4 Ne bɛ barika da ne ka Ala ye tuma bɛɛ aw kosɔn, Ala ka nɛɛma kosɔn, Yesu Krisita ye min di aw ma.

Ne bɛ barika da Ala ye a ka nɛɛma kosɔn min dira Kɔrɛntekaw ma Yesu Krisita barika la.

1. Ala ka nɛɛma: Ala ka nilifɛn sɔrɔcogo ani a tilacogo.

2. Yesu Krisita: Ɲɛnamaya ni nisɔndiya sɔrɔyɔrɔ.

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, an bɛ jo sɔrɔ dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

1 Kɔrɛntekaw 1.5 Aw bɛ nafolo sɔrɔ fɛn bɛɛ la ale fɛ, kuma bɛɛ la ani dɔnniya bɛɛ la.

Krisita la, dannabaaw bɛ dugawu sɔrɔ ni dɔnniya ye ani se ka kumaɲɔgɔnya ɲuman sɔrɔ.

1. Kuma fanga: Krisita b’an nafolotigiya cogo min na ni dɔnniya ni kuma fɔcogo ye

2. Jɛɲɔgɔnya dugawu: Krisita b’an nafolotigiya cogo min na kelenya fɛ

1. Kolosekaw 3:16 "Krista ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la".

2. Efesekaw 4:15-16 «Nka an bɛ tiɲɛ fɔ kanuya la, an ka kan ka bonya cogo bɛɛ la ka kɛ kuntigi ye, ka kɛ Krisita ye, farikolo bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka bɔ min na, ka u minɛ ɲɔgɔn na a bɛ ni minɛnw ye, ni a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ baara kɛ ka ɲɛ, o bɛ farikolo bonya walasa a k'a yɛrɛ jɔ kanuya la."

1 Kɔrɛntekaw 1:6 Krisita ka seereya sabatira aw kɔnɔ cogo min na.

Krisita ka seereya sabatira Kɔrɛntekaw ka kitabu kɔnɔ.

1. Se min bɛ dantigɛli kɛ: Ala ka seereya Krisita ko la, o bɛ se k’an ka dannaya barika bonya cogo min na

2. An bɛ se ka dɔ fara dannaya kan cogo min na: Krisita ka seereya sinsincogo Kɔrɛntekaw ka kitabu kɔnɔ

1. Yuhana 3:16-17 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka mɔgɔ jalaki." diɲɛ, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

1 Kɔrɛntekaw 1:7 O la sa, aw tɛ to kɔfɛ nilifɛn si tɛ. an bɛ an Matigi Yesu Krisita nali makɔnɔ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u kana dɛsɛ hakili ta fan fɛ nilifɛn si la tuma min na u bɛ Yesu Krisita nali makɔnɔ.

1. "Ka makɔnɔni kɛ ni kɔnɔnafili ye: Ka labɛn an Matigi Yesu Krisita nali kama".

2. "Ni nilifɛnw dira kun dɔ kama: Ka baara kɛ ni an ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye walasa ka Matigi nali makɔnɔ".

1. Romɛkaw 8.19 Danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

2. Kolosekaw 3:1-4 Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na Ala kinin fɛ. I ka kanuya bila sankolo fɛnw kan, i kana dugukolo kan fɛnw kan. Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la. Krisita min ye an ka ɲɛnamaya ye, o na jira tuma min na, aw fana na yira a fɛ nɔɔrɔ la.

1 Kɔrɛntekaw 1.8 Ale na aw sabati fo ka se laban ma, walisa aw ka kɛ jalakibaliw ye an Matigi Yesu Krisita ka don na.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ jalakibali kan Matigi Yesu Krisita ka don na.

1: Walisa ka kɛ jalakibaliw ye Matigi Yesu Krisita ka don na, an ka kan ka to kantigiya la ani ka an yɛrɛ di a ma.

2: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni jalakibali ye Matigi Yesu Krisita ka don na.

1: Matiyu 5:48 - "Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na."

2: Efesekaw 5:27 - "Walisa a k'a jira a yɛrɛ la ka kɛ egilisi nɔɔrɔma ye, nɔgɔ tɛ min na, walima nɔgɔ tɛ min na, walima o ɲɔgɔnna fɛn si tɛ min na, nka a ka kɛ senuma ye, nɔgɔ tɛ min na."(Alimankan na)

1 Kr=ntekaw 1.9 Ala ye kantigi ye, aw welelen b= a Denk= Yesu Krisita an Matigi ka j=ɲɔgɔnya la.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka Ala ka kantigiya dɔn ani ka to jɛɲɔgɔnya la ni Yesu Krisita ye.

1. "Ala ka kantigiya: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o faamuyali n'a waleɲumandɔn".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ jɛɲɔgɔnya la ni Yesu ye: Ka kɛ i n'a fɔ ale".

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Yuhana 13:34-35 - Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu. Mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu.

1 Kɔrɛntekaw 1.10 Balimaw, ne b'aw deli an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la ko aw bɛɛ ka kuma kelen fɔ, farali kana kɛ aw cɛma. Nka aw ka fara ɲɔgɔn kan cogo dafalen na hakili kelen ni kiritigɛ kelen na.»

Pol bɛ Kɔrɛntekaw laadi u ka kɛ kelen ye u ka dannaya la, u ka kuma kelen fɔ, ka faranfasi si sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ.

1. Kelenya Egilisi kɔnɔ: Jɛɲɔgɔnya fanga

2. Ka tugu Paul ka laadilikan kɔ: Ka Egilisi to kelenya la

1. Efesekaw 4:1-6 - Kelenya Egilisi la

2. Filipekaw 2:2-4 - Majigilenya ni kelenya Egilisi la

1 Kɔrɛntekaw 1.11 K’a masɔrɔ ne balimaw, Kloe ka somɔgɔw y’a fɔ ne ye ko sɔsɔli bɛ aw cɛma.

Pol bɛ lasɔmi sɔsɔli dɔ ko la Kɔrɛnte egilisi cɛ.

1. Farati minnu bɛ kelenyabaliya la: Kɛlɛ bɛ kojugu kɛ Egilisi la cogo min na

2. Kelenya fanga: Egilisi bɛ nafa sɔrɔ cogo min na ka kɛ kelenya ye

1. Efesekaw 4:1-3 - Ne min ye Matigi ka kasoden ye, ne b'aw deli ko aw ka taama ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilen na.

2. Rom=kaw 12:5 - O cogo la, an ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, an b== kelen b= kelen ye.

1 Kr=ntekaw 1.12 Ne b= nin f=, ko aw b= kelen kelen b= a f= ko: Ne ye Paul ta ye. ne ye Apolosi ta ye. Ne ye Kefasi ta ye. Ne fana ye Krisita ta ye.

Pol b’a hakili jigin Kɔrɛnte egilisi la ko u man kan ka fara ɲɔgɔn kan ani ko u ka kan ka sɔn a ma ko u bɛɛ ye Krisita ta ye.

1. Kelenya Egilisi kɔnɔ: An hakili to a la ko An bɛɛ ye Krisita ta ye

2. Ka se sɔrɔ farali kan: Ka kɛ kelen ye Krisita la

1. Yuhana 17:20-23 - Yesu ka Fa Ala deli ko dannabaaw b ka k kelen ye

2. Filipekaw 2:1-11 - Paul ka laadilikan ka ke kelenya ni majigin ye Krisita farikolo la

1 Kɔrɛntekaw 1:13 Yala Krisita farala ɲɔgɔn kan wa? Paul gengenna jiri la aw kosɔn wa? Aw batisera Paul tɔgɔ la wa?

Pol ye Kɔrɛntekaw ɲininka ni u tilalen don ale fɛ, i n’a fɔ Krisita ma tila cogo min na. A b’a ɲininka fana ni a gengenna jiri la u kosɔn, walima ni u batisera a tɔgɔ la.

1. Kelenya Krisita la: Farati min bɛ farali la

2. Batiseli sebaaya: An ka cɛsiri taamasyɛn ye Krisita ma

1. Yuhana 17:20-21 - Yesu b delili ke dannabaaw b ka k kelen ye, i ko ale ni Fa ye kelen ye cogo min na

2. Kolosekaw 2:12 - Batiseli ye an ka kelenya taamasyɛn ye ni Krisita ye ani a ka saya gengenjiri kan.

1 Kɔrɛntekaw 1.14 Ne bɛ barika da Ala ye ko ne ma aw si batise, fɔ Krispɔ ni Gayusi.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Paul bɛ barika da a ye ko a ye Krispu ni Gayu dɔrɔn de batise.

1. Waleɲumandɔn fanga: Ka barika da Ala bɛ min kɛ

2. Batɛmu nafa: A jɔyɔrɔ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kolosekaw 2:12, “Aw su donna a fɛ batiseli la, aw fana kununna ni ale ye dannaya barika la Ala ka baara la, ale min y’a lakunun ka bɔ suw cɛma.”

2. Matiyu 28:19, “Aw ka taa siyaw bɛɛ ka kalandenw kɛ, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.”

1 Kɔrɛntekaw 1.15 Walisa mɔgɔ si kana a fɔ ko ne ye batise ne yɛrɛ tɔgɔ la.

Pol b’a ka batiseli kɛcogo lafasa walisa ka mɔgɔ wɛrɛw bali k’a fɔ ko ale ye batise a yɛrɛ tɔgɔ la.

1. Se min bɛ i ka dannaya lafasa: Kalan min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 1:15 kɔnɔ

2. Yɛrɛlafasali nafa ka bon kerecɛnya la: Pol ka kɛwalew faamuyali 1 Kɔrɛntekaw 1:15 kɔnɔ

1. Matiyu 16:18 - "Ne b'a fɔ i ye ko i ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ farakurun in kan, jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan."

2. 2 Timote 1:7 - "Ala ma siran ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni yɛrɛminɛ ni di an ma."

1 Kr=ntekaw 1.16 Ne ye Etefan somɔgɔw fana batise.

Pol ye Stɛfan ka somɔgɔw batise ani a tun dalen t’a la ko a ye mɔgɔ wɛrɛ batise.

1. Kerecɛn batiseli nafa ka bon ani a jɔyɔrɔ kibaru duman jɛnsɛnni na.

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka an sen don batɛmu ɲɛnamaya kura la ani fɛn caman tigɛli min bɛ na ni o ye.

1. Rom=kaw 6:3-4 - Aw m’a dn ko an b batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? An su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.

1 Kɔrɛntekaw 1.17 Krisita ma ne ci ka batise, nka ka Kibaru Duman fɔ, o ma kɛ ni kuma hakilitigiya ye, walisa Krisita ka gengenjiri kana kɛ foyi ye.

Ciden Paul ye ci bila ka kibaru duman waajuli kɛ, a kana batise, walisa Krisita ka gengenjiri fanga kana dɔgɔya.

1. Kurucɛ fanga: A kɔrɔ ye min ye an bolo bi

2. Kibaru Duman waajuli cidenyabaara: Mun na an ka kan k’o kɛ

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisi dannabaaw b== ma. Yahutu fɔlɔ, Gɛrɛki fana.

2. Matiyu 28:19 - O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la.

1 Kɔrɛntekaw 1.18 Katuguni gengenjiri waajuli ye hakilintanya ye minnu bɛ halaki. Nka an minnu kisilen don, o ye Ala ka sebaaya ye.»

gengenjiri waajuli ye fanga ye min b b Ala f, min b kisili lase dannabaaw ma ani hakilintanya la mg minnu b ban o la.

1. Kurucɛ fanga: Mun na an dalen bɛ a la

2. Nalomanya walima Dannaya: A sugandili ka gengenjiri sɔrɔ

1. Heburuw 12:2, "ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya dabɔbaa ani a banbaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Ala ka masasigilan kinin fɛ." ."

2. Yuhana 3:16, "Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

1 Kɔrɛntekaw 1.19 A sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne na hakilitigiw ka hakilitigiya tiɲɛ, ka hakilitigiw ka faamuyali ban.»

1 Kɔrɛntekaw 1:19 la, Pol y’a fɔ ko hakilitigiya ni hakilitigiya faamuyali bɛna tiɲɛ, k’a sɔrɔ Ala ka sebaaya bɛna to.

1. "Ala ka kuma fanga" - Ala bɛ baara kɛ ni a ka Kuma ye cogo min na walasa ka hakilitigiw ka hakilitigiya jigin ani k'a ka sebaaya jira, o sɛgɛsɛgɛ.

2. "Ala ka masaya n'an ka majigilenya" - Ala ka masaya bɛ se sɔrɔ hadamadenw ka hakilitigiya ni faamuyali kan cogo min na, ani an ka kan ka jaabi di cogo min na ni majigilenya ye, o sɛgɛsɛgɛ.

1. Job 12:13 - "Hakilitigiya ni fanga bɛ ale de bolo, ladili ni faamuyali bɛ a fɛ."

2. Ntalenw 16:25 - "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don mɔgɔ ma, nka a laban ye saya sira ye."

1 Kɔrɛntekaw 1:20 Hakilitigi bɛ min? sɛbɛnnikɛla bɛ min ? nin diɲɛ sɔsɔlikɛla bɛ min ? Ala ma nin diɲɛ hakilitigiya kɛ hakilintan ye wa?

Diɲɛ hakilitigiya ye hakilintanya ye Ala fɛ.

1: An man kan ka an jigi da diɲɛ hakilitigiya kan, nka an ka kan ka an jigi da Ala ka hakilitigiya kan.

2: An man kan ka waso an yɛrɛ ka hakilitigiya la, nka an ka kan k’an yɛrɛ majigin Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

2: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

1 Kɔrɛntekaw 1.21 Katuguni Ala ka hakilitigiya barika la, diɲɛ ma Ala dɔn hakilitigiya barika la, a diyara Ala ye waajuli hakilintanya fɛ ka dannabaaw kisi.

Diɲɛ ma se ka Ala dɔn a yɛrɛ ka hakilitigiya sababu fɛ, o de kosɔn Ala y’a sugandi ka dannabaaw kisi waajuli hakilintanya fɛ.

1. Waajuli fanga bɛ mɔgɔ kisi

2. Hadamadenw ka faamuyali nalonmaya

1. Efesekaw 3:9-10 - Gundo min dogolen bɛ Ala la kabini diɲɛ daminɛ, o ye fɛn bɛɛ da Yesu Krisita barika la, o ye jɛɲɔgɔnya ye min ye, o ye mɔgɔw bɛɛ ye.

2. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!»

1 Kɔrɛntekaw 1.22 Yahutuw bɛ taamashyɛn ɲini, Gɛrɛkiw bɛ hakilitigiya ɲini.

Tɛmɛsira Yahutuw bɛ taamashyɛn dɔ makɔnɔ i n’a fɔ Ala ka sebaaya dalilu, k’a sɔrɔ Gɛrɛkiw bɛ hakilitigiya ɲini walisa ka Ala ka sebaaya faamu.

1. Ala ka sebaaya taamasyɛn: Yahutuw tun bɛ taamashyɛn dɔ makɔnɔni sɛgɛsɛgɛ.

2. Ala ka hakilitigiya: Gɛrɛkiw ka hakilitigiya ɲinini faamuyali.

1. Esayi 11:2-3 - Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi siran ni.

2. Zaburu 19:7-9 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ mɔgɔ ni ladɔnniya: Matigi ka seereya dafalen don, ka mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye.

1 Kɔrɛntekaw 1.23 Nka an bɛ Krisita gengen jiri la waajuli kɛ, Yahutuw ka kuncɛbaya, Gɛrɛkiw fana ye hakilintanya ye.

Pol ye waajuli k ko Yesu ka gengenjiri ye Yahutuw sennasanbara ye ani hakilintanya ye Gɛrɛkiw bolo.

1. Kurucɛ ka sebaaya: Yesu ka gengenjiri bɛ an kunmabɔ cogo min na

2. Kurucɛ ka paradox: Yesu ka gengenjiri bɛ an hakili ɲagami cogo min na ani k’an hɔrɔnya

1. Galasikaw 6:14 - Nka Ala kana ne waso fo an Matigi Yesu Krisita ka gengenjiri la, o min barika la diɲɛ gengenna jiri la ne ye, ne fana gengenna diɲɛ ye.

2. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn. An ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ ale de kan, An kɛnɛyara a ka bugɔliw fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 1.24 Nka minnu welelen don, Yahutuw ni Gɛrɛkiw, Krisita ye Ala ka sebaaya ni Ala ka hakilitigiya ye.

Krisita ye Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya ye minnu welelen b.

1: I jigi da Krisita ka Sebaaya kan

2: Krisita ka Hakilitigiya minɛ

1: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya

2: Ntalenw 3:19 - Matigi ye dugukolo sigi hakilitigiya barika la; A ye sankolow sabati faamuyali de fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 1.25 Katuguni Ala ka hakilintanya ka bon ni mɔgɔw ye. Ala ka barikantanya barika ka bon ni mɔgɔw ye.

Ala ka hakilitigiya ka bon ni hadamaden ka hakilitigiya bɛɛ ye ani a fanga ka bon ni hadamaden fanga bɛɛ ye.

1. Ala ka nalomanya fanga

2. Ala ka barikantanya barika ka bon

1. Esayi 55:8-9 - “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2. Job 42:2 - “Ne b’a dɔn ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ, ko i kuntilenna si tɛ se ka tiɲɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 1.26 Balimaw, aw b’a ye ko hakilitigi caman tɛ wele farisogo ta fan fɛ, fangatigi caman tɛ, mɔgɔba caman fana ma wele.

Ciden Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw kalan ko Ala tɛ hakilitigiw wele, fangatigiw, walima mɔgɔba.

1. Ala tɛ diɲɛ mɔgɔw sugandi - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun na Ala tɛ hakilitigiw wele, fangatigiw, walima mɔgɔba.

2. Barikantanw ka fanga - Diɲɛ bɛ mɔgɔ minnu jate barikantanw ye, olu fanga sɛgɛsɛgɛli.

1. Yakuba 2:5 - “Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ, yala Ala ma faantanw sugandi diɲɛ kɔnɔ walisa u ka kɛ nafolotigiw ye dannaya la, ka kɛ masaya ciyɛntalaw ye, a ye layidu min ta a kanubagaw ye wa?”

2. Esayi 55:8-9 - “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

1 Kɔrɛntekaw 1.27 Nka Ala ye diɲɛ hakilintanw sugandi walisa ka hakilitigiw maloya. Ala ye diɲɛ fɛn barikamaw sugandi walisa ka fɛn barikamaw maloya.

Ala bɛ mɔgɔ sugandi min ka teli ka se sɔrɔ fangatigiw kan.

1. Ala ye labɛn kɛ barikantanw ni hakilintanw ye.

2. Ala bɛ baara kɛ mɔgɔ kelen-kelenw sababu fɛ minnu ma deli ka kɛ.

1. Esayi 41:8-10 - «Nka e, Israɛl, ne ka baaraden Yakuba, ne ye min sugandi, ne terikɛ Ibrahima bɔnsɔn. ne ye i ta ka bɔ dugukolo dan na, ka i wele ka bɔ a yɔrɔ janw na, k'a fɔ i ye ko: 'I ye ne ka baaraden ye, ne ye i sugandi, ne ma i fili'; Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

2. Luka 1:46-49 - «Mariyama y’a fɔ ko: ‘Ne ni bɛ Matigi bonya, ne ni bɛ ɲagali ne Kisibaa Ala la, katuguni a y’a ka jɔn majiginlen filɛ. Kabini sisan, bɔnsɔn bɛɛ na ne wele ko dubaden. katuguni min ye setigi ye, o ye kobaw kɛ ne ye, a tɔgɔ ye senuma ye.’”

1 Kɔrɛntekaw 1.28 Diɲɛ fɛnw ni fɛn minnu mafiɲɛya, Ala ye olu ɲɛnatɔmɔ ka kɛ fɛn yebaliw ye.

Ala ye mɔgɔ majiginlenw ni mɔgɔ fitininw sugandi walisa ka fangatigiw ni mɔgɔ minnu bonyalen don, olu jigin.

1. Ala bɛ barikantanw sugandi walisa ka fangatigiw jigin

2. Majigilenya fanga min bɛ kuncɛbaya kan

1. Yakuba 4:6-10 - Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.

2. Zakari 4:6 - Sebaaya wala sebaaya la, nka ne Ni barika la, Sebaaw Matigi ko ten.

1 Kɔrɛntekaw 1.29 Walisa farisogo si kana waso a ɲɛ kɔrɔ.

Tɛmɛsira:

Pol y’a sɛbɛn 1 Kɔrɛntekaw 1:29 la ko mɔgɔ si kana waso Ala ɲɛ kɔrɔ. A b’an hakili jigin ko an tilennen don nɛɛma barika la dannaya barika la ani ko o ye Ala ka nilifɛn ye.

Pol b mg kalan ko mg si man kan ka waso a yr ka sekow la Ala kr, iko ka jo di a ma nilima ni danaya barika la, o ye Ala ka nilifɛn ye.

1. "Nɛma nilifɛn: Jotigiya danaya fɛ".

2. "Kuncɛbaya ni majigilenya Ala ɲɛ kɔrɔ".

1. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Yakuba 4:6 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

1 Kɔrɛntekaw 1.30 Nka aw bɛ Krisita Yesu la ale de la, ale de kɛra hakilitigiya ni tilennenya ni saniya ni kunmabɔli ye an ye Ala fɛ.

An b Krisita Yesu la, Ala ye min da ka k an ka hakilitigiya, tilennenya, saniyali ani kunmabli ye.

1. Krisita ka kunmabli sebaaya faamuyali

2. Ka Ala ka hakilitigiya dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni Ala ka nma nafolo ye

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di a ma.

1 Kr=ntekaw 1.31 I ko a sbn cogo min na ko: «Min b waso, o ka waso Matigi la.»

An ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kan ka tɛmɛ an yɛrɛ kan.

1. Kuncɛbaya ye jurumu ye; majigilenya ye Matigi ka sira ye.

2. Matigi ye an ka nɔɔrɔ ni bonya sɔrɔyɔrɔ ye, an yɛrɛ tɛ.

1. Ntalenw 16:18: Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani a ka bin.

2. Romɛkaw 12:3: Ne ka nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri a yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka dannaya hakɛ ye baara dira a ma.

1 Kɔrɛntekaw 2 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba filanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ taa a fɛ ka kuma Kɔrɛnte egilisi kan, k’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka an jigi da Ala ka hakilitigiya kan sanni ka an jigi da hadamadenw ka hakilitigiya ni a ka faamuyali kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a fɔ ko a nana Kɔrɛnte fɔlɔ tuma min na, a ma a jigi da kumaw kan minnu bɛ mɔgɔ lasun walima hadamadenw ka hakilitigiya a ka waajuli la. O nɔ na, a y’a sinsin Krisita gengennen weleweleda kan ni Ni Senu ka sebaaya jirali ye (1 Kɔrɛntekaw 2:1-5). A b’a ɲɛfɔ ko Ala ka hakilitigiya bɛ jira a Ni barika la, o min bɛ tɛmɛ hadamadenw ka faamuyali kan (1 Kɔrɛntekaw 2:6-10). Ni Senu b’a to dannabaaw ka se ka hakilimaya tiɲɛw faamu ani k’u dɔn bawo u ye Ni sɔrɔ min bɛ bɔ Ala yɔrɔ (1 Kɔrɛntekaw 2:12).

Dakun 2nan: Pol ye danfara don alako faamuyali ni diɲɛ hakilitigiya cɛ. A b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu kɔgɔlen don hakili ta fan fɛ, olu bɛ se ka fɛn bɛɛ faamu ani ka kiri tigɛ u kan bawo Krisita hakili bɛ u la (1 Kɔrɛntekaw 2:15-16). Nka, mɔgɔ minnu bɛ u jigi da hadamadenw ka hakilitigiya dɔrɔn kan, olu tɛ se ka hakili ta fan fɛ tiɲɛw faamu walima ka sɔn u ma, bawo u bɛ dɔn alako ta fan fɛ (1 Kɔrɛntekaw 2:14). Pol b sinsin a kan ko dɔnniya ni faamuyali lakika bɛ bɔ Ala ka jirali la a Ni barika la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijigin ye ko Paul tun bɛ waajuli kɛ tuma min na Kɔrɛntekaw cɛma, a tun tɛ kuma kɔrɔtalenw fɔ walima ni kumasenw ye minnu bɛ mɔgɔ lasun, nka a tun bɛ a jigi da Ala ka sebaaya jirali kan walisa u ka dannaya ka sigi ale kelenpe la (1 Kɔrɛntekaw 2:4-5). A b’u jija u k’a dɔn ko u ka limaniya tɛ bɔ hadamadenw ka hakilitigiya de la, nka a bɛ Ala ka sebaaya de kan. O kɛli fɛ, u jigi bɛna sinsin Ala kan sanni ka sinsin hadamadenw ka kuma fɔcogo ɲuman walima hakilijagabɔ dɔrɔn kan.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba filanan bɛ danfara min bɛ diɲɛ hakilitigiya ni hakili ta fan fɛ faamuyali cɛ, o jira. Pol b’a sinsin a kan ko a y’a jigi da Krisita gengenlen weleweleda kan Ala ka sebaaya jirali fɛ sanni ka baara kɛ ni kumaw ye minnu bɛ mɔgɔ lasun walima hadamadenw ka hakilitigiya. A b’a ɲɛfɔ ko faamuyali ni faamuyali lakika bɛ bɔ Ni Senu de la, o min bɛ Ala ka hakilitigiya jira dannabaaw la. Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u k’u ka dannaya sinsin Ala ka sebaaya kan sanni ka sinsin hadamadenw ka hakilitigiya kan, k’a dɔn ko hakili ta fan fɛ tiɲɛw bɛ dɔn alako ta fan fɛ. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka i jigi da Ala ka jirali kan ani a Ni ka baara kan sanni ka i jigi da hadamaden hakili dɔrɔn kan walima kumasenw kan minnu bɛ mɔgɔ lasun.

1 Kɔrɛntekaw 2.1 Ne balimaw, ne nana aw fɛ tuma min na, ne ma na ni kuma ɲuman ye, wala ni hakilitigiya ye, ka Ala ka seereya fɔ aw ye.

Pol b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon an kana an jigi da kumasenw kan minnu bɛ mɔgɔ kabakoya, ni an bɛ kibaru duman waajuli kɛ.

1. A kan Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. A kan 1 Piɛrɛ 3:15 - Nka aw dusukunw na, aw ka Krisita Matigi bonya iko senuma, aw labɛnnen don tuma bɛɛ ka aw lafasa mɔgɔ o mɔgɔ ma, jigiya min bɛ aw kɔnɔ, o kun na. o bɛɛ n'a ta, aw k'o kɛ ni dususuma ni bonya ye.

1. Matiyu 10:19-20 - Ni u y’i don, i kana i hakili ɲagami i ka kuma fɔcogo la walima i ka kan ka min fɔ, bawo i ka kan ka min fɔ, o bɛna di i ma o waati la. Aw tɛ kuma fɔ, nka aw Fa Ni de bɛ kuma aw barika la.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

1 Kɔrɛntekaw 2.2 Ne y’a latigɛ ko ne tɛna foyi dɔn aw cɛma, fo Yesu Krisita, ani ale min gengenna jiri la.

Pol y’a latigɛ ka Yesu Krisita ka cikan ani a gengen jiri la waajuli kɛ Kɔrɛntekaw ye.

1. Kurucɛ fanga: Yesu ka saya nafa faamuyali

2. Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Galasikaw 2:20 - Ne gengenna jiri la ni Krisita ye. O bɛɛ n'a ta, ne tɛ, nka Krisita bɛ balo ne la.

2. Marka 8:34-35 - A ye jama wele ka na a ka kalandenw fana na, a y'a fo u ye ko: «Min b'a f ka na ne la, o ka ban a yèrè la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne la.» Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni la ne ni Kibaru Duman kosɔn, o na a kisi.»

1 Kɔrɛntekaw 2.3 Ne tun bɛ aw fɛ barikantanya ni siran ni yɛrɛyɛrɛba la.

Pol bɛ kuma a yɛrɛ ka cidenyabaara kan Kɔrɛntekaw cɛma, k’a ka majigilenya jira ani k’a jigi da Ala ka sebaaya kan.

1. Majigilenya cidenyabaara la: Pol ka misali

2. Ka i jigi da Ala ka sebaaya kan barikantanya la

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k ne barika la.

2. 1 Piɛrɛ 5:5-7 - Aw bɛɛ ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.

1 Kɔrɛntekaw 2.4 Ne ka kuma ni ne ka waajuli ma kɛ ni hadamaden ka hakilitigiya kumaw ye minnu bɛ mɔgɔ lafili.

Pol ye waajuli kɛ ni Ni Senu ka sebaaya ye, a ma a jigi da hadamadenw ka kumaw kan minnu bɛ mɔgɔ lasun.

1. Ni Senu ka Sebaaya: Mun na an ka kan ka an jigi da Ala kan, an kana an jigi da hadamaden kan

2. Kibaru Duman weleweleda: An bɛ se ka Ala ka kuma jɛnsɛn cogo min na

1. Efesekaw 5:18-20 - "Aw kana min diwɛn na, damatɛmɛ bɛ min na, nka aw ka fa Ni la. Aw ka barika da Ala ni Fa Ala ye tuma bɛɛ an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la".

2. Kɛwalew 2:4 - "U bɛɛ fa Ni Senu la, u y'a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y'a fɔ u ye cogo min na".

1 Kɔrɛntekaw 2.5 Aw ka dannaya kana jɔ hadamadenw ka hakilitigiya la, fɔ Ala ka sebaaya de la.

Ciden Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u jigi da Ala ka sebaaya kan sanni u ka u jigi da hadamadenw ka hakilitigiya kan.

1. Dannaya barika: Ka dege ka i jigi da Ala ka sebaaya kan

2. Hadamadenw ka hakilitigiya: A tɛ se ka mɔgɔ wasa cogo min na

1. Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ si tɛna se danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

2. Matiyu 6:25-34 - O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min; walima i farikolo ko la, i bɛna min don. Yala ɲɛnamaya man bon ni dumuni ye, ani farikolo tɛ fisa ni fini ye wa? Aw ye sanfɛla kɔnɔw lajɛ; u tɛ danni kɛ wala ka suman tigɛ wala ka fɛnw mara bɔgɔdaga kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Yala i nafa tɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ olu kan wa? Yala aw dɔ bɛ se ka lɛrɛ kelen fara aw ka ɲɛnamaya kan ni hami ye wa?

1 Kɔrɛntekaw 2.6 Nka an bɛ hakilitigiya fɔ mɔgɔ dafalenw cɛma.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw kalan ko Ala ka hakilitigiya ni diɲɛ ni a kuntigiw ka hakilitigiya tɛ kelen ye.

1. Ala ka hakilitigiya ka bon ni diɲɛ hakilitigiya ye

2. I ka ban Hadamaden ka Hakilitigiya la ani ka Ala ka Hakilitigiya minɛ

1. Yakuba 3:17-18 Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

2. Ntalenw 21:30 Hakilitigiya ni faamuyali ni laadilikan si tɛ Matigi kama.

1 Kɔrɛntekaw 2.7 Nka an bɛ Ala ka hakilitigiya fɔ gundo la, o ye hakilitigiya dogolen ye, Ala ye min sigi diɲɛ ɲɛ kɔrɔ an nɔɔrɔ kama.

Pol bɛ kuma hakilitigiya dogolen dɔ kan, Ala ye min sigi diɲɛ ɲɛkɔrɔ hadamadenw nɔɔrɔ kama.

1. Ala ka hakilitigiya dogolen dabɔli

2. Ala ka hakilitigiya gundo faamuyali

1. Efesekaw 3:8-10 - Ne min ka dɔgɔ ni mɔgɔ senumaw bɛɛ la dɔgɔmannin ye, o nɛɛma dira ne ma, walisa ne ka Krisita ka nafolo sɛgɛsɛgɛbali waajuli kɛ siya wɛrɛw cɛma.

2. Ntalenw 2:1-6 - Ni i bɛ pɛrɛn dɔnniya nɔfɛ, ka i kan kɔrɔta faamuyali kama.

1 Kɔrɛntekaw 2.8 Diɲɛ kuntigiw si tun tɛ o dɔn, katuguni ni u tun y’o dɔn, u tun tɛna nɔɔrɔ Matigi gengen jiri la.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Yesu gengenjiri tun tɛ fɛn ye diɲɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ min dɔn, iko u tun tɛna a to o ka kɛ ni u tun y’a dɔn.

1. Ala ka laɲiniw ka bon ni an ka faamuyali ye - Romɛkaw 11:33-36

2. Yesu ka kanuya fanga - Yuhana 3:16-17

1. Esayi 53:1-5

2. 1 Piɛrɛ 2:21-25

1 Kɔrɛntekaw 2.9 Nka i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Ala ye fɛn minnu labɛn a kanubagaw ye, ɲɛ ma o ye, tulo ma o mɛn, a ma don mɔgɔ dusukun na.»

Ala ye kabakofɛnw labɛn a kanubagaw ye minnu tɛ se ka miiri hali.

1. Ala ka kanuya min tɛ se ka faamuya: Ala ka nilifɛnw juguya sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin a kanubagaw ma

2. Min tɛ se ka miiri: Ala ka dugawu yebaliw ye mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ

1. Romɛkaw 8:28-29: An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y'a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye.

2. Zaburu 84:11: Katuguni Matigi Ala ye tile ni kala ye, Matigi na nɛɛma ni nɔɔrɔ di, a tɛna ko ɲuman si bali taama tilennenw na.

1 Kɔrɛntekaw 2.10 Nka Ala ye u jira an na a Ni barika la, katuguni Ni Senu bɛ fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, ɔwɔ, Ala ka ko juguw.

Ala ye hakilimaya tiɲɛw jira an na Ni Senu barika la, o min bɛ se ka hali Ala ka dɔnniya yɔrɔ jugumanbaw sɛgɛsɛgɛ.

1. Ni Senu: An ɲɛminɛbaga ka ɲɛsin tiɲɛ ma Alako ta fan fɛ

2. Ala ka dɔnniya juguya: An bɛ se ka min kalan hakili la

1. Yuhana 16:13 - "Nka tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la".

2. Efesekaw 3:14-19 - "O de kosɔn ne bɛ ne biri an Matigi Yesu Krisita Fa ɲɛ kɔrɔ, sankolo ni dugukolo kan denbaya bɛɛ tɔgɔ bɔra ale de la, ko a ka o di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo ye." nɔɔrɔ, ka barika sɔrɔ ni sebaaya ye a Ni fɛ kɔnɔna mɔgɔ kɔnɔ, walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la, walisa aw, aw minnu ju bɔra kanuya la, aw ka se ka a faamu ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ye, a bonya ni a janya ye min ye ani a juguya ni a janya? 봳 aw ka Krisita ka kanuya dɔn min bɛ tɛmɛ dɔnniya kan, walisa aw ka fa Ala ka dafalenya bɛɛ la."

1 Kɔrɛntekaw 2.11 Mɔgɔ jumɛn bɛ mɔgɔ ka kow dɔn, ni mɔgɔ ni min bɛ a kɔnɔ? O cogo la, Ala ka kow tɛ mɔgɔ si dɔn, ni Ala Ni tɛ.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko Ala Ni dɔrɔn de bɛ Ala ka kow dɔn ani mɔgɔ si tɛ se ka Ala ka kow dɔn.

1. An tɛ se ka Ala ka dɔnniya jugumanba faamu abada, nka an bɛ se ka an jigi da Ala Ni kan walisa a ka an bilasira.

2. Ala Ni dɔrɔn de bɛ se ka Ala ka kow faamu tiɲɛ na, o de kosɔn an ka kan ka an jigi da a kan.

Ka tigɛ-

1. Jeremi 17:9-10 - Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ, jɔn bɛ se k’a dɔn? Ne Matigi bɛ dusukun sɛgɛsɛgɛ, ne bɛ se ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew ye, ani ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew denw ye.

2. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

1 Kɔrɛntekaw 2.12 Sisan, an ma diɲɛ ni sɔrɔ, nka an ye Ala ni sɔrɔ. Ala ye fɛn minnu di an ma fu, an ka olu dɔn.

Dannabaa minnu b Krisita la, olu ye Ala Ni sr, ka sira di u ma ka tiw faamu, Ala ye minnu di u ma.

1. Faamuyali fanga: Ni Senu ka nilifɛn waleɲumandɔn

2. Ka Ala ka kanuya minɛ: Ka Ala Ni nafaw sɔrɔ

1. Yuhana 14:26 - Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la.

2. Romkaw 8:14 - Katuguni minnu b bila Ala Ni bolo, olu ye Ala denw ye.

1 Kr=ntekaw 2.13 An b= o kow f, mg ka hakilitigiya b= kuma minnu f, nka Ni Senu b= o kumaw f. ka alako ta fan fɛ fɛnw suma ni alako ta ye.

Ni Senu ka kumaw barika ka bon ni adamaden ka hakilitigiya ye.

1. Ni Senu ka Sebaaya

2. Ka Alako ta fan fɛ fɛnw suma ni Alako ta ye

1. Yuhana 14.26 Nka Dususalotigi min ye Ni Senu ye, ne Fa na min ci ne tg la, ne ye min f aw ye, a na aw kalan fn b la, ka aw hakili jigin fn b la.

2. Kɛwalew 1:8 Nka aw na sebaaya sɔrɔ Ni Senu nana aw kan kɔfɛ, aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm ni Jude jamana bɛɛ la ani Samari jamanaw bɛɛ la ani fo ka se dugukolo fan bɛɛ ma .

1 Kɔrɛntekaw 2.14 Nka mɔgɔ farikoloma tɛ Ala Ni ka kow minɛ, katuguni o ye hakilintanya ye a bolo.

Mɔgɔ dafalen tɛ se ka Ala Ni ka kow faamu, iko u bɛ iko nalomanw a fɛ ani u bɛ se ka faamu alako ta fan fɛ dɔrɔn.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ni la: Ala ka kow faamuyali".

2. "Mɔgɔ dabɔlen ani Ni ka fɛnw".

1. Romɛkaw 8:14 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. 1 Yuhana 4:1 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka niw kɔrɔbɔ ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

1 Kr=ntekaw 2.15 Nka min ye hakilimaya ye, o b kiri b fn b la, nka a yr t kiri tig mg si f.

Mɔgɔ bɛɛ ka kan ka kiri tigɛ alako ta fan fɛ, i n’a fɔ hakili ta fan fɛ mɔgɔw tɛ se ka kiri tigɛ mɔgɔ si fɛ cogo min na.

1. An bɛɛ ka kan ka kiri tigɛ hakili ta fan fɛ mɔgɔ fɛ, bawo o dɔrɔn de la an bɛ se ka faamuyali lakika sɔrɔ an yɛrɛ la.

2. An ka kan k’an jija ka kɛ alako ta fan fɛ walisa an ka se ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, an yɛrɛ kana kiri tigɛ an kan.

1. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

2. Romɛkaw 8:1 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ yen minnu bɛ Krisita Yesu la.

1 Kɔrɛntekaw 2.16 Jɔn ye Matigi hakili dɔn, walisa a ka a kalan? Nka Krisita hakili bɛ an na.

Krisita hakili bɛ an na, nka mɔgɔ si tɛ se ka Matigi hakili dɔn.

1. Krisita hakili: Ka Ala sago sɔrɔ ani ka tugu a kɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka Matigi hakili dɔn: Ka i yɛrɛ majigin Ala ka Labɛn ma

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

1 Kɔrɛntekaw 3 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma farali ni kɔgɔbaliya ko kan Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ, ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka taa a fɛ alako ta fan fɛ ani ka kɛ kelenya ye.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Kɔrɛntekaw weleli ye iko denmisɛnninw Krisita la, u tɛ se ka dumuni gɛlɛnw minɛ, wa u mago bɛ nɔnɔ na hali bi. A b’a ka jigitigɛ jira k’a sɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan ani u bɛ u yɛrɛ minɛ i n’a fɔ diɲɛ mɔgɔw gansan (1 Kɔrɛntekaw 3:1-4). A b’a jira ko u ka farali ye u kɔgɔbaliya dalilu ye, bawo u b’u yɛrɛ jira ni ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ye i n’a fɔ Paul walima Apolosi sanni u k’a dɔn ko ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye baarakɛlaw ye minnu bɛ baara kɛ Ala ka masaya kama (1 Kɔrɛntekaw 3:5-9).

Dakun 2nan: Pol bɛ tɛmɛsira dɔ kɛ boon dɔ kan walisa k’a ka kuma ɲɛfɔ. A b’a ɲɛfɔ ko a ye jusigilan sigi iko so jɔbaga ŋana hakilitigi, o ye Yesu Krisita ye. Dɔ wɛrɛw bɛ se ka jɔ o jusigilan kan ni fɛnw ye minnu tɛ kelen ye, n’o ye sanu, warijɛ, kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw, jiri, bin walima bɔgɔ ye—nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka baara bɛna kɔrɔbɔ tasuma fɛ (1 Kɔrɛntekaw 3:10-13). Ni mɔgɔ ka baara ye kɔrɔbɔli muɲu, u bɛna sara sɔrɔ; ni a jenina, u na bɔnɛ sɔrɔ nka u bɛna kisi hali bi (1 Kɔrɛntekaw 3:14-15).

Dakun 3nan: Pol bɛ kuma kuncɛ ni a ye Kɔrɛntekaw jija u kana u yɛrɛ bonya ka tugu ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔ bawo fɛn bɛɛ ye u ta ye—a kɛra Paul ye wo, a kɛra Apolosi ye wo, walima a kɛra Kefa ye wo, wa u ye Krisita ta ye (1 Kɔrɛntekaw 3:21-23). A b’u hakili jigin ko Ala ka batoso senuman don ani ko u bɛɛ lajɛlen ye a sigiyɔrɔ ye a Ni barika la (1 Kɔrɛntekaw 3:16-17). O la sa, u man kan ka u yɛrɛ bonya hadamadenw ka hakilitigiya la, nka u ka kan k’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ bɔ Ala de la.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba sabanan bɛ kuma farali ni kɔgɔbaliya ko kan Kɔrɛntekaw ka egilisi kɔnɔ. Pol b’u kɔrɔfɔ u ka farali kosɔn, wa a b’a jira k’u ka kɔgɔbaliya de ye o sababu ye. A b’a sinsin a kan ko ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye baarakɛlaw ye minnu bɛ baara kɛ Ala ka masaya kama, wa ko u man kan ka waso ka tugu ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔ. Pol bɛ baara kɛ ni boon nɔrɔlen ye walasa k’a jira ko a nafa ka bon ka so jɔ Yesu Krisita jusigilan kan ni fɛn ɲumanw ye, minnu bɛ bonya ni kɔgɔli taamasyɛn ye alako ta fan fɛ. A bɛ kuma kuncɛ ni k’u hakili jigin ko u bɛɛ bɛ Ala ka batoso sigi a Ni barika la ani ko fɛn bɛɛ bɛ bɔ Ala de la, k’u jija u kana u yɛrɛ bonya hadamadenw ka hakilitigiya la. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko mago bɛ kelenya la, ka bonya alako ta fan fɛ, ani ka sinsin Krisita kan iko dannaya jusigilan.

1 Kɔrɛntekaw 3.1 Balimaw, ne tun tɛ se ka kuma aw fɛ i ko hakili ta fan fɛ, fɔ farisogo mɔgɔw fɛ, i ko denmisɛnninw Krisita la.

Pol bɛ ka Kɔrɛnte egilisi jɛkulu wele iko farisogow ani denmisɛnw Krisita la, sanni ka kɛ hakili ta fan fɛ.

1. Nafa min b’a la ka bonya Alako ta fan fɛ an ka dannaya la

2. An bɛ se ka kɔgɔ cogo min na an ka taama na ni Krisita ye

.

2. Filipekaw 3:13-14 - Balimaw, ne t'a jate ko ne ye o minɛ fɔlɔ. Nka ne bɛ fɛn kelen de kɛ: Ne ɲinɛna fɛn kɔ min kɔ, ka n yɛrɛ gɛlɛya ka taa min bɛ ɲɛfɛ, ne bɛ n jija ka taa kuntilenna la walasa ka sara sɔrɔ, Ala ye ne wele sankolo min kosɔn Krisita Yesu la.

1 Kɔrɛntekaw 3.2 Ne ye aw balo nɔnɔ la, ne ma dumuni kɛ, katuguni aw tun tɛ se ka o muɲu fo ka na se bi ma, aw ma se ka o muɲu hali bi.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka sɔn alako ta fan fɛ dumuni ma, a bɛ min di, hali k’a sɔrɔ u ma labɛn fɔlɔ sogo kama.

1. Alako ta fan fɛ bonya: Ka bɔ nɔnɔ na ka taa sogo la

2. Ka bonya dannaya la: Ka an labɛn walisa ka faamuyali jugu sɔrɔ

1. Heburuw 5:12-14 - K'a masɔrɔ aw ka kan ka kɛ karamɔgɔw ye waati min na, aw mago bɛ o la ka aw kalan kokura, olu minnu ye Ala ka kuma fɔlenw ye. U bɛ kɛ mɔgɔ minnu mago bɛ nɔnɔ na, u tɛ sogo barikamaw ye.

14 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nɔnɔ kɛ, o tɛ se tilennenya kuma la, katuguni a ye denmisɛn ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:2 - I ko den bangenen kuraw, aw ka kuma nɔnɔ jɛlen nege don aw la, walisa aw ka bonya o la.

1 Kɔrɛntekaw 3.3 Aw ye farisogow ye hali bi, k'a masɔrɔ keleya ni sɔsɔli ni farali bɛ aw cɛma, yala aw tɛ farisogotigiw ye ka taama i ko mɔgɔw wa?

Pol ye Kɔrɛntekaw kɔrɔfɔ ko u ye keleya kɛ, ka sɔsɔli kɛ ani ka faranfasi lase mɔgɔw ma.

1. An ka kɛ kelen ye: keleya, kɛlɛ ani farali bɛ se sɔrɔ cogo min na.

2. Majigilenya fanga: Ka cɛsiri kɛ kelenya kama Egilisi kɔnɔ.

1. Yakuba 3:14-16 - Nka ni keleya jugu ni yɛrɛɲini nege bɛ i dusukun na, i kana kuncɛbaya kɛ ani ka nkalon tigɛ tiɲɛ kama.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

1 Kr=ntekaw 3.4 Katuguni mg b f= ko: Ne ye Paul ta ye. Dɔ wɛrɛ ko: Ne ye Apolosi ta ye. Aw tɛ farisogo mɔgɔw ye wa?

Pol jɔrɔlen don ko Kɔrɛntekaw bɛ ka sɔsɔli kɛ u bɛ tugu mɔgɔ minnu kɔ ale ni Apolosi cɛ, sanni u k’u sinsin Yesu ka kalansiraw kan.

1. Kelenya Krisita la: Ka sinsin Yesu ka kalanw kan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ hakili la: Ka se sɔrɔ sɔsɔliw kan minnu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan

1. Filipekaw 2:2-4 - "Aw ka ne ka ɲagali dafa ni aw hakili ye kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ mɔgɔ kelen ye ."

2. Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen kɔnɔ: " I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 3.5 Pol ye jɔni ye, ani jɔn ye Apolosi ye, ni aw dara baarakɛlaw minnu barika la, i ko Matigi ye min di mɔgɔ bɛɛ ma?

Pol ni Apolosi tun ye cidenyabaarakɛlaw dɔrɔn de ye, Kɔrɛntekaw tun dalen bɛ Matigi la minnu sababu fɛ.

1. "Jɛɲɔgɔn minnu bɛ dannaya la: Pol ni Apolosi ka cidenyabaara".

2. "Cɛsiri fanga: Ka da Matigi la".

1. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

2. Efesekaw 4:11-13 - "A ye cidenw di dɔw ma, ka dɔw di kiraw ma, dɔw ye kibaru duman fɔbagaw ye, dɔw ka kɛ pastɛriw ni karamɔgɔw ye Krisita farikolo sabatili: Fo an bee ka na danaya ni Ala Denc dnniya kelenya la, ka k mg dafalen ye, fo ka se Krisita ka dafalenya sumani ma.»

1 Kɔrɛntekaw 3:6 Ne ye jiri turu, Apolosi ye ji kɛ. nka Ala de ye dɔ fara o kan.

Pol ni Apolosi ye kibaru duman kisɛ dan ka ji kɛ a la, nka Ala de y’a falen.

1. "Ala ka masaya: Kibaru Duman sɛnɛni ani a ji la".

2. "Ala ka sebaaya: Kibaru Duman bonya".

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten; a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne b'a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a bɛna ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.

1 Kɔrɛntekaw 3.7 O la sa, fɛn sɛnɛbaga, ji min tɛ, o fana tɛ. Nka Ala min bɛ dɔ fara mɔgɔw kan.»

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala de bɛ bonya di, a tɛ kɛ jiriturubaga ye, a tɛ ji dila fana.

1. "Ala ka sebaaya: Bonya ni dafalen sɔrɔli".

2. "Ala ka kantigiya gɛlɛya waatiw la".

1. Kolosekaw 1:6-7 "O nana aw ma i ko a bɛ diɲɛ bɛɛ la cogo min na, a bɛ den kɛ i ko a bɛ kɛ aw kɔnɔ cogo min na, kabini aw ye o ko mɛn don min na, ka Ala ka nɛɛma dɔn don min na." tìɲɛ"

. buru di dumunikɛla ma: Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, o tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci fɛn min ma, a na ɲɛ sɔrɔ.»

1 Kɔrɛntekaw 3.8 Min bɛ jiri turu ani min bɛ ji kɛ, olu ye kelen ye.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka kɛ kelen ye u ka baara la Matigi ye, ikomi u kelen-kelen bɛɛ bɛna u yɛrɛ ka sara sɔrɔ ka kɛɲɛ n’u ka baara ye.

1. Nisɔndiya min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ: Kelenya baara kɛli fɛ Matigi fɛ

2. Timinandiya dugaw: Ka i ka sara tilennen sɔrɔ

1. Galasikaw 6:7-9 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. 8 Min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ. 9 An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga.

2. Heburuw 6:10 - K’a masɔrɔ Ala tɛ tilenbaliya ye fo ka i ɲɛ bɔ i ka baara la ani i ye kanuya min jira a tɔgɔ la ka baara kɛ mɔgɔ senumaw ye, i n’a fɔ i b’a kɛ cogo min na hali bi.

1 Kɔrɛntekaw 3.9 An ye baarakɛlaw ye Ala fɛ.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ye walisa ka egilisi sabati.

1. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ye: Kelenya fanga

2. Egilisi: Ala ka suman tigɛ foro

1. Efesekaw 4:3-6, "Aw b'aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ. Farikolo kelen ni Ni kelen bɛ yen, i ko aw welera jigiya kelen na cogo min na aw wele tuma na, Matigi kelen. dannaya kelen, batiseli kelen, Ala kelen ani bɛɛ Fa, min bɛ fɛn bɛɛ kun na, fɛn bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la.»

2. Matiyu 16:18, "Ne b'a fɔ i ye ko i ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ nin farakurun in kan, jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan."

1 Kɔrɛntekaw 3.10 Ka kɛɲɛ ni Ala ka nɛɛma ye min dira ne ma, ne ye so jɔbaga hakilitigi ye, ne ye jusigilan sigi, ka dɔ wɛrɛ jɔ a kan. Nka, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ k'a janto a ka so jɔcogo la.

Pol, Ala ka nɛɛma barika la, a ye egilisi jusigilan sigi, sisan mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka jɔ a kan. Bɛɛ ka kan k’a hakili to u bɛ ka jɔ o jusigilan kan cogo min na.

1. Ka da dannaya jusigilan kan: A nafa ka bon an k’an hakili to an bɛ jɔ Ala jusigilan kan cogo min na.

2. Ka Egilisi barika bonya: Ka egilisi banbali jɔ ni jusigilan barikama ye Ala la.

1. Matiyu 7:24-27: Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u waleya, o bɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ farakurun kan.

2. Efesekaw 2:19-22: Aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ye jamanadenɲɔgɔnw ye ni Ala ka mɔgɔw ye, ani a ka somɔgɔw fana, aw jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Krisita Yesu yɛrɛ ye a jɔlan kabakurun kunba ye.

1 Kɔrɛntekaw 3.11 Mɔgɔ si tɛ se ka jusigilan wɛrɛ sigi ni jusigilan sigilen tɛ, o min ye Yesu Krisita ye.

Pol b’a sinsin a kan ko jusigilan wɛrɛ tɛ se ka sigi jusigilan kɔfɛ min ye Yesu Krisita ye.

1. Farakurun gɛlɛn: Ka jusigilan jɔnjɔn jɔ Yesu Krisita kan

2. Dannaya jusigilanw: Ka da Yesu la walisa ka barika sɔrɔ ani ka sabati

1. Matiyu 7:24-25 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan fiɲɛw ye fiyɛ, ka o so gosi. A ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.

2. Zaburu 18:2 - Matigi ye ne farakurun ye, ne ka kɛlɛbolo ni ne kisibaa ye. ne ka Ala, ne ka fanga, ne na ne jigi da min kan. ne ka bɔrɔ, ne ka kisili buru, ani ne ka sankanso sanfɛla.

1 Kɔrɛntekaw 3.12 Ni mɔgɔ dɔ ye sanu ni warijɛ ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ni jiriw ni binkɛnɛw ni binkɛnɛw jɔ o jusigilan kan.

Mɔgɔ bɛɛ ka kan ka jɔ Yesu Krisita jusigilan kan; u ka baara bɛ se ka jate Matigi fɛ ko u bɛ mɛn walima waati dɔɔnin kɔnɔ.

1. "Yesu Krisita jusigilan: Weelekan min ka kan ka jɔ a kan".

2. "Sanu, warijɛ ani kabakurun nafamaw ka baara: So jɔli fo abada".

1. Esayi 28:16, "O de kosɔn Matigi Ala b'a fɔ nin cogo la: «A filɛ, ne ye kabakurun, kabakurun kɔrɔbɔlen, jusigilan jɔnjɔn jɔli kɛ Siyɔn jusigilan ye, mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o tɛna o kɛ aw ka kɔrɔtɔ.”

2. 1 Piɛrɛ 2:4-5, "Aw bɛ na a fɛ tuma min na, kabakurun ɲɛnama min banna mɔgɔw fɛ, nka Ala ɲɛnama ɲɛnama, a nafa ka bon, aw yɛrɛw bɛ jɔ i ko kabakurun ɲɛnamaw, ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye, ka kɛ a sarakalasebaaya senuma, ka hakili saraka minnu di Ala ma Yesu Krisita barika la."

1 Kɔrɛntekaw 3.13 Mɔgɔ bɛɛ ka baara na jira kɛnɛ kan, katuguni don na o fɔ, katuguni a na jira tasuma fɛ. Tasuma na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka baara kɛcogo kɔrɔbɔ.

Tɛmɛsira Bɛɛ ka baara bɛna kɔrɔbɔ ani ka jira kiritigɛ don na.

1. Kiritigɛ tasuma: An bɛ se ka muɲu cogo min na ka ko ɲuman kɛ.

2. Saniyabaga ka tasuma: Fanga sɔrɔcogo kɔrɔbɔli waatiw la.

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

1 Kɔrɛntekaw 3.14 Ni mɔgɔ dɔ ka baara jɔlen tora a kan, a na sara sɔrɔ.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u ka baara jɔ Krisita jusigilan kan, walisa ka sara sɔrɔ.

1. Dannaya jusigilan: Ka jɔ Yesu Krisita farakurun kan

2. Matigi baara kɛli sara duman

1. Matiyu 7:24-27 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan.

2. 1 Piɛrɛ 5:4 - Ni Sagagɛnnaw kuntigi y'i jira, aw na nɔɔrɔ masafugulan sɔrɔ min tɛ ban.

1 Kɔrɛntekaw 3.15 Ni mɔgɔ dɔ ka baara jɛnina, a na bɔnɛ sɔrɔ, nka a yɛrɛ na kisi. o bɛɛ n'a ta, i n'a fɔ tasuma fɛ.

Tɛmɛsira bɛ kuma cɛ dɔ ka siniɲɛsigi kan, min ka baara jenilen don, nka min bɛna kisi laban na tasuma fɛ.

1. "The Refiner's Fire: Kalan ka bɔ ɲɛnamaya kɔrɔbɔliw la".

2. "An ka baara jeni: Lakɔlɔsili don an bɛɛ ma".

1. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sago ye."

2. 1 Piɛrɛ 1:7 - "Olu nana walisa aw ka dannaya — min nafa ka bon ni sanu ye, min bɛ halaki hali ni a saniyalen don tasuma fɛ — o ka kɛ tiɲɛ ye, wa a ka kɛ tanuli ni nɔɔrɔ ani bonya ye ni Yesu Krisita jirala." " " .

1 Kɔrɛntekaw 3.16 Aw m’a dɔn ko aw ye Ala ka Alabatosoba ye, ko Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ wa?

Tɛmɛsira Dannabaaw ye Ala ka batoso ye ani Ala Ni sigilen bɛ u kɔnɔ.

1. Nafa min b’a la ka kɛ Ala ka Alabatosoba ye

2. Ala Ni ka kɛta sɔrɔli

1. Efesekaw 2:19-22 - Aw ye jamanaden senumaw ye, ani Ala ka so kɔnɔmɔgɔ dɔ.

2. 1 Piɛrɛ 2:4-5 - Anw minnu ye kabakurun ɲɛnamaw ye, an bɛ jɔ ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye walisa ka kɛ sarakalasebaaw ka baara senuma ye, ka hakili sarakaw kɛ minnu bɛ sɔn Ala ma.

1 Kɔrɛntekaw 3.17 Ni mɔgɔ dɔ ye Ala ka Alabatosoba nɔgɔ, Ala na o halaki. Elohim ka Alabatosoba senuma don, aw ye o Alabatosoba ye.»

Ala ka Alabatosoba ye yɔrɔ senuma ye ani mɔgɔ o mɔgɔ mana a nɔgɔ, Ala na o halaki.

1. An ka kan ka Ala ka batoso bonya ani k’a minɛ ni bonya ni senuya ye.

2. An ka kan k’an janto an kana Ala ka batoso nɔgɔ n’o tɛ, Ala bɛna fɛɛrɛ tigɛ an kama.

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:19-20 - “Aw m’a dɔn ko aw farikolow ye Ni Senu ka batosow ye, o min bɛ aw kɔnɔ, aw ye min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye; i sanna sɔngɔ dɔ la . O de kosɔn aw ka Ala bonya ni aw farikolow ye.”

2. Heburuw 10:22 - “An ka gɛrɛ Ala la ni dusukun lakika ye ani dannaya bɛ na ni dannaya dafalen ye, dannaya bɛ min lase an ma, an dusukunw seri ka an saniya ka bɔ dusukun jalakibali la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye.”

1 Kɔrɛntekaw 3.18 Mɔgɔ si kana a yɛrɛ lafili. Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka kɛ hakilitigi ye aw cɛma nin diɲɛ kɔnɔ, o ka kɛ naloman ye, walisa a ka kɛ hakilitigi ye.

Tɛmɛsira:

1 Kɔrɛntekaw 3:18 la, Pol b’an lasɔmi ko an kana an yɛrɛ lafili k’a miiri ko diɲɛ hakilitigiya bɛ se k’an kɛ hakilitigiw ye. A b’an laadi ko an ka kɛ hakilintanw ye walisa an ka se ka kɛ hakilitigiw ye tiɲɛ na.

1. Hakilitigiya lakika bɛ bɔ Ala de la, a tɛ bɔ diɲɛ la

2. Ka kɛ naloman ye walisa ka hakilitigiya lakika sɔrɔ

1. Ntalenw 1:7, "Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye, hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya".

2. Yakuba 1:5, "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma".

1 Kɔrɛntekaw 3.19 Katuguni diɲɛ hakilitigiya ye hakilintanya ye Ala ɲɛ kɔrɔ. A sɛbɛnnen bɛ ko: «A bɛ hakilitigiw minɛ u yɛrɛ ka namara la.»

Nin diɲɛ hakilitigiya ye hakilintan ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: Hadamaden ka hakilitigiya tɛ Se; Ala ka Hakilitigiya ɲini

2: Hadamaden ka nalomanya bɛ se ka hakilitigiw lafili; I jigi da Ala ka Hakilitigiya kan

1: Ntalenw 3:5-7 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2: Esayi 55:8-9 - “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye,” Matigi ko ten. «Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

1 Kr=ntekaw 3.20 A ko fana ko: Matigi b hakilitigiw ka miiriliw dn ko fu.

Tɛmɛsira Matigi b’a dɔn ko hakilitigiw ka miiriliw ye fu ye.

1. "Hakilitigiya namara: Ka an jigi da an yɛrɛ ka faamuyali kan".

2. "Miirili fuw ka nalomanya: Ala bɛ sira min ɲɛminɛ".

1. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

2. Zaburu 94:11 - Matigi b’a dɔn hadamadenw ka miiriliw ye fu ye.

1 Kɔrɛntekaw 3.21 O de kosɔn mɔgɔ si kana waso mɔgɔw la. Sabu fɛn bɛɛ ye aw ta ye.

An man kan ka waso mɔgɔ wɛrɛw ka ko kɛlenw na, ikomi fɛn bɛɛ dira an ma Ala fɛ.

1. An bɛɛ ye Duba sɔrɔ Ala fɛ cogo kelen na

2. Aw kana waso mɔgɔ wɛrɛw ka ko kɛlenw na

1. Romɛkaw 12:3, "Ne b'a fɔ aw cɛma mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ka nɛɛma barika la, ko a kana miiri a yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka a ka miiri ni hakilisigi ye ka kɛɲɛ ni Ala ye min kɛ." Dannaya sumanikɛlan bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bolo.»

2. Yakuba 4:6, "Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a b'a fɔ ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

1 Kɔrɛntekaw 3.22 Paul, Apolosi, Kefa, diɲɛ, ɲɛnamaya, saya, fɛn minnu bɛ yen, walima fɛn nataw. bɛɛ ye aw ta ye.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko u bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ, i n’a fɔ Paul, Apolosi, Kefa, diɲɛ, ɲɛnamaya, saya, fɛn minnu bɛ yen, ani fɛn nataw.

1. Jateminɛ fanga: Ka a dege ka fɛn bɛɛ ye i ta ye

2. Ala ka labɛn: An mago bɛ fɛn o fɛn na, o bɛɛ sɔrɔli

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolo ye Krisita Yesu la.

2. Zaburu 34:10 - Warabilenw bɛ tɔɔrɔ ni kɔngɔ la; Nka minnu bɛ Matigi ɲini, fɛn ɲuman si tɛ olu la.

1 Kɔrɛntekaw 3.23 Aw ye Krisita ta ye. Krisita ye Ala ta ye.

Dannabaaw ye Krisita ka denbaya dɔ ye ani laban na, Ala ka denbaya dɔ ye.

1. "Ala ka denbaya: An ka jɔyɔrɔ minɛ Masaya kɔnɔ".

2. "Dannabaaw ka ciyɛn: An ka danbe Krisita la".

1. Romɛkaw 8:14-17 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu ye Ala denw ye.

2. Efesekaw 2:19-22 - O la sa, aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ni mɔgɔ senumaw ni Ala ka so kɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye.

1 Kɔrɛntekaw 4 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba naaninan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma kuncɛbaya ni kiritigɛ miiriyaw kan Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ, ka sinsin majigilenya ni hakili ta fan fɛ kuntigiya lakika kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a yɛrɛ ni Apolosi ɲɛfɔ iko Krisita ka baarakɛlaw minnu kalifara Ala ka gundokow ma. A b’a sinsin a kan ko kantigiya wajibiyalen don mɔgɔ minnu bolo, o kunkanbaara sugu dira olu ma (1 Kɔrɛntekaw 4:1-2). Pol sɔnna a ma ko ale yɛrɛ tɛ kiri tigɛ a yɛrɛ kan bawo Ala kelenpe de bɛ se ka ŋaniyaw ni ŋaniyaw jateminɛ ka ɲɛ (1 Kɔrɛntekaw 4:3-5). A b’a lasɔmi ko u kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan ka kɔn a waati ɲɛ, k’u jija u ka Ala ka kiri laban makɔnɔ tuma min na fɛn bɛɛ bɛna bɔ kɛnɛ kan.

Dakun 2nan: Pol bɛ baara kɛ ni nisɔndiya ye walasa k’u ka yɛrɛbonya miiriyaw ɲɛfɔ. A b’a jira ko Kɔrɛntekaw dɔw kɛra kuncɛbaw ye, k’a miiri k’u ye masakɛw ye kaban, k’u bɛ masaya kɛ k’a sɔrɔ u mago tɛ ale bɔɲɔgɔnko cidenw na (1 Kɔrɛntekaw 4:6-8). Nka, a bɛ danfara don u yɛrɛ la ni a yɛrɛ ka ko ye, o ye tɔɔrɔ ni gɛlɛyaw ye Krisita kosɔn (1 Kɔrɛntekaw 4:9-13). A b’u jija u k’a ka majigilenya misali ladege sanni u k’u yɛrɛ bonya walima ka tɔw mafiɲɛya.

Dakun 3nan: Pol bɛ kuma kuncɛ ni a ye u hakili jigin ko a b’a fɛ ka taa bɔ Kɔrɛnte sɔɔni. Ni a nana, a tɛna kumaw dɔrɔn dɔn, nka a bɛna fanga fana dɔn—o bɛ a ka kuntigiya jira iko ciden min fanga dira Ala Ni fɛ (1 Kɔrɛntekaw 4:18-21). A bɛ mɔgɔw degun minnu bɛ u yɛrɛ bonya ni kuncɛbaya ye, u k’a jateminɛ ni a nali bɛna kɛ ni kololi bere ye walima kanuya ni dususuma hakili (1 Kɔrɛntekaw 4:21).

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba naani bɛ kuma ko minnu kan, minnu ɲɛsinnen bɛ kuncɛbaya, kiritigɛ miiriyaw, ani hakili ta fan fɛ fanga lakika ma Kɔrɛntekaw ka egilisi kɔnɔ. Pol b’a sinsin a kan ko ɲɛmɔgɔw ye baarakɛlaw dɔrɔn de ye minnu kalifara Ala ka gundokow ma, wa u ka kan ka kantigiya kɛ u ka kunkanbaaraw la. A b’u lasɔmi ko u kana kiri tigɛ joona, k’u jija u ka Ala ka kiri laban makɔnɔ. Pol bɛ u ka kuncɛbaya miiriyaw ɲɛfɔ ani k’o faranfasi ni a yɛrɛ ka misali majiginlen ye, n’o ye ka tɔɔrɔ Krisita kosɔn. A bɛ kuma kuncɛ ni k’u hakili jigin a ka bɔnye nata la ani a ka kuntigiya faamuyali la i n’a fɔ ciden, k’u degun u k’u ka jaabi jateminɛ—a kɛra ni kololi ye wo, walima ni kanuya ni dususuma ye. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko majigilenya nafa ka bon, k’an yɛrɛ tanga kiri ma joona, ani ka kuntigiya lakika dɔn alako ta fan fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 4.1 Mɔgɔ ka an jate Krisita ka baarakɛlaw ni Ala ka gundo marabagaw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Krecɛnw ka kunkanbaaraw kan ka kɛ Ala ka gundo cidenyabaarakɛlaw ni kuntigiw ye.

1. Krecɛnw ka kunkanbaaraw ka kɛ Ala ka gundokow ɲɛnabɔbagaw ye

2. Nafa min b’a la ka kɛ Krisita ka cidenyabaarakɛla ye min bɛ jaabi di

1. Romɛkaw 12:6-7 - O tuma na fɛ, nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma min dira an ma, an ka baara kɛ n’u ye: ni kiraya don, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye. walima cidenyabaara, an ka baara kɛ n’o ye an ka cidenyabaara la; min bɛ mɔgɔw kalan, o de bɛ mɔgɔw kalan;

2. Matiyu 25:14-30 - Katuguni sankolo masaya bɛ i ko mɔgɔ min taara jamana jan na, a y'a yɛrɛ ka baarakɛlaw wele k'a ka nafolo di u ma. A ye talan duuru di kelen ma, ka fila di dɔ wɛrɛ ma, ka kelen di dɔ wɛrɛ ma. mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kɛɲɛ n'a seko damadɔ ye; A y'a ka taama daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ.

1 Kɔrɛntekaw 4:2 Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ, ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye.

Baara kuntigiya ye kunkanbaaraba ye, wa a bɛ kantigiya de wajibiya.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye i n'a fɔ baarakɛla".

2. "Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ka baara kantigiya ma".

1. Matiyu 25:14-30 (Talentiw ka ntalen) .

2. Luka 16:10-12 (Ntalen min bɛ kuma kuntigi tilenbali kan)

1 Kɔrɛntekaw 4.3 Nka ne fɛ, ne ka kiri tigɛ aw fɛ, wala mɔgɔ ka kiritigɛ fɛ, o ye ko fitinin ye.

Mɔgɔw bɛ min miiri a ko la, Pol t’a janto o la, wa a tɛ kiri tigɛ a yɛrɛ kan fana.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni siran tɛ kiri ɲɛ - Ka a dege ka da Ala ka miiriya la an ko la sanni ka da mɔgɔ wɛrɛw ka miiriya la.

2. Ka kiri tigɛ - Ka jagɛlɛya sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye k’a sɔrɔ an ma siran kiritigɛ ɲɛ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ.

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Matiyu 7:1 - Aw kana kiri tigɛ, walisa aw kana kiri tigɛ.

1 Kɔrɛntekaw 4.4 Ne tɛ foyi dɔn ne kelen na. O bɛɛ n'a ta, ne ma jo sɔrɔ nin ko la, nka min bɛ kiri tigɛ ne kan, o ye Matigi ye.»

Matigi ye mɔgɔw bɛɛ n’u ka kɛwalew kiritigɛla laban ye.

1. An ka kan ka an hakili to an ka kɛwalew la, iko Matigi de ye an ka kiritigɛla laban ye.

2. An ka kan ka sɔn Matigi ka kiri ma, iko ale de ye kiritigɛla laban ye.

1. Rom=kaw 14.12 O cogo la, an b= kelen kelen b= a yr jate Ala ye.

2. Ntalenw 16:2 Mɔgɔ ka siraw bɛɛ saniyalen don a yɛrɛ ɲɛ na. Nka Matigi bɛ jinɛw pese.»

1 Kɔrɛntekaw 4.5 O de kosɔn aw kana kiri tigɛ foyi kan sani waati ka se, fo Matigi ka na, a na dibi fɛn dogolenw bɔ kɛnɛ kan, ka dusukunw ka laadilikanw jira, o tuma na, mɔgɔ bɛɛ na Ala tanu.

Ciden Pol b’an jija an ka muɲu ani ka Matigi ka kiri makɔnɔ an ka kɛwalew kan, bawo o waati de la an kelen-kelen bɛɛ bɛna tanuli sɔrɔ Ala fɛ.

1. Muɲuli ye jogo ɲuman ye: Ka a dege ka Matigi ka kiritigɛ makɔnɔ.

2. Matigi ka sebaaya: Ka i jigi da Ala kan kiri ni tanuli kama.

1. Yakuba 5:7-8 Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ, sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den sɔngɔ gɛlɛn makɔnɔ, a bɛ muɲu o la ka mɛn, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana ka muɲuli kɛ. aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.»

2. Zaburu 62:8 Aw ka aw jigi da a kan tuma bɛɛ; aw mɔgɔw, aw ka aw dusukunw fɔ a ɲɛ kɔrɔ: Ala ye dogoyɔrɔ ye an bolo. Selah.

1 Kɔrɛntekaw 4.6 Balimaw, ne ye nin kow bila ne yɛrɛ ni Apolosi la aw kosɔn. walisa aw k'a dege anw kɔnɔ ko aw kana miiri mɔgɔw la ka tɛmɛ Kitabu kan, walisa aw si kana yɛrɛbonya ɲɔgɔn kosɔn.

Tɛmɛsira Paul bɛ ka a yɛrɛ ni Apolosi kɛ misaliw ye walasa ka Kɔrɛntekaw kalan u kana mɔgɔ kelen kɔrɔta ka tɛmɛ tɔ kelen kan ani u kana kuncɛbaya kɛ.

1. Kuncɛbaya bɛna an halaki: Ka kalan sɔrɔ Paul ni Apolosi ka misali la

2. Farati min b’an na ka miiri an yɛrɛ la kojugu: Ka tugu Paul ni Apolosi ka misali kɔ

1. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani bin ka kɛ.

2. Yakuba 4:6 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

1 Kɔrɛntekaw 4:7 Jɔn bɛ i danfara bɔ mɔgɔ wɛrɛ la? Mun b'i bolo, i ma min sɔrɔ? Sisan ni i ye o sɔrɔ, mun na i bɛ i yɛrɛ bonya i ko i ma o sɔrɔ?

Pol bɛ ɲininkali kɛ mun na mɔgɔw bɛ u yɛrɛ bonya u ka sekow la, k’a masɔrɔ fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ bolo, o ma sɔrɔ, nka Ala de y’o di u ma.

1. Kuncɛbaya bɛ na sani mɔgɔ ka bin: Ka yɛrɛbonya faratiw sɛgɛsɛgɛ

2. Ala ka nilifɛnw waleɲumandɔn: Ka dege ka sɔn Ala ka dubaw ma

1. Yakuba 4:13-17 - Majigilenya kuncɛbaya ɲɛkɔrɔ

2. Romɛkaw 12:3-8 - Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni majigilenya la

1 Kɔrɛntekaw 4.8 Aw falen don sisan, aw kɛra nafolotigiw ye sisan, aw kɛra masakɛ ye an kɔ.

Ciden Pol b’a jira ko a b’a fɛ Kɔrɛntekaw ka masaya kɛ u ka hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, walisa ale ni mɔgɔ wɛrɛw fana ka cogo sɔrɔ ka masaya kɛ n’u ye.

1. Ka masaya kɛ ni Ala ye: Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan minnu bɛ an gɛrɛ ɲɔgɔn na ni Ala ye

2. Masakɛ weleli: Ka dannabaaw labɛn walisa u ka se ka masaya kɛ ni Ala ye

1. Romɛkaw 5:17 – “Ni saya kɛra masaya ye o mɔgɔ kelen barika la, mɔgɔ kelen ka jurumu kosɔn, minnu bɛ nɛɛma caman sɔrɔ ani tilennenya nilifɛn fu, olu na kɛ masaya ye ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ o kan, mɔgɔ kelen Yesu Krisita barika la. ” .

2. Efesekaw 2:6 – “A ye an lakunun a fɛ ka an sigi a fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la.”

1 Kɔrɛntekaw 4.9 Ne hakili la ko Ala ye an cidenw bila kɔfɛ, i ko a latigɛra saya kama cogo min na, katuguni an kɛra ɲɛnajɛ ye diɲɛ ni mɛlɛkɛw ni hadamadenw ɲɛ na.

Ala ye cidenw sigi laban na i n’a fɔ u sigira saya la, walisa u ka se ka kɛ seere ye diɲɛ ni mɛlɛkɛw ani hadamadenw ye.

1. An bɛ se ka baara kɛ n’an ka tɔɔrɔw ye Ala nɔɔrɔ kama

2. Ka timinandiya gɛlɛya waatiw la, o ye dannaya taamasyɛn ye

1. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min ka kan ka jira an na.

2. 1 Piɛrɛ 4:12-14 - Kanulenw, aw kana kabakoya tasuma kɔrɔbɔli la ni a nana aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ bɛ ka aw sɔrɔ. Nka aw ka ɲagali ka kɛɲɛ ni aw ni Krisita ka tɔɔrɔw ye, walisa aw fana ka ɲagali ka ɲagali a nɔɔrɔ jirala tuma min na. Ni aw mafiɲɛya Krisita tɔgɔ kosɔn, aw bɛ duba sɔrɔ, katuguni nɔɔrɔ ni Ala Ni sigilen bɛ aw kan.

1 Kɔrɛntekaw 4.10 An ye hakilintanw ye Krisita kosɔn, nka aw ye hakilitigiw ye Krisita la. an barika ka dɔgɔ, nka aw barika ka bon. aw bonyalen don, nka an mafiɲɛya.

An welelen don ka majigin ani ka an sinsin Krisita kan, k’a sɔrɔ an b’a dɔn ko an barika ka dɔgɔ ani ko an mafiɲɛya, ani ko mɔgɔ wɛrɛw barika ka bon ani ko bonya bɛ u la Krisita la.

1. Barika min bɛ majigilenya la: Mun na an ka kan ka an sinsin Krisita kan

2. Barikantanya ka paradox: An welelen don cogo min na ka kɛ nalomanw ye Krisita kosɔn

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.

2. Matiyu 11:29 - Aw ka ne ka juru ta aw kan ka kalan ne la, katuguni ne dusu ka di ani ne majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.

1 Kɔrɛntekaw 4.11 Fɔ ka na se bi ma, kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ an na, an farilankolon don, an bɛ bugɔ, an sigiyɔrɔ si tɛ an bolo.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw tun bɛ ka tɔɔrɔ muɲu, wa u tun tɛ magoɲɛfɛn jɔnjɔnw ni lakana si sɔrɔ.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ la: Ka dege ka ɲɛnamaya gɛlɛyaw muɲu

2. Ka dususalo sɔrɔ an ka tɔɔrɔw la: Ka an jigi da Ala kan gɛlɛya waatiw la

1. Heburuw 12:7-11 - Ka tɔɔrɔ muɲu i n’a fɔ Ala ka kololi

2. Yakuba 1:2-4 - Ka nisɔndiya sɔrɔ timinandiya fɛ kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw la

1 Kɔrɛntekaw 4.12 An bɛ baara kɛ ni an yɛrɛ bolow ye. An tɔɔrɔlen kɔ, an bɛ tɔɔrɔ o la.

Hali k’a sɔrɔ u tun b’u tɔgɔ tiɲɛ ani k’u tɔɔrɔ, Pol bɛ dusu don Krecɛnw kɔnɔ u ka baara kɛ ani ka baara kɛ n’u bolow ye.

1. Timinandiya fanga: Gɛlɛyaw kunbɛncogo ni dannaya ye

2. Ka baara kɛ ni an bolo ye: Baara gɛlɛn ni timinandiya dugawu

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase.

2. Kolosekaw 3:23-24 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k’a masɔrɔ i b’a dɔn ko i bɛna ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. I bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.

1 Kɔrɛntekaw 4.13 An tɔgɔ tiɲɛna, an bɛ delili kɛ, an kɛra i ko diɲɛ nɔgɔ, an kɛra fɛn bɛɛ nɔgɔ ye fo ka na se bi ma.

Hali k’a sɔrɔ u tun bɛ ka tɔgɔjugu fɔ ani ka tɔɔrɔ, Paul n’a jɛɲɔgɔnw bɛ taa a fɛ ka kibaru duman waajuli kɛ.

1. Kana i fari faga: Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan Kibaru Duman waajuli la

2. I bɛ se ka muɲu cogo min na ni diɲɛ bɛ bɛn i ma

1. Esayi 54:17 - «Kɛlɛminɛn si tɛna ɲɛ sɔrɔ. Kan o kan na wuli i kama kiritigɛ waati la, i na o jalaki.» Nin ye Matigi ka baarakɛlaw ka ciyɛn ye, u ka tilennenya bɔra ne de la, Matigi ko ten.»

2. Romɛkaw 8:37-39 - «Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛna se ka an faran ka bɔ kanuya la Ala ta, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.”

1 Kɔrɛntekaw 4.14 Ne tɛ nin kow sɛbɛn ka aw maloya, nka ne bɛ aw lasɔmi i ko ne denkɛ kanulenw.

Pol bɛ ka sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma walisa k’u maloya, nka walisa k’u lasɔmi i n’a fɔ den kanulenw.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya kɔnɔ: Lakɔlɔsili i n'a fɔ Fa ka kanuya wale".

2. "Ka ɲɛnamaya Ni la: Lakɔlɔsili ni faamuyali Kibaru Duman fɛ".

1. Efesekaw 4:15-16 «Nka an bɛ tiɲɛ fɔ kanuya la, an ka kan ka bonya cogo bɛɛ la ka kɛ kuntigi ye, ka kɛ Krisita ye, farikolo bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka bɔ a la a labɛnna, ni a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ baara kɛ ka ɲɛ, o bɛ farikolo bonya walisa a k’a yɛrɛ sabati kanuya la.”

2. Ntalenw 27:5-6 “Kɔrɔfɔli jɛlen ka fisa ni kanuya dogolen ye. Kantigi ye teri joginw ye; jugu ka susuliw ka ca.”

1 Kr=ntekaw 4.15 Hali ni kalanfa ba tan b aw la Krisita la, fa caman t aw la, katuguni ne ye aw bange Krisita Yesu la Kibaru Duman barika la.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko ale de ye u fa ye hakili ta fan fɛ, k’a masɔrɔ a ye u bange kibaru duman sababu fɛ.

1. Kibaru Duman ka sebaaya ka ɲɛnamaya yɛlɛma

2. Weelekan ka bonya da an ka Ala Faw kan

1. Efesekaw 5:1-2 - O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i n’a fɔ den kanulenw ani ka kanuya ɲɛnamaya kɛ, i ko Krisita y’an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, ka kɛ saraka kasa duman ye ani saraka ye Ala ye.

2. Rom=kaw 8:14-17 - Katuguni minnu b bila Ala Ni bolo, olu ye Ala denw ye. Aw ye Ni min sɔrɔ, o tɛ aw kɛ jɔnw ye, walisa aw ka ɲɛnamaya siranya la ko kura. nka, aw ye Ni min sɔrɔ, o de nana ni aw ye denkɛya la. An bɛ pɛrɛn ale fɛ ko: “Aba, Fa.”

1 Kɔrɛntekaw 4.16 O de kosɔn ne bɛ aw deli ko aw ka kɛ ne nɔfɛmɔgɔw ye.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka kɛ a nɔfɛmɔgɔw ye.

1. "Aw ka tugu ɲɛmɔgɔ kɔ: Kalan min bɛ bɔ Paul ka dusudon kɔnɔ ka ɲɛsin Kɔrɛntekaw ma".

2. "An bɛ tugu Pol ka kantigiya misali kɔ cogo min".

1. Matiyu 4:19 - «A y’a fɔ u ye ko: “Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.”

2. Heburuw 13:7 - "Aw hakili ka to aw kuntigiw la, minnu ye Ala ka kuma fɔ aw ye. Aw ka u ka ɲɛnamaya kɛcogo laban jateminɛ, ka u ka dannaya ladege."

1 Kɔrɛntekaw 4.17 O de kosɔn ne ye Timote ci aw ma, ne denkɛ kanulen, dannamɔgɔ Matigi la, a na aw hakili jigin ne ka siraw la minnu bɛ Krisita la, i ko ne bɛ mɔgɔw kalan yɔrɔ bɛɛ egilisi bɛɛ kɔnɔ.

Pol ye Timote bila ka taa Kɔrɛntekaw fɛ walisa k’u hakili jigin ko u ka tugu Krisita ka siraw kɔ i ko Paul tun ye mɔgɔw kalan egilisiw bɛɛ la cogo min na.

1. An hakili ka to an ka cɛsiri la ka tugu Yesu ka kalansiraw kɔ

2. Ka an ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ka siraw la

1. Efesekaw 4:1-2 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi baara kosɔn, ne bɛ aw deli ko aw ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni aw weleli ye, katuguni Ala de ye aw wele. I ka kɛ mɔgɔ majiginnenw ye ani mɔgɔ dususumaninw. Aw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ, ka sɔn ɲɔgɔn ka filiw ma aw ka kanuya kosɔn.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

1 Kɔrɛntekaw 4.18 Dɔw bɛ u yɛrɛ bonya i ko ne t’a fɛ ka na aw fɛ.

Mɔgɔ dɔw bɛ ka u yɛrɛ bonya i n’a fɔ Ciden Pol tɛna na u fɛ.

1. I kana i yɛrɛ bonya ani ka i yɛrɛ bonya i bolofɛnw na, bawo Ala bɛ se k’o bɛɛ ta yɔrɔnin kelen.

2. Ala bɛ kuncɛbaw majigin ka majiginlenw kɔrɔta, o la an ka majigin, an kana waso.

1. Romɛkaw 12:16 - Aw ka kɛ hakilina kelen ye ɲɔgɔn fɛ. Aw kana aw hakili to fɛn kɔrɔtalenw na, nka aw ka aw yɛrɛ majigin cɛw ma minnu ka dɔgɔ.

2. Yakuba 4:6 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.»

1 Kɔrɛntekaw 4.19 Nka ne na na aw fɛ sɔɔni, ni Matigi b’a fɛ, ne tɛna kuncɛbaw ka kuma dɔn, nka ne na sebaaya dɔn.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Kɔrɛntekaw ye joona ni Matigi y’a to, walisa a kana u ka yɛrɛbonya kumaw dɔn, nka Ala ka sebaaya.

1. "Ala ka sebaaya: An ka kumaw ni an ka kɛwalew dusukun sɛgɛsɛgɛli".

2. "Ka i jigi da Matigi kan: A sago ɲinini an ka ɲɛnamaya kama".

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.

2. Kolosekaw 3:12-17 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ni aw kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

1 Kɔrɛntekaw 4.20 Sabu Ala ka masaya tɛ kuma la, nka a bɛ sebaaya de la.

Ala ka masaya ma sinsin kumaw kan, nka fanga de kan.

1. Ala ka Masaya ka sebaaya lakika

2. Danfara min bɛ kumaw ni fanga cɛ Ala ka Masaya la

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

2. Romɛkaw 14:17 - Sabu Ala ka masaya tɛ dumuni ni minni ko ye, nka tilennenya ni hɛrɛ ni nisɔndiya Ni Senu de ko don.

1 Kɔrɛntekaw 4:21 Aw b’a fɛ ka mun de kɛ? ne bɛ na aw fɛ ni bere ye wa, wala kanuya ni dususuma ni la wa?

Pol bɛ Kɔrɛntekaw lasɔmi ko a bɛna na u fɛ ni bere ye walima ni kanuya ni dususuma ye.

1. Kanuya ni dususuma nafa ka bon kololi la

2. Kololi ka kan ka kɛ dannaya la

1. Galasikaw 6:1 "Balimaw, ni mɔgɔ dɔ jalakilen don, aw minnu ye hakilimaya ye, aw ka o tigi lasegin a cogo kɔrɔ la ni dususuma ni ye, aw k'aw yɛrɛ jateminɛ, walisa aw fana kana kɔrɔbɔ."

2. Kolosekaw 3:12-14 "Aw ka Ala ka sugandiliw, senumaw ni kanulenw don, hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli la aw ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye, i ko Krisita yafara aw ma cogo min na, aw fana ka o cogo la.

1 Kɔrɛntekaw 5 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba duurunan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma cɛnimusoya ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ, ka u bilasira o ko suguw ɲɛnabɔcogo la.

Dakun fɔlɔ: Pol y’a daminɛ ni kunnafoni dɔ ye, a ye min sɔrɔ, ka ɲɛsin cɛnimusoya ko dɔ ma min kɛra Kɔrɛntekaw cɛma. A b’a ka kabako jira ani k’u kɔrɔfɔ u ka muɲuli n’u ka kuncɛbaya kosɔn, k’a to o kɛcogo sugu ka to sen na (1 Kɔrɛntekaw 5:1-2). A b’a fɔ u ye ko u ka mɔgɔ min sen bɛ o ko la, u ka o bɔ u cɛma, k’a sinsin a kan ko u man kan ka jɛ ni mɔgɔ ye min b’a fɔ ko ale ye dannaba ye, nka a bɛ taa a fɛ jurumu la min tɛ nimisa (1 Kɔrɛntekaw 5:3-5). Pol b’u hakili jigin ko u ka yɛrɛbonya ma bɛn bawo hali funu fitini dɔ bɛ se ka nɔ bila mugu kuru bɛɛ la, o b’a jira cogo min na jurumu bɛ se ka sigida bɛɛ tiɲɛ (1 Kɔrɛntekaw 5:6-8).

Dakun 2nan: Pol y’a ɲɛfɔ ka jɛya ko a ka cikan kɔrɔ tɛ ko u ka kan k’u yɛrɛ tanga dannabaliw bɛɛ ma minnu bɛ kɛwale juguw kɛ. A b’a ɲɛfɔ ko a tɛ se ka kɛ ka faran pewu ni egilisi kɔkan mɔgɔw ye minnu su ji bɛ diɲɛ jurumuw la (1 Kɔrɛntekaw 5:9-10). Nka, a b’a sinsin a kan ko fanga bɛ u ka sigida kɔnɔmɔgɔw kan, wa u ka kan ka ɲɔgɔn jalaki ɲɛnamaya tilennenya ko la (1 Kɔrɛntekaw 5:11-13).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan wɛrɛ ye ka ɲɛsin kiritigɛlaw ma dannabaaw cɛ. Pol b’u jija u kana sariya sɔsɔliw ta dannabaliw ɲɛkɔrɔ, nka u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ka sigida kɔnɔ ni mɔgɔ hakilitigiw ye, n’o ye kiritigɛlaw ye, ni a mago bɛ o la (1 Kɔrɛntekaw 6:1-8). A b u hakili jigin ko u kɛlen dannabaaw ye, u kolen don, u saniyalen don, u tilennen don Krisita fɛ; o de kosɔn, u ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a ka sariyaw ye sanni u ka diɲɛ fɛɛrɛw ta walasa ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan bɛ kuma cɛnimusoya ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan Kɔrɛntekaw ka egilisi kɔnɔ. Pol y’u kɔrɔfɔ u ka muɲuli kosɔn, ka ci bila u ma ko u ka nimisabali bɔ u cɛma. A b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka sigida mara min tɛ fɛn tiɲɛnenw ye, wa a bɛ lasɔmi ko an kana yɛrɛbonya walima k’a to jurumu ka to k’a dabila. Pol b’a jɛya ko u man kan k’u yɛrɛ faranfasi pewu dannabaliw la, nka u ka kan ka kuntigiya kɛ u yɛrɛ ka sigida kɔnɔmɔgɔw kan. Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye min ɲɛsinnen bɛ kiritigɛlaw ma, k’a ɲini dannabaaw fɛ u ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ u kɔnɔ sanni u ka diɲɛ fɛɛrɛw ta. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a ka kan ka jatebɔ kɛ, ka saniya egilisi kɔnɔ, ani ka cɛsiri kɛ ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ cogo la min bɛ i n’a fɔ Krisita.

1 Kɔrɛntekaw 5:1 A fɔra ko jatɔya bɛ aw cɛma, jatɔya min tɔgɔ ma fɔ siya wɛrɛw cɛma, walisa mɔgɔ ka a fa muso sɔrɔ.

Jatɔya ko dɔ bɛ Kɔrɛnte Egilisi mɔgɔw cɛma, hali o baara minnu bɛ jate jogo jugu ye hali Krecɛnw tɛ minnu na.

1. Mun na an ka kan ka ɲɛnamaya senuma kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya ye an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Sigida fanga: An ka kɛwalew bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

.

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, aw na se ka Ala sago kɔrɔbɔ ani ka sɔn a ma, o min ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don." " " .

1 Kɔrɛntekaw 5.2 Aw ye aw yɛrɛ bonya, aw ma kasi ka tɛmɛ o kan, walisa mɔgɔ min ye nin wale kɛ, o ka bɔ aw cɛma.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin kuncɛbaya jurumu kan ani ka Kɔrɛntekaw deli u ka kasi jurumu sɔrɔli la u cɛma, sanni u ka u yɛrɛ bonya.

1. Kuncɛbaya bɛ taa halakili ɲɛ: Kuncɛbaya kɛlɛcogo an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. I ka majigin: I bɛ se ka dusukun ni hakili majiginlen ta cogo min na.

1. Yakuba 4:6-10: Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ.

2. Ntalenw 16:18: Kuncɛbaya bɛ taa halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa ka kɔn bin ɲɛ.

1 Kɔrɛntekaw 5.3 Ne ye kiri tigɛ kaban, i ko ne farikolo tɛ yen, nka ne bɛ yen ni la, ne ye kiri tigɛ kaban i ko ne bɛ yen.

Pol ye Kɔrɛntekaw laadi ko u ka wale kɛ balimakɛ dɔ kama min ye jogo jugu ye, ani ka egilisi kolo.

1. Kanuya sugandili: Egilisi kololi kunkanbaaraba

2. Jurumu ɲɛnabɔcogo: An bɛ se ka wale kɛ cogo min na Egilisi kɔnɔ

1. Galasikaw 6:1-2 - «Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna kojugu dɔ la, aw minnu ye Ala ta ye, aw ka a lasegin a la ni dususuma hakili ye. I ka i yɛrɛ kɔlɔsi, walisa i fana kana kɔrɔbɔ.”

2. 2 Tesalonikekaw 3:14-15 - «Ni mɔgɔ dɔ ma an ka bataki labato, a ka o tigi kɔlɔsi, ka foyi kɛ a la, walisa a ka maloya. Aw kana a jate aw jugu ye, nka aw k’a lasɔmi i ko balimakɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 5.4 An Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la, ni aw ni ne ni ye ɲɔgɔn lajɛn an Matigi Yesu Krisita ka sebaaya la.

Tɛmɛsira Tɛmɛsira b’a ɲini egilisi fɛ u ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la, ni a ni ni a ka sebaaya ye.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Egilisi bɛ barika sɔrɔ cogo min na kelenya fɛ

2. Ka i yɛrɛ majigin Matigi ka sebaaya kɔrɔ: Ka bonya dannaya la ni yɛrɛdi ye

1. Kɛwalew 2:1-4 - Ni Senu bɛ na Pantekɔti don na

2. Efesekaw 3:14-21 - Paul ka delili ka Egilisi barika bonya kanuya la

1 Kɔrɛntekaw 5.5 Ka o tigi don Sitanɛ bolo farisogo halakili kama, walisa ni ka kisi Matigi Yesu ka don na.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ ka kan ka don Sitanɛ bolo farisogo halakili kama, walisa hakili ka kisi Matigi Yesu ka don na.

1. An ka kan ka a dn ko an mago b kisili la ani ka a to Yesu ka an kisi.

2. An ka kan k’an kolo Ala sago ye ani ka a to a ka baara kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka b suw cma, i na kisi da mɔgɔ bɛ sɔn a ma ka kisi."

2. Efesekaw 2:8-10 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso. Anw kosɔn." o ye a ka baara ye, a dabɔra Krisita Yesu la kɛwale ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.”

1 Kɔrɛntekaw 5:6 Aw ka nɔɔrɔ man ɲi. Aw m'a dɔn ko funu fitini dɔɔni bɛ fununfɛn bɛɛ funun wa?

Mɔgɔw man kan ka kuncɛbaya kɛ, bawo fɛn jugu fitinin dɔ bɛ se ka nɔ bila kulu bɛɛ la.

1. "Aw k'aw janto kuncɛbaya la".

2. "Munfuru fitinin bɛ funu mugu bɛɛ funfun".

1. Ntalenw 16:18 "Kuncɛbaya bɛ taa halakili ɲɛ, kuncɛbaya ni bɛ taa ka kɔn bin ɲɛ."

2. Galasikaw 5:9 "Funwuro dɔɔni bɛ fununfɛn bɛɛ funu."

1 Kɔrɛntekaw 5.7 O de kosɔn, aw ka funun kɔrɔ saniya, walisa aw ka kɛ kuru kura ye, i ko aw fununbaliw. K'a masɔrɔ an ka Tɛmɛnkan seli Krisita yɛrɛ sarakalen don an kosɔn.

A ɲininen bɛ Kɔrɛntekaw fɛ u ka jurumu funun kɔrɔ bɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka kɛ jama kura ye, fununbaliw, i ko Krisita sarakara u kosɔn cogo min na.

1. Kuraya sebaaya: Ka kɛ fununbali ye Krisita la

2. Funu kɔrɔ saniya: Senuma taama

1. Romɛkaw 6:1-14 - Salenw ka jurumu la, ɲɛnama Krisita la

2. Galasikaw 5:16-26 - Ka namaya Ni Sebaaya barika la

1 Kɔrɛntekaw 5.8 O de kosɔn an ka seli kɛ ni funun kɔrɔ ye, wala ni juguya ni juguya funun ye. Nka ni nbuuru fununbali ye, tiɲɛ ni tiɲɛ.

Ciden Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka seli kɛ ni kɔnɔnajɛya ni tiɲɛ ye, sanni u ka seli kɛ ni jurumu ni juguya ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ni danbe ye".

2. "Hɔrɔnya ka bɔ Jurumu ni Juguya la".

1. Efesekaw 4:25 - "O de kosɔn, aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye."

2. Kolosekaw 3:9-10 - "Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k'a masɔrɔ aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ ni a ka kɛwalew bɔ, ka aw yɛrɛ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la." " " .

1 Kr=ntekaw 5.9 Ne ye bataki ci aw ma ko aw kana fara jatɔyakɛlaw kan.

Pol ye bataki dɔ sɛbɛn Kɔrɛntekaw ma k’u lasɔmi ko u kana jɛ ni mɔgɔw ye minnu bɛ cɛnimusoya kɛ.

1. I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Mun na an man kan ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni jurumu ye

2. Weelekan ka taa senuya la: Ka taama Ala kanminɛli la

1. Galasikaw 5:19-21 - Farikolo ka kɛwalew tun bɛ danfara don ni Ni Senu den ye.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 5.10 O bɛɛ n’a ta, o bɛɛ n’a ta, aw kana kɛ ni nin diɲɛ jatɔyakɛlaw ye, wala namaratɔw, wala sonyalikɛlaw ni bolibatokɛlaw fɛ. O tuma na fɛ, aw ka kan ka bɔ diɲɛ kɔnɔ.»

Tɛmɛsira Krecɛnw man kan ka jɛ ni mɔgɔw ye minnu bɛ kɛwale juguw kɛ, nka u ka kan ka balo diɲɛ kɔnɔ hali bi.

1. Nafa b’a la ka ɲɛnamaya senuma kɛ jurumu diɲɛ cɛma.

2. Nafa min b’a la ka danfara don jogoɲumanya ni jogo juguw cɛ.

1. Matiyu 6:24 - Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye; sabu a na kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima a na kɛ kantigi ye kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya.

2. 1 Piɛrɛ 2:11 - Kanulenw, ne b'aw deli i ko dunanw ni taamakɛlaw, aw ka aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma minnu bɛ ni kɛlɛ.

1 Kɔrɛntekaw 5.11 Nka sisan ne ye sɛbɛn ci aw ma ko aw kana to ɲɔgɔn fɛ, ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ko balimakɛ, ni o kɛra jatɔyakɛla, wala wasatigi, walima bolibatokɛla, walima dɔlɔminna, walima dɔlɔminna, walima waribɔla. ni o ɲɔgɔnna mɔgɔ ayi ka dumuni kɛ.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko an kana jɛɲɔgɔnya gɛlɛn kɛ ni mɔgɔw ye minnu tɛ nimisa u ka jurumu la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la".

2. "Fara min bɛ sosiyete jugu la".

1. Efesekaw 5:11 - "Aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni dibi kɛwalew ye minnu tɛ den kɛ, nka aw ka u kɔrɔfɔ."

2. 2 Kɔrɛntekaw 6:14-17 - "Aw kana siri ɲɔgɔn na ni dannabaliw ye, k'a masɔrɔ tilennenya ni tilenbaliya jɛɲɔgɔnya jumɛn bɛ ɲɔgɔn na? yeelen ni dibi bɛ jɛɲɔgɔnya jumɛn na?

1 Kɔrɛntekaw 5.12 Ne ka kan ka mun kɛ walisa ka kiri tigɛ kɛnɛma mɔgɔw fana kan? Aw tɛ kiri tigɛ kɔnɔmɔgɔw kan wa?

Tɛmɛsira Ciden Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw ɲininka mun na u bɛ kiri tigɛ mɔgɔw kan minnu tɛ egilisi kɔnɔ, k’a sɔrɔ u ka kan ka kɛ ni o jurumuw ye minnu bɛ egilisi kɔnɔ.

1. Kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan: Kalansen minnu bɛ bɔ 1 Kɔrɛntekaw 5:12 la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya ni yafa la: 1 Kɔrɛntekaw 5:12 cikan

1. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Romɛkaw 14:13 - "O de kosɔn, an ka tugu fɛnw kɔ minnu bɛ hɛrɛ lase mɔgɔw ma, ani fɛn minnu bɛ se ka ɲɔgɔn sabati."

1 Kɔrɛntekaw 5.13 Nka Ala tɛ minnu na, olu bɛ kiri tigɛ. O de kosɔn, aw ka o mɔgɔ jugu gɛn ka bɔ aw cɛma.

An ka kan ka mɔgɔ juguw gɛn ka bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ko Ala bɛ kiri tigɛ u kan cogo min na.

1. Ala b’a ɲini an fɛ an k’an yɔrɔ janya mɔgɔ juguw la, i n’a fɔ a bɛna kiri tigɛ u kan cogo min na.

2. An ka kan ka mɔgɔ juguw bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, iko Ala kelenpe de bɛ se ka kiri tigɛ u kan cogo min na.

1. 1 Kɔrɛntekaw 5:13 - «Nka Ala tɛ minnu na, olu bɛ kiri tigɛ. O de kosɔn aw ka o mɔgɔ jugu gɛn ka bɔ aw cɛma.”

2. Zaburu 101:3-4 - “Ne tɛna fɛn nafama si bila ne ɲɛ kɔrɔ. Minnu bɛ bin ka bɔ yen, ne bɛ olu ka baara kɔniya ; A tɛna nɔrɔ ne la. Dusukun jugu na bɔ ne la. Ne tɛna kojugu si dɔn.”

1 Kɔrɛntekaw 6 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma ko suguya caman kan minnu ɲɛsinnen bɛ kiritigɛlaw ma, cɛnimusoya, ani dannabaaw farikolo senumaya ma.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Kɔrɛntekaw laadili ye, u ka sɔsɔliw ni u ka jɔrɔnankow ta diɲɛ kiritigɛsow ɲɛkɔrɔ sanni u k’u ɲɛnabɔ egilisi jɛkulu kɔnɔ (1 Kɔrɛntekaw 6:1-6). A b’a sinsin a kan ko dannabaaw welelen don ka kiri tigɛ hali mɛlɛkɛw la, wa u ka kan ka se ka ko fitininw ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ (1 Kɔrɛntekaw 6:2-3). Pol y’a jira ko o ye dɛsɛ taamasyɛn ye n’u bɛ u ɲɛsin diɲɛ sigicogo ma kiritigɛ kama sanni u ka mɔgɔ hakilitigiw ɲini u yɛrɛ ka sigida kɔnɔ.

Dakun 2nan: Pol b’a ka sinsinnan yɛlɛma ka ɲɛsin cɛnimusoya ko ma Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ. A bɛ cɛnimusoya sugu bɛɛ jalaki, jatɔya fana sen bɛ o la, ko o tɛ bɛn dannaba ni Krisita ka jɛɲɔgɔnya ma (1 Kɔrɛntekaw 6:9-11). A b’u hakili jigin ko u farikolow ye Ni Senu ka batosow ye, wa u man kan ka nɔgɔ jogo juguw fɛ (1 Kɔrɛntekaw 6:15-20). Pol b’u jija u ka boli kafoɲɔgɔnya juguya ɲɛ, ka Ala bonya n’u farikolo ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni sinsin ye ko dannabaaw sanna sɔngɔ dɔ la—Yesu Krisita ka saraka—o la sa, u tɛ u yɛrɛ ta ye, nka u ye Ala ta ye (1 Kɔrɛntekaw 6:19-20). Pol b’a lasɔmi ko an kana i sen don cɛnimusoya la sabu o ye jurumu ye min bɛ mɔgɔ yɛrɛ farikolo ma. A b’u jija u ka nɔɔrɔ da Ala kan u hakili ni u farikolo bɛɛ la.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ kuma ko dɔw kan minnu ɲɛsinnen bɛ kiritigɛlaw ma, cɛnimusoya, ani dannabaaw farikolo saniyali ma. Pol ye Kɔrɛntekaw dannabaaw kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u y’u ɲɛsin diɲɛ kiritigɛsow ma sanni u ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ u kɔnɔna na. A bɛ cɛnimusoya sugu bɛɛ jalaki k’a fɔ ko u ni Krisita ka jɛɲɔgɔnya tɛ bɛn, wa a b’u jija u ka Ala bonya n’u farikolo ye. Pol b sinsin a kan ko dannabaaw ye Ni Senu ka batosow ye ani u sanna ni sɔngɔ ye, o de kosɔn u ka kan ka boli jogo juguw ɲɛ ka nɔɔrɔ da Ala kan ni ni farikolo fila bɛɛ la. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ egilisi jɛkulu kɔnɔ, ka i yɛrɛ tanga cɛnimusoya ma, ani ka mɔgɔ farikolo senuya dɔn iko Ala Ni sigiyɔrɔ.

1 Kɔrɛntekaw 6:1 Aw dɔ bɛ se ka taa sariya la tilenbaliw ɲɛ kɔrɔ, ka taa mɔgɔ senumaw ɲɛ kɔrɔ wa?

O tɛmɛsira ye ɲininkali ye min bɔra Pol fɛ 1 Kɔrɛntekaw 6:1 la, min b’a ɲininka ni Kɔrɛntekaw dɔ bɛna taa kiritigɛso la sanni ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ senumaw fɛ ni sɔsɔli bɛ u ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ.

1. "Kerecɛnw ka yafa cɛɲi: Ka bɛnbaliya ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ i ma taa kiritigɛso la".

2. "Ka Yesu to an ka kiritigɛla ye: Kɛlɛw ɲɛnabɔcogo ɲuman".

1. Matiyu 18:15-17 (“Ni i balimakɛ walima i balimamuso ye jurumu kɛ, taa u ka hakɛ jira aw fila cɛ. Ni u ye aw lamɛn, aw ye se sɔrɔ u kan. Nka ni u ma lamɛnni kɛ, aw ka kelen walima fila wɛrɛw ta ka taa ɲɔgɔn fɛ, walisa ‘ko bɛɛ ka sabati seere fila walima saba ka seereya fɛ.Ni u banna hali bi ka lamɛnni kɛ, aw k’o fɔ egilisi ye;ni u banna ka lamɛnni kɛ hali egilisi la, aw k’u furakɛ i n’a fɔ i b’a fɛ cogo min na kafiri wala takasibɔla dɔ fɛ.”)

2. Romɛkaw 12:18 (“Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.”)

1 Kɔrɛntekaw 6:2 Aw m’a dɔn ko mɔgɔ senumaw na kiri tigɛ diɲɛ kan wa? Ni diɲɛ na kiri tigɛ aw fɛ, yala aw man kan ka kiri tigɛ ko fitininw kan wa?

Senumaw na kiri tigɛ diɲɛ kan, o la sa, kerecɛnw ka kan ka se ka kiri tigɛ hali ko fitininw kan.

1. Faamuyali nafa ka bon krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Kiiri tilennen fanga

1. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

2. Talenw 16:2 - Mɔgɔ ka siraw bɛɛ saniyalen don a yɛrɛ ɲɛ na; Nka Matigi bɛ jinɛw pese.»

1 Kɔrɛntekaw 6.3 Aw m’a dɔn ko an na kiri tigɛ mɛlɛkɛw kan wa? fɛn minnu bɛ nin ɲɛnamaya in ko la, olu caman wɛrɛ bɛ yen?

Nin tɛmɛsira bɛ ka sinsin a kan ko dannabaaw bɛ se ka kiri tigɛ nin ɲɛnamaya kow kan, ani ka tɛmɛn o kan yɛrɛ, ko minnu ɲɛsinnen bɛ hakili ta fan fɛ kow ma.

1. Dannabaaw kalifara ma ka nin diɲɛ kow dɔn ani hali hakili ta fan fɛ.

2. Se b’an ye ka ko ɲuman ni juguman faranfasi, ani ka desizɔn ɲumanw ta.

1. Ntalenw 14:12: Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don cɛ ma, nka a laban ye saya sira ye.

2. Esayi 11:2: Matigi Ni na sigi a kan, Hakilitigiya ni faamuyali Ni, Ladilikan ni sebaaya Ni, Dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran Ni.

1 Kɔrɛntekaw 6.4 Ni aw bɛ kiri tigɛ nin ɲɛnamaya ko la, aw ka u bila ka kiri tigɛ egilisi kɔnɔ minnu ma bonya.

Dusu donna egilisi kɔnɔ a k’a ka diɲɛko kow, i n’a fɔ sariya sɔsɔliw, kalifa a kɔnɔmɔgɔw ma minnu tɛ bonya kosɛbɛ.

1. Ala bɛ se ka baara kɛ ni an fitininw ye walisa ka kobaw kɛ.

2. Ka i jigi da Ala ka hakilitigiya kan ko bɛɛ la.

1. Yakuba 1:5-6 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ ."

2. Talenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

1 Kɔrɛntekaw 6:5 Ne bɛ kuma aw maloya de kama. Yala hakilitigi si tɛ aw cɛma wa? Ayi, mɔgɔ si tɛ se ka kiri tigɛ a balimaw cɛ wa?

1 Kɔrɛntekaw 6:5 la, Pol ye Kɔrɛntekaw ɲininka ko hakilitigi si tɛ u cɛma ka desizɔnw ta u ka sigida kɔnɔ.

1. An ka kan k’an jija ka kɛ hakilitigiw ye ani ka hakilitigiya ɲini hali an yɛrɛ ka sigidaw la.

2. An ka kan ka desizɔn ɲumanw ta an balimaw ye Krisita la.

1. Ntalenw 1:5, "Hakilitigi ka lamɛnni kɛ, ka dɔ fara u ka kalan kan, ka faamuyali sɔrɔ, ka bilasirali sɔrɔ."

2. Ntalenw 3:13, "Mɔgɔ min bɛ hakilitigiya sɔrɔ, ani min bɛ faamuyali sɔrɔ, o ye dubaden ye."

1 Kɔrɛntekaw 6.6 Nka balimakɛ bɛ taa sariya la ni balimakɛ ye, o bɛ kɛ dannabaliw ɲɛ kɔrɔ.

Krecɛnw man kan k’u ka sɔsɔliw lase ni Krecɛn tɔw ye kiritigɛso la, bawo o tɛ bɛn u ka dannaya ma.

1. Krecɛnw man kan ka sɔsɔliw ta u ni u dannabaaw cɛ kiritigɛso la, nka u ka kan ka cɛsiri ni bɛnkan ɲini o nɔ na.

2. An ka kan k’an janto ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ an ni an balimakɛw ni an balimamusow cɛ Krisita la ni bonya ni majigilenya ye, sanni an k’a ɲini k’u ɲɛnabɔ kiritigɛsow fɛ.

1. Matiyu 5:25-26, “I ka teliya ka bɛn i jalakibaga ma, k’a sɔrɔ i ni a bɛ taa kiritigɛso la, walisa i jalakibaga kana i di kiritigɛla ma, ka kiritigɛla di kɔrɔsilikɛlaw ma, ka i bila kaso la. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko aw tɛna bɔ yen abada fo aw ka warijɛ laban sara.”

2. Yakuba 4:6, “Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

1 Kr=ntekaw 6.7 O de y'a to aw b= aw k=, katuguni aw b= taa sariya la. Mun na aw tɛ kojugu kɛ ka tɛmɛ o kan? mun na aw t'a to aw yɛrɛw ka nanbara?

Krecɛn minnu bɛ Kɔrɛnte, olu bɛ taa kiritigɛso la walisa ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ sanni u k’u ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ.

1. "Tɔrɔ jugu: Kalan min bɛ bɔ 1 Kɔrɛntekaw 6:7 la".

2. "Kiritigɛlaw ka nalomanya: Kalan min bɔra 1 Kɔrɛntekaw 6:7 la".

1. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu, ka yafa ɲɔgɔn ma, ni mɔgɔ dɔ ye sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ dɔ ye.

2. Efesekaw 4:2-3 - "Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, 3 aw ka aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.

1 Kɔrɛntekaw 6.8 Ayi, aw bɛ kojugu kɛ, ka nanbara kɛ, ani aw balimaw.

Passage Mɔgɔw bɛ ka kojugu kɛ ani ka u balimaw nanbara.

1. Farati minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka tilenbaliya ni u nanbara la

2. Tiɲɛni ni danbe nafa

1. Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

2. Matiyu 7:12 - O de kosɔn aw b’a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye.

1 Kɔrɛntekaw 6.9 Aw m’a dɔn ko mɔgɔ tilenbaliw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana lafili, aw kana jatɔyakɛlaw ni bolibatobaaw ni jatɔyakɛlaw ni musomanninw ni hadamadenw ka ɲɔgɔn tɔɲɔ.

Tilenbaliw tɛna sɔn ka don Ala ka masaya la. Minnu bɛ jatɔya, bolibato, jatɔya, musoya ani cɛnimusoya kɛ, olu man kan ka kɛ.

1. An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye n’an b’a fɛ ka don Ala ka Masaya la.

2. An ka kan ka boli jurumu ɲɛ ka senuya waleya ni an b’a fɛ Ala ka sɔn an ma.

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:9

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:18-20 - Aw ka boli cɛnimusoya la. Mg b jurumu tɔw b k farikolo kn, nka ni mg o mg b jurumu k kafoli la, o b jurumu k a yr farikolo ma. Aw m'a dɔn ko aw farikolow ye Ni Senu ka batosow ye, o min bɛ aw kɔnɔ, aw ye min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye; i sanna sɔngɔ dɔ la . O de kosɔn aw ka Ala bonya ni aw farikolow ye.

1 Kɔrɛntekaw 6.10 Sonw ni namaratɔw ni dɔlɔminnaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ni jatigɛwalekɛlaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

O tɛmɛsira bɛ lasɔmi jurumu kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen duuru la, ani a b’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ o kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

1: An ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ni senuya ye ani ka Ala kan minɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali layidu sɔrɔ.

2: An ka kan ka ban ka jurumu kɛwalew bɔ i n’a fɔ sonyali, wasabaliya, dɔlɔmin, tɔgɔjugu fɔli, ani wari ɲinini ni an b’a fɛ ka Ala ka masaya ciyɛn ta.

1: Galasikaw 5:19-21 - Sisan, farisogo ka kɛwalew bɛ ye: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege, bolibato, subagaya, juguya, kɛlɛ, keleya, dimi, ɲɔgɔndan, farali, farali, keleya, dɔlɔmin, ɲɛnajɛ , ani nin ɲɔgɔnna fɛnw. Ne b'aw lasɔmi, i ko ne y'aw lasɔmi ka kɔrɔ, ko mɔgɔ minnu bɛ o ko suguw kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

2: Efesekaw 5:3-5 - Nka cɛnimusoya ni nɔgɔlenya ni wasabaliya bɛɛ man kan ka fɔ aw cɛma, i ko a bɛnnen don mɔgɔ senumaw cɛma. Nɔgɔya ni hakilintan kumaw walima tulonko juguw kana kɛ, nka waleɲumandɔn ka kɛ o nɔ na. Aw bɛ se ka da a la ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛnimusoya kɛ, wala min saniyalen don, wala min bɛ namara kɛ (o kɔrɔ ye ko bolibatobaga), o tigi tɛ ciyɛn sɔrɔ Krisita ni Ala ka masaya la.

1 Kɔrɛntekaw 6.11 Aw dɔw tun ye o ɲɔgɔn ye, nka aw kolen don, nka aw saniyalen don, nka aw tilennen don Matigi Yesu tɔgɔ la ani an ka Ala Ni barika la.

Mɔgɔ dɔw tun bɛ balo jurumu la, nka sisan, u saniyalen don, u farala ɲɔgɔn kan, ka tilennenya sɔrɔ Matigi Yesu ni Ni Senu ka sebaaya barika la.

1. Krisita ka sebaaya ka ɲɛnamaya yɛlɛma

2. Saniyali Ni Senu ka baara barika la

1. Romɛkaw 5:1-5 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An bɛ waso Ala nɔɔrɔ jigiya la.

3. Tite 3:4-7 - Nka an Kisibaa Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya jirala tuma min na, a ma an kisi an ka ko tilennenw kosɔn, nka a ka makari kosɔn. A ye an kisi bangeko kura koli ni kurayali ko la Ni Senu barika la.

1 Kɔrɛntekaw 6.12 Fɛn bɛɛ dagalen bɛ ne bolo, nka fɛn bɛɛ man ɲi, fɛn bɛɛ dagalen don ne ye, nka ne tɛna don mɔgɔ si ka fanga kɔrɔ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw lasɔmi ko hali ni fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ, nafa tɛ o la.

1. I kana i yɛrɛ sɛgɛn diɲɛ samali fɛ, nka Krisita ka sebaaya de fɛ.

2. I k’a lajɛ ko i ka sugandiliw bɛ nafa lase i ka dannaya ma, wa u tɛ tiɲɛni kɛ.

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu.

2. Romɛkaw 12:1-2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 6.13 Dumuni bɛ kɛ kɔnɔbara ye, kɔnɔbara bɛ kɛ dumuni ye, nka Ala na o ni u bɛɛ halaki. Farikolo tɛ jatɔya kama, nka Matigi de don. ani Matigi farikolo kosɔn.

Farikolo ma dabɔ jatɔya kama, nka o nɔ na, ka bonya da Ala kan. Ala bɛna laban ka farikolo ni a negew bɛɛ ban.

1. Ka Ala bonya ni an farikolo ye, o kɔrɔ ye mun ye?

2. An bɛ se ka baara kɛ ni an farikolo ye cogo di walisa ka kanuya ni bonya jira Ala la?

1. Romɛkaw 12:1-2 - "O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye kana kɛ ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ misali ye, nka i ka fɛn caman sɛmɛntiya i hakili kuraya fɛ.

2. Matiyu 5:27-28 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: 'I kana jatɔya kɛ.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muso filɛ ni nege ye, o tigi ye jatɔya kɛ a dusukun na kaban.»

1 Kɔrɛntekaw 6.14 Ala ye Matigi lakunun, a na an lakunu fana a yɛrɛ ka sebaaya fɛ.

Tɛmɛsira: Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Pol b’an hakili jigin Ala ka sebaaya la walisa k’an lakunun ka bɔ suw cɛma. A b’an jija an ka baara kɛ ni an farikolo ye a nɔɔrɔ kama, an kana baara kɛ ni jurumu walew ye.

1. Ala ka sebaaya ka se sɔrɔ saya kan

2. Ka baara kɛ ni an farikolo ye walisa ka Ala bonya

1. Rom=kaw 6:12-14 - O de kosn, aw kana a to jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kanmin a negew la. Aw kana aw farikolo yɔrɔw kɛ tilenbaliya minɛnw ye jurumu kama, nka aw ka aw yɛrɛw di Ala ma iko mɔgɔ ɲɛnamaw ka bɔ suw cɛma, ani aw farikolo yɔrɔw ka kɛ tilennenya minɛnw ye Ala ɲɛkɔrɔ.

14. 1 Yuh.

1 Kɔrɛntekaw 6.15 Aw m’a dɔn ko aw farikolow ye Krisita farikolo yɔrɔw ye wa? O tuma na fɛ, yala ne bɛna Krisita farikolo yɔrɔw ta ka u kɛ jatɔmuso farikolo yɔrɔw ye wa?» Ala ka a bali.

Pol bɛ kerecɛnw lasɔmi ko u man kan ka fara jatɔmuso dɔ kan bawo u farikolo ye Krisita farikolo yɔrɔw ye.

1. An k’an hakili to a la ko an farikolo ye Krisita farikolo yɔrɔw ye, wa an man kan ka kɛ jurumuw kama.

2. An man kan ka Krisita kɔnɔmɔgɔw ta k’u kɛ jogo juguw kɔnɔmɔgɔw ye.

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - O la sa, i mana dumuni kɛ wala i mana min kɛ wo, i mana fɛn o fɛn kɛ, o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

1 Kɔrɛntekaw 6:16 Mun? Aw m'a dɔn ko mɔgɔ min sirilen bɛ jatɔmuso la, o ye farikolo kelen ye wa? A ko mɔgɔ fila na kɛ farisogo kelen ye.»

Tɛmɛsira: Ciden Pol ye sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma, a ye lasɔmini barikama di cɛnimusoya ko la. A b’a fɔ ko dannabaaw man kan ka fara jatɔya kɛbagaw kan. A bɛ taa a fɛ k’a ɲɛfɔ ko nin jɛɲɔgɔnya wale in bɛ jɛɲɔgɔnya don hakili ta fan fɛ, i n’a fɔ mɔgɔ fila bɛ kɛ farisogo kelen ye cogo min na.

1. Cɛnimusoko kɔlɔlɔw 2. Jɛɲɔgɔnya fanga furu kɔnɔ

1. Efesekaw 5:31-32 - "O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka a muso minɛ kosɛbɛ, u fila na kɛ farisogo kelen ye." 2. Heburuw 13:4 - “Furu ka bonya bɛɛ cɛma, furu dilan ka nɔgɔ, katuguni Ala na kiri tigɛ cɛnimusoya kɛbagaw ni jatɔyakɛlaw kan.”

1 Kɔrɛntekaw 6.17 Nka min sirilen bɛ Matigi la, o ye hakili kelen de ye.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ kelen ye ni Matigi ye hakili ta fan fɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ kelenya la ni Matigi ye".

2. "Keleya sebaaya ni Matigi ye".

1. Kolosekaw 3:15 - "Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welelen bɛ o la farikolo kelen na, aw ka barika da a ye."

2. Efesekaw 4:3 - "Aw b'aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilan na."

1 Kɔrɛntekaw 6:18 Aw ka boli jatɔya ɲɛ. Mɔgɔ bɛ jurumu o jurumu kɛ, o tɛ farikolo la. Nka min bɛ jatɔya kɛ, o bɛ jurumu kɛ a yɛrɛ farikolo la.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka i yɛrɛ tanga jatɔya ma bawo o ye jurumu ye min bɛ mɔgɔ yɛrɛ farikolo ma.

1. "Jatɔya jurumu: Mun na an ka kan ka boli".

2. "I farikolo bonya: I ka boli jatɔya la".

1. 1 Tesalonikekaw 4:3-5 - Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw yɛrɛ tanga jatɔya ma: Aw bɛɛ kelen-kelen ka a ka minɛn sɔrɔcogo dɔn saniyali ni bonya la. Aw kana kɛ nege nege la, i ko siya wɛrɛw minnu tɛ Ala dɔn.

2. Matiyu 5:27-28 - Aw y'a mɛn ko kɔrɔlen mɔgɔw y'a fɔ ko: I kana jatɔya kɛ.' a dusukun na.

1 Kɔrɛntekaw 6:19 Mun? Aw m'a dɔn ko aw farikolo ye Ni Senu ka Alabatosoba ye, Ni Senu min bɛ aw kɔnɔ, Elohim ye min sɔrɔ, nka aw tɛ aw yɛrɛw ye wa?

An farikolow ye Ala ta ye, an t an yrw ta ye.

1. An farikolow ye Matigi ka Alabatosoba ye - 1 Kɔrɛntekaw 6:19

2. Ala ye An farikolo tigi ye - 1 Kɔrɛntekaw 6:19

1. 1 Kɔrɛntekaw 3:16 - Aw m’a dɔn ko aw ye Ala ka Alabatosoba ye, ko Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ wa?

.

1 Kɔrɛntekaw 6.20 Aw sanna ni sɔngɔ ye.

Tɛmɛsira b’an hakili jigin ko an sanna ni sɔngɔ ye, o de kosɔn an ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kan an farikolo ni an niw la.

1: An ye Ala ta ye: Weelekan ka Matigi bonya

2: An bɛ se ka nɔɔrɔ da Ala kan cogo di n’an farikolo ni an hakili ye?

1: Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.

2: Kolosekaw 3:23-24 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ i b'a dɔn ko i bɛna ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. I bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.

1 Kɔrɛntekaw 7 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba wolonwulanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma furu, furukɛbaliya ani jɛɲɔgɔnya ko caman kan Krecɛn jɛkulu kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni baro ye cɛnimusoya saniya nafa kan furu kɔnɔ. A b’a jira ko furucɛw ni furumusow ka kan k’u ka furu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, wa u kana ɲɔgɔn bɔsi ɲɔgɔn na fo ni u bɛɛ bɛnna delili ni sunɔgɔ waati la (1 Kɔrɛntekaw 7:1-5). Pol b’a dɔn ko dannabaa dɔw bɛ se ka kɛ furukɛbaliya nilifɛn ye, o b’a to u bɛ se k’u yɛrɛ di kosɛbɛ ka baara kɛ Ala ye k’a sɔrɔ fɛn si tɛ u hakili ɲagami (1 Kɔrɛntekaw 7:6-9). A bɛ furubaliw walima musocɛ salenw laadi, u k’a jateminɛ ka to furukɛbaliw la, n’u bɛ se k’o kɛ ni yɛrɛminɛ ye, nka a sɔnna a ma ko furu ye fɛɛrɛ bɛnnen ye, furu nege bɛ mɔgɔ minnu bolo (1 Kɔrɛntekaw 7:8-9).

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma furuɲɔgɔnmaw kan minnu furuɲɔgɔn kelen ye dannabaa ye k’a sɔrɔ tɔ kelen tɛ dannabaaw ye. A bɛ dannabaaw laadi u kana furu sa ɲini, nka u k’u jija k’u ka furu mara ni jigiya ye ko u ka dannaya bɛ se ka nɔ bila u furuɲɔgɔn dannabali la (1 Kɔrɛntekaw 7:10-16). Nka, ni furuɲɔgɔn dannabali dɔ y’a sugandi ka taa, Pol b’a fɔ ko dannabaa sirilen tɛ o ko suguw la, wa a bɛ se ka kɛ hɛrɛ la (1 Kɔrɛntekaw 7:15).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan nafamaw ye, minnu b’a jira ko mɔgɔ ka kan ka to kantigiya la sisan cogoya la. Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u bɛ yɔrɔ min na ni u welelen don dannaya la fo ni kun jɔnjɔnw bɛ yen minnu bɛ se ka fɛn caman Changer (1 Kɔrɛntekaw 7:17-24). A b’a jira ko furulen wo, furubali, bolokoli walima bolokobali, min nafa ka bon kosɛbɛ, o ye ka Ala ka ci fɔlenw mara ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni a ka weleli ye (1 Kɔrɛntekaw 7:19-24). A laban na, a bɛ haminankow ɲɛnabɔ furusiriw ko la ani ka laadilikanw di ko u ka kan ka kɔlɔsi waati dantigɛbaliw la nka a laban na, a b’o to mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka hakilinata ye ka kɛɲɛ n’u ka kow ye (1 Kɔrɛntekaw 7:25-40).

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba wolonwulanan bɛ kuma furu, furukɛbaliya ani jɛɲɔgɔnya ko caman kan Krecɛn jɛkulu kɔnɔ. Pol b’a sinsin cɛnimusoya saniya nafa kan furu kɔnɔ, wa a b’a dɔn furukɛbaliya nilifɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo minnu bɛ se k’u yɛrɛ di Ala ma kosɛbɛ. A bɛ dannabaaw laadi furu minnu bɛ dannaya ɲagaminenw na, u k’u cɛsiri ka bɛnkan sɔrɔ nka a sɔnna a ma ko hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ni furuɲɔgɔn dannabali dɔ y’a sugandi ka bɔ yen. Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to kantigiya la u ka sisan kow la, fo ni kun jɔnjɔnw bɛ yen minnu bɛ se ka fɛn caman Changer, ani a bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Ala ka ci fɔlenw mara, furu cogoya mana kɛ min o min ye, walima a bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye. Nin tilayɔrɔba bɛ bilasirali nafamaw di jɛɲɔgɔnyaw ɲɛnabɔli kan ani ka mɔgɔ ka dannaya sirataama cogoya wɛrɛw la.

1 Kɔrɛntekaw 7.1 Aw ye sɛbɛn minnu ci ne ma, olu ko la: A ka ɲi cɛ ma maga muso la.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw ka ɲininkaliw ɲɛnabɔ furu ko la, ka dusu don u kɔnɔ u ka to furukɛbaliw la n’u bɛ se.

1. “Fɛɛrɛ min bɛ furukɛbaliya la: Ka i yɛrɛ tangacogo sugandi Ala ye” .

2. “Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la ani ka i yɛrɛ tanga: 1 Kɔrɛntekaw 7:1 faamuyali”

1. 1 Tesalonikekaw 4:3-5 - «Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw yɛrɛ tanga jatɔya ma: Aw kelen-kelen bɛɛ ka a ka minɛn sɔrɔcogo dɔn saniyali ni bonya la. Aw kana kɛ nege nege la, i ko siya wɛrɛ minnu tɛ Ala dɔn”

2. 1 Timote 5:1-2 - «I kana maakɔrɔ kɔrɔfɔ, nka i ka a deli i ko i fa. Denmisɛnw fana ka kɛ balimaw ye. Musokɔrɔbaw i n’a fɔ ba; dɔgɔmanninw i ko balimamusow, ni saniya bɛɛ ye.”

1 Kɔrɛntekaw 7:2 O bɛɛ n’a ta, walisa ka jatɔya bali, cɛ bɛɛ ka kɛ ni a muso ye, muso bɛɛ ka kɛ ni a cɛ ye.

Pol ye laadilikan di ko walisa k’an yɛrɛ tanga cɛnimusoya ma, bɛɛ ka kan ka furu ni cɛ ni muso wɛrɛ ye.

1. Furu senuma: Ka sɔn Ala ka fɛɛrɛ ma walisa ka gɛrɛ ɲɔgɔn na

2. Saniya fanga: Ala ka fisaman sugandi jɛɲɔgɔnyaw la

1. Jenɛse 2:24 O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to a muso la, u na kɛ farisogo kelen ye.

2. Heburuw 13:4 Furu ka bonya mɔgɔw bɛɛ cɛma, furu dilan ka nɔgɔ, katuguni Ala na kiri tigɛ cɛnimusoya kɛbagaw ni jatɔyakɛlaw kan.

1 Kɔrɛntekaw 7.3 Furucɛ ka ɲumanya kɛ muso ye.

Furucɛ ni furumuso ka kan ka ɲumanya ni bonya jira ɲɔgɔn na.

1. Kanuya, bonya ani ɲumanya: Bibulu bɛ an kalan min na furu ko la

2. Ala ye fɛɛrɛ min tigɛ furu ko la: Kalan min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 7:3 kɔnɔ

1. Efesekaw 5:33 - "Nka aw kelen-kelen bɛɛ ka kan k'a muso kanu i ko a yɛrɛ b'a yɛrɛ kanu cogo min na, muso fana ka kan ka a cɛ bonya."

2. Kolosekaw 3:19 - "Cɛw, aw ka musow kanu, aw kana gɛlɛya u ma."

1 Kɔrɛntekaw 7.4 Se tɛ muso ye a yɛrɛ farikolo la, fɔ cɛ de la, o cogo kelen na, se tɛ cɛ fana ye a yɛrɛ farikolo la, fɔ muso de la.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɔgɔn bonya furucɛ ni muso cɛ u farikolo ta fan fɛ.

1. Furu senuma: Bonya sugo la

2. Fanga min bɛ ɲɔgɔn bonya: Bibulu jusigilanw bɛ furu nisɔndiyalen na

1. Efesekaw 5:21-33 - Ka i yɛrɛ majigin furu kɔnɔ

2. 1 Piɛrɛ 3:7 - Furucɛw, aw ka sigi aw musow fɛ faamuyali la

1 Kɔrɛntekaw 7.5 Aw kana ɲɔgɔn nanbara, ni bɛnkan ma kɛ waati dɔ kɔnɔ, walisa aw ka se ka aw yɛrɛ di sunɔgɔ ni delili ma. Aw ka na ɲɔgɔn fɛ tugun, walisa Sitanɛ kana aw kɔrɔbɔ aw ka yɛrɛminɛbaliya kosɔn.

Kerecɛnw man kan k’u yɛrɛ tanga u furuɲɔgɔnw ma, fo n’u bɛnna a kan waati danma kɔnɔ walisa k’u yɛrɛ di delili ni sunɔgɔ ma.

1) Bɛɛ ka bɛnkan fanga furu kɔnɔ

2) Nafa minnu bɛ delili ni sunɔgɔ la furu kɔnɔ

1) Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi

2) Galasikaw 5:16-25 - Ka taama Ni barika la ani ka kanuya sariya dafa.

1 Kɔrɛntekaw 7.6 Nka ne bɛ o fɔ ni yamaruya ye, nka ne tɛ ci fɔlen ye.

Pol ye sira di Krecɛnw ma u ka furu kɛ, nka o tɛ ci fɔlen ye.

1. Furu: Ala ka dugawu, a tɛ ci fɔlen ye

2. Ka Paul ka kalan faamu furu ko la

1. Jenɛse 2:24 - O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka nɔrɔ a muso la, u na kɛ farisogo kelen ye.

2. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka aw kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛw, aw ka musow kanu, i ko Krisita fana ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di o kosɔn.

1 Kɔrɛntekaw 7.7 Ne b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kɛ i ko ne yɛrɛ. Nka Ala ka nilifɛn bɛnnen bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bolo, kelen nin cogo la, dɔ wɛrɛ bɛ o cogo la.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kɛ a cogo la, nka a sɔnna a ma ko nilifɛn wɛrɛ dira mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma ka bɔ Ala yɔrɔ.

1. An ka nilifɛnw ka bɔ Ala yɔrɔ: Ka sɔn an ka seko kɛrɛnkɛrɛnnenw ma ani k’u minɛ

2. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka fanga: An ka danfara seli

1. Matiyu 25:14-30 – Talentiw ntalen

2. Efesekaw 4:7-8 – Kerecɛn kelen-kelen bɛɛ jɔyɔrɔ Krisita farikolo la

1 Kɔrɛntekaw 7.8 Ne b’a fɔ furubaliw ni muso cɛ salenw ye ko: Ni u tora i ko ne, a ka ɲi u ma.

Tɛmɛsira Paul bɛ dusu don furubaliw ni muso cɛ salenw kɔnɔ u ka to furukɛbaliw la i n’a fɔ ale.

1. I ka to Matigi la ani i wasa: I ka 1 Kɔrɛntekaw 7:8 faamu

2. Funankɛbaliya fanga: Ala ka fɛɛrɛ ɲuman min bɛ furukɛbaliya ko la, o sɔnni

1. Filipekaw 4:11-13 – “Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye a dege ko ne bɛ cogo o cogo, ne ka kan ka wasa. Ne b’a dɔn ka dɔgɔya cogo min na, ani ne b’a dɔn ka caya cogo min na. Fɛn o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, fɛn caman ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.”

2. 1 Piɛrɛ 5:6-7 – “A’ ye aw majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.”

1 Kɔrɛntekaw 7.9 Nka ni u tɛ se ka u yɛrɛ minɛ, u ka furu kɛ, katuguni furu ka fisa ni jeni ye.

Mɔgɔ minnu tɛ se k’u negew kunbɛn, Pol bɛ dusu don olu kɔnɔ u ka furu kɛ, bawo o ka fisa ni nege ka jeni ye.

1. Yɛrɛminɛ fanga: Kɔrɔbɔli kunbɛncogo.

2. Furu: Ala ka nilifɛn don an ka nisɔndiya ni wasa kama.

1. Galasikaw 5:16-17 - "Aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo nege dafa. Katuguni farisogo nege bɛ Ni kɛlɛ, Ni ne bɛ farisogo kɛlɛ : walisa aw b'a fɛ ka ko minnu kɛ, aw kana olu kɛ."

2. 1 Tesalonikekaw 4:3-5 - "Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw yɛrɛ tanga jatɔya ma nege nege don i ko siya wɛrɛw minnu tɛ Ala dɔn.»

1 Kɔrɛntekaw 7.10 Ne bɛ furuɲɔgɔnma minnu fɔ, o bɛɛ n'a ta, ne tɛ, fɔ Matigi, ko: Muso kana bɔ a cɛ la.

Pol ye ci fɔ furuɲɔgɔnmaw ma u ka to ɲɔgɔn fɛ, k’a fɔ ko Matigi de ye a ka cikan bɔyɔrɔ ye.

1. "Furu fanga: Fanga sɔrɔli kelenya la".

2. "Matigi ka welekan ka ɲɛsin senuya ma furu kɔnɔ".

1. Ntalenw 18:22 - "Mɔgɔ min ye muso sɔrɔ, o bɛ fɛn ɲuman sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ Matigi fɛ."

2. Efesekaw 5:22-33 - "Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. K'a masɔrɔ cɛ ye muso kunkolo ye i ko Krisita ye egilisi kunkolo ye, a farikolo, a yɛrɛ ye a Kisibaa ye." .Cɛw, aw ka aw musow kanu, i ko Krisita ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di a kosɔn..."

1 Kɔrɛntekaw 7.11 Nka ni muso taara, a ka to furubali la, wala a ka bɛn a cɛ ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma furu nafa kan ani a ka kan ka mara cogo min na, hali ni bɛnbaliya bɛ yen.

1. Furu barika ka bon: Mun na an ka kan ka baara kɛ gɛlɛyaw fɛ

2. Furu ka senuya: Ka bonya da Ala kan ni cɛsiri ye

1. Efesekaw 5:21-33 - Ka i majigin ɲɔgɔn ma Matigi siranya la

2. Romɛkaw 12:9-21 - Ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka ɲɔgɔn kanu

1 Kɔrɛntekaw 7.12 Nka ne bɛ kuma tɔw fɛ, Matigi tɛ: Ni balimakɛ dɔ muso dalen tɛ, ni a diyara a ye ka sigi a fɛ, a kana a bila.

Pol bɛ furuɲɔgɔnma minnu laadi, furuɲɔgɔn kelen tɛ da kibaru duman la, ko u ka to ɲɔgɔn fɛ ni u fila bɛɛ bɛnna.

1) Nafa min b’a la ka furusiri kɛ furu kɔnɔ, hali ni gɛlɛyaw bɛ an kan.

2) Furu fanga min bɛ sɔrɔ ni mɔgɔ fila nana ɲɔgɔn fɛ nafa belebeleba kama.

1) Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye."

2) Efesekaw 5:21 - "Aw ka aw kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn."

1 Kɔrɛntekaw 7.13 Muso min cɛ ye dannabaaw ye, ni a diyara a ye ka sigi a fɛ, a kana a to yen.

Muso dannabaa man kan ka a cɛ dannabali bila ni a bɛ sɔn ka sigi n’a cɛ ye.

1. Ka dannabaliw kanu dege - Ala bonya cogo min furu kɔnɔ ni dannabali jɛɲɔgɔn ye.

2. Ka ɲɛnamaya ni jigiya ye furu gɛlɛn kɔnɔ - Ka fanga ni muɲuli sɔrɔ furu ɲɛkɔrɔ ni furuɲɔgɔn ye min ni i ka dannaya tɛ kelen ye.

1. Efesekaw 5:21-33 - Aw ka aw kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn, ani cɛw ka kan k’u musow kanu cogo min na.

2. Romɛkaw 12:9-13 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye, ani ka ɲɔgɔn kanu cogo la min bɛ se ka kɛ.

1 Kɔrɛntekaw 7.14 Cɛ dannabali bɛ saniya muso fɛ, muso dannabali bɛ saniya a cɛ fɛ. Nka sisan, u senuma don.»

Dannabaaw ni dannabaliw b se ka furu, ani u denw na k mg senumaw ye.

1. Saniyali fanga: Dannabaaw ni dannabaliw bɛ se ka dugawu sɔrɔ cogo min na hali bi

2. Denmisɛnw ka senuya: I denw bɛ se ka Ala ka dugawu sɔrɔ cogo min na

1. Matiyu 19:3-9; Farisiɛnw ye Yesu ɲininka furucɛ ni furumuso ka furu sa ko la

2. Efesekaw 6:1-4; Bangebagaw ni Denmisɛnw Ala ka so kɔnɔ

1 Kɔrɛntekaw 7.15 Nka ni dannabali bɛ taa, a ka taa. Balimakɛ wala balimamuso tɛ jɔnya la o ko suguw la, nka Ala ye an wele hɛrɛ la.

Ni furuɲɔgɔn kelen ye dannabali ye, ni u y’a latigɛ ka taa, dannabaa man kan ka siri o la, wa a ka kan ka kɛ hɛrɛ la.

1. "Hɛrɛ bɛ dannabaliya cɛma".

2. "Ala ka weleli hɛrɛ la".

1. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye."

2. Efesekaw 4:3 - "Aw b'aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilan na."

1 Kɔrɛntekaw 7.16 Muso, i b’a dɔn ni i na i cɛ kisi? Cɛ, i b'a dɔn cogo di ko i na i muso kisi?

Pol bɛ ɲininkali kɛ furucɛ ni muso ka se ka ɲɔgɔn kisi.

1. “Kanuya fanga: An bɛ se ka ɲɔgɔn kisi cogo di?”

2. “Furu ni kunmabɔli: Kisili gɛlɛya.”

1. Efesekaw 5:33 - “O bɛɛ n’a ta, aw kelen-kelen bɛɛ k’a muso kanu i ko a yɛrɛ. Muso fana b’a ye ko a bɛ bonya da a cɛ kan.”

2. Romɛkaw 8:38-39 - “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw ni fanga, fɛn nataw, walima fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛ yen , na se k’an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.”

1 Kɔrɛntekaw 7.17 Nka Ala ye tila-tila mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye cogo min na, i ko Matigi ye mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ wele cogo min na, a ka taama ten. O cogo la ne bɛ sigi egilisiw bɛɛ kɔnɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka sɔn u jɔyɔrɔ ma ɲɛnamaya kɔnɔ i n’a fɔ Ala y’a latigɛ cogo min na, ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni weleli ye min latigɛra u ye.

1. "Ka sɔn i jɔyɔrɔ ma ɲɛnamaya kɔnɔ: Ka wasa sɔrɔ Ala sago la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka weleli ye: Gɛlɛya don dannabaaw bɛɛ ma".

1. Matiyu 6:33 - "Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

2. Filipekaw 4:11-13 - "Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye ne wasa kalan cogo o cogo la. Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Fɛn o fɛn na." ani ko bɛɛ la, ne ye gundo dege ka caman ni kɔngɔ, caman ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ ne barika bonya."

1 Kɔrɛntekaw 7:18 Mɔgɔ dɔ welelen don ka bolokoli wa? A kana kɛ bolokobali ye.» Yala mɔgɔ dɔ welelen don bolokobaliya la wa? A kana bolokoli.»

Pol b’a fɔ ko mɔgɔ minnu welelen don ka bolokoli, olu man kan ka kɛ bolokobaliw ye, ani minnu welelen don ka boloko, olu man kan ka boloko.

1. Sugandili fanga: Pol ye kalan min di Kɔrɛntekaw ma, o sɛgɛsɛgɛ

2. Sɔncogo ɲuman: Pol ka miiriya faamuyali bolokoli ko la

1. Galasikaw 5:6 - "Katuguni bolokoli ni bolokolibaliya nafa tɛ Krisita Yesu la, fo dannaya min bɛ baara kɛ kanuya barika la."

2. Romɛkaw 2:25-29 - "Katuguni bolokoli nafa ka bon tiɲɛ na, ni i bɛ sariya labato, nka ni i ye sariya tiɲɛ, i ka bolokoli bɛ kɛ bolokolibali ye bolokobaliya bɛ jate bolokoli ye wa?’ Ni bolokobaliya min bɛ sariya labato, yala o tɛna kiri tigɛ i kan, i ye sariya tiɲɛ sɛbɛn ni bolokoli barika la wa ? bolokoli min bɛ kɛnɛma farisogo la. " " .

1 Kɔrɛntekaw 7.19 bolokoli tɛ foyi ye, bolokolibaliya tɛ foyi ye, ni Ala ka ci fɔlenw marali tɛ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko bolokoli nafa tɛ, nka ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ, o nafa ka bon.

1. "Ka kanminɛli ɲɛnamaya kɛ: Ala ka ci fɔlenw mara fanga".

2. "Bokoli ni bolokobaliya kɔrɔ jugu".

1. Matiyu 22:35-40 - Yesu bɛ mɔgɔw kalan ci fɔlenw bɛɛ la belebelebaw kan

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:1-5 - Shema: Yahutuw ka dannaya jɔnjɔn

1 Kɔrɛntekaw 7.20 Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka to a weleli la.

Mɔgɔ bɛɛ ka kan ka to jɔyɔrɔ walima baara kelen na, u welelen tun bɛ min na a daminɛ fɔlɔ la.

1. I ka to weleli la: Ka wasa sɔrɔ baara la min dira i ma

2. Nafa min b’a la ka to i ka welekan na

1. Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ ka kɛ, i k'o kɛ ni i seko ye, katuguni baara wala miirili wala dɔnniya ni hakilitigiya si tɛ Sheol la, i bɛ taa yɔrɔ min na.

2. Filipekaw 3:14 - Ne bɛ taa ɲɛ ka taa laɲini na walasa ka Ala ka sankolo weleli sara sɔrɔ Krisita Yesu la.

1 Kr=ntekaw 7.21 I welera ka k baaraden ye wa? I kana i janto a la.

Krecɛnw ka kan ka nafa sɔrɔ cogo o cogo la walisa ka hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la.

1. Krisita ka Hɔrɔnya: An jɔyɔrɔ faamuyali Ala ka Labɛn banbali kɔnɔ

2. Sugandili fanga: An yɛrɛ ka hɔrɔnya sira sɔrɔli

1. Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

2. Esayi 61:1 - "Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase faantanw ma, a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, ani." kasobon da wulilen don mɔgɔ sirilenw ye.»

1 Kɔrɛntekaw 7.22 Mɔgɔ min welera Matigi la, ka kɛ jɔn ye, o ye Matigi ka hɔrɔn ye.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu welelen don Matigi ka baara la, a kɛra baarakɛla ye wo, a kɛra hɔrɔnw ye wo, a laban bɛ kɛ Krisita ka baara la.

1. Hɔrɔnya min bɛ mɔgɔ la ka kɛ Krisita ka baarakɛla ye.

2. Nafa min b’a la ka wele ka na Matigi ka baara la.

1. Galasikaw 5:1 - “Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn. O de kosɔn, aw ka jɔ, aw kana aw majigin jɔnya kungo kɔnɔ tun.”

2. Romɛkaw 12:1 - “O de kosɔn balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o min ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 7.23 Aw sanna ni sɔngɔ ye. Aw kana kɛ mɔgɔw ka jɔnw ye.»

Tɛmɛsira Krecɛnw man kan ka kɛ hadamaden matigi si ka jɔnya ye, i n’a fɔ u sanna cogo min na Yesu ka saya sɔngɔ fɛ.

1. An tɛ Jɔnw ye Nka Cɛw ni Musow Hɔrɔnyalenw Krisita la

2. An ka kunmabli musaka ka bon: Yesu ye wari hakɛ min sara an ye

1. Kolosekaw 3:24-25 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye. Aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

2. Matiyu 20:28 - I ko Mɔgɔ Denkɛ ma na ka baara kɛ a ye, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.

1 Kɔrɛntekaw 7.24 Balimaw, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ welelen bɛ min na, o ka to Ala fɛ.

Dannabaaw ka kan ka to cogoya walima weleli la, u welelen don min na, ka baara kɛ Ala ye o kɔnɔ.

1. I ka to i ka weleli la ani ka baara kɛ Ala ye.

2. Ala ye i bila yɔrɔ o yɔrɔ walisa ka baara kɛ a ye, i ka nafa caman sɔrɔ o la.

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, Ala sago ye min ye, i bɛna se k’o kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma, n’o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

2. Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ fanga di ne ma.

1 Kɔrɛntekaw 7.25 Matigi ka ci si tɛ ne fɛ npogotigininw ko la, o bɛɛ n'a ta, ne bɛ ne ka kiri tigɛ iko mɔgɔ min ye Matigi hinɛ ka kɛ kantigi ye.

Pol bɛ dusu don Krecɛnw kɔnɔ u ka to furukɛbaliw la fo u ka se ka furu kɛ, nka a sɔnna a ma ko o ye u yɛrɛ ka desizɔn ye.

1. "Fɛnbaliya nilifɛn: Fugaw faamuyali min bɛ sɔrɔ furukɛbaliya ɲɛnamaya la".

2. "Kanuya ni Furu: Matigi sago dɔnni i ka ɲɛnamaya kama".

1. Matiyu 19:12 "Katuguni kuntigi dɔw bɛ yen, olu bangera ten ka bɔ u ba kɔnɔ".

2. Efesekaw 5:21-33 "Aw ka aw kolo Ala ɲɛsiran na".

1 Kɔrɛntekaw 7.26 O de kosɔn ne hakili la ko nin ka ɲi sisan tɔɔrɔ ma, ne b’a fɔ ko a ka ɲi mɔgɔ ma ka kɛ ten.

Ciden Pol bɛ dusu don Krecɛnw kɔnɔ minnu bɛ sisan tɔɔrɔw la, u ka to furubaliw la.

1. “Kan kelen ka ɲɛnamaya dugawu” .

2. “Fanga min bɛ sɔrɔ ka to Ala fɛ” .

1. Matiyu 19:10-12 - Yesu ka kalan min bɛ furukɛbaliya dugawu kan

2. Esayi 41:10 - Ala ye layidu ta min ye fanga di mɔgɔ ma minnu bɛ to a la

1 Kɔrɛntekaw 7.27 I sirilen bɛ muso la wa? aw k'a ɲini aw kana aw yɛrɛ lajɔ. Yala i labilalen don muso fɛ wa? Aw kana muso ɲini.

Pol bɛ kerecɛnw laadi ko u ka to furu la ni u furula, ani u ka to furukɛbali la ni u furulen tɛ.

1. Furu nilifɛn: Ala ka labɛn min kɛra ɲɛnamaya dafalen kama

2. Funankɛbaliya: Nisɔndiya ni wasa sɔrɔli Ala kelenpe la

1. Efesekaw 5:22-33 - Furu iko Krisita ni Egilisi jiracogo

2. Matiyu 19:3-12 - Yesu ka kalan furu ni furu sa ko la

1 Kɔrɛntekaw 7.28 Nka ni i ye furu kɛ, i ma jurumu kɛ. Ni npogotiginin dɔ ye furu kɛ, a ma jurumu kɛ. O bɛɛ n'a ta, o mɔgɔw na tɔɔrɔ sɔrɔ farisogo la.

Furu tɛ jurumu ye, o bɛɛ n’a ta, a bɛ se ka gɛlɛya lase mɔgɔ ma.

1. Furu ye dugawu ye hali ni gɛlɛyaw bɛ se ka sɔrɔ

2. I ka Ala ka hakilitigiya ɲini ni i bɛ miiri furu ko la

1. Zaburu 127:3 - A filɛ, denmisɛnw ye ciyɛn ye ka bɔ Matigi yɔrɔ, kɔnɔbara den ye sara ye.

2. Waajulikɛla 4:9 - Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la.

1 Kɔrɛntekaw 7.29 Balimaw, ne bɛ nin fɔ, waati ka surun.

Waati ka surun, o la muso bɛ minnu bolo, olu ka kan ka kɛ i n’a fɔ u tɛ o kɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ waati kɔnɔ: Ka baara kɛ ni an ka waati ye ka ɲɛ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni kuntilenna ye: Ka fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ, o bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la".

1. Romɛkaw 13:11-14 - Aw ka waati kɛ ka ɲɛ, katuguni donw ka jugu.

2. Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, ani waati bɛ sankolo jukɔrɔ baara bɛɛ la.

1 Kɔrɛntekaw 7.30 Minnu bɛ kasi, olu fana ma kasi. Minnu bɛ ɲagali, olu fana bɛ i ko u ma ɲagali. Sannikɛlaw, i n'a fɔ fɛn tɛ u bolo.

Tɛmɛsira bɛ kuma ɲɛnamaya kan diɲɛ kɔnɔ k’a sɔrɔ i ma kɛ diɲɛ ta ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Diɲɛ kɔnɔ k’a sɔrɔ i ma kɛ diɲɛ ta ye

2. Ka i jija ka wasa ni nisɔndiya sɔrɔ Matigi la

1. 2 Kɔrɛntekaw 6:14-18

2. Filipekaw 4:11-13

1 Kɔrɛntekaw 7.31 Minnu bɛ nin diɲɛ baara, olu fana bɛ kɛ i n’a fɔ u tɛ a tɔɔrɔ, katuguni nin diɲɛ cogoya bɛ tɛmɛn.

Diɲɛ ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, wa a man kan ka tɔɔrɔ.

1. Ka sisan kow minɛ ani ka ɲɛnamaya banbali

2. Ɲɛnamaya waati tɛmɛnen ani a ka kan ka labɛn

1. Yakuba 4:14, “K’a sɔrɔ aw t’a dɔn min bɛna kɛ sini. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? O yɛrɛ ye lafiɲɛ ye, min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ, ka tila ka tunun.”

2. Matiyu 6:19-20, “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ ka sonya yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na , ani sonw tɛ don yɔrɔ min na, u tɛ sonyali kɛ yɔrɔ min na.”

1 Kɔrɛntekaw 7.32 Nka ne b’a fɛ ka aw fɛ k’a sɔrɔ ne ma ne janto. Furubali min ma furu, o b'a janto Matigi ka kow la, a ka di Matigi ye cogo min na.

Pol bɛ dusu don furubaliw kɔnɔ u k’u sinsin Matigi diyabɔli kan k’a sɔrɔ diɲɛ haminankow ma u degun.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ye: welekan don dannabaaw ma minnu ma furu” .

2. “Duba min bɛ sɔrɔ furukɛbali la: Ka i sinsin Matigi sago kan”

1. 1 Piɛrɛ 1:13 - “O de kosɔn, aw ka aw hakili siri, ka aw hakili sigi, ka aw jigi da nɛɛma kan fo ka se laban ma, nɛɛma min bɛna na aw ma Yesu Krisita jirali waati la.”

2. Matiyu 6:33 - «Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O fɛnw bɛɛ na fara aw kan.”

1 Kɔrɛntekaw 7.33 Nka furulen bɛ a janto diɲɛ kow la, walisa a ka diya a muso ye.

Pol b’a ɲini furuɲɔgɔnmaw fɛ u ka jateminɛ kɛ u furuɲɔgɔnw magow la u ka latigɛ kɛtuma na.

1. Nafa min b’a la k’an jɛɲɔgɔn jateminɛ an ka latigɛw la.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ bɛn kɔnɔ, an kɛtɔ k’an furuɲɔgɔn magow jateminɛ.

1. Efesekaw 5:21-33: Aw ka kolo ɲɔgɔn kɔrɔ Krisita bonya kosɔn.

2. Kolosekaw 3:18-19: Musow, aw ka kolo aw cɛw ye, i ko a bɛnnen don Matigi ma.

1 Kɔrɛntekaw 7:34 Danfara bɛ muso ni npogotiginin cɛ fana. Muso furubali b'a janto Matigi ka kow la, walisa a ka senu farikolo ni ni ta fan fɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma danfara minnu bɛ muso furulenw ni muso furubaliw cɛ ka ɲɛsin u ka yɛrɛdi ma Matigi ma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ye: Muso kelen dusukun".

2. "Balan sɔrɔli: Muso furulen dusukun".

1. Ntalenw 31:10-31

2. Matiyu 6:33-34

1 Kɔrɛntekaw 7.35 Ne bɛ nin fɔ aw yɛrɛw nafa kama. A tɛ kɛ walisa ne ka jaan da aw kan, nka ko ɲuman de kosɔn, ka aw janto Matigi la k'a sɔrɔ aw ma aw hakili ɲagami.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka baara kɛ Matigi ye k’a sɔrɔ u ma tigɛ walima ka u hakili ɲagami.

1. Bato min sinsinnen bɛ mɔgɔw kan, o fanga: An bɛ se ka baara kɛ Ala ye cogo min na k’a sɔrɔ an ma an hakili ɲagami

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ Ala ye k’a sɔrɔ an ma mɔgɔ hakili ɲagami

1. Kolosekaw 3:23-24 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k’a masɔrɔ i b’a dɔn ko i bɛna ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. I bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.

2. Zaburu 46:10 - Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye; Ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan.

1 Kɔrɛntekaw 7.36 Nka ni mɔgɔ dɔ y’a miiri ko a tɛ a yɛrɛ minɛ cogo jugu la a npogotiginin kɔrɔ, ni a si tɛmɛna, ni a mago bɛ o la, a ka a sago kɛ, a tɛ jurumu kɛ, u ka furu kɛ.

Pol bɛ laadilikan di ko ni cɛ dalen b’a la ko a bɛ ko bɛnbali kɛ a furuɲɔgɔn furubali la, a ka kan k’a furu ni a si bɛ se ka furu, wa o tɛna jate jurumu ye.

1. Furu kɔrɔ - Pol ye laadilikan minnu di Kɔrɛntekaw ma, olu faamuyali

2. Ka sugandili ɲumanw kɛ - Ka Paul ka kalansira lamɛn furu ko la

1. Heburuw 13:4 - Furu bɛ bonya mɔgɔ bɛɛ la, ani dilan nɔgɔlen tɛ, nka jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw Ala na kiri tigɛ.

2. Efesekaw 5:21-33 - Ka kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn.

1 Kɔrɛntekaw 7.37 O bɛɛ n'a ta, mɔgɔ min jɔlen bɛ a dusukun na, wajibi si t'a la, nka se bɛ a yɛrɛ sago kan, ka a latigɛ a dusukun na ko a na a ka npogotiginin mara, o bɛ ko ɲuman kɛ.

Mɔgɔ minnu y’a sugandi k’u kana furu kɛ, Pol bɛ dusu don olu kɔnɔ u ka to u ka desizɔn na, bawo o ye u yɛrɛ sago desizɔn ye.

1. Yɛrɛmin fanga: Cogo min na ka sugandili kɛ ka to furukɛbali la, o ye fanga wale ye.

2. Furuɲɔgɔnmaya cɛɲi: Ka furuɲɔgɔnmaya minɛ ani k’a nafa dɔn.

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:12-13 - "Fɛn bɛɛ dagalen don ne bolo, nka fɛn bɛɛ man ɲi, fɛn bɛɛ dagalen don ne fɛ, nka ne tɛna don mɔgɔ si ka fanga kɔrɔ."

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - "Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun, o ɲini."

1 Kɔrɛntekaw 7.38 O cogo la, mɔgɔ min bɛ a furu, o bɛ ko ɲuman kɛ. Nka min t'a di a ma furu la, o ka fisa.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka furu nafaw ni a dɛsɛw jateminɛ sani u ka don furu kɔnɔ, wa a b’a jira ko furubaliya bɛ se ka nafa caman lase u ma.

1. "Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ tanga furu ma".

2. "Ka sugandili ɲuman kɛ: Ni furu ye jaabi ye".

1. Matiyu 19:12 - "Katuguni cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen, minnu wolola o cogo la ka bɔ u ba kɔnɔ sankolo kosɔn.Mɔgɔ min bɛ se k'a sɔrɔ, o k'a sɔrɔ."

2. 1 Timote 5:14 - "Ne b'a fɛ muso fitininw ka furu, ka denw bange, ka so ɲɛminɛ, ka sababu di jugu ma ka kuma jugu fɔ."

1 Kɔrɛntekaw 7.39 Muso sirilen bɛ sariya la ni a cɛ bɛ balo la. nka ni a cɛ sara, a hɔrɔnyalen don ka furu kɛ a sago la. Matigi dɔrɔn de la.

Muso sirilen bɛ a cɛ la ni a ɲɛnama don, nka ni a sara a hɔrɔnyalen don ka furu kɛ a sago la, ni u bɛ Matigi la.

1. Nafa min b’a la ka i yɛrɛ di Ala ma furu kɔnɔ

2. Hɔrɔnya min bɛ na ni i jigi da Ala kan

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Matiyu 19:4-6 - A y’a jaabi ko: «Aw m’a kalan ko mɔgɔ min y’u da kabini fɔlɔfɔlɔ, o ye cɛ ni muso da, k’a fɔ ko: ‘O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka a ta minɛ kosɛbɛ muso, u fila na kɛ farisogo kelen ye’? O la sa, u tɛ fila ye tugun, nka u ye farisogo kelen ye. Ala ye min fara ɲɔgɔn kan, mɔgɔ kana o faranfasi.”

1 Kɔrɛntekaw 7.40 Nka ni a tora o cogo la, ne ka kiritigɛ la, a nisɔndiyara ka tɛmɛ o kan.

Pol bɛ dusu don kerecɛn muso furubaliw kɔnɔ u ka to u cogo la, ani a dalen b’a la ko Ala Ni b’a la.

1. Krecɛn muso kelen ka barika

2. Ala ka dusudon hakili

1. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu fana bɛ dɛmɛ don an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min ɲini, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni sɔgɔsɔgɔkan ye min tɛ se ka fɔ.

2. 1 Piɛrɛ 3:3-4 - Aw kana a to aw ka finiw ka kɛ kɛnɛma dɔrɔn ye — kunsigi labɛncogo, sanu doncogo, walima fini ɲumanw doncogo — nka a ka kɛ dusukun dogolen ye, ni mɔgɔ dususumanin cɛɲi ye min tɛ tiɲɛ ani hakili lafiyalen, o min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

1 Kɔrɛntekaw 8 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba 8nan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma dumuni dunni kan min bɛ saraka boliw ye, ka bilasirali di dannabaaw ka kan ka o ko ɲɛnabɔ cogo min na.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni a sɔnna a ma ko dannabaaw b’a dɔn ko boliw tɛ ala sɛbɛw ye ani ko Ala lakika kelenpe de bɛ yen (1 Kɔrɛntekaw 8:4-6). Nka, a bɛ lasɔmi ko i kana a to dɔnniya dɔrɔn ka na ni kuncɛbaya ye, bawo o bɛ se ka mɔgɔ bonya ni kuncɛbaya ye (1 Kɔrɛntekaw 8:1-2). A b’a ɲɛfɔ ko hali ni boliw tɛ fosi ye, mɔgɔ dɔw minnu tun ye boli batobagaw ye fɔlɔ, u ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛnenw bɛ se ka nɔ bila u la hali bi, wa u bɛ dumuni sarakalen boliw dunni jate iko u sen don boli bato la (1 Kɔrɛntekaw 8:7-10). Dɔnniya bɛ mɔgɔ minnu bolo, Pol b’a ɲini olu fɛ u ka kanuya ni jateminɛ kɛ o dannabaa barikamaw la, u kɛtɔ k’u yɛrɛ tanga o dumuni suguw ma ni o bɛ u senna tiɲɛ (1 Kɔrɛntekaw 8:9-13).

Dakun 2nan: Pol y’a sinsin a kan ko dɔnniya dɔrɔn tɛ mɔgɔ gɛrɛ Ala la walima ka sɔn a ma. A b’a ɲɛfɔ ko dɔnniya lakika bɛ taa ni kanuya ye, o min bɛ mɔgɔ wɛrɛw sabati alako ta fan fɛ (1 Kɔrɛntekaw 8:1-3). A b’a lasɔmi ko mɔgɔ kana baara kɛ n’a ka hɔrɔnya walima a ka dɔnniya ye ka kɛ kuncɛbaya ye mɔgɔ wɛrɛw bolo, kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka dannaya barika ka dɔgɔ (1 Kɔrɛntekaw 8:9-12). O nɔ na, dannabaaw ka kan ka kanuya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ u yɛrɛ ka josariyaw ni u diyanyekow kan.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye dannabaaw ye, u ka Krisita ka misali ladege yɛrɛsaraka kanuya ko la. Pol b’u jija u k’a jateminɛ u ka kɛwalew bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw ka hakilimaya la cogo min na sanni u k’u sinsin u yɛrɛ negew walima u ka hɔrɔnya dɔrɔn kan (1 Kɔrɛntekaw 8:13). A b’u jija u ka dan sigi u ka hɔrɔnya la ni diyanye ye, walisa ka kelenya mara Krisita farikolo kɔnɔ.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu fɔlɔ tilayɔrɔba 8 bɛ kuma dumuni dunni kan min sarakalen don boliw ye. Pol sɔnna a ma ko boliw tɛ ala sɛbɛw ye, nka a bɛ lasɔmi kuncɛbaya ma, ani a bɛ sinsin kanuya ni jateminɛ nafa kan dannabaaw barikantanyalenw na. Dɔnniya bɛ mɔgɔ minnu bolo, a b’a ɲini olu fɛ u k’u yɛrɛ tanga o dumuni suguw dunni ma ni o bɛ mɔgɔ wɛrɛw sennatiɲɛ. Pol y’a jira ko dɔnniya lakika bɛ taa ni kanuya ye, wa a b’a lasɔmi ko an kana baara kɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ka hɔrɔnya ye i n’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw sennasanbara. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u yɛrɛ saraka kanuya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ani ka jateminɛ kɛ u ka kɛwalew bɛ nɔ min bila u dannabaaw ka lafiya la alako ta fan fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin kanuya, kelenya, ani mɔgɔ wɛrɛw magow jateminɛni nafa kan, ko minnu ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka hɔrɔnyaw ni u ka kɛwalew ma.

1 Kɔrɛntekaw 8.1 Fɛn minnu bɛ saraka boliw ye, an b'a dɔn ko dɔnniya bɛ an bɛɛ la. Dɔnniya bɛ bonya, nka kanuya bɛ mɔgɔ sabati.

Dɔnniya ye fɛnba ye, nka a ka kan ka fara dɛmɛ kan walima a bɛ se ka kɛ kuncɛbaya ye.

1. Dɔnniya ni kanuya fanga

2. Kanuya fanga min bɛ kuncɛbaya kan

1. Romɛkaw 12:9-10 Kanuya ka kɛ tiɲɛtigi ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. min ka ɲi, aw ka aw minɛ kosɛbɛ. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

2. Kolosekaw 3:12-14 O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ni muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Wa ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na bɛnkan dafalen na.

1 Kɔrɛntekaw 8.2 Ni mɔgɔ dɔ b’a miiri ko a bɛ fɛn dɔ dɔn, a tɛ foyi dɔn fɔlɔ i n’a fɔ a ka kan ka fɛn dɔ dɔn cogo min na.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u ka majigin, i n’a fɔ u bɛ se k’a miiri ko u bɛ fɛn dɔ dɔn nka tiɲɛ yɛrɛ la, u tɛ fɛn caman dɔn i n’a fɔ u ka kan ka min dɔn.

1. Majigilenya: Dɔnniya lakika kunba

2. Kuncɛbaya bɛ faamuyali bali

1. Ntalenw 11:2 - Ni kuncɛbaya nana, maloya bɛ na, nka hakilitigiya bɛ na ni majigilenya ye.

2. Yakuba 4:6 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

1 Kɔrɛntekaw 8.3 Nka ni mɔgɔ dɔ bɛ Ala kanu, o bɛ dɔn a fɛ.

Dannabaa minnu b Ala kanu, olu b dn a f.

1. "Dusukun Ala ye", ka sinsin Ala kanu nafa kan.

2. "Ala bɛ min dɔn", ka sinsin Ala bɛ a kanubagaw dɔn cogo min na.

1. Romɛkaw 8:27-29, o bɛ kuma Ni Senu bɛ delili kɛ an ye cogo min na ani Ala bɛ an dusukunw dɔn cogo min na.

2. Zaburu 139:1-4, min bɛ kuma Ala b’an dɔn cogo min na kosɛbɛ, ani a bɛ an fɛ cogo min na an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ.

1 Kɔrɛntekaw 8.4 O de kosɔn, fɛn minnu bɛ saraka kɛ boliw ye, an b'a dɔn ko boli tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ, ko Ala wɛrɛ tɛ yen ni kelen tɛ.

Pol b mɔgɔw kalan ko boliw tɛ fosi ye ani ko Ala kelenpe de bɛ yen.

1: An ka kan k’a dɔn ko Ala kelenpe de bɛ yen ani ko boliw tɛ fosi ye.

2: An man kan k’an jigi da ani ka an jigi da nkalon ala walima boliw kan, nka an ka kan ka an sinsin Ala lakika kelenpe de kan.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 32:39 - «A filɛ sisan, ne yɛrɛ de ye ale ye, ala si tɛ ne kɔ. Ne bɛ mɔgɔ faga ka ɲɛnamaya kɛ; Ne bɛ jogin ani ne bɛ kɛnɛya; Mɔgɔ si tɛ se ka kisi ne bolo.”

2: Esayi 44:6-8 - «Matigi, Israɛl masakɛ ani a kunmabɔbaga, kɛlɛbolow Matigi ko: ‘Ne ye fɔlɔ ye, ne ye laban ye. ne kɔ fɛ, ala si tɛ yen. Jɔn bɛ i ko ne? A ka o weleweleda. A ka o fɔ, k'a bila ne ɲɛ kɔrɔ, k'a masɔrɔ ne ye jamana kɔrɔ dɔ sigi. Fɛn min bɛna kɛ, ani min bɛna kɛ, u ka o fɔ. Aw kana siran, aw kana siran; ne ma o fɔ aw ye kabini fɔlɔfɔlɔ ka o fɔ wa? Aw fana ye ne seerew ye! Yala Ala dɔ bɛ ne kɔ wa? Farakurun tɛ yen; Ne tɛ dɔ dɔn.’”

1 Kɔrɛntekaw 8.5 Hali ni mɔgɔ minnu bɛ wele ko Ala, sankolo la wo, dugukolo kan wo, i ko ala caman bɛ yen cogo min na, ani kuntigiw ka ca cogo min na).

Tɛmɛsira Paul sɔnna a ma ko ala ni matigi caman bɛ yen, sankolo la ani dugukolo kan.

1. Matigi ka bon ni fɛn bɛɛ ye: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na Ala lakika kelenpe kosɔn

2. Ala caman ka faamuyali: Bibulu bɛ min fɔ Ala wɛrɛw ko la

1. Zaburu 97:9 – “Matigi, e ka bon ni dugukolo bɛɛ ye, i kɔrɔtara ka tɛmɛ ala bɛɛ kan.”

2. Kɛwalew 14:11-15 – “Jama ye Paul ka ko kɛlenw ye tuma min na, u y’u kan kɔrɔta Likaɔni kuma la ko: «Alaw jigira an ma hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.» U ye Barnabasi wele ko Jupiter. Pol, Mɛkisiki, katuguni ale de tun ye kumalasela kuntigi ye. O kɔ, Jupiter sarakalasebaa min tun bɛ u ka dugu ɲɛfɛ, o nana ni misiw ni bololanɛgɛw ye daaw la, a tun b'a fɛ ka saraka kɛ ni jama ye. Ciden Barnabasi ni Paul y'o mɛn tuma min na, u y'u ka finiw tigɛ ka boli ka don jama cɛma ka pɛrɛn ko: «Matigiw, mun na aw bɛ nin kow kɛ?» Anw fana ye aw nege ɲɔgɔn ye, ka aw waaju ko aw ka bɔ nin ko fuw la ka taa Ala ɲɛnama ma, ale min ye sankolo ni dugukolo ni kɔgɔji ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da.”

1 Kɔrɛntekaw 8.6 Nka Ala kelenpe de bɛ an fɛ, o Fa, fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la, an fana bɛ ale la. Matigi Yesu Krisita kelenpe de bɛ yen, fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ale de barika la, an fana bɛ ale de barika la.

Ala kelenpe de bɛ yen, Fa, min ye fɛn bɛɛ da, ani Matigi Yesu Krisita kelenpe, min ye fɛn bɛɛ kisibaa ye.

1. "Ala ni Yesu Krisita ka danfara".

2. "Ala ni Yesu Krisita ka kelenya sebaaya".

1. Efesekaw 4:4-6 - Farikolo kelen ni Ni kelen be yen, i ko i welelen don cogo min na jigi kelen na min ye i ka weleli ta ye, Matigi kelen, danaya kelen, batiseli kelen, Ala kelen ani bEE Fa, min ye bɛɛ kan ani fɛn bɛɛ kan ani fɛn bɛɛ la.

2. Esayi 45:22 - «Dugukolo dan bɛɛ, aw ka aw kɔsegin ne ma ka kisi! Katuguni ne ye Ala ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen.

1 Kɔrɛntekaw 8.7 Nka dɔnniya tɛ mɔgɔ bɛɛ la, katuguni dɔw dusukun bɛ boli ko la fo ka na se bi ma. U dusukun barika ka dɔgɔ.

Pol bɛ lasɔmini kɛ ko dumuni min bɛ saraka boliw ye, o kɔrɔ tɛ bɛɛ dɔn, ani ko mɔgɔ minnu tɛ o faamu, o bɛ se ka kɛ ko u dusukun nɔgɔlen don.

1. "Ka kɛ ni dusukun barikama ye, o kɔrɔ ye mun ye?"

2. "Dɔnniya fanga: Dumuni min bɛ saraka boliw ye, o nɔfɛkow dɔnni bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na k'i dusukun lakana".

1. Romɛkaw 14:21-23

2. Tite 1:15-16

1 Kɔrɛntekaw 8.8 Nka dumuni tɛ an di Ala ma, katuguni ni an bɛ dumuni kɛ, an tɛ fisaya. Ni an ma dumuni kɛ, an man jugu fana.»

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko an bɛ fɛn min dun, o tɛ an fisaya walima ka juguya Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. An tɛ kiri tigɛ an ka dumuni dunni fɛ, nka an bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

2. An farikolo walew nafa tɛ ka tɛmɛ an ka alako walew kan Ala ɲɛ na.

1. Yuhana 6:63-65 - Yesu ka kuma minnu b’a jira cogo min na an ka hakili ta fan fɛ balo nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ farikolo balo kan.

2. Galasikaw 5:16-17 - Paul ka kuma minnu b’a jira ko a nafa ka bon ka tugu Ni kɔ an yɛrɛ negew nɔ na.

1 Kɔrɛntekaw 8.9 Nka aw k’aw janto aw yɛrɛ la walisa aw kana kɛ kuncɛbaya ye barikantanw bolo.

Pol bɛ kerecɛnw lasɔmi u k’a dɔn ko u ka hɔrɔnya ko dɔw la, o bɛ se ka kɛ dannabaaw barikantanyatɔw kunnatiɲɛ ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye diɲɛ kɔnɔ min tɛ faamuyali sɔrɔ

2. An ka seereya fanga: An bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na ka ɲɛ

1. Efesekaw 4:1-3 - Ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, aw welera min ma, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili.

2. Matiyu 5:14-16 - Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila sigilan jukɔrɔ, nka u bɛ a bila jɔyɔrɔ la, ka yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

1 Kɔrɛntekaw 8.10 Ni mɔgɔ dɔ y'a ye ko i sigilen bɛ boli Alabatosoba kɔnɔ dumuni na, mɔgɔ barikama dusukun tɛna ja gɛlɛya ka fɛn minnu di boliw ma, olu dun.

Cɛ min bɛ boliw ka batoso dɔn, o ka kan k’a dɔn cogo min na u ka kɛwalew bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ la min dusukun barika ka dɔgɔ.

1. Ka kanuya ɲɛnamaya kɛ min bɛ jateminɛ kɛ nɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la.

2. Ka kɛ nɔ ɲuman ye hali ni an sigida bɛ yen.

1. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2. Galasikaw 5:13-14 - Aw, ne balimaw, aw welera ka hɔrɔnya. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka farisogo diyabɔ; nka, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni majigilenya ye kanuya kɔnɔ. Sabu sariya bɛɛ bɛ dafa ni nin cikan kelen in labatoli ye ko: “I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 8.11 Krisita sara min kosɔn, o balimakɛ barikantan na halaki i ka dɔnniya barika la?

Tɛmɛsira Paul bɛ ɲininkali kɛ ni dɔnniya bɛ se ka kɛ sababu ye ka balimakɛ barikama dɔ halaki hakili ta fan fɛ, hali ni Krisita sara u kosɔn.

1. Dɔnniya fanga: Ni an bɛ fɛn caman dɔn, o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye Alako ta fan fɛ cogo min na

2. Kunmabli musaka: Yesu ye sɔngɔ min sara walisa k’an kisi Alako halakili ma

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.

1 Kɔrɛntekaw 8.12 Nka ni aw ye jurumu kɛ balimaw la ten, ka u dusukun barikama jogin, aw bɛ jurumu kɛ Krisita ma.

Pol ye Korɛntekaw lasɔmi ko ni u bɛ jurumu kɛ u dannabaaw la, o fana bɛ jurumu kɛ Krisita ma.

1. An ka kɛwalew nafa ka bon: Ni an ye jurumu kɛ mɔgɔ wɛrɛw kama

2. Dusukun barikama: An ka kɛwalew bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ minnu ka dɔgɔ cogo min na

1. Yakuba 4:17 - O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

2. Matiyu 18:6-7 - “Ni mɔgɔ dɔ ye nin denmisɛnninw dɔ la kelen, n’o ye dannaba ye ne la—ka sennateliya, a ka fisa u ma, ka mansin kabakurunba dɔ dulon u kɔ la, ka u su ji dunba kɔnɔ kɔgɔjida la.

1 Kr=ntekaw 8.13 O de kosn, ni dumuni b= ne balima k=, ne t= sogo si dun ka di k=, walisa ne kana ne balima k=.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u hakili to u ka kɛwalew la ani o bɛ se ka nɔ bila u balimaw ni u balimamusow la cogo min na Krisita la, ani u k’u yɛrɛ tanga fɛn dɔ ma ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka u senna tiɲɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilijagabɔ ye: Kanuya dege yɛrɛsaraka fɛ

2. Yɛrɛdɛsɛ fanga: Yɛrɛminɛli walasa ka mɔgɔ wɛrɛw nafa

1. Efesekaw 4:2-3 – “Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. Aw k’aw jija ka Ni Senu ka kelenya to hɛrɛ sirilen na.”

2. Kolosekaw 3:14-15 – “Ka tɛmɛn o fɛnw bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min ye dafalenya sirilan ye. Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelenpe de la. Aw ka barika da Ala ye.”

1 Kɔrɛntekaw 9 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka cidenya lafasa ani ka kuma a ka jogo kan i n’a fɔ ciden, k’a jira ko a b’a fɛ ka ban a yɛrɛ ka nɛɛmaw la kibaru duman kosɔn.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni a ka cidenw ka fanga jirali ye ani k’a ka jogo lafasa ka dɛmɛ sɔrɔ Kɔrɛntekaw fɛ (1 Kɔrɛntekaw 9:1-3). A bɛ daliluw di walasa ka o kuma sinsin, ka misaliw fɔ i n’a fɔ sɔrɔdasiw, sɛnɛkɛlaw, ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Alabatosoba kɔnɔ, minnu ka kan ka sara sɔrɔ u ka baara la (1 Kɔrɛntekaw 9:4-14). Nka, a b’a ɲɛfɔ ko a ma baara kɛ ni o jogo ye u cɛma walisa a kana u bali walima ka doni don u la wariko la (1 Kɔrɛntekaw 9:12). O nɔ na, a y’a sugandi k’a jigi da kibaru duman waajuli kan i n’a fɔ a yɛrɛ sago baara, k’a sɔrɔ a ma a yɛrɛ ka nafa ɲini.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na a b’a yɛrɛ ladamu ka kɛɲɛ ni laadalakow cogoya suguya caman ye walasa ka se ka kibaru duman cikan se kuluw ma. A bɛ kɛ "fɛn bɛɛ" ye mɔgɔw bɛɛ bolo walisa cogo bɛɛ la, dɔw ka kisi (1 Kɔrɛntekaw 9:19-23). A b’a sinsin a kan ko hali ni a hɔrɔnyalen don ani ni jogo b’a la i n’a fɔ ciden, a b’o jogo di ni diyanye ye mɔgɔ wɛrɛw ka kisili kosɔn. A ka laɲini laban ye ka mɔgɔw sɔrɔ Krisita kosɔn ani ka u sen don u ka dugaw la alako ta fan fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye ka ɲɛsin an yɛrɛ kololi ma ani ka timinandiya ka boli dannaya boli la. Pol bɛ baara kɛ ni farikoloɲɛnajɛ ja ye walasa k’a jira cogo min na dannabaaw ka kan k’u yɛrɛ dege alako ta fan fɛ ani k’u cɛsiri ka sara sɔrɔ min tɛ tiɲɛ (1 Kɔrɛntekaw 9:24-27). A b’u jija u kana boli k’a sɔrɔ u ma laɲini walima ka kɛlɛ kɛ i n’a fɔ mɔgɔ min bɛ fiɲɛ gosi, nka u ka u farikolo kolo ani k’a bila u kun na walisa u ka se ka baara kɛ Ala sagonata ye cogo ɲuman na.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan bɛ sinsin Paul ka cidenya lafasali kan ani a ka sɔnni kan ka ban a yɛrɛ ka nɛɛmaw la kibaru duman kosɔn. A b’a ka jogo lafasa ka dɛmɛ sɔrɔ nka a b’a ɲɛfɔ ko a y’a sugandi k’a kana o jo in kɛ Kɔrɛntekaw cɛma walisa a kana doni da u kan. Pol b’a yɛrɛ ladamu ka kɛɲɛ ni laadalakow ye minnu tɛ kelen ye walasa ka se kulu suguya caman ma ni kibaru duman cikan ye, ka sinsin a ka laɲini kan, n’o ye ka mɔgɔw sɔrɔ Krisita kosɔn. A bɛ wele bila yɛrɛkololi ni timinandiya ma, ka baara kɛ ni farikoloɲɛnajɛ jaw ye walasa k’a jira ko mago bɛ degeliw la alako ta fan fɛ ani ka mɔgɔ farikolo bila a kun na. Nin tilayɔrɔba bɛ Pol ka saraka miiriya jira, a y’a yɛrɛ di kibaru duman jɛnsɛnni na, ani yɛrɛkololi nafa ka bon Ala sagonata baara la.

1 Kɔrɛntekaw 9:1 Ne tɛ ciden ye wa? ne tɛ hɔrɔn ye wa? ne ma an Matigi Yesu Krisita ye wa? aw tɛ ne ka baara kɛ Matigi la wa?

Ciden Pol b ka Korentekaw ɲininka ni a ye ciden ye, ni a ye hɔrɔnya ye, ani ni a ye Yesu Krisita ye, ani ni Korɛntekaw ye a ka baara ye Matigi la.

1. Hɔrɔnya min bɛ mɔgɔ la ka kɛ Ala Den ye

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka baara kɛ Matigi ye

1. Yuhana 8:36 - O la, ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na hɔrɔnya tiɲɛ na.

2. Galasikaw 5:13 - Aw, ne balimaw, aw welera ka hɔrɔnya. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka farisogo diyabɔ; nka, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni majigilenya ye kanuya kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 9.2 Ni ne tɛ ciden ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ, siga t'a la ko ne ye aw ye, katuguni ne ka ciden ye taamasyɛn ye Matigi la.

Pol b’a fɔ ko ale ye ciden ye Kɔrɛntekaw fɛ, ani ko olu ye a ka ciden ye.

1. Ala b’an wele ka baara kɛ cogo caman na; Kɔrɛntekaw tun ye Paul ka ciden ye dalilu ye.

2. An bɛɛ ye kibaru duman baarakɛlaw ye ani an ka kan ka kɛ Ala ka nɛɛma seerew ye.

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya kibaru duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:9 - Nka aw ye siya sugandilen ye, masakɛ sarakalasebaaya, siya senuma, a yɛrɛ ta ye, walisa aw ka se ka aw wele ka bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na.

1 Kɔrɛntekaw 9.3 Ne bɛ ne sɛgɛsɛgɛbagaw jaabi nin ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka jaabi kan, mɔgɔ minnu ye ɲininkali kɛ a la, a ka jogo ko la, ka dɛmɛ sɔrɔ egilisi fɛ.

1. Waajulikɛlaw dɛmɛni nafa ka bon

2. An bɛ se ka min kalan Pol ka jaabi la

1. Romɛkaw 15:27 - ? 쏷 hey diyara u ye k'a kɛ, wa tiɲɛ na, u ka juru bɛ u la. Sabu ni siya wɛrɛw nana u niyɔrɔ sɔrɔ u ka hakili ta fan fɛ dugawuw la, u ka kan fana ka kɛ baara ye u ye nafolomafɛnw na.??

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:7-9 - ? 쏰 r ne ye jurumu k ka ne yr majigin walisa aw ka bonya, katuguni ne ye Ala waaju? 셲 kibaru duman ka di aw ma fu wa? Ne ye egilisi wɛrɛw sonya, ne kɛlen ka sɔn dɛmɛ ma ka bɔ u yɔrɔ walisa ka baara kɛ aw ye. Ne tun bɛ aw fɛ tuma min na, ne mago tun bɛ ne la tuma min na, ne ma doni da mɔgɔ si kan, katuguni balima minnu bɔra Masedwanɛ, olu de ye ne mago ɲɛ. Donc ne y'a yɛrɛ tanga ani ne bɛna n yɛrɛ tanga doni dali ma aw kan cogo si la.??

1 Kɔrɛntekaw 9:4 Se tɛ an ye ka dumuni kɛ ani ka minni kɛ wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma ciden Pol ye baara kɛ n’a ka jogo ye walisa ka wariko dɛmɛ sɔrɔ egilisi fɛ.

1. An ka josariyaw fanga - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ se ka baara kɛ ni an ka josariyaw ye cogo min na ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2. Ka baara kɛ kanuya kosɔn - Ka a faamu mun na an bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye hali ni jo b’an bolo ka dɛmɛ sɔrɔ.

1. Filipekaw 2:3-4 - ? 쏡 o foyi tɛ bɔ yɛrɛɲini na walima yɛrɛbonya fu la. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafa lajɛ nka aw kelen-kelen bɛɛ ka tɔnɔw nafa.??

2. Matiyu 6:2-4 - ? 쏶 o ni aw bɛ fɛn di dɛsɛbagatɔw ma, aw kana o fɔ ni burufiyɛnw ye, i ko filankafow b'a kɛ cogo min na Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la, walisa mɔgɔ wɛrɛw ka aw bonya. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko u ye u ka sara sɔrɔ ka dafa. Nka ni i bɛ fɛn di dɛsɛbagatɔw ma, i kininbolo kana a dɔn i kininbolo bɛ min kɛ, walisa i ka nilifɛn ka kɛ gundo la. O tuma na fɛ, i Fa min bɛ kɛ gundo la, o bɛna i sara.??

1 Kɔrɛntekaw 9.5 Se tɛ an ye ka balimamuso ni muso ni ciden tɔw ni Matigi balimaw ni Kefa ɲɛminɛ wa?

Pol bɛ ka ɲininkali kɛ ni a ni ciden wɛrɛw bɛ sɔn ka taa ni muso walima balimamuso ye u ka taamaw la, i n’a fɔ Yesu ni Piɛrɛ balimakɛ.

1. ? 쏥 od ka Se ka An ka taamaw ɲɛminɛ??

2. ? 쏷 he Dɛmɛn Sahaba Kantigiw ma??

1. Jenɛse 2:18-24, Ala ye muso da ka kɛ cɛ taamaɲɔgɔn ye.

2. Ntalenw 18:24, Jɛɲɔgɔn caman bɛ se ka na tiɲɛni kɛ, nka teri dɔ bɛ yen min bɛ nɔrɔ a la ka tɛmɛ balimakɛ kan.

1 Kɔrɛntekaw 9:6 Walima ne ni Barnabasi dɔrɔn, se tɛ an ye ka baara dabila wa?

O tɛmɛsira b’a jira ko Paul ni Barnabasi tun ka kan ka baara kɛ ani ka dɛmɛ sɔrɔ egilisi fɛ.

#1: An bɛɛ ka kan ka dɛmɛ sɔrɔ an ka egilisi denbaya fɛ ni an mago bɛ o la.

#2: Ala bɛ nafolo di an ma walasa an ka se ka balo magoɲɛ waatiw la.

#1: Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.

#2: Filipekaw 4:19 - Nka ne ka Ala na aw magoɲɛfɛnw bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo nɔɔrɔ ye Krisita Yesu barika la.

1 Kɔrɛntekaw 9:7 Jɔn bɛ taa kɛlɛ la tuma o tuma a yɛrɛ ka jalaki kosɔn? Jɔn bɛ rezɛn nakɔ sɛnɛ k'a sɔrɔ a tɛ a denw dun? Jɔni bɛ sagaw balo, ni a tɛ sagaw ka nɔnɔ dun?

Pol bɛ ɲininkaliw kɛ minnu bɛ kɛ ni kumakan ye walasa k’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka dɛmɛ sɔrɔ wariko ta fan fɛ ni mɔgɔ bɛ baara kɛ Matigi ye.

1. Nafolo dɛmɛni nafa ka bon minisiriso la

2. Ka baara kɛ Ala ye ni kantigiya ye: A bɛ cogo di?

1. Dutɛrɔnɔmɛ 25:4 - ? 쏽 ou kana misi dawolo ni a bɛ ka suman sennatan.??

2. Luka 10:7 - ? 쏶 tay o so kɔnɔ, u bɛ min di, u bɛ o dun ka min, bawo baarakɛla ka kan n'a ka sara ye.??

1 Kɔrɛntekaw 9:8 Ne bɛ nin kow fɔ i ko mɔgɔ? Sariya fana t'o kelen fɔ wa?

Pol b’a fɔ ko sariya kelen de bɛ ale fana sirataama i n’a fɔ a bɛ tali kɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ la cogo min na.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la ani k’an hakili to a la ka tugu sariya kelenw kɔ minnu bɛ sirataama bɛɛ kan.

2. Hali n’an bɛ kuntigiya jɔyɔrɔw la, an ka kan k’an hakili to a la ka sariya kelenw labato i n’a fɔ mɔgɔ tɔw bɛɛ bɛ minnu labato.

1. Matiyu 22:16-21 - Yesu b’a lamɛnbagaw hakili jigin ko Ala ka sariyaw ka kan ka labato bɛɛ fɛ.

2. Yakuba 2:10-11 - Yakuba bɛ dannabaaw hakili jigin ko a nafa ka bon ka bɛɛ minɛ cogo kelen na ani ka danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.

1 Kɔrɛntekaw 9.9 A sɛbɛnnen bɛ Musa ka sariya kɔnɔ ko: «Misi min bɛ ɲɔ sennasan, i kana o dawolo da.» Yala Ala b’a janto misiw la wa?

Pol bɛ baara kɛ ni Layidu Kɔrɔ kɔnɔ kuma dɔ ye walasa k’a jira ko Ala b’a janto a ka danfɛnw na, hali baganw, wa o cogo la, a bɛnnen don mɔgɔ minnu bɛ kibaru duman fɔ, olu ka dɛmɛ sɔrɔ wariko ta fan fɛ.

1. Ala b’a janto a la: 1 Kɔrɛntekaw 9:9 sɛgɛsɛgɛli

2. Musa ka sariya: Ka 1 Kɔrɛntekaw 9:9 kɔnɔkow sɛgɛsɛgɛ

1. Zaburu 147:9 - "A bɛ a ka dumuni di wara ma, ani wuluden minnu bɛ kule."

2. Matiyu 10:9-10 - "Aw kana sanu ni warijɛ walima nɛgɛso di aw ka waribɔlanw kɔnɔ, aw kana finimugu fila ni sanbara ni berew di aw ma, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka dumuni ye."(Alimankan na)

1 Kɔrɛntekaw 9:10 Yala a b’a fɔ anw kosɔn pewu wa? Siga t'a la, nin sɛbɛnna anw kosɔn, ko sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ ni jigiya ye. Mɔgɔ min bɛ jiri tigɛ ni jigiya ye, o ka kɛ a ka jigiya jɛɲɔgɔn ye.»

Pol y’a ɲɛfɔ ko Ala ye fɛnw sɛbɛn Bibulu kɔnɔ an kosɔn, walisa an ka se ka jigiya sɔrɔ ani ka kɛ o jigiya jɛɲɔgɔnw ye.

1. Matigi ka jigiya: An bɛ se ka an jigi da Ala ka layiduw kan cogo min na

2. Ka jigiya dusukun sɛnɛ: Ka dannaya bonya waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye? Nka an tɛ fɛn min ye, n’an jigi b’o kan, an b’o makɔnɔ ni muɲuli ye.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

1 Kɔrɛntekaw 9.11 Ni an ye hakili ta fan fɛ kow dan aw ye, ni an ye aw farisogo kow tigɛ, yala o ye koba ye wa?

Pol bɛ ka ɲininkali kɛ ni a man ɲi egilisi ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ sɔrɔ wariko la, u bɛ baara min kɛ egilisi ye.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ nili ni sɔrɔli la Egilisi kɔnɔ

2. Kuntigiya nafa ka bon Krisita farikolo la

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ a dusukun na, o cogo la, a ka nili kɛ, a kana kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

2. Matiyu 10:8-10 - "Aw ka banabaatɔw kɛnɛya, ka kunatɔw saniya, ka suw lakunun, ka jinɛw gɛn. Aw ye o sɔrɔ fu, aw kana a di fu aw kana sɔgɔsɔgɔ aw ka taama kama, aw kana fini fila, sanbara ni berew, katuguni baarakɛla ka kan ni a ka dumuni ye.»

1 Kɔrɛntekaw 9:12 Ni mɔgɔ wɛrɛw ye o fanga sɔrɔ aw kan, yala anw tɛ o fanga ye wa? O bɛɛ n’a ta, an ma baara kɛ ni o fanga ye; Nka aw ka tɔɔrɔ fɛn bɛɛ la, walisa an kana Krisita ka Kibaru Duman bali.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw hakili jigin ko a ma a ɲini ka baara kɛ n’a ka kuntigiya ye u kan, nka o nɔ na, a y’a sugandi ka tɔɔrɔ walisa Krisita ka kibaru duman kana bali.

1. Yɛrɛsaraka fanga: Pol ka misali

2. Yɛrɛ dicogo ɲɛnamaya sara

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya fu la. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛmajɔ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

1 Kɔrɛntekaw 9.13 Aw m’a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ fɛn senumaw ko la, olu bɛ balo ni Alabatosoba fɛnw ye wa? Minnu bɛ makɔnɔni kɛ sarakabɔlan la, olu bɛ ni sarakabɔlan ye wa?

Minnu bɛ baara kɛ egilisi kɔnɔ, balo bɛ di olu ma ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ.

1. Ala bɛ baara kɛbagaw sara cogo min na Egilisi kɔnɔ, o faamuyali

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ baara kɛli la Ala ka Masaya kɔnɔ

1. Malaki 3:10 - ? 쏝 ka tilayɔrɔ tannan bɛɛ wele ka don magasa kɔnɔ, walisa dumuni ka kɛ ne ka so kɔnɔ. Wa o cogo la ka ne kɔrɔbɔ, Setigiw Matigi ko, ni ne tɛna sankolo finɛtiriw da wuli aw ye ka dugawu bɔn aw ye fo mago tɛ yen tugun.??

2. Heburuw 13:17 - ? 쏰 ka kɛ aw ɲɛmɔgɔw ye, ka aw kolo u ye, katuguni u bɛ aw niw kɔlɔsi, i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛna jatebɔ kɛ. U ka nin kɛ ni nisɔndiya ye, u kana kɛ ni sɔgɔsɔgɔ ye, bawo o tɛna nafa foyi lase aw ma.??

1 Kɔrɛntekaw 9.14 Matigi y’a sigi o cogo la walisa Kibaru Duman fɔbagaw ka ɲɛnamaya kɛ Kibaru Duman fɛ.

Matigi y’a latigɛ ko mɔgɔ minnu bɛ kibaru duman fɔ, olu ka kan ka dɛmɛ sɔrɔ a fɛ.

1. Matigi ka dugawu Kibaru Duman waajulikɛlaw ye

2. Kibaru Duman waajulikɛlaw ka kunkanbaaraw

1. Matiyu 10:7-8 - Ni aw taara, aw ka nin cikan weleweleda: ? 쁔 he sankolo masaya surunyara.??8 Banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn. Aw ye o sɔrɔ hɔrɔnya la; di hɔrɔnya la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:8 - Ala bɛ se ka dugawu caman kɛ aw ye, walisa aw mago bɛ fɛn o fɛn na tuma bɛɛ, aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.

1 Kɔrɛntekaw 9.15 Nka ne ma baara kɛ ni ninnu si ye, ne ma nin kow sɛbɛn walisa a ka kɛ ne la ten, katuguni ne ka saya tun ka fisa ni mɔgɔ si ka ne ka yɛrɛbonya kɛ fu ye.

Pol b’a fɔ ko a ma baara kɛ n’a ka jogo ye i n’a fɔ ciden walisa ka nafa sɔrɔ wariko ta fan fɛ, bawo o tun bɛna a ka yɛrɛbonya kɛ Ala la fu.

1. Aw kana a to aw ka yɛrɛbonya ka kɛ fu ye: A on 1 Kɔrɛntekaw 9:15

2. Yɛrɛsaraka nafa: A on 1 Kɔrɛntekaw 9:15

1. Filipekaw 2:5-8 - "Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la. a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 - "A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne ka fanga dafalen don barikantanya la ne."

1 Kɔrɛntekaw 9.16 Hali ni ne bɛ Kibaru Duman waajuli kɛ, ne tɛ ne yɛrɛ bonya foyi la, katuguni wajibi donna ne kan. ɔwɔ, bɔnɛ bɛ ne la, ni ne ma kibaru duman fɔ!

Paul bɛ kuma kibaru duman waajuli wajibiyalen kan, ani a b’a ka bɔnɛ jira ni a ma o kɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ wajibi la: Kibaru Duman waajuli".

2. "Ala kanminɛli: Kibaru Duman waajuli".

1. Rom=kaw 1:14-16 - "Ne maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya ye kisili ye dannabaaw b== ma, Yahutuw f= fɔlɔ, ani Gɛrɛkiw fana. K'a masɔrɔ o de bɛ yen." Ala ka tilennenya jirala ka bɔ dannaya la ka taa dannaya la, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: `Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la. Katuguni Ala ka diminya jirala ka bɔ sankolo la ka ɲɛsin mɔgɔw ka Ala ɲɛsiranbaliya ni tilenbaliya bɛɛ ma, olu minnu bɛ tiɲɛ minɛ tilenbaliya la.»

2. 1 Yuhana 4:19 - "An b'a kanu, katuguni ale de ye an kanu fɔlɔ."

1 Kr=ntekaw 9.17 Ni ne b= nin ko k= ni ne sago ye, sara b= ne la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka sɔnni kan ka kibaru duman fɔ, hali ni o ye wajibi ye, wa a tɛ sugandili ye.

1. Laɲini fanga: Cogo min na an bɛ se ka nafa sɔrɔ wajibiw la cogo ɲuman na

2. Wajibiyacogo kura: Ka i ka weleli minɛ

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye fɛn minnu fɔ aw ye, u ka olu bɛɛ labato." " " .

2. Romɛkaw 1:14-16 - "Ne ka juru bɛ Gɛrɛkiw ni mɔgɔ gansanw bɛɛ la, hakilitigiw ni hakilintanw bɛɛ la fana.Ne maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ma."

1 Kɔrɛntekaw 9:18 O tuma na fɛ, ne ka sara ye mun ye? Tiɲɛ la, ni ne bɛ Kibaru Duman fɔ, ne ka Krisita ka Kibaru Duman fɔ, walisa ne kana ne ka sebaaya tiɲɛ Kibaru Duman la.

Pol b’a ɲɛfɔ ko ni a bɛ kibaru duman waajuli kɛ, a t’a ɲini ka wari sara walima ka wari sara o kɔfɛ.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Kanuya bɛ min kɛ

2. Kibaru Duman weleweleda: Nilifɛn fu min bɛ di bɛɛ ma

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - Kanuya bɛ muɲu, kanuya bɛ ɲumanya kɛ. A tɛ keleya kɛ, a tɛ waso, a tɛ kuncɛbaya kɛ. A tɛ mɔgɔ wɛrɛw bonya, a tɛ a yɛrɛ ɲini, a tɛ dimi nɔgɔya la, a tɛ kojuguw sɛbɛn. Kanuya tɛ diya kojugu ye, nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ ye. A bɛ mɔgɔ tanga tuma bɛɛ, a bɛ da a la tuma bɛɛ, a bɛ jigiya kɛ tuma bɛɛ, a bɛ muɲu tuma bɛɛ.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka a ka diɲɛ kisi ale barika la.

1 Kɔrɛntekaw 9.19 Hali ni ne hɔrɔnyalen don mɔgɔw bɛɛ bolo, ne ye ne yɛrɛ kɛ bɛɛ ka jɔn ye, walisa ne ka nafa caman sɔrɔ.

Pol y’a jira ko hali ni a hɔrɔnyalen don mɔgɔw bɛɛ ma, a y’a yɛrɛ kɛ bɛɛ ka baarakɛla ye walisa a ka se ka dɔ fara a kan.

1. Se min bɛ mɔgɔ wɛrɛw baara la: Pol ka misali faamuyali min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 9:19 la

2. Ka hɔrɔnya sɔrɔ baara fɛ: Pol ka kuma minnu bɛ 1 Kɔrɛntekaw 9:19 kɔnɔ, olu bɛ se ka an kalan

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya fu la. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛmajɔ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafa la.

2. Matiyu 20:25-28 - "Yesu ye u wele k'a fɔ ko: 'Aw b'a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya, u ka kuntigiw bɛ kuntigiya kɛ u kan. Aw tɛ ten. O nɔ na, mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ.' ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka baarakɛla ye, ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ fɔlɔ ye, o ka kan ka kɛ aw ka jɔn ye??i n'a fɔ Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ cogo min na, nka ka baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.' " " .

1 Kɔrɛntekaw 9.20 Ne kɛra Yahutuw ye i ko Yahutuw, walisa ne ka Yahutuw sɔrɔ. Minnu bɛ sariya kɔrɔ, i ko sariya kɔrɔ, walisa ne ka nafa sɔrɔ sariya kɔrɔ.

Pol y’a ka cikan yɛlɛma walisa ka bɛn lamɛnbagaw ma walisa ka tugubaga caman sɔrɔ.

1. An ka cikan ladilan walisa ka bɛn an lamɛnbagaw ma

2. Ka se mɔgɔ suguya caman ma ni Kibaru Duman ye

1. Romɛkaw 12:2 ? 쏡 o kana i yɛrɛ kɛ nin diɲɛ in ye, nka i ka yɛlɛma i hakili kuraya fɛ, walisa ni kɔrɔbɔli ye i ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi ani min ka di ani min dafalen don.??

2. Matiyu 9:36-38 ? 쏻 tuma min na a ye jama ye , a hinɛ donna u la , bawo u tun bɛ tɔɔrɔ ni dɛmɛnbaliw ye , i n' a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye . O kɔ, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko : ? 쁔 a suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ; o de kosɔn aw ka suman tigɛ Matigi deli ni timinandiya ye walasa a ka baarakɛlaw bila ka taa a ka suman tigɛ la.? 쇺 € ye?

1 Kɔrɛntekaw 9.21 Sariya tɛ minnu na, i ko sariya tɛ minnu na, (ka kɛ sariya tɛ minnu na Ala fɛ, nka ne bɛ Krisita ka sariya kɔrɔ), walisa sariya tɛ minnu na, ne ka olu sɔrɔ.

Pol y’a ɲɛfɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ i n’a fɔ sariya tɛ mɔgɔ min na, walisa ka se mɔgɔ ma minnu tɛ sariya la, nka a bɛ Krisita ka sariya kɔrɔ hali bi.

1. Ka dege ka se ka an bolo: Paul ka misali min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 9:21 kɔnɔ

2. Ka kɛ minɛnw ye walasa ka se mɔgɔ wɛrɛw ma: Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ka sariya kɔrɔ 1 Kɔrɛntekaw 9:21 kɔnɔ

1. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

15 U na waajuli kɛ cogo di ni u ma ci? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쏦 ow senw cɛ ka ɲi minnu bɛ hɛrɛ kibaru duman fɔ, Minw bɛ na ni ko duman kibaru duman ye!??

2. Kolosekaw 4:5-6 - Aw ka taama hakilitigiya la ka taa kɛnɛma mɔgɔw ma, ka waati kunmabɔ. 6 Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k'o dɔn.

1 Kɔrɛntekaw 9.22 Ne kɛra barikantanw ye i ko barikantanw, walisa ne ka barikantanw sɔrɔ.

Pol b dannabaaw jija u ka k fn b ye mg b f walisa ka dw kisi.

1. Ladamuni fanga: Mɔgɔ bɛ se ka se cogo min na ɲɛnamaya fan bɛɛ la

2. Hakilitigiya ni hinɛ: Pol ka welekan ka bɛɛ kanu

1. Matiyu 5:44-45 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, ka aw tɔɔrɔbagaw deli, walisa aw ka kɛ aw sankolola Fa denw ye."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

1 Kɔrɛntekaw 9.23 Ne bɛ nin kɛ Kibaru Duman kosɔn, walisa ne ka se ka a niyɔrɔ sɔrɔ aw fɛ.

Pol bɛ kuma baara kɛli kan Kibaru Duman kosɔn walisa a ka se ka a niyɔrɔ kɛ o la ni Kɔrɛntekaw ye.

1. Kuntilenna kelen fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kibaru Duman kama

2. Ka baara kɛ Kibaru Duman kama: Paul ka misali min bɛ a yɛrɛ di

1. Filipekaw 2:5-7 "Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a ma a yɛrɛ kɛ foyi ye. ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.»

2. Kolosekaw 1:28-29 "An b'a weleweleda, ka bɛɛ lasɔmi, ka bɛɛ kalan ni hakilitigiya bɛɛ ye, walisa an ka mɔgɔ kɔgɔlenw jira Krisita la.

1 Kɔrɛntekaw 9.24 Aw m’a dɔn ko bolibaga minnu bɛ boli, olu bɛɛ bɛ boli, nka mɔgɔ kelen de bɛ sara sɔrɔ wa? O la sa, aw ka boli, walisa aw ka se ka sɔrɔ.»

Bibulu b’an jija an k’an jija ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye fɛn bɛɛ la, bawo mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ se ka o sara sɔrɔ.

1. "Ka ɲɛtaa ɲinini: I jija ka sara sɔrɔ".

2. "Kerecɛnw ka boli: Boli ka se sɔrɔ".

1. Filipekaw 3:14 - Ne b’a ɲini ka taa a fɛ ka taa a fɛ walasa ka sara sɔrɔ, Ala ye ne wele ka taa sankolo la Krisita Yesu la.

2. Heburuw 12:1 - O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni o seerew sankaba ye, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali ani jurumu min bɛ mɔgɔ minɛ nɔgɔya la, an ka o bɛɛ fili. Ani, an ka boli ni timinandiya ye, boli min tun latigɛra an ye.

1 Kɔrɛntekaw 9.25 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛsiri kɛ ka setigiya kɛ, o tigi bɛ a yɛrɛ minɛ fɛn bɛɛ la. Sisan u b'o kɛ walisa ka masafugulan tolilen sɔrɔ; Nka anw ye mɔgɔ ye min tɛ toli.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u jija ka setigiya kɛ ani ka u yɛrɛ minɛ fɛn bɛɛ la, i n’a fɔ u b’u cɛsiri cogo min na ka masafugulan tolibali sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ sanni ka masafugulan tolilen sɔrɔ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ.

1. "Ka se sɔrɔli boli la: Ka cɛsiri kɛ ka setigiya kɛ ni yɛrɛminɛ ye".

2. "Saniya sara: Masafugulan min tɛ tiɲɛ".

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - "Aw mana dumuni kɛ wala ka minni kɛ wala aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama."

2. Matiyu 5:8 - "Minnu dusukun saniyalenw ye dubadenw ye, katuguni u na Ala ye."

1 Kɔrɛntekaw 9.26 O de kosɔn ne bɛ boli o cogo la, ne tɛ boli i n’a fɔ sigabaliya. O cogo la, ne tɛ kɛlɛ kɛ i ko mɔgɔ min bɛ fiɲɛ gosi.

Pol b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon an kana fanga tiɲɛ walew la minnu kɔrɔ tɛ, ani o nɔ na, an k’an jija ka kuntilenna kuntilenna sɔrɔ.

1. Ala b’an wele ka kɛ ɲɛtaa ye - Ɲɛnamaya laɲinita fanga

2. Don? 셳 Aw ka siran ka faratiw ta - Jagɛlɛya ka tugu aw ka weleli kɔ

1. Matiyu 5:14-16 - Aw ye diɲɛ yeelen ye.

2. Waajulikɛla 9:10 - I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko ye.

1 Kɔrɛntekaw 9.27 Nka ne bɛ to ne farikolo kɔrɔ ka a kolo, walisa ni ne ye waajuli kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye tuma min na, ne yɛrɛ kana kɛ mɔgɔ fililen ye.

Pol b a yr jija a ka a farikolo mara ani ka a kolo walisa a kana k mg fililen ye Kibaru duman waajuli kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1. Kololi min bɛ mɔgɔ bila ka kolo

2. Yɛrɛminɛ fanga

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.

2. Romɛkaw 12:1-2 - Balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di saraka ɲɛnama ye, saraka senuma, min ka di Ala ye, o ye aw ka baara ye min bɛ kɛ ni hakili ye. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o kɔrɔbɔ.

1 Kɔrɛntekaw 10 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tannan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma Israɛldenw ka ko kɛlenw kan kungokolon kɔnɔ, ka kalan sɔrɔ u ka tariku la walasa ka bilasirali di Kɔrɛnte dannabaaw ma.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Korɛntekaw hakili jigin u ka hakili ta fan fɛ ciyɛn ye ani cogo min na u bɛnbaw, hali ni Ala ka kɛli tun bɛ u ɲɛminɛ ani ka kabakow kɛ, u binna bolibato ni jogo juguw la (1 Kɔrɛntekaw 10:1-7). A b’u lasɔmi u kana da u yɛrɛ la kojugu, k’u jija u ka kalan sɔrɔ o misaliw la ani u kana bin o jurumu suguw la (1 Kɔrɛntekaw 10:11-12). Pol b’a sinsin a kan ko Ala bɛ bɔyɔrɔ di ni u bɛ kɔrɔbɔli kunbɛn walisa dannabaaw ka se ka o muɲu (1 Kɔrɛntekaw 10:13).

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma dumuniw dunni kan, minnu bɛ saraka boliw ye. A sɔnna a ma ko boliw tɛ yen tiɲɛ na, nka a bɛ lasɔmini kɛ walisa i kana i sen don bolibato walew la bawo o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila sira la walima ka mɔgɔ yɛrɛ dusukun tiɲɛ (1 Kɔrɛntekaw 10:14-22). A bɛ dannabaaw laadi ko u ka boli bolibato ɲɛ ka u sen don jɛɲɔgɔnya la i n’a fɔ jɛɲɔgɔnya fɛɛrɛ min bɛ kɛ ni Krisita ye sanni u ka u sen don kafiriw ka laadalakow la (1 Kɔrɛntekaw 10:16-17).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikan nafamaw ye walasa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni dannabaliw ye. Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka fɛn o fɛn feere sugu la, u k’o dun u yɛrɛ ma, k’a sɔrɔ u ma ɲininkali kɛ a bɔyɔrɔ la, fo ni mɔgɔ dɔ y’a jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a ni boli batoli cɛsirilen don (1 Kɔrɛntekaw 10:25-26). Nka, ni mɔgɔ dɔ y’u ladɔnniya ko dumuni dira boli dɔ ma, u ka kan k’u yɛrɛ tanga o dunni ma dusukun kosɔn, a kana kɛ u yɛrɛ nafa kama, nka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛtaa kama alako ta fan fɛ (1 Kɔrɛntekaw 10:27-30). A bɛ dannabaaw laadi ko u kana mɔgɔ wɛrɛw ka jurumu kunntan walima ka mɔgɔ wɛrɛw ka dannaya bali, nka u ka sababuw ɲini kibaru duman fɔli kama k’a sɔrɔ u ka kanuya jɔyɔrɔ mara mɔgɔw bɛɛ la.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan bɛ kalan sɔrɔ Israɛldenw ka ko kɛlenw na kungokolon kɔnɔ walasa ka bilasirali di Kɔrɛntekaw ka dannabaaw ma. Pol ye u lasɔmi u kana da u yɛrɛ la kojugu, wa a b’u jija u ka kalan sɔrɔ u bɛnbaw ka filiw la. A bɛ sinsin Ala ka kantigiya kan ka bɔ kɔrɔbɔli sira di ani ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka boli bolibato ɲɛ. Pol bɛ kuma dumuni sarakalen boliw dunni ko kan, ka laadilikan di an ma ko an ka an janto an yɛrɛ la dusukun na ani ka an janto mɔgɔ wɛrɛw ka hakilimaya la. A bɛ dannabaaw bila ka u sen don don o don ɲɛnamaya la u yɛrɛ ma, nka u k’u hakili to u ka dusukasi la walima ka u yɛrɛ ka dannaya tiɲɛ walima ka mɔgɔ wɛrɛw ta tiɲɛ. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka kalan kɛ tariku kɔnɔ, ka i yɛrɛ tanga bolibato ma, ani ka kanuya ni jateminɛ kɛ jɛɲɔgɔnyaw la ni dannabaaw ni dannabaliw bɛɛ ye.

1 Kɔrɛntekaw 10.1 Balimaw, ne t'a fɛ aw ka kɛ dɔnbaliya ye, ko an bɛnbaw bɛɛ tun bɛ sankaba jukɔrɔ, u bɛɛ tɛmɛna kɔgɔji fɛ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin cogo min na u bɛnbaw ye Ala ka lakanani ni a ka bilasirali sɔrɔ.

1. Ala ka kantigiya a ka mɔgɔw ma - Israɛldenw ye Ala ka lakanani ni a ka bilasirali sɔrɔ cogo min na

2. Hakilijigin fanga - Ka kalan sɔrɔ Paul ka misali la, min ye dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ

1. Ekisode 13:21-22 - Matigi tun bɛ taa u ɲɛ tile fɛ sankaba dɔ la ka sira ɲɛminɛ, ani su fɛ tasuma jɔlan na walisa ka yeelen bɔ u ye, walisa u ka taa su ni tile.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 1:30-31 - Matigi aw ka Ala, min bɛ taa aw ɲɛfɛ, o yɛrɛ na kɛlɛ kɛ aw ye, i ko a y'a kɛ aw ye cogo min na Misira aw ɲɛ kɔrɔ, ani kungokolon kɔnɔ, aw ye Matigi aw ye cogo min na Ala y'i ta, i n'a fɔ cɛ b'a denkɛ ta cogo min na, i ye sira min ta fo ka se nin yɔrɔ in ma.

1 Kɔrɛntekaw 10.2 U bɛɛ batisera Musa ye sankaba ni kɔgɔji la.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Israɛldenw batisera Musa la tuma min na u tɛmɛna sankaba ni kɔgɔji cɛma.

1er : Ka dannaya ɲɛnamaya kɛ - Cogo min na ka wuli ni Ala ye

2nan : Kanminɛli fanga - Ka dege ka da Ala ka laɲini na

1nan : Heburuw 11:1-2 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2nan : Matiyu 14:22-23 - O yɔrɔnin bɛɛ Yesu y'a ka kalandenw bila kurun kɔnɔ ka taa a ɲɛfɛ ka taa fan dɔ fɛ, k'a sɔrɔ a ye jama bila ka taa. A ye jama bila ka taa tuma min na, a taara kulu kan a kelen na ka delili kɛ.

1 Kɔrɛntekaw 10:3 U bɛɛ tun bɛ dumuni kelen de dun alako ta fan fɛ.

Tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na bɛɛ tun bɛ alako sogo kelen dun.

1. Alako balo nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An bɛɛ bɛ se ka balo kelen sɔrɔ alako ta fan fɛ.

.

2. Zaburu 34:8 Aw, aw ka nɛnɛ k’a lajɛ ko Matigi ka ɲi! Cɛ min bɛ dogo a la, o ye dubaden ye!

1 Kɔrɛntekaw 10.4 U bɛɛ ye minfɛn kelen min ni hakili ta fan fɛ, k'a masɔrɔ o farakurun min tugura u nɔfɛ, u ye o min, o farakurun tun ye Krisita ye.

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Israɛldenw tun bɛ minni kɛ alako ta fan fɛ Farakurun dɔ la min tugura u kɔ, ani ko farakurun tun ye Krisita ye.

1. Ala bɛ balo ni bilasirali di a ka mɔgɔw ma.

2. Yesu ye an ka Alako Farakuru ye, a bɛ fanga ni sabatili di an ma.

1. Zaburu 18:2 - Matigi ye ne farakurun ni ne ka kɛlɛbolo ye ani ne kisibaa ye; ne ka Ala, ne ka fanga, ne na ne jigi da min kan. ne ka kala ni ne ka kisili buru, ne ka barikalan.

2. Esayi 26:4 - I jigi da Matigi kan fo abada, katuguni fanga banbali bɛ YaH, Matigi de la.

1 Kɔrɛntekaw 10.5 Nka u caman ma diya Ala ye, katuguni u binna kungokolon kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 10:5 la, a jirala ko Israɛlden caman ma diya Ala ye, wa u ma ɲɛ sɔrɔ kungokolon kɔnɔ.

1. Ka se sɔrɔ jigitigɛ kan: Ka kalan sɔrɔ Israɛldenw fɛ??Filiw kungo kɔnɔ

2. Ka bonya dannaya la: Ka Ala kan bilali kɔlɔlɔw faamu

1. Ekisode 16:2-3 ? 쏛 nd Israɛldenw ka jama bɛɛ ye ŋunuŋunu Musa ni Aron kan kungokolon kɔnɔ: Israɛldenw y'a fɔ u ye ko: «Ni an sigilen tun bɛ Matigi bolo Misira jamana na, ni Ala tun bɛ o kɛ.» sogo dagaw, ani tuma min na an ye buru dun fo ka dafa; sabu aw ye an labɔ kungokolon in kɔnɔ, ka nin jama bɛɛ faga kɔngɔ la.??

2. Dutɛrɔnɔmɛ 8:2-3 ? 쏛 nd i hakili ka to sira bɛɛ la, Matigi i ka Ala ye i ɲɛminɛ nin san binaani kɔnɔ kungokolon kɔnɔ, ka i majigin, ka i kɔrɔbɔ, k'a dɔn min bɛ i dusukun na, ni i bɛna a ka ci fɔlenw mara, walima ni i tɛna a labato. A ye i majigin, ka kɔngɔ bila i la, ka i balo ni manɛ ye, i tun tɛ min dɔn, i bɛnbaw tun tɛ o dɔn. walisa a k'a jira i la ko hadamaden tɛ balo nbuuru dɔrɔn de la, nka kuma o kuma bɛ bɔ Matigi da la, yala hadamaden bɛ balo.??

1 Kɔrɛntekaw 10.6 O kow kɛra an ka misaliw ye, walisa an kana ko jugu nege don an na, i ko olu fana nege tun bɛ cogo min na.

Tɛmɛsira Layidu kr ko minnu kɛra, olu ka kan ka kɛ misali ye walisa k’an kalan an kana ko jugu nege don an na, i n’a fɔ Israɛldenw tun b’a kɛ cogo min na fɔlɔ.

1. Aw ye kalan sɔrɔ Israɛldenw ka filiw la: aw kana aw yɛrɛ di kojugu kɔrɔbɔli ma.

2. Layidu Kɔrɔ bɛ misaliw di an ma, minnu b’a jira ko an ka kan ka an yɛrɛ tanga fɛn minnu ma ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. 2 Timote 3:16??7 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu fɛ, wa u nafa ka bon kalan na, kɔrɔfɔli la, tilennenya la, tilennenya kalanni na.

2. Romɛkaw 15:4 - Katuguni fɛn minnu sɛbɛnna ka kɔrɔ, olu sɛbɛnna an ka kalan kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ Kitabu muɲuli ni dususalo barika la.

1 Kɔrɛntekaw 10.7 Aw kana kɛ boli batobagaw ye i ko u dɔw tun bɛ cogo min na. I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Jamana y'i sigi ka dumuni kɛ ka minni kɛ, ka wuli ka tulon kɛ.»

Pol ye Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u kana Israɛl ka bolibato ladege, ka Bibulu ka misali dɔ fɔ min bɔra Ekisode kitabu kɔnɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka i yɛrɛ tanga bolibato ma".

2. "Misali fanga: An ka kɛwalew bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min".

1. Ekisode 32:6 - U wulila sɔgɔma o dugujɛ, ka saraka jɛnita kɛ, ka na ni hɛrɛ saraka ye. Jama y'i sigi ka dumuni kɛ ka minni kɛ, ka wuli ka tulon kɛ.

2. Rom=kaw 12:2 - Aw kana i k= nin diɲɛ ta cogo la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

1 Kɔrɛntekaw 10.8 An kana jatɔya kɛ i ko u dɔw y’a kɛ cogo min na, ka mɔgɔ waa mugan ni saba faga tile kelen kɔnɔ.

Pol ye Kɔrɛntekaw lasɔmi jatɔya ko la, ka Israɛldenw ka misali fɔ minnu binna don kelen kɔnɔ u ka jurumu kosɔn.

1. "I yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma: Cɛnimusoko juguya filɛli."

2. "Kaminɛbaliya kɔlɔlɔw: Israɛldenw ka maana."

1. Galasikaw 5:19-21 - "Sisan farisogo ka kɛwalew bɛ kɛnɛ kan: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege, bolibato, subagaya, juguya, kɛlɛ, keleya, dimi, sɔsɔli, bɛnbaliya, farali, keleya, dɔlɔ, orgies, ani o ɲɔgɔnnaw.Ne b'aw lasɔmi, i ko ne y'aw lasɔmi ka kɔrɔ, ko mɔgɔ minnu bɛ o ko suguw kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta."

2. Heburuw 13:4 - "Furu ka bonya bɛɛ cɛma, furu dilan ka nɔgɔ, katuguni Ala na kiri tigɛ cɛnimusoya kɛbagaw ni jatɔyakɛlaw kan."

1 Kɔrɛntekaw 10.9 An kana Krisita kɔrɔbɔ fana, i ko u dɔw fana y’a kɔrɔbɔ cogo min na, saw y’u halaki cogo min na.

Nin tɛmɛsira min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 10:9 la, o b’an lasɔmi ko an kana Ala ka muɲuli kɔrɔbɔ an kɛtɔ k’a kɔrɔbɔ i n’a fɔ Israɛlden dɔw y’a kɛ cogo min na fɔlɔ, o kɛra sababu ye ka u halaki saw fɛ.

1. Ka Ala kɔrɔbɔ: O kɔlɔlɔw faamuyali

2. Ka a dɔn tuma min na an bɛ Ala ka muɲuli kɔrɔbɔ

1. Yakuba 1:13-14 - Mɔgɔ si kana a fɔ ni a kɔrɔbɔra, ? 쏧 ne bɛ kɔrɔbɔ Ala fɛ,??k'a masɔrɔ Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni juguya ye, wa a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili.

2. Heburuw 3:7-8 - O de kosɔn, i ko Ni Senu b’a fɔ cogo min na, ? 쏷 oday , n' aw y' a kan mɛn , aw kana aw dusukunw gɛlɛya i n' a fɔ murutili la , kɔrɔbɔli don na kungo kɔnɔ .

1 Kɔrɛntekaw 10.10 Aw kana ŋunuŋunu i ko u dɔw fana ye ŋunuŋunu kɛ cogo min na, ka halakibaga halaki u la.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmini kɛ ka ŋunuŋunu, bawo mɔgɔ minnu ye ŋunuŋunu kɛ ka tɛmɛn, olu dɔw tiɲɛna tiɲɛnikɛla fɛ.

1. "Ala ye an Lakanabaa ye: An kana ŋunuŋunu ani ka i jigi da a ka fanga kan".

2. "Fara min bɛ ŋunuŋunu la: An ka da Ala la, an kana da an yɛrɛ la".

1. Romɛkaw 8:31 - "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

2. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la."

1 Kɔrɛntekaw 10.11 Nin kow bɛɛ kɛra u la misali ye.

Tɛmɛsira Ko minnu kɛra ka tɛmɛn, olu sɛbɛnnen don ka kɛ misaliw ye walasa an ka se ka kalan sɔrɔ minnu na an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Ka kalan kɛ ka bɔ waati tɛmɛnenw na walasa ka ɲɛnamaya kɛ bi waati la.

2. Ka Ala ka Kuma waleya an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Romkaw 15:4 ??Fɛn minnu sɛbɛnna ka kɔrɔ, olu bɛɛ sɛbɛnna an ka kalan kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw dusu saalo fɛ.

2. Yakuba 1:22 ??Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

1 Kɔrɛntekaw 10.12 O de kosɔn, mɔgɔ min b’a miiri ko a jɔlen don, o k’a janto a kana bin.

An ka kan ka an janto an ka kiri la an yrw kan ani ka an janto an kana bin jurumu la.

1. Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ.

2. Aw k’aw janto aw yɛrɛ la alako ta fan fɛ.

1. Rom=kaw 12.3 Katuguni ne b= a f= aw c=ma mg o mg ye, ne b= a f= ka t=m= ka t=m= a ka kan ka miiri. Nka u ka miiri ni hakilitigiya ye, i ko Elohim ye dannaya sumanikɛlan di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma cogo min na.

2. Luc. Dugukolo bɛɛ kan sigibagaw bɛɛ kan, a na kɛ jaan ye. Aw ka to aw ɲɛ na, ka delili kɛ tuma bɛɛ, walisa aw ka kan ka kisi nin ko nataw bɛɛ ma, ka jɔ Mɔgɔ Denkɛ ɲɛkɔrɔ.

1 Kɔrɛntekaw 10.13 Kɔrɔbɔli si ma aw minɛ ni hadamadenw ka kɔrɔbɔli tɛ, nka Ala ye kantigi ye, ale tɛna sɔn aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan. Nka a ni kɔrɔbɔli fana na sira di aw ma walisa aw ka se ka o muɲu.»

Kɔrɔbɔli si man bon an bolo sabu Ala ye layidu ta ko a bɛna fɛɛrɛ di an ma an ka se ka bɔ o la, ani ka a lajɛ ko an bɛ se ka o muɲu.

1. Ala ka kantigiya bɛna boli sira di an ma tuma bɛɛ.

2. Kɔrɔbɔli si man bon an ma ni Ala ka dɛmɛ ye.

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. 1 Yuhana 4:4 - Aw ye Ala ta ye, denmisɛnw, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye.

1 Kɔrɛntekaw 10.14 O de kosɔn, ne kanulenw, aw ka boli bolibato ɲɛ.

Tɛmɛsira ye lasɔmini ye walisa ka an yɛrɛ tanga bolibato ma.

1. Bolobato fanga ani a bɛ se sɔrɔ cogo min na

2. Farati minnu bɛ bolibato la ani kanminɛli sara

1. Ekisode 20:3-5 - "I kana ala wɛrɛ sɔrɔ ne ɲɛ. I kana ja dɔ dilan i yɛrɛ ye sankolo la, walima dugukolo kan duguma, walima duguma ji la. I kana i biri." ka jigin u ma wala ka u bato, katuguni ne Matigi aw ka Ala ye keleya Ala ye.»

2. Kolosekaw 3:5 - "O de kosɔn, aw ka dugukolo kan fɛn o fɛn bɛ aw ka dugukolo kan, aw k'o faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege juguw, nege juguw ani namara, o ye bolibato ye."

1 Kɔrɛntekaw 10.15 Ne bɛ kuma hakilitigiw fɛ. Ne bɛ min fɔ, aw ka kiri tigɛ o kan.»

Tɛmɛsira: Pol bɛ Kɔrɛntekaw laadi u ka baara kɛ n’u ka hakilitigiya ni u ka hakilitigiya ye a ka kumaw ni a ka kalansiraw jateminɛni na.

1. Ka baara kɛ ni an ka hakilitigiya ye walisa ka Ala ka Kuma jateminɛ

2. Ka faamuyali dege an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Ntalenw 2:6-9 - Sabu Matigi bɛ hakilitigiya di; Dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛlen bɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

1 Kɔrɛntekaw 10.16 An bɛ dugawu jifilen min duba, yala o tɛ Krisita joli ka jɛɲɔgɔnya ye wa? An bɛ buru min kari, yala o tɛ Krisita farikolo ka jɛɲɔgɔnya ye wa?

Kerecɛnw b’u sen don jɛɲɔgɔnya la, o min bɛ Krisita farikolo ni a joli taamasyɛn.

1. Jɛɲɔgɔnya kɔrɔ: Krisita farikolo ni a joli nafa faamuyali

2. Jɛɲɔgɔnya nɛɛma sɔrɔli: Ala ka kunmabɔli nilifɛn sɔrɔcogo

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:23-26 - Ne ye min di aw ma, ne ye o sɔrɔ Matigi fɛ, ko Matigi Yesu donna su min na, a ye dumuni ta.

24 a ye barika dali ye tuma min na, a y’o kari k’a fɔ ko : ? 쏷 ake, dumuni kɛ; nin ye Ne farikolo ye min karilen don aw kosɔn; aw ka nin kɛ ka ne hakili jigin.??

25 O cogo kelen na, a ye jifilen ta sufɛdumuni kɔfɛ k’a fɔ ko : ? 쏷 a ka jifilen ye layidu kura ye ne joli la. Nin kɛ, ni aw bɛ a min tuma o tuma, ka aw hakili jigin Ne la.??

26 Ni aw bɛ nin nbuuru dun ka nin jifilen min tuma o tuma, aw bɛ Matigi waajuli kɛ wa? 셲 saya fo A ka na.

2. Luka 22:19 - A ye nbuuru ta, ka barika dali ye ka o kari, ka o di u ma, ko : ? 쏷 ale de ye Ne farikolo ye min dira aw kosɔn; aw ka nin kɛ ka ne hakili jigin.??

1 Kɔrɛntekaw 10.17 An ka ca, an ye dumuni kelen ye, an farikolo kelen don, katuguni an bɛɛ ye o dumuni kelen dun.

Kerecɛnw bɛɛ ye farikolo kelen kɔnɔfɛnw ye, wa u bɛɛ bɛ buru kelen dun, o bɛ kelenya taamasyɛn ye.

1. "Jɛɲɔgɔnya Krisita la", ka kelenya hakilina sɛgɛsɛgɛ Krisita farikolo la.

2. "Ɲɛnamaya buru tilabagaw", ka sinsin Yesu nafa kan iko balo ni ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ.

1. Yuhana 17:20-21 - Yesu ka delili ke kelenya kama dannabaaw c.

2. Romɛkaw 12:5 - Krisita farikolo yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ n’a niyɔrɔ don.

1 Kɔrɛntekaw 10.18 Israɛl filɛ farisogo ta fan fɛ.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw hakili jigin ko u bɛ sarakabɔlan na hali bi, u kɛtɔ ka sarakaw dun.

1. "Sarakabɔlan dumuni: Mun na an ka kan ka saraka seliw kɛ".

2. "Sarakaw dunni nafa hakili ta fan fɛ".

1. Heburuw 13:10-16 - Saraka seliw ladonni nafa ka bon

2. Dutɛrɔnɔmɛ 12:5-7 - Ladilikanw saraka ni sarakaw dunni kan

1 Kɔrɛntekaw 10:19 Ne bɛ mun fɔ o tuma na? ko boli ye fɛn o fɛn ye, wala min bɛ saraka kɛ boliw ye, o ye fɛn o fɛn ye?

Pol bɛ ɲininkali kɛ ni boliw ni saraka minnu bɛ di u ma, nafa dɔ bɛ o la.

1. Bolobato fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka sebaaya min ka bon ni fɛn bɛɛ ye

1. Esayi 44:9-20 - Matigi ka masaya ni boliw tɛ kelen ye

2. Zaburu 115:3-8 - boli batoli hakilintanko ni Ala nɔɔrɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na

1 Kɔrɛntekaw 10.20 Nka ne b’a fɔ ko siya wɛrɛw bɛ saraka minnu kɛ jinɛw ye, u tɛ saraka bɔ Ala ye.

Siya wɛrɛw bɛ saraka bɔ jinɛw ye, u tɛ saraka bɔ Ala ye, wa Pol bɛ Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni u ye.

1. Ala b’an wele ka an yɛrɛ faran ka bɔ kojugu la, ka taama a ka siraw kan.

2. An man kan ka lafili jinɛ ka nanbara fɛ ani ka to kantigiya la Ala ka tiɲɛ kan.

1. Efesekaw 5:11 - Aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni dibi kɛwalew ye minnu tɛ den, nka aw ka u kɔrɔfɔ.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

1 Kɔrɛntekaw 10.21 Aw tɛ se ka Matigi ka jifilen ni jinɛw ka jifilen min.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko dannabaaw tɛ se ka u sen don baaraw la minnu bɛ tali kɛ Matigi la ani baara minnu bɛ tali kɛ jinɛ la.

1. An ka kan ka to an ka dannaya la, an kana an ka dannayakow tiɲɛ diɲɛ diyanyekow kama.

2. An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka Matigi bonya ani ka an mabɔ baara la minnu bɛ a ka kalanw sɔsɔ.

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

2. Rom=kaw 12:2 - Aw kana aw k= nin diɲɛ ta cogo la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

1 Kɔrɛntekaw 10:22 Yala an bɛ Matigi bila ka keleya wa? an barika ka bon a la wa?

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko se tɛ u ye ka Ala sɔsɔ, iko a ka bon ni u ye dan tɛ min na.

1. Nafabaliya min bɛ Ala degun - An tɛ se ka se sɔrɔ abada kɛlɛ la ni Sebaayabɛɛtigi ye.

2. Ala ka kɔrɔtalen dɔnni - An ka kan k’an hakili to tuma bɛɛ jɔn de bɛ kuntigiya la.

1. Esayi 40:12-17 - Jɔn ye ji suman a bolo dingɛ kɔnɔ, walima ni a bolo bonya taamasiyɛn ye sankolo la? Jɔn ye dugukolo buguri minɛ sigilan kɔnɔ, wala ka kuluw pese balansi la ani kuluw pese balansi la?

2. Zaburu 115:3 - An ka Ala bɛ sankolo la; fɛn o fɛn ka di a ye, a bɛ o kɛ.

1 Kɔrɛntekaw 10.23 Fɛn bɛɛ dagalen don ne ye, nka fɛn bɛɛ man ɲi.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka baara kɛ ni hakili ɲuman ye ani ka miiri mɔgɔ wɛrɛw la ni u bɛ desizɔnw ta.

1: A nafa ka bon an k’an hakili to an ka latigɛw bɛ nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na.

2: An man kan ka ɲɛminɛ an yɛrɛ negew fɛ, nka an ka sugandiliw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw sabati cogo min na, an k’o jateminɛ.

1: Filipekaw 2:3-4 - "Fɛn si kana kɛ sɔsɔli wala kuncɛbaya fu la, nka ni yɛrɛmajigilenya ye, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka mɔgɔ wɛrɛ jate fɛn ye min ka fisa ni u yɛrɛ ye ."

2: Romɛkaw 14:19 - "O de kosɔn, an ka tugu fɛnw kɔ minnu bɛ hɛrɛ lase mɔgɔw ma, ani fɛn minnu bɛ se ka ɲɔgɔn sabati."

1 Kɔrɛntekaw 10.24 Mɔgɔ si kana a yɛrɛ ta ɲini, fɔ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka tɔ kelen ka nafolo ɲini.

Kerecɛnw ka kan k’u sinsin mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛni kan sanni u k’u yɛrɛw ka nafolo ɲini.

1. Dusukun min bɛ bolomafara di: Ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Yɛrɛmajɔbaliya fanga: Ka nili kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Filipekaw 2:4 - Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2. Luka 6:38 - Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.

1 Kɔrɛntekaw 10.25 Fɛn o fɛn bɛ feere bɔgɔbɔgɔ la, aw ka dumuni kɛ, aw kana ɲininkali kɛ dusukun kosɔn.

Kerecɛnw man kan ka ɲininkaliw kɛ ni u bɛ dumuni san sugu la.

1. Ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la: Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni kanminɛli ye

2. Yɛrɛminɛ fanga: Ka sugandili kɛ ni hakilitigiya ye

1. Romɛkaw 14:14-23 - Pol ka baro min kɛra mɔgɔ yɛrɛ dusukun nafa kan dannaya ko la.

2. Efesekaw 5:15-17 - Pol ka laadilikan ka k hakilitigi ye ani ka waati kunmab.

1 Kɔrɛntekaw 10.26 Dugukolo ni a dafalen ye Matigi ta ye.

Matigi ye dugukolo bɛɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ tigi ye.

1. Ala ye dugukolo bɛɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ kuntigi ye.

2. An ka kan ka an hakili to Matigi ka fɛntigiya la ani k’a dɔn ko an bɛ an jigi da a kan.

1. Zaburu 24:1 - Dugukolo ye Matigi ta ye, ani a dafalen; Diɲɛ ni a kɔnɔmɔgɔw.

2. Zaburu 115:16 - Sankolo ni sankolow ye Matigi ta ye, nka a ye dugukolo di hadamadenw denw ma.

1 Kɔrɛntekaw 10.27 Dannabali minnu tɛ dannabaaw ye, ni olu dɔ ye aw wele ka na seli dɔ la, ni aw b'a fɛ ka taa. fɛn o fɛn bilalen bɛ aw ɲɛ kɔrɔ, aw ka dumuni kɛ, aw kana ɲininkali kɛ aw dusukun kosɔn.

Dannabaaw man kan ka ɲininkaliw kɛ dumuni min bɛ di u ma dannabaliw ka seliw la, wa o nɔ na, fɛn o fɛn dira u ma dusukun kosɔn, u ka kan ka sɔn o ma.

1. Kerecɛnw ka kan ka jatigila dege ani ka sɔn weleli ma seliw la, ko mana kɛ cogo o cogo.

2. A nafa ka bon ka i janto i yɛrɛ la ni i bɛ dumuni kɛ ni dannabaliw ye, nka laban na, i ka sɔn fɛn o fɛn ma, k’a sababu kɛ u ka jatigila bonya ye.

1. Romɛkaw 14:2 - ? 쏰 ne mɔgɔ dalen b'a la ko a bɛ se ka fɛn o fɛn dun, k'a sɔrɔ barikantan bɛ nakɔfɛnw dɔrɔn de dun.??

2. Matiyu 22:39 - ? 쏽 ou ka i sigiɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.??

1 Kɔrɛntekaw 10.28 Nka ni mɔgɔ dɔ y’a fɔ aw ye ko: ‘Nin bɛ saraka bɔ boliw ye, aw kana dumuni kɛ a jirabaga kosɔn, ani a dusukun kosɔn, katuguni dugukolo ye Matigi ta ye, ani a dafalen.

Tɛmɛsira Krecɛnw man kan ka dumuni kɛ min bɛ saraka kɛ boliw ye ni u b’o dɔn, i n’a fɔ Matigi ye dugukolo ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ tigi ye cogo min na.

1. An bɛ se ka Krisita dusukun sɔrɔ cogo min na: Ka Ala kanu ani ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Ka Ala ka ɲumanya to an ɲɛ na: A ka kan ka bonya da Ala ka kuntigiya kan

1. Efesekaw 5:1-2 - O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw, ka kanuya ɲɛnamaya kɛ, i ko Krisita y’an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, ka kɛ saraka kasa duman ye ani saraka ye Ala ye.

2. Romɛkaw 12:1 - O de kosɔn, balimaw, ne bɛ aw deli Ala ɲɛ na wa? 셲 makari, ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, min senuma ani min ka di Ala ye? 봳 ale de ye i ka bato lakika ni a bɛnnen ye.

1 Kɔrɛntekaw 10.29 Ne t'a fɔ i yɛrɛ ta ye, nka mɔgɔ tɔ kelen ta don, katuguni mun na ne ka hɔrɔnya bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ dusukun fɛ?

Pol y’a sɛbɛn ko mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw dusukun jateminɛ ni a bɛ desizɔnw ta bawo a bɛ min jate a yɛrɛ ka hɔrɔnya ye, mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka o jateminɛ.

1. "Hɔrɔnya & Dusukun: Mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw bonya".

2. "Keleya danfara la: An ka danfara seli".

1. Galasikaw 5:13-14, "Aw welelen don hɔrɔnya la, balimaw. Aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ sababu ye farisogo la, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la: ? 쏽 ou ka i sigiɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.??

2. Romɛkaw 14:13-15, "O de kosɔn an kana kiri tigɛ ɲɔgɔn kan tun, nka an k'a latigɛ ko an tɛna kuncɛbaya walima balimakɛ balima bali abada. Ne b'a dɔn ani ne dalen b'a la Matigi Yesu la ko." foyi tɛ nɔgɔ a yɛrɛ la, nka a nɔgɔlen don mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, min b'a miiri ko a nɔgɔlen don, katuguni ni i balima dusu tiɲɛna i ka dumuni na, i tɛ taama kanuya la tun.I bɛ dumuni min kɛ, Krisita sara min kosɔn, i kana o halaki ."

1 Kɔrɛntekaw 10.30 Ni ne ye ne ka nɛɛma sɔrɔ, mun na ne bɛ kuma jugu fɔ ne ka barika dali ko la?

Pol bɛ ɲininkali kɛ mun na a kɔrɔfɔra ko a ye barika da nɛɛma ye a ye min sɔrɔ.

1. Ka sɔn Ala ka nɛɛma ma: Barika dali ni barika dali cogo

2. Barika dali fanga: An bɛ fɛn minnu sɔrɔ, an k’o waleɲumandɔn dege

Ka tigɛ-

1. Yakuba 1:17 - "Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelen Fa fɛ, min tɛ yɛlɛma i ko biɲɛ wulilenw."

2. Romɛkaw 8:28 - "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye."

1 Kɔrɛntekaw 10.31 Aw mana dumuni kɛ wala ka minni kɛ wala aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

Dannabaaw ka kan k’a kɛ u kuntilenna ye ka nɔɔrɔ lase Ala ma u ka kɛwalew bɛɛ la.

1. I ka kɛwalew ka kɛ Ala jiracogo ye wa? 셲 nɔɔrɔ

2. Ka nɔɔrɔ da Ala kan an ka don o don ɲɛnamaya fɛ.

1. Kolosekaw 3:17 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la."

2. Romɛkaw 12:1-2 - "O de kosɔn balimaw, ne b'a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, saniyalen ni min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ nin diɲɛ in na, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.»

1 Kɔrɛntekaw 10.32 Aw kana mɔgɔ si jalaki, Yahutuw ni siya wɛrɛw wala Ala ka egilisi.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u ka wale kɛ cogo la min tɛ mɔgɔ si dusu tiɲɛ, hali Yahutuw, siya wɛrɛw ani Ala ka egilisi.

1. "I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Ka bonya ni jateminɛ jira bɛɛ la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ye: Paul ka misali ka ɲɛsin Kɔrɛntekaw ma".

1. Romɛkaw 12:14-16 - "Aw ka dubaw kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye; aw ka duba kɛ, aw kana danga. Aw ka ɲagali ni nisɔndiyabaaw ye. Aw ka kasi ni dusukasibagaw ye. Aw ka sigi ɲɔgɔn fɛ. Aw kana kuncɛbaya kɛ, nka aw ka sɔn ka o kɛ." aw ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye minnu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ. Aw kana kuncɛbaya kɛ."

2. Efesekaw 4:25-32 - "O de kosɔn aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon bila, ka tiɲɛ fɔ aw mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an bɛɛ ye farikolo yɔrɔ kelen ye. Aw kana jurumu kɛ aw ka dimi na. Aw kana a to tile ka bin aw kɔnɔ." bɛ dimi hali bi , aw kana sen di jinɛ ma .Mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ ka sonyali kɛ , o tigi man kan ka sonyali kɛ tugun , nka a ka kan ka baara kɛ , ka fɛn nafama dɔ kɛ n' a bolow ye , walisa u ka se ka fɛn dɔ tila ni magojirabagaw ye .Aw kana a to kuma jugu o kuma jugu bɛ bɔ aw da la, nka min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka kɛɲɛ ni u magow ye, o dɔrɔn de bɛ bɔ aw la, walisa o ka nafa don lamɛnnikɛlaw la kunmabɔli.Aw ka dusukasi, dimi ni dimi, sɔsɔli ni tɔgɔjugu fɔli bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya sugu bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i n'a fɔ Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."(Alimankan na)

1 Kɔrɛntekaw 10.33 I ko ne bɛ mɔgɔw bɛɛ diyabɔ cogo min na fɛn bɛɛ la, ne tɛ ne yɛrɛ nafa ɲini, nka ne bɛ mɔgɔ caman nafa ɲini, walisa u ka kisi.

Pol bɛ dusu don bɛɛ kɔnɔ u ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲumanya ɲini sanni u ka u yɛrɛw dɔrɔn de ɲini, walisa mɔgɔ caman ka kisi.

1. "Mɔgɔ caman ka tɔnɔ" - Ka kɛ bolomafara ye ani ka kɛ yɛrɛdɔnbali ye, o bɛ se ka mɔgɔ caman nafa cogo min na.

2. "Kisi ɲinini" - Ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, o nafa faamuya walasa ka u kisi.

1. Matiyu 22:37-39 - I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ni majigilenya ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

1 Kɔrɛntekaw 11 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni kelennan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma ko suguya caman kan minnu ɲɛsinnen bɛ bato kɛcogo ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunkolo datugucogo ani Matigi ka surɔfana ko la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni baro ye cɛ ni muso jɔyɔrɔw kan ani kunkolo datugucogo bato waati la. A b’a jira ko hadamadenw ka kan ka delili kɛ walima ka kiraya kɛ k’a sɔrɔ u kunkolo ma datugu, i n’a fɔ u dabɔra cogo min na Ala ja la ani k’a nɔɔrɔ jira (1 Kɔrɛntekaw 11:3-7). Faan wɛrɛ fɛ, musow ka kan k’u kunkolo datugu k’a jira ko u y’u kolo kuntigiya kɔrɔ (1 Kɔrɛntekaw 11:5-6). Paul bɛ wele bila sigida ni laadalakow ma walasa k’a ka sɔsɔli sinsin cɛ ni muso danfara kan bato la.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol bɛ kuma kɛwale bɛnbali ko kan Matigi ka surɔfana waati la. A bɛ Kɔrɛntekaw dannabaaw kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u y’a tigɛli kɛ u yɛrɛ ka seli ye, dɔw bɛ dumuni kɛ ka tɛmɛ a dan kan, k’a sɔrɔ dɔw bɛ kɔngɔ (1 Kɔrɛntekaw 11:17-22). A b’u hakili jigin Yesu ka o sakramenti sigili la su fɛ ka kɔn a gengen jiri la, ani a bɛ sinsin a nafa kan iko a ka saraka hakilijigin (1 Kɔrɛntekaw 11:23-26). Pol b’a lasɔmi ko an kana dumuni kɛ cogo la min man kan, k’a sɔrɔ i ma Krisita farikolo dɔn, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kiri tigɛ Ala fɛ (1 Kɔrɛntekaw 11:27-32).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye minnu bɛ Matigi ka surɔfana labato cogo bɛnnen na. Pol b dannabaaw laadi ko u ka u yr sgr sani u ka dumuni k, ka jurumu o jurumuw bn ani ka bn ni mg tw ye walisa u ka gɛrɛ o la cogo bɛnnen na (1 Kɔrɛntekaw 11:28-29). A b’u jija u ka ɲɔgɔn makɔnɔ ni u bɛ ɲɔgɔn lajɛ o dumuni kama sanni u ka u sen don yɛrɛɲini kɛwalew la minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw bɔ ɲɔgɔn na walima ka u maloya (1 Kɔrɛntekaw 11:33-34). Pol b’a sinsin a kan ko o cikanw kun tɛ ka na ni jalaki ye, nka u kun ye ka latilen don walisa u ka bato ka kɛ cogo labɛnnen na ani ka kɛ ni bonya ye.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan ni kelen bɛ kuma ko dɔw kan minnu ɲɛsinnen bɛ bato kɛcogo ma. Pol bɛ kuma cɛ ni muso jɔyɔrɔw kan ani kunkolo datuguli nafa kan bato waati la, k’a jira ko a nafa ka bon ka i yɛrɛ majigin ani ka bonya da Ala ka dilan kan. O kɔfɛ, a b’a ɲɛsin Matigi ka surɔfana ma, ka Kɔrɛntekaw kɔrɔfɔ u ka kɛwale juguw kosɔn, k’u hakili jigin a cogoya senuma na, k’u hakili jigin Krisita ka saraka la. Pol ye lasɔmini kɛ walisa u kana dumuni kɛ cogo la min man kan, ani a bɛ dannabaaw jija u k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sani u ka u sen don a la. A bɛ sinsin a kan ko kelenya ka kan ka kɛ, ka mɔgɔ wɛrɛw jateminɛ, ani ka bonya da o sakramenti kan. Nin tilayɔrɔba bɛ bilasirali di bato kɛcogo ɲumanw kan minnu bɛ bonya jira Ala la ani kanuya jira ɲɔgɔn na Krecɛn jɛkulu kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 11.1 Aw ka kɛ ne nɔfɛmɔgɔw ye, i ko ne fana ye Krisita nɔfɛmɔgɔw ye.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u k’a ka misali ladege ka tugu Krisita kɔ.

1. "Ka Krisita ladege: Ka tugu Paul ka misali la".

2. "Pali ka misali: Ka tugu Krisita kɔ".

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:1 - Aw ka kɛ ne nɔfɛmɔgɔw ye, i ko ne fana ye Krisita nɔfɛmɔgɔw ye.

2. Matiyu 16:24 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.»

1 Kɔrɛntekaw 11.2 Balimaw, ne bɛ aw tanu, ko aw hakili bɛ ne la ko bɛɛ la, ka sariyakolow mara, i ko ne ye u di aw ma cogo min na.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw ka dannabaaw tanu, u ka kalansira minnu di u ma, u y’o minɛ.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka Kuma hakili to a la ani k’a labato.

2. Nafa min b’a la ka tugu kalanw kɔ ni kantigiya ye, kalan minnu dira an ma.

1. Josue 1:8 - "Nin sariya kitabu kana bɔ i da la, nka i ka miiri a la su ni tile, walisa i ka i janto ka kɛɲɛ ni fɛn minnu bɛɛ sɛbɛnnen bɛ a kɔnɔ."

2. Kolosekaw 2:6-7 - "O de kosɔn, aw ye Krisita Yesu Matigi minɛ cogo min na, aw ka taama a la ten, ka sinsin a la, ka sabati a la, ka sabati dannaya la, i ko aw kalanna cogo min na, ka barika dali caya.

1 Kɔrɛntekaw 11.3 Nka ne b’a fɛ aw k’a dɔn ko mɔgɔ bɛɛ kuntigi ye Krisita ye. Muso kunkolo ye cɛ ye. Krisita kunkolo ye Ala ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 11:3 la, o bɛ sinsin jɛɲɔgɔnya kan min bɛ cɛw, musow ani Ala cɛ.

1. An ni Krisita cɛsira bɛ nɔ bila an ni mɔgɔ wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnya la cogo min na

2. Ka kololi nafa Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi.

2. Kolosekaw 3:18-19 - Musow, aw ka kolo aw cɛw ye, i ko a bɛnnen don Matigi ma.

1 Kɔrɛntekaw 11.4 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ walima ka kiraya kɛ, ni a kunkolo datugulen don, o bɛ a kunkolo dɔgɔya.

Cɛw man kan k’u kunkolo datugu ni u bɛ delili kɛ walima ni u bɛ kiraya kɛ, bawo a bɛ ye iko bonyabaliya taamasyɛn.

1. I ka Ala bonya dege i ka ko bɛɛ la

2. Aw ka Matigi bonya aw ka bato la

1. 1 Piɛrɛ 2:17 - Aw ka bonya bɛnnen jira bɛɛ la, ka dannabaaw ka denbaya kanu, ka siran Ala ɲɛ, ka masakɛ bonya.

2. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

1 Kɔrɛntekaw 11.5 Nka muso o muso bɛ delili kɛ walima ka kiraya kɛ ni a kunkolo ma datugu, o bɛ a kunkolo maloya, katuguni o bɛɛ ye kelen ye i ko a kunsigi tigɛlen don.

Musow ka kan k’u kunkolo datugu ni u bɛ delili kɛ walima ni u bɛ kiraya kɛ walasa k’u ka bonya mara.

1. Bonya Ala kan i kɛtɔ ka i yɛrɛ bonya: Kalan min bɛ kɛ 1 Kɔrɛntekaw 11:5 kan

2. Majigilenya fanga: Musow bɛ se ka Ala jira cogo min na ni bonya ye

1. 1 Piɛrɛ 3:3-4 - "I cɛɲi man kan ka bɔ kɛnɛma masirili la, i n'a fɔ kunsigi cɛɲiw ani sanu finiw walima fini ɲumanw. Nka, a ka kan ka kɛ i kɔnɔna ta ye, cɛɲi min tɛ ban hakili dususumanin ni dususumanin, min nafa ka bon Ala ɲɛ kɔrɔ.»

2. 1 Timothy 2:9-10 - “Ne b’a fɛ fana musow ka fini don cogo la, ni danbe ni ɲumanya ye, ka u yɛrɛ masiri, u kana u masiri ni kunsigi caman ye walima sanu walima perle walima fini sɔngɔ gɛlɛnw, nka ni kɛwale ɲumanw ye, minnu bɛnnen don musow ma minnu bɛ u ka dɔnniya jira ka Ala bato.”

1 Kɔrɛntekaw 11.6 Ni muso ma datugu, a fana ka tigɛ.

Nin tɛmɛsira in bɛ dusu don musow kɔnɔ u k’u kunkolo datugu foroba la, k’a jira ko maloyako don u bolo ka kɛ ni datugulan tɛ.

1. "Majigin cɛɲi: Musow ka finiko ɲɛfɔli Bibulu kɔnɔ" sɛgɛsɛgɛli".

2. "Dugukolo nafa: Kunkolo datuguli nafa faamuyali Bibulu kɔnɔ".

1. 1 Timote 2:9-10 - "O cogo kelen na, musow ka u yɛrɛ masiri fini ɲumanw na, ni maloya ni hakilisigi ye, u kana u masiri ni kunsigi sirilenw ye, wala sanu, walima ni perlew ye, walima ni fini sɔngɔ gɛlɛnw ye, nka (o bɛ kɛ musow ka fɔta ye." alaɲɛsiran) ni kɛwale ɲumanw ye."

2. Talenw 11:22 - "Muso cɛɲi min tɛ hakili sɔrɔ, o bɛ i ko sanu fɛn min bɛ donsokɛ da la."

1 Kɔrɛntekaw 11.7 Cɛ man kan ka a kun datugu, katuguni a ye Ala ja ni a nɔɔrɔ ye, nka muso ye cɛ nɔɔrɔ ye.

Cɛw man kan k'u kunkolo datugu, i ko u dabɔra Ala ja la, k'a sɔrɔ musow ye cɛw nɔɔrɔ ye.

1. Ala ka danfɛnw: Ala ja cɛw ni musow la 2. Cɛw ni musow ka nɔɔrɔ

1. Jenɛse 1:26-27 (Ala ko: An ka mɔgɔ da an ja la, an bɔɲɔgɔnko la. ani dugukolo bɛɛ kan, ani fɛnɲɛnamaw bɛɛ kan minnu bɛ wuli dugukolo kan.) 2. Efesekaw 5:21-33 (Aw ka aw kolo Ala ɲɛsiran na Matigi.Katuguni cE ye muso kuntigi ye, i ko Krisita ye Egilisi kuntigi ye cogo min na, ale de ye farikolo kisibaa ye bɛɛ.)

1 Kɔrɛntekaw 11.8 Cɛ tɛ bɔ muso la. Nka cɛ muso de don.

Muso dabɔra ka bɔ cɛ la, o de kosɔn a bɛ cɛ ka fanga kɔrɔ.

1. Hadamaden ye Ala ka kuntigiba ye denbaya kɔnɔ.

2. Musow ka kan ka cɛw ka fanga bonya ani k’u bonya.

1. Efesekaw 5:22-33 - Cɛ ni muso cɛsira.

2. Jenɛse 2:18-25 - Ala ye muso da ka bɔ cɛ la.

1 Kɔrɛntekaw 11.9 Cɛ fana ma da muso kosɔn. Nka muso de bɛ cɛ de ta.

Cɛw ni musow dabɔra kun wɛrɛw kama, muso dabɔra cɛ de kama.

1. Ala ye labɛn kɛ an kelen-kelen bɛɛ ye - 1 Kɔrɛntekaw 11:9

2. Musow dabɔra kun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kama - 1 Kɔrɛntekaw 11:9

1. Jenɛse 2:18-25 - Ala ye cɛ ni muso da kun dɔ kama.

2. Efesekaw 5:21-33 - Ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 11.10 O de kosɔn muso ka kan ka fanga sɔrɔ a kun na mɛlɛkɛw kosɔn.

Musow ka kan ka kuntigiya sɔrɔ mɛlɛkɛw kosɔn.

1. Kuntigiya fanga: Kalan min kɛra 1 Kɔrɛntekaw 11:10 kan

2. 1 Kɔrɛntekaw 11:10 kɔrɔ dogolen

1. Efesekaw 5:22-24 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye, a farikolo, ani a yɛrɛ ye a Kisibaa ye. Egilisi bɛ kolo Krisita kɔrɔ cogo min na, o cogo kelen na, musow fana ka kan ka kolo u cɛw ye fɛn bɛɛ la.

2. Jenɛse 3:16 - A y’a fɔ muso ye ko: “Ne na i ka dimi caya den sɔrɔli la. aw na denw bange dimi la.» I nege na kɛ i cɛ ye, ale na i kuntigiya.”

1 Kɔrɛntekaw 11.11 O bɛɛ n'a ta, cɛ tɛ muso ni muso tɛ Matigi la.

Cɛ ni muso fila bɛɛ nafa ka bon Matigi ɲɛ kɔrɔ.

1. Cɛ ni muso ka bɛn Matigi ɲɛ na

2. Cɛ ni muso nafa Matigi la

1. Jenɛse 1:27 - O cogo la, Ala ye hadamaden da a yɛrɛ ja la, a y'a da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da.

2. Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

1 Kɔrɛntekaw 11.12 Muso bɔra cɛ la cogo min na, cɛ fana bɛ bɔ muso la cogo min na. Nka Ala ka kow bɛɛ.

Bibulu b’a fɔ ko cɛw ni musow ye kelen ye Ala ɲɛ na.

1. Cɛw ni musow ka bɛn - 1 Kɔrɛntekaw 11:12 sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka labɛn sɔrɔli cɛw ni musow ye - 1 Kɔrɛntekaw 11:12 lajɛ kosɛbɛ

1. Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 5:21 - Aw ka aw kolo Ala ɲɛsiran na.

1 Kɔrɛntekaw 11.13 Aw ka kiri tigɛ aw yɛrɛw la, yala a ka ɲi muso ka Ala deli a ma datugu wa?

Tɛmɛsira Paul bɛ ɲininkali kɛ ni a bɛnnen don muso ka delili kɛ k’a sɔrɔ a ma a kun datugu.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka Kuma kanminɛli la - Ka 1 Kɔrɛntekaw 11:13 kɔnɔkow sɛgɛsɛgɛ bi ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Masiri ni bonya ye - Ala bonya cogo min na ni i bɛ delili kɛ ani ni i bɛ taa bato la.

1. 1 Timote 2:9-10 - "O cogo kelen na, musow ka u yɛrɛ masiri fini ɲumanw na, ni maloya ni hakilisigi ye, u kana u masiri ni kunsigi jɛmanw ye, wala sanu, walima ni perlew ye, walima ni fini sɔngɔ gɛlɛnw ye, nka (o bɛ kɛ musow ka fɔta ye." alaɲɛsiran) ni kɛwale ɲumanw ye."

2. 1 Piɛrɛ 3:3-4 - "minnu ka masiri, o kana kɛ o kɛnɛma masirili ye ka kunsigi siri, ka sanu don, walima ka fini don, nka a ka kɛ dusukun dogolen ye, san min tɛ tiɲɛ, hali hakili dususumanin ni dususumanin masirilen, min bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ, a sɔngɔ ka bon kosɛbɛ.»

1 Kɔrɛntekaw 11.14 Yala hali danbe yɛrɛ t’a kalan ko ni mɔgɔ kunsigi ka jan, o ye maloya ye a bolo wa?

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko danbe yɛrɛ b’u kalan ko maloya don cɛ ka kunsigi jan sɔrɔ.

1. Sigida fanga: Sigida bɛ se k’an kalan Bibulu kɔnɔ tiɲɛw la cogo min na

2. Ala ka fɛɛrɛ: An ka kan ka tugu Ala ka fɛɛrɛ la cogo min na cɛ ni muso jɔyɔrɔw kama

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:14

2. Jenɛse 1:27 - O cogo la, Ala ye hadamaden da a yɛrɛ ja la, a ye a da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da.

1 Kɔrɛntekaw 11.15 Nka ni muso kunsigi ka jan, o ye nɔɔrɔ ye a bolo, katuguni a kunsigi dira a ma ka kɛ finimugu ye.

Pol b'a jira ko muso kunsigi jan ye nɔɔrɔ ye, wa ko o bɛ di a ma ka kɛ datugulan ye.

1. "Muso kunsigi cɛɲi n'a kuntilenna".

2. "Ala ye datugulan minnu di: Ka baara kɛ ni kunsigi ye i n'a fɔ bonya taamasyɛn".

1. 1 Piɛrɛ 3:3-4 - "Aw kana kɛ aw ta ye kɛnɛma masiri ni kunsigi sirili ye, ni sanu masirili ye, ani finiw donli ye, nka a ka kɛ dusukun dogolen ye ni dususuma ni dususuma cɛɲi ye min tɛ tiɲɛ." hakili lafiyalen, min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.»

2. Esayi 61:10 - "Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la, ne na nisɔndiya ne ka Ala la, katuguni a ye ne don ni kisili finiw ye, a ye ne datugu ni tilennenya fini ye, i ko kɔɲɔcɛ b'a yɛrɛ masiri cogo min na." i ko sarakalasebaa min kunsigi cɛ ka ɲi, ani i ko kɔɲɔmuso b'a yɛrɛ masiri ni a ka kabakurunw ye.»

1 Kɔrɛntekaw 11.16 Nka ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka sɔsɔli kɛ, o laada si tɛ an ni Ala ka egilisiw fana fɛ.

Ala ka egilisiw ka laadalakow man kan ka kɛ sɔsɔli ye.

1. "Keleya Egilisi kɔnɔ".

2. "Bɛnkansɛbɛn fanga".

1. Kolosekaw 3:14-15 - Ka tɛmɛn o fɛnw bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min ye dafalenya sirilan ye. Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelenpe de la. Aw ka barika da Ala ye.»

. Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilen na.

1 Kɔrɛntekaw 11.17 Ne bɛ min fɔ aw ye, ne tɛ aw tanu, ko aw tɛ na ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, nka aw ka na ɲɔgɔn fɛ ko jugu de kama.

Ciden Pol bɛ Kɔrɛntekaw laadi ko u kana ɲɔgɔn lajɛn ka ɲɛ, nka u ka ɲɔgɔn lajɛn ka ɲɛ.

1. Sigida fanga: Ka fara ɲɔgɔn kan kelenya kɔnɔ, o nɔ faamuyali.

2. Kelenyabaliya: Nafa min bɛ an na ni an ma ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnya la.

1. Heburuw 10:25 – “An kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila, i ko dɔw bɛ kɛ cogo min na. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi, ni aw b'a ye ko don surunyara ka taa a fɛ.»

2. Kɛwalew 2:42-47 – “U jɔlen tora cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya la, ani ka nbuuru kari, ani ka delili kɛ....Matigi tun bɛ mɔgɔ minnu ka kan ka kisi, olu farala egilisi kan don o don.”

1 Kɔrɛntekaw 11.18 Fɔlɔ, ni aw bɛ ɲɔgɔn lajɛn egilisi kɔnɔ, ne b'a mɛn ko farali bɛ aw cɛma. ani ne dalen b’a la yɔrɔ dɔ la.

Egilisi kɔnɔ, farali bɛ jɛkulu kɔnɔmɔgɔw cɛ, Pol dalen b’a la ko o ye tiɲɛ ye.

1. Kelenya Egilisi kɔnɔ: Nafa ka bon ka na ɲɔgɔn fɛ

2. Ka se sɔrɔ farali kan: Fanga sɔrɔli kelenya la

1. Efesekaw 4:3 - Ka cɛsiri bɛɛ kɛ walasa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

2. Romɛkaw 12:16 - Aw ka sigi ɲɔgɔn fɛ. I kana kuncɛbaya kɛ, nka i ka sɔn ka jɛ ni mɔgɔw ye minnu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ. Aw kana kuncɛbaya kɛ.

1 Kɔrɛntekaw 11.19 Katuguni nkalontigɛw fana ka kan ka kɛ aw cɛma, walisa minnu ka di aw ye, olu ka jira aw cɛma.

Walisa ka dannabaaw ka dannaya kɔrɔbɔ, Pol bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka kɛ ni diinɛ nkalontigɛlaw ye Kɔrɛntekaw cɛma.

1. Nafa min b’a la ka dannaya kɔrɔbɔ ni diinɛ nkalonmaw ye.

2. I bɛ se ka to barika la cogo min na diinɛ nkalonmaw ɲɛkɔrɔ.

1. Yakuba 1:12 - "Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye."

2. 1 Piɛrɛ 1:7 - "walisa aw ka dannaya lakika kɔrɔbɔlen — min nafa ka bon ka tɛmɛ sanu kan min bɛ halaki hali ni a kɔrɔbɔra tasuma fɛ — o bɛ na ni tanuli ni nɔɔrɔ ni bonya ye Yesu Krisita jirali waati la.

1 Kɔrɛntekaw 11.20 Ni aw nana ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na, o tɛ ka Matigi ka surɔfana dun.

Ni kerecɛnw nana ɲɔgɔn fɛ, u man kan ka kɛ Matigi ka surɔfana na.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ka surɔfana na: Ka yɛrɛminɛ dege an ka lajɛw la".

2. "Matigi ka surɔfana nafa: Krisita ka saraka hakili jigin".

1. Matiyu 26:26-29 - Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan

2. 1 Piɛrɛ 1:18-19 - An ka kunmabɔli musakaw dɔnni Matigi ka surɔfana fɛ

1 Kɔrɛntekaw 11.21 Dumuni kɛtɔ, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ a yɛrɛ ka surɔfana dun.

Dumuni na, bɛɛ b’a yɛrɛ ka surɔfana ta ka kɔn dɔw ɲɛ, dɔw bɛ to kɔngɔ la k’a sɔrɔ dɔw bɛ to ka fa kojugu.

1: An ka kan k’an hakili to a la k’an ka dumuni tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye, ani ka an janto mɔgɔ minnu na, n’a sɔrɔ dumuni bɛrɛ tɛ minnu bolo.

2: An ka kan ka barika da dumuni ye min bɛ an bolo, an kana tiɲɛ, bawo mɔgɔ dɔw bɛ yen, dumuni bɛrɛ tɛ minnu bolo.

1: Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

2: Ntalenw 22:9 - Mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ ka ca, o na dugawu sɔrɔ, katuguni a bɛ a ka dumuni tila faantanw cɛ.

1 Kɔrɛntekaw 11:22 Mun? Dumuni ni minni sow tɛ aw la wa? Aw bɛ Elohim ka egilisi mafiɲɛya, ka maloya kɛ minnu tɛ yen wa? Ne na mun fɔ aw ye? yala ne bɛ aw tanu nin ko la wa? Ne t'i tanu.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw kɔrɔfɔ ko u ma Ala ka egilisi jate ani ka maloya kɛ fɛn fitinin minnu bolo.

1. Ala ka Egilisi ye yɔrɔ senuma ye, wa a ka kan ka bonya

2. Minnu ka dɔgɔ, i kana maloya

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

1 Kɔrɛntekaw 11.23 Ne ye min di aw ma, ne ye o sɔrɔ Matigi fɛ, ko Matigi Yesu donna su min na, a ye dumuni ta.

Tɛmɛsira Matigi Yesu, a janfara su min na, a ye buru ta.

1. Janfa buru: Yesu ka surɔfana laban kan hakilijakabɔ

2. Ka timinandiya janfa fɛ: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Yesu ka surɔfana laban na

1. Yuhana 13:21-30 - Yesu ye senw ko ani ka janfa ko fɔ

2. Zaburu 41:9 - An teri sɛbɛ dɔ janfa

1 Kɔrɛntekaw 11.24 A ye barika da Ala ye tuma min na, a y’a kari k’a fɔ ko: «Aw ka dumuni kɛ, nin ye ne farikolo karilen ye aw kosɔn.

Yesu ye nbuuru kari k’a nɔfɛmɔgɔw bila k’o dun walisa k’u hakili jigin ale n’a ka saraka la.

1: An ka kan k’an hakili to Yesu la ani a ka saraka la an kosɔn.

2: Yesu ye fɛɛrɛ di an ma an hakili ka to a la, o ye ka nbuuru dun k’an hakili to a la.

1: Luka 22:19 - A ye nbuuru ta ka barika da Ala ye, k'a kari k'a di u ma k'a fɔ ko: «Nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn.

2: 1 Piɛrɛ 2:24 - A yɛrɛ ye an ka jurumuw ta a yɛrɛ farikolo la jiri kan, walisa an minnu sara jurumuw kama, an ka ɲɛnamaya tilennenya kama.

1 Kɔrɛntekaw 11.25 O cogo kelen na, a ye jifilen ta, a ye dumuni kɛ tuma min na, a ko: «Nin jifilen ye Layidu kura ye ne joli la.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu ka jifilen ta Sufɛdumuni laban waati la, k’a fɔ ko o ye layidu kura taamasyɛn ye min kɛra a joli la.

1. Jifilen kɔrɔ: Layidu kura sɛgɛsɛgɛli Yesu joli la

2. An hakili ka to Yesu la: Ka miiri surɔfana laban na ani a nafa la

1. Luka 22:19-20 - A ye nbuuru ta ka barika da Ala ye, k'a kari k'a di u ma k'a fɔ u ye ko: «Nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn. O cogo kelen na, jifilen fana sufɛdumuni kɔfɛ, k'a fɔ ko: «Nin jifilen ye Layidu kura ye ne joli la, o min bɔnna aw kosɔn.»

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:6 - Ale de ye an kɛ layidu kura baarakɛla setigiw ye. Sɛbɛnni tɛ, nka ni bɛ bɔ, katuguni sɛbɛn bɛ mɔgɔ faga, nka ni bɛ ɲɛnamaya di.

1 Kɔrɛntekaw 11.26 Ni aw bɛ nin nbuuru dun ka nin jifilen min tuma o tuma, aw bɛ Matigi ka saya jira fo a nali.

Kerecɛnw bɛ Matigi ka saya hakili jigin Matigi ka surɔfana seli fɛ.

1. Matigi ka surɔfana kɔrɔ: A bɛ mun jira?

2. Ka i sen don Matigi ka surɔfana na: Hakilijagabɔ ni hakilijigin waati.

1. Luka 22:19-20 - A ye nbuuru ta ka barika da Ala ye, k'a kari k'a di u ma k'a fɔ u ye ko: «Nin ye ne farikolo ye min dira aw kosɔn.

2. 1 Piɛrɛ 1:18-19 - Aw k’a dɔn ko aw ma kunmabɔ ni fɛn tolilenw ye, i n’a fɔ warijɛ walima sanu, ka bɔ aw ka kɛwalew la, aw ye minnu sɔrɔ aw bɛnbaw fɛ, nka aw kunmabɔ ni Krisita joli sɔngɔ gɛlɛn ye, i ko sagaden nɔgɔlen ani nɔgɔ tɛ min na.

1 Kɔrɛntekaw 11.27 O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ mana nin nbuuru dun ka nin Matigi ka jifilen min, a man kan, o na jalaki Matigi farikolo ni a joli la.

Matigi ka nbuuru ni a ka jifilen dunni ni a minni cogo la min man kan, o b mg jalaki Matigi farikolo ni a joli la.

1. Layidu Kura: Se min bɛ mɔgɔ la ka dumuni kɛ cogo bɛnnen na

2. Matigi ka tabali ka dugawu ni danga

1. Matiyu 26:26-28: U tun bɛ dumuni kɛ tuma min na, Yesu ye nbuuru ta, ka dugawu kɛ a la ka o kari, ka o di kalandenw ma k’a fɔ ko: «Aw ka dumuni kɛ. nin ye Ne farikolo ye.”

2. Heburuw 10:28-29: Mɔgɔ o mɔgɔ banna Musa ka sariya la, o tigi bɛ sa ni makari tɛ a la, seere fila walima saba ka seereya kosɔn. E fɛ, mɔgɔ dɔ ka kan ni ɲangili ye ka tɛmɛ o kan cogo di, min ye Ala Denkɛ sennatan, min ye layidu joli minɛ i n’a fɔ fɛn senumabali, min y’u saniya?

1 Kɔrɛntekaw 11.28 Nka mɔgɔ ka a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ, a ka o nbuuru dun ka o jifilen min.

Kerecɛnw ka kan k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sani u ka jɛɲɔgɔnya kɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la: Aw ka aw yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sani aw ka jɛɲɔgɔnya kɛ

2. Jɛɲɔgɔnya dusukun: Ka waati ta ka miiri i yɛrɛ la

1. 2 Kɔrɛntekaw 13:5 - Aw ye aw yɛrɛw sɛgɛsɛgɛ walasa k’a dɔn ni aw bɛ dannaya la; aw ka aw yɛrɛ kɔrɔbɔ. Yala i t’a dɔn ko Krisita Yesu bɛ i kɔnɔ—fo ni tiɲɛ na, i ma se kɔrɔbɔli la wa?

2. Zaburu 51:10 - Ala, i ka dusukun saniyalen da ne la, ka hakili sabatilen kura don ne kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 11.29 Katuguni min bɛ dumuni kɛ ka minni kɛ cogo la min man kan, o bɛ jalaki dun ka minni kɛ a yɛrɛ ye, a tɛ Matigi farikolo dɔn.

Matigi ka surɔfana ka kan ka ta cogo bɛnnen na, ni dusukun faamuyali ye walasa ka an yɛrɛ tanga yɛrɛdɔnbaliya ma.

1. Hakilila sebaaya Matigi ka surɔfana na

2. N’i y’i sen don Matigi ka surɔfana na cogo la min man kan, o kɔlɔlɔw

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:29

2. Heburuw 5:14 - Nka dumuni gɛlɛnw ye mɔgɔ si ta ye, o kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu hakili bɛ baara kɛ ni u ye walasa ka ko ɲuman ni kojugu bɛɛ dɔn.

1 Kɔrɛntekaw 11.30 O de kosɔn mɔgɔ caman barika ka dɔgɔ ni banabagatɔw ye aw cɛma, u caman bɛ sunɔgɔ.

Kɔrɛnte egilisi mɔgɔ caman barika tun ka dɔgɔ ani u tun bananen don ani dɔw tun sara ka da u ka Matigi ka surɔfana jatebaliya kosɔn.

1. Matigi ka surɔfana: Ladonni sakramenti

2. Ka Matigi ka surɔfana bonya: Layidu talen

1. Matiyu 26:26-29 - Yesu ka Matigi ka surɔfana sigicogo

2. Heburuw 10:24-25 - Ka ɲɔgɔn bila ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ

1 Kɔrɛntekaw 11.31 Ni an tun b’a fɛ ka kiri tigɛ an yɛrɛw kan, an tun tɛna kiri tigɛ.

An ka kan ka kiri tigɛ an yɛrɛ kan walisa an kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

1. Yɛrɛlajɛ: O ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an yɛrɛ tanga kiritigɛ ma

2. Ka an ka kɛwalew kunkanbaaraw ta

1. Ntalenw 28:13 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a ka jurumuw dogo, o tɛna ɲɛ sɔrɔ, nka min bɛ sɔn u ma ka u bila, makari na sɔrɔ o la."

2. Romɛkaw 2:1-3 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kiri tigɛ, dalilu si t'i la. K'a masɔrɔ ni i bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ kan, i bɛ i yɛrɛ jalaki, katuguni e, kiritigɛla, i bɛ o ko kelenw de kɛ. An b'o dɔn." ko Ala ka kiritigɛ bɛ bin o ko suguw kɛbagaw kan cogo bɛnnen na. Yala i b’a miiri, e cɛ—i min bɛ kiri tigɛ o ko suguw kɛbagaw kan, k’a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ u kɛ—ko i bɛna kisi Ala ka kiritigɛ ma wa?

1 Kɔrɛntekaw 11.32 Nka ni kiri tigɛra an kan, Matigi bɛ an kolo, walisa an kana jalaki ni diɲɛ ye.

An b kiri tigɛ Ala fɛ walisa an kana jalaki ni diɲɛ tɔ ye.

1. A ka hinɛ kɔnɔ, Ala bɛ kiri tigɛ an kan walisa ka an kisi

2. Weelekan min bɛ kɛ ka fara diɲɛ kan

1. Galasikaw 6:1-2 - Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna kojugu dɔ la, aw minnu ye hakili ta fan fɛ, aw ka a lasegin a la ni dususuma hakili ye. I ka i yɛrɛ kɔlɔsi, walisa i fana kana kɔrɔbɔ.

2. Yakuba 4:7-8 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw ye aw bolow saniya, aw jurumutw, ka aw dusukunw saniya, aw hakili fila.

1 Kɔrɛntekaw 11.33 O de kosɔn ne balimaw, ni aw nana dumuni kɛ tuma min na, aw ka to ɲɔgɔn fɛ.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn makɔnɔ ni u bɛ ɲɔgɔn lajɛn dumuni kama.

1. "Muɲuli tabali la: Ka kelenya dege Krisita farikolo la".

2. "Buru kari ɲɔgɔn fɛ: Ka jateminɛ kɛ an balimakɛɲɔgɔnw na".

1. Romɛkaw 15:5-7 - "Muɲuli ni dusu donbaga Ala ka aw dɛmɛ ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka an Matigi Yesu Fa bonya ni kan kelen ye." Krisita."

2. Efesekaw 4:2-3 - "ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.

1 Kɔrɛntekaw 11.34 Ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ dɔ la, a ka dumuni kɛ so kɔnɔ. walisa aw kana na ɲɔgɔn fɛ ka jalaki.» Ni ne nana tuma min na, ne na a tɔ labɛn.

Pol ye Kɔrɛntekaw laadi ko u kana ɲɔgɔn lajɛn dumuni kama ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ dɔ la, wa a na tɔw labɛn ni a sera yen.

1. Jɛɲɔgɔnya nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Yɛrɛsaraka dugawu sigida la

1. Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔw y’u yɛrɛ di jɛɲɔgɔnya ma, ka buru kari, ani ka delili kɛ.

2. Filipekaw 2:1-4 - Pol ye Filipekaw jija u ka jɛ ka kɛ kelen ye majigilenya ni yɛrɛsaraka la.

1 Kɔrɛntekaw 12 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni fila ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma hakili ta fan fɛ nilifɛnw kan ani u jɔyɔrɔ Krisita farikolo kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni hakilimaya nilifɛn suguya caman ye minnu bɛ di Ni Senu fɛ. A b’a sinsin a kan ko o nilifɛnw ye Ala Ni jiracogo ye, wa u bɛ di mɔgɔw bɛɛ ka nafa kama (1 Kɔrɛntekaw 12:4-7). A ye nilifɛn suguya caman fɔ i n’a fɔ hakilitigiya, dɔnniya, dannaya, kɛnɛya, kabakow, kiraya, faamuyali, kanw, ani kan wɛrɛw kɔrɔfɔli (1 Kɔrɛntekaw 12:8-10). Pol b’a jira ko hali ni nilifɛnw ni cidenyabaara tɛ kelen ye Krisita farikolo kɔnɔ, u bɛɛ bɛ bɔ Ni kelen de la ani u bɛ baara kɛ ka dannabaaw sabati ani ka u fara ɲɔgɔn kan (1 Kɔrɛntekaw 12:11-13).

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na o hakili ta fan fɛ nilifɛn suguya caman bɛ baara kɛ farikolo kɔnɔ. A bɛ baara kɛ ni misali ye min bɛ dannabaaw suma ni farikolo yɔrɔw danfaralenw ye minnu ka baara tɛ kelen ye nka u ni ɲɔgɔn cɛ bɛ ɲɔgɔn na (1 Kɔrɛntekaw 12:14-20). A b’a sinsin a kan ko jɛkulu kɔnɔmɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don walasa ka dɛmɛ don farikolo bɛɛ ka kɛnɛya ni a ka baara la (1 Kɔrɛntekaw 12:21-26). Nilifɛn walima mɔgɔ si man kan ka jate ko a ka bon walima ko a ka dɔgɔ bawo jɛkulu kɔnɔmɔgɔ kelen-kelen bɛɛ nafa ka bon ɲɔgɔn dɛmɛni ni u ka bonya la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni sinsin kɛli ye kanuya kan iko a ka bon nilifɛn bɛɛ ye alako ta fan fɛ. Pol bɛ tilayɔrɔba 13nan daminɛ a kɛtɔ k’a fɔ ko hali ni hakili ta fan fɛ seko danmadɔw bɛ mɔgɔ la, nka kanuya tɛ a la, o tɛ foyi ye (1 Kɔrɛntekaw 13:1-3). A bɛ kanuya jogo ɲɛfɔ—muɲuli, ɲumanya, majigilenya—ani a cogoya banbali ni a bɛ tali kɛ waati dɔɔnin jiracogo la i n’a fɔ kirayakumaw walima kanw (1 Kɔrɛntekaw 13:4-8). Kanuya jiralen don iko jusigilan min bɛ se ka baara kɛ ni hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye cogo la min bɛ mɔgɔ wɛrɛw sabati sanni ka yɛrɛnafa sabati.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan ni fila bɛ sinsin hakili ta fan fɛ nilifɛnw kan ani u jɔyɔrɔ Krisita farikolo kɔnɔ. Ni Senu ye nilifɛn suguya caman minnu di mɔgɔw bɛɛ ka nafa kama, Pol bɛ sinsin o kan. O nilifɛnw bɛ baara kɛ cogo min na farikolo kɔnɔ, a bɛ o jira, a bɛ baara kɛ ni yɔrɔw danfaralenw ye minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kelenya ni bonya kama. Pol b’a sinsin a kan ko dannabaa kelen-kelen bɛɛ jɔyɔrɔ tɛ kelen ye, wa ko nilifɛn walima mɔgɔ si tɛ kɔrɔta walima ka dɔgɔ. Sapitiri bɛ kuncɛ ni sinsinba ye kanuya kan iko a bɛ tɛmɛ nilifɛnw bɛɛ kan alako ta fan fɛ, k’a jira ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara kɛli la ni o nilifɛnw ye mɔgɔ wɛrɛw nafa kama. Nin tilayɔrɔba bɛ bilasirali di ka ɲɛsin fɛn suguya caman minɛni ma, ka mɔgɔ ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔn, ani ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw kɛ kanuya kɔnɔ Krecɛn jɛkulu kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 12.1 Balimaw, Alako nilifɛnw ko la, ne t'a fɛ aw ka kɛ dɔnbaliya ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw lasɔmi u kana kɛ hakilintan ye alako ta fan fɛ nilifɛnw ko la.

1. I ka sɔn i ka Alako nilifɛnw ma: I ka Matigi ka dubaw minɛ

2. Alako nilifɛn minnu bɛ bɔ Ala yɔrɔ: Taama Ni Sebaaya la

1. Romɛkaw 12:6-8 - O tuma na fɛ, nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma min dira an ma, an ka baara kɛ n’u ye: ni kiraya don, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye. walima cidenyabaara, an ka baara kɛ n’o ye an ka cidenyabaara la; min bɛ mɔgɔw kalan, o de bɛ mɔgɔw kalan; min bɛ mɔgɔw laadi, o bɛ laadili kɛ. min bɛ nili kɛ, ni bolomafara ye; min bɛ ɲɛminɛ, ni timinandiya ye; min bɛ makari kɛ, ni nisɔndiya ye.

2. Efesekaw 4:7-8 - Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni Krisita ka nilifɛn sumanikɛlan ye. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “A wulila san fɛ tuma min na, a ye jɔnya ta, ka nilifɛnw di mɔgɔw ma.”

1 Kɔrɛntekaw 12.2 Aw b’a dɔn ko aw tun ye siya wɛrɛw ye, aw taara ni aw ye boli bobow fɛ, i ko aw ɲɛminɛna cogo min na.

U ye siya wɛrɛw bɔ u ka dannaya kɔrɔw la, ka fili ka baara kɛ boli nkalonmaw ye.

1. An bɛ se k’a dɔn cogo min na ni an bɛ fili

2. Farati minnu bɛ bolibato la

1. Efesekaw 4:17-19 - O de kosɔn ne bɛ nin fɔ aw ye, ka n sinsin o kan Matigi la, ko aw kana ɲɛnamaya kɛ tun i ko siya wɛrɛw bɛ kɛ cogo min na, u ka miirili fu la. U bɛ dibi don u ka faamuyali la ani u bɛ faran ka bɔ Ala ka ɲɛnamaya la k’a sababu kɛ dɔnbaliya ye min bɛ u kɔnɔ ka da u dusukunw gɛlɛyali kan. Ikomi u bɔnɛna u ka dusukunnataw bɛɛ la, u y’u yɛrɛ di dusukunnataw ma walasa u ka u yɛrɛ bila nɔgɔ sugu bɛɛ la, wa u falen bɛ namara la.

2. 1 Yuhana 5:21 - Denmisɛn kanulenw, aw ka aw yɛrɛ tanga boliw ma.

1 Kɔrɛntekaw 12.3 O de kosɔn ne b'a to aw k'a faamu ko mɔgɔ si tɛ kuma Ala Ni barika la, o tɛ Yesu wele ko dangalen.

Tɛmɛsira: Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko mɔgɔ si tɛ se ka Yesu wele Matigi wala k’a fɔ ko a dangalen don ni Ni Senu ma a bilasira.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannayakow ye Yesu Krisita la

1. Kɛwalew 2:4 - U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.

2. Yuhana 16:8-11 - Ni a nana tuma min na, a na diɲɛ kɔrɔfɔ jurumu ni tilennenya ni kiri ko la: Jurumu ko la, katuguni u dalen tɛ ne la. Tilennenya ko la, katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ, aw tɛ ne ye tun. Kiiri ko don, katuguni nin diɲɛ kuntigi bɛ kiri tigɛ.

1 Kɔrɛntekaw 12.4 Nilifɛn suguya caman bɛ yen, nka Ni kelen de don.

Ala Ni bɛ nilifɛn suguya caman tila a ka mɔgɔw bɛɛ ye.

1. Ala bɛ nilifɛn suguya caman seli

2. Ni Senu ka Sebaaya da Yɛlɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 4:7-8 - Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni Krisita ka nilifɛn sumanikɛlan ye. O de kosɔn a b’a fɔ ko: “A yɛlɛla san fɛ tuma min na, a ye mɔgɔ minɛlen caman ɲɛminɛ, ka nilifɛnw di mɔgɔw ma.”

2. Romɛkaw 12:6-8 - Nilifɛnw bɛ an fɛ minnu tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, an ka baara kɛ n’u ye: ni kiraya don, ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye. ni baara kɛra, an ka baara la; min bɛ mɔgɔw kalan, a ka kalan na; min bɛ laadi, a ka laadili la. min bɛ bolomafara di, bolomafara la; min bɛ ɲɛminɛ, ni timinandiya ye; min bɛ makari walew kɛ, ni nisɔndiya ye.

1 Kɔrɛntekaw 12.5 Mara kɛcogo tɛ kelen ye, nka Matigi kelen de don.

Tɛmɛsira min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 12:5 kɔnɔ, o bɛ sinsin Matigi ka kelenya kan hali ni maraw tɛ kelen ye.

1. An bɛɛ sirilen bɛ Matigi la, an ka danfara mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2. Hali ni an tɛ kelen ye, an bɛɛ ye kelen ye an ka dannaya la Matigi la.

1. Kolosekaw 3:11 - "Gɛrɛki ni Yahutu tɛ yen yan, bolokoli ni bolokobali, barbari, Siti, jɔn, hɔrɔn, nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani fɛn bɛɛ la."

2. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

1 Kɔrɛntekaw 12.6 Baara suguya caman bɛ kɛ, nka Ala kelen de bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la.

Bibulu b’a kalan ko hali ni jɔyɔrɔw ni kunkanbaaraw tɛ kelen ye, Ala de bɛ baara kɛ u kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ ani u kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ.

1. Kelenya fɛn caman na: Ala bɛ baara kɛ cogo min na an ka danfara fɛ

2. Ala kelen de bɛ baara la: Ala jɔyɔrɔ faamuyali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 4:1-6 - Kelenya Krisita farikolo la

2. Kolosekaw 1:17 - Fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ Krisita la

1 Kɔrɛntekaw 12.7 Nka Ni Senu jirali dira mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma walisa u ka nafa sɔrɔ.

Ni Senu jirali bɛ di mɔgɔw bɛɛ ma u ka nafa kama.

1. Ni Senu ka sebaaya: A bɛ an nafa cogo min na

2. Ka Ni Senu ka nilifɛnw minɛ

1. Kɛwalew 2:4 - U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.

2. Romɛkaw 12:6-8 - O tuma na fɛ, nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, a kɛra kiraya ye wo, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye. Walima cidenyabaara, an ka cidenyabaara makɔnɔ. Min bɛ ladili kɛ, o bɛ ladili kɛ. min bɛ kuntigiya kɛ, o ka timinandiya. Min bɛ makari kɛ, ni ɲagali ye.»

1 Kɔrɛntekaw 12.8 Hakilitigiya kuma bɛ di mɔgɔ kelen ma Ni Senu fɛ. Dɔnniya kuma bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma o Ni kelen de barika la.

Tɛmɛsira: 1 Kɔrɛntekaw 12 la, Pol bɛ ka mɔgɔw kalan Ni Senu ka nilifɛnw ko la. A b’a ɲɛfɔ ko Ni Senu bɛ nilifɛn suguya caman di mɔgɔ wɛrɛw ma, i n’a fɔ hakilitigiya kuma walima dɔnniya kuma.

Pol bɛ mɔgɔw kalan ko Ni Senu bɛ nilifɛn suguya caman di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma, i n’a fɔ hakilitigiya ni dɔnniya kumaw.

1. Ni Senu ka nilifɛnw: Ala b’a ka dugawuw di cogo suguya caman faamuyali

2. Ka Ni Senu ka nilifɛnw ta: Ala ye min di an ma, ka nafa sɔrɔ o la kosɛbɛ

1. Efesekaw 4:7-16 - Krisita farikolo ka kelenya

2. Romɛkaw 12:3-8 - Ni Senu ka nilifɛnw ani nilifɛn kelen-kelen bɛɛ baara Krisita farikolo la

1 Kɔrɛntekaw 12.9 Dannaya wɛrɛ ni o Ni kelen barika la. Kɛnɛya nilifɛnw di dɔ wɛrɛ ma o Ni kelen barika la.

Ni Senu bɛ hakili ta fan fɛ nilifɛn suguya caman di dannabaaw ma.

1. Alako ta fan fɛ nilifɛnw ɲɔgɔn tɛ yen

2. Nilifɛnw Alako ta fan fɛ: Dugawu min bɛ bɔ Ni Senu la

1. Romɛkaw 12:4-8

2. Efesekaw 4:7-12

1 Kɔrɛntekaw 12.10 Kabako kɛli ka di mɔgɔ wɛrɛ ma. ka taa kiraya wɛrɛ la; ka taa jinɛw faamuyali wɛrɛ la; kan suguya caman bɛ fɔ dɔ wɛrɛ fɛ; kan wɛrɛw kɔrɔ fɔ dɔ wɛrɛ ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma hakili ta fan fɛ nilifɛnw kan minnu dira egilisi ma Ni Senu fɛ, o min ye kabakow kɛli ye, kiraya kumaw, hakiliw dɔnni, kan suguya wɛrɛw fɔli, ani kanw kɔrɔfɔli.

1. Alako nilifɛnw nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Ni Senu ka baara kɛcogo dɔnni Egilisi kɔnɔ

1. Romɛkaw 12:6-8 - Nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma min dira an ma, o kɛra kiraya ye, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye.

2. Efesekaw 4:7-13 - Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni Krisita ka nilifɛn hakɛ ye.

1 Kɔrɛntekaw 12.11 Nka o bɛɛ bɛ baara kɛ ni Ni kelen ye, a bɛ tila kelen-kelen bɛɛ cɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye.

Ni Senu b baara k ka Ala ka nilifɛnw di dannabaaw ma ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye.

1. Ka Ni Senu ka Sebaaya seli an ka J1Enamaya la

2. Ni Senu Sago faamuyali

1. Romɛkaw 12:3-8

2. Efesekaw 4:7-13

1 Kɔrɛntekaw 12.12 Farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman b'a la cogo min na, ni o farikolo yɔrɔ kelenw bɛɛ ka ca, olu bɛɛ ye farikolo kelen ye.

Krisita farikolo ye kelen ye ani a kɔnɔmɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na ani u nafa ka bon.

1: Ala b’an wele ka kɛ a farikolo yɔrɔ dɔ ye, ani an minnu ye a farikolo yɔrɔw ye, an ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka Krisita ka kanuya jira diɲɛ la.

2: An bɛɛ ye Krisita farikolo kelen kɔnɔmɔgɔw ye, wa an kelen-kelen bɛɛ ka nilifɛnw ni an sekow tɛ kelen ye. An ka kan ka baara kɛ ni an ka nilifɛnw ye walasa ka egilisi jɔ ani ka baara kɛ ɲɔgɔn ye.

1: Efesekaw 4:16 - Farikolo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni a ye, ka a siri ɲɔgɔn na ni kolotugudaw bɛɛ bɛ min di, ka kɛɲɛ ni farikolo yɔrɔ bɛɛ sumanikɛlan ye, o bɛ farikolo bonya ka a yɛrɛ sabati kanuya la.

2: Kolosekaw 3:14-15 - Ka tɛmɛn o fɛnw bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min ye dafalenya sirilan ye. Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelenpe de la. Aw ka barika da Ala ye.»

1 Kɔrɛntekaw 12.13 Ni kelen de barika la, an bɛɛ batisera farikolo kelen na, an kɛra Yahutuw ye wo, an kɛra jɔnw ye wo, an kɛra hɔrɔnw ye wo. U bɛɛ kɛra ka minni kɛ ka kɛ Ni kelen ye.

Tɛmɛsira Dannabaaw bɛɛ, siya, sigida cogoya, walima bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye, u bɛ kelenya Krisita la Ni Senu ka sebaaya fɛ.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ka Egilisi fara ɲɔgɔn kan

2. Kelen Krisita la: An ka suguya caman minɛni

1. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔnya tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

2. Efesekaw 2:14-15 - "Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, a ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ ; katuguni ka mɔgɔ kura kelen kɛ fila ye a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten."

1 Kɔrɛntekaw 12.14 Farikolo tɛ farikolo yɔrɔ kelen ye, nka a ka ca.

Krisita farikolo bɛ kɛ ni mɔgɔ caman ye, u kelen-kelen bɛɛ n’u ka nilifɛnw ni u ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw don.

1. Kelenya nafa ka bon Krisita farikolo la

2. Ka An kelen-kelen bɛɛ minɛ Egilisi kɔnɔ

1. Romɛkaw 12:4-5 - I ko an farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kɛ kelen ye, o cogo kelen na, hali ni an ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, ani an kelen-kelen bɛɛ farikolo yɔrɔw ye ɲɔgɔn ye.

2. Efesekaw 4:11-16 - A ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, sagagɛnnaw ni karamɔgɔw di, u ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara kama, ka Krisita farikolo jɔ, fo an bɛɛ ka se dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya, ka se cɛya kɔgɔlen ma, ka se Krisita dafalen janya sumanikɛlan ma, walisa an kana kɛ denmisɛnw ye tugun, jikuruw bɛ minnu wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la, ka taa ni u ye kalan fiɲɛ bɛɛ, hadamaden ka nanbara fɛ, nanbara fɛ nanbara fɛɛrɛw fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 12.15 Ni sen na a fɔ ko: Ne tɛ bolo ye, ne tɛ farikolo ta ye. O de kosɔn a tɛ farikolo ta ye wa?

Sen man kan ka kɛ i n’a fɔ a ka dɔgɔ ni bolo ye barisa hali n’u tɛ kelen ye, u fila bɛɛ ye farikolo kelen yɔrɔ dɔ ye.

1. Bɛɛ nafa ka bon, wa fɛn dɔ b’a bolo min ɲɔgɔn tɛ, a bɛ se ka min kɛ.

2. An bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na ani an ye farikolo belebeleba kelen de ye.

1. Efesekaw 4:16 - "Farikolo bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka siri ɲɔgɔn na ni fɛn bɛɛ ye, ka kɛɲɛ ni baara ɲuman ye, farikolo yɔrɔ bɛɛ bɛ a niyɔrɔ kɛ min fɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka farikolo bonya walisa ka a yɛrɛ sabati kanuya la." " " .

2. Romɛkaw 12:5 - "o cogo la, an caman, an ye farikolo kelen ye Krisita la, an kelen-kelen bɛɛ ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye."

1 Kɔrɛntekaw 12.16 Ni tulo y’a fɔ ko: Ne tɛ ɲɛ ye, ne tɛ farikolo ta ye. O de kosɔn a tɛ farikolo ta ye wa?

1 Kɔrɛntekaw 12:16 la, Pol ye ɲininkali kɛ ni fɛn dɔ ye farikolo yɔrɔ dɔ ye ni farikolo yɔrɔ tɔw farikolo cogoya tɛ kelen ye.

1. An ɲɛda mana kɛ cogo o cogo, an bɛɛ ye farikolo kelen kɔnɔfɛnw ye hali bi.

2. An man kan ka mɔgɔ dɔ kiri tigɛ ka da a farikolo danfara kan, o nɔ na, an ka kan ka sɔn a ma a ye mɔgɔ min ye.

1. Romɛkaw 12:4-5 - Katuguni an farikolo yɔrɔ caman bɛ farikolo kelen na, ni farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kelen na, o cogo kelen na, an caman, an farikolo kelen don Krisita la, an bɛɛ farikolo yɔrɔ kelen don.

2. Galasikaw 3:26-28 - Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la. Aw minnu batisera Krisita la, aw caman ye Krisita don. Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn ni hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

1 Kɔrɛntekaw 12.17 Ni farikolo bɛɛ tun ye ɲɛ ye, mɛnni tun bɛ min? Ni a bɛɛ tun bɛ mɛnni kɛ, kasa tun bɛ min?

Tɛmɛsira bɛ sinsin farikolo yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ nafa kan ani u bɛ u jigi da ɲɔgɔn kan cogo min na.

1. An bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na iko farikolo kelen Krisita la.

2. An bɛɛ ka nilifɛnw ni seko tɛ kelen ye, an bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye ka baara kɛ Ala ye.

1. Romɛkaw 12:4-5 - I ko an farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kɛ kelen ye, o cogo kelen na, hali ni an ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, ani an kelen-kelen bɛɛ farikolo yɔrɔw ye ɲɔgɔn ye.

2. Efesekaw 4:16 - Farikolo bɛɛ, min sirilen bɛ a la ani a sirilen bɛ ɲɔgɔn na ni a labɛnna kolotuguda bɛɛ fɛ, ni a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ baara kɛ ka ɲɛ, o bɛ farikolo bonya walasa a ka a yɛrɛ sabati kanuya la.

1 Kɔrɛntekaw 12.18 Nka sisan, Ala ye u farikolo yɔrɔw sigi farikolo la, i ko a diyara a ye cogo min na.

Ala ye Egilisi mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ yɔrɔ sigi farikolo la ka kɛɲɛ n’a sago ye.

1. Ala sago a ka Egilisi ye: An jɔyɔrɔ faamuyali farikolo la

2. Ka baara kɛ kelenya kɔnɔ: Egilisi bɛ nafa sɔrɔ cogo min na jɛkulu kelen-kelen bɛɛ ka bolomafaraw la

1. Efesekaw 4:11-16 - Neema nilifɛnw ka farikolo sabati ani ka a kɔnɔmɔgɔw labɛn cidenyabaara kama

2. Romɛkaw 12:3-8 - Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka nilifɛnw tɛ kelen ye walasa ka dɛmɛ don egilisi farikolo la

1 Kɔrɛntekaw 12.19 Ni u bɛɛ tun ye farikolo yɔrɔ kelen ye, farikolo tun bɛ min?

Tɛmɛsira:

Pol b ka sɔsɔli kɛ 1 Kɔrɛntekaw 12:19 la ko a tɛ se ka kɛ egilisi ka kɛ farikolo kelen ye ni a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ tun ye kelen ye. A b’a jira cogo min na egilisi farikolo bɛ barika sɔrɔ ni a kɛra mɔgɔ suguya wɛrɛw ye minnu ka nilifɛnw ni u sekow tɛ kelen ye.

Pol b ka sɔsɔli kɛ ko egilisi farikolo bɛ barika sɔrɔ ni a bɛ kɛ ni mɔgɔ suguya wɛrɛw ye minnu ka nilifɛnw ni u sekow tɛ kelen ye.

1. Fɛn suguya caman fanga: Egilisi kɔnɔmɔgɔ danfaralenw bɛ farikolo bonya cogo min na

2. Kelenya fanga: Ka fara ɲɔgɔn kan Egilisi kɔnɔ, o bɛ fanga lase cogo min na

1. Efesekaw 4:11-16 - A ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, sagagɛnnaw ni karamɔgɔw di u ma, u ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara kama, ka Krisita farikolo jɔ

2. Romɛkaw 12:4-8 - I ko an farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kɛ kelen ye, o cogo kelen na, hali ni an ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, ani an kelen-kelen bɛɛ farikolo yɔrɔw ye ɲɔgɔn ye.

1 Kɔrɛntekaw 12.20 Nka sisan, u farikolo yɔrɔw ka ca, nka farikolo kelen de don.

Tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko hali ni yɔrɔ caman bɛ yen, u bɛɛ bɛ kɛ farikolo kelen ye.

1. Kelenya suguya caman na: An ka danfara bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Sigida fanga: Baarakɛɲɔgɔnya bɛ na ni ɲɛtaa ye cogo min na

1. Efesekaw 4:3-6 - Aw ye aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

2. Kɛwalew 2:42-47 - U y'u yɛrɛ di cidenw ka kalan ni jɛɲɔgɔnya ma, ka nbuuru kari ani ka delili kɛ.

1 Kɔrɛntekaw 12.21 Ɲɛ tɛ se k’a fɔ bolo ye ko: «Ne mago tɛ i la.»

Krisita farikolo sirilen don ɲɔgɔn na, wa a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan walasa farikolo ka baara kɛ ka ɲɛ.

1. Ka an ka Jɛɲɔgɔnya minɛ Krisita farikolo la

2. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

. ” .

. Nka u ka miiri ni hakilitigiya ye, i ko Elohim ye dannaya sumanikɛlan di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma cogo min na. Farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, k’a sɔrɔ an farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kelen na, o cogo kelen na, an ka ca, an farikolo kelen don Krisita la, an bɛɛ farikolo yɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na.”

1 Kɔrɛntekaw 12.22 Farikolo yɔrɔ minnu bɛ i ko u barika ka dɔgɔ, olu wajibiyalen don kosɛbɛ.

Farikolo yɔrɔ minnu bɛ i n’a fɔ u barika ka dɔgɔ, olu nafa ka bon i n’a fɔ farikolo yɔrɔ minnu bɛ i n’a fɔ u fanga ka bon.

1. Barikantanw nafa ka bon: Ala bɛ baara kɛ n’an bɛɛ ye cogo min na a nɔɔrɔ kama

2. Kelenya fɛn caman na: Ala ka labɛn a ka Egilisi kama

1. Esayi 40:28-31 - Ala ye barikantanw fanga ye

2. Efesekaw 4:11-13 - A bɛ nilifɛn minnu di walasa ka Krisita farikolo jɔ

1 Kɔrɛntekaw 12.23 Farikolo yɔrɔ minnu b’a miiri ko u tɛ bonya da u kan, an bɛ bonyaba da olu kan. ani an yɔrɔ minnu man ɲi, olu ka cɛɲi ka ca ka tɛmɛ o kan.

An ka kan ka farikolo yɔrɔw bonya ani k’u bonya, tuma caman na, mɔgɔ tɛ minnu ye, walima minnu bɛ jate ko u nafa ka dɔgɔ.

1. "Yɔrɔ minnu man ɲi" - A hakilijakabɔ 1 Kɔrɛntekaw 12:23 kan min bɛ kuma a nafa kan ka bonya da hali farikolo yɔrɔw kan minnu ma ɲinɛ.

2. "Farakolo cɛɲi" - Farikolo yɔrɔ bɛɛ nafa ka bon cogo min na, wa bonya ni bonya ka kan ka di u ma cogo min na, o sɛgɛsɛgɛli.

.

2. Romɛkaw 12:4-5 - Katuguni farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔ bɛɛ tɛ baara kelen na, o cogo la, an caman, an farikolo kelen don Krisita la, an bɛɛ farikolo yɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na.

1 Kɔrɛntekaw 12.24 An farikolo yɔrɔ cɛɲiw mago tɛ a la, nka Ala ye farikolo lafiya, ka bonyaba di farikolo dɛsɛlen ma.

Ala ye farikolo yɔrɔw bɛɛ da ni kuntilenna ye, ka bonya caman di minnu dɛsɛra.

1.Ala ka kelenya labɛncogo - Ala bɛ an ka danfara don ɲɔgɔn na cogo min na a nɔɔrɔ kama

2.Bonya min bɛ danfara la - Ala bɛ an ka danfara seli cogo min na

1.Efesekaw 4:1-7 - Kelenya Krisita farikolo la

2.Romɛkaw 12:3-8 - Majigilenya ni baara nafa Krisita farikolo la

1 Kɔrɛntekaw 12.25 Walisa farali kana kɛ farikolo la. nka ko tɔndenw ka kan ka u janto ɲɔgɔn na cogo kelen na.

Krisita farikolo yɔrɔw ka kan ka u janto ɲɔgɔn na ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k’a sɔrɔ u ma fara ɲɔgɔn kan.

1: Kelenya Krisita farikolo la

2: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn kɔnɔ

1: Filipekaw 2:2-4 - Aw ka ne ka ɲagali dafa, walisa aw ka kɛ kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ kelen ye, ka kɛ hakili kelen ye. Foyi kana kɛ kɛlɛ wala kuncɛbaya fu fɛ. Nka ni yɛrɛmajigin ye, u kelen-kelen bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan.

2: Romɛkaw 12:10 - Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye; bonya la ka ɲɔgɔn fisa.

1 Kɔrɛntekaw 12.26 Ni farikolo yɔrɔ kelen tɔɔrɔla, farikolo yɔrɔ bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ni o ye. walima farikolo yɔrɔ kelen ka bonya, farikolo yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲagali o la.

1 Kɔrɛntekaw 12:26 la, Pol bɛ sinsin egilisi ka kelenya kan, k’a jira cogo min na egilisi kɔnɔmɔgɔw bɛ tɔɔrɔ walima u bɛ nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ.

1. "Jɛɲɔgɔnya tɔɔrɔ la: Egilisi bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na waati gɛlɛnw kɔnɔ".

2. "Jɛɲɔgɔnya nisɔndiya la: An ka dannabaaw ka ɲɛtaa seli".

1. Romɛkaw 12:15 - "Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasikɛlaw ye."

2. Kɛwalew 2:44-45 - "Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u y'u bolofɛnw ni u bolofɛnw feere ka u tila mɔgɔw bɛɛ bolo, i ko bɛɛ mago tun bɛ cogo min na.

1 Kɔrɛntekaw 12.27 Aw ye Krisita farikolo ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo yɔrɔw.

Dannabaaw bɛɛ ye Krisita farikolo yɔrɔ dɔ ye ani u kelen-kelen bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ u la.

1. An bɛɛ ye Krisita farikolo yɔrɔ dɔ ye: Weelekan min bɛ kɛ kelenya ni kuntilenna na Krisita la.

2. Farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔmɔgɔw: Ka an kelen-kelen bɛɛ ka nilifɛnw sɔrɔ ani k’u minɛ Egilisi kɔnɔ.

1. Efesekaw 4:1-6 - Kelenya ni kuntilenna Krisita farikolo la.

2. Romɛkaw 12:3-8 - Ala ye nilifɛn minnu di an ma, ka olu sɔrɔ ani ka baara kɛ n’u ye.

1 Kɔrɛntekaw 12.28 Ala ye dɔw sigi egilisi kɔnɔ, fɔlɔ cidenw, filanan kiraw, sabanan karamɔgɔw, o kɔfɛ kabakow, o kɔfɛ kɛnɛyali nilifɛnw, dɛmɛbagaw, gɔfɛrɛnamanw, kan sifa caman.

Ala ye jɔyɔrɔ caman sigi egilisi kɔnɔ i n’a fɔ cidenw, kiraw, karamɔgɔw, kabakow, kɛnɛyali, dɛmɛbagaw, gɔfɛrɛnamanw ani kanw.

1. Baara ka nilifɛn suguya caman Egilisi kɔnɔ

2. Kelenya ka tɛmɛn fɛn caman kan Egilisi kɔnɔ

1. Efesekaw 4:11-12 - A ye dɔw di, cidenw. dɔw fana ye kiraw ye. dɔw fana ye kibaru duman fɔbagaw ye; dɔw fana, pastɛriw ni karamɔgɔw; Ka mɔgɔ senumaw dafa, ka cidenyabaara kɛ, ka Krisita farikolo sabati.

2. Romɛkaw 12:4-5 - Katuguni farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔ bɛɛ tɛ baara kelen na, o cogo la, an caman, an farikolo kelen don Krisita la, an bɛɛ farikolo yɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na.

1 Kɔrɛntekaw 12:29 Yala u bɛɛ ye cidenw ye wa? bɛɛ ye kiraw ye wa? bɛɛ ye karamɔgɔw ye wa ? bɛɛ ye kabako kɛbagaw ye wa?

Tɛmɛsira Paul bɛ ka Kɔrɛntekaw degun, a kɛtɔ k’a ɲininka ni egilisi kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka nilifɛnw ni u sekow ye kelen ye.

1. Nilifɛn suguya caman fanga - Ka nilifɛnw ni seko suguya caman nafa sɛgɛsɛgɛ egilisi kɔnɔ.

2. Kelenya suguya caman na - Ka kelenya mago sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ minnu ka nilifɛnw ni sekow tɛ kelen ye.

1. Efesekaw 4:11-13 - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko egilisi ka kan ka kɛ kelen ye a kuntilenna n’a ka nilifɛnw na.

2. Romɛkaw 12:3-8 - Ka nilifɛnw ni seko suguya caman sɛgɛsɛgɛ minnu dira mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma egilisi kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 12:30 Yala kɛnɛyali nilifɛnw bɛɛ bɛ yen wa? bɛɛ bɛ kuma kan wɛrɛw la wa ? bɛɛ bɛ kɔrɔfɔ kɛ wa ?

O tɛmɛsira bɛ hakili ta fan fɛ nilifɛn suguya caman sɛgɛsɛgɛ egilisi kɔnɔ.

1. Ka An ka Alako nilifɛnw minɛ iko Egilisi

2. An jɔyɔrɔ sɔrɔli Krisita farikolo la

1. Romɛkaw 12:4-8

2. 1 Piɛrɛ 4:10-11

1 Kɔrɛntekaw 12.31 Aw ka nilifɛn ɲumanw nege don aw la, nka ne bɛ sira ɲumanba jira aw la.

O tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka nilifɛn ɲumanw nege don u la, nka a bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u k’u sinsin cogo ɲumanba kan.

1. Fɛɛrɛ min ka fisa ni tɔw bɛɛ ye: Ka tugu senuya kɔ ka tɛmɛ nilifɛnw kan

2. Nilifɛn ɲumanw nege: Ala sago ɲini an ka ɲɛnamaya kama

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu.

2. Romɛkaw 12:1-2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 13 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni sabanan ye, min bɛ wele tuma caman na ko “Kanuya tilayɔrɔba”. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye kanuya ka bon ni kanuya cogoya ɲɛfɔ cogo ɲuman na.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a sinsin a kan ko kanuya ka bon nilifɛnw ni kɛwale tɔw bɛɛ ye alako ta fan fɛ. A bɛ seko suguya caman ɲɛfɔ minnu bɛ mɔgɔ kabakoya i n’a fɔ ka kan wɛrɛw fɔ, kiraya kuma, dannaya, ani kanuya walew nka a b’a fɔ ko ni kanuya tɛ, kɔrɔ tɛ u la (1 Kɔrɛntekaw 13:1-3). Kanuya jiralen don iko jusigilan nafamaba Krecɛnw ka kɛwalew bɛɛ la.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol bɛ taa a fɛ ka kanuya lakika jogo n’a jogo ɲɛfɔ. Kanuya bɛ cogo min na walew la, a bɛ o jira cogo jɛlen na. Kanuya bɛ muɲu ani a ka ɲi; a tɛ keleya wala a tɛ waso. A tɛ kuncɛbaya walima maloya ye nka a b’a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw bonya (1 Kɔrɛntekaw 13:4-5). Kanuya ye yɛrɛdɔnbaliya ye, a tɛ nege jugu walima dimi si muɲu mɔgɔ wɛrɛw ma. A bɛ ɲagali tiɲɛ na ani a bɛ mɔgɔ tanga, ka a jigi da a kan, ka a jigi da a kan, ka timinandiya gɛlɛyaw la (1 Kɔrɛntekaw 13:6-7).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijakabɔ ye kanuya cogoya banbali kan ni i y’a suma ni waati dɔɔnin nilifɛn tɔw ye. Pol b’a sinsin a kan ko kiraya kumaw bɛna ban, kanw bɛna sigi, dɔnniya bɛna tɛmɛ (1 Kɔrɛntekaw 13:8). O jiracogo minnu bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ, olu dafalen tɛ ani u dafalen tɛ ni i y’u suma ni kanuya dafalen cogoya ye. A b’a jira ko dannaya, jigiya ani kanuya bɛ to yen nka a b’a fɔ ko u bɛɛ cɛma, kanuya de ka bon kosɛbɛ (1 Kɔrɛntekaw 13:13). Kanuya bɛ muɲu ka tɛmɛ nin dugukolo kan ɲɛnamaya kan fo badaa.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan ni saba bɛ kanuya lakika kɔnɔkow ni a nafa jira ka ɲɛ. Pol y’a jira ko a nafa ka bon ni nilifɛn wɛrɛw ni kɛwalew ye alako ta fan fɛ. A b’a jogo ɲɛfɔ, n’o ye muɲuli, ɲumanya ye, k’u faranfasi ni jogo juguw ye i n’a fɔ keleya walima kuncɛbaya. Kanuya bɛ jira iko yɛrɛdɔnbali ani min bɛ muɲu, min bɛ nisɔndiya tiɲɛ na ani min bɛ muɲu gɛlɛyaw la. Pol bɛ a kuncɛ ni a bɛ sinsin kanuya banbali cogoya kan ni a bɛ tali kɛ waati dɔɔnin nilifɛnw na, k’a jira ko a nafa ka bon kosɛbɛ dannaya, jigiya ani kanuya cɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijiginba ye min bɛ kanuya fɛn caman tigɛli fanga ni a jɔyɔrɔba kan dannabaaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 13.1 Hali ni ne bɛ kuma ni mɔgɔw ni mɛlɛkɛw kanw ye, ni kanuya tɛ ne la, ne kɛra i ko nɛgɛso mankanba walima nɛgɛso mankanba.

Nin tɛmɛsira in bɛ sinsin kanuya nafa kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, hali ni seko wɛrɛw bɛ mɔgɔ la.

1. "Kanuya fanga: Kanuya nafa faamuyali".

2. "Kanuya ka bon: Ka baara kɛ ni 1 Kɔrɛntekaw 13:1 ye i n'a fɔ ɲɛjiralan".

1. 1 Yuhana 4:7-8 "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye." ."

2. Romɛkaw 12:9-10 "Kanuya ka kɛ tiɲɛtigi ye. Ko jugu kɔniya, aw ka to koɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

1 Kɔrɛntekaw 13.2 Hali ni kiraya nilifɛn bɛ ne bolo, ka gundo bɛɛ ni dɔnniya bɛɛ faamu . Hali ni dannaya bɛɛ bɛ ne la, fo ka se ka kuluw bɔ, nka kanuya tɛ ne la, ne tɛ foyi ye.

Ni kanuya tɛ, seko tɔw bɛɛ nafa tɛ.

1. Kanuya fanga: Fɛn min b’an kɛ hadamadenw ye tiɲɛ na, an k’o faamu

2. Kanuya wajibiya: An bɛ se ka hinɛ sɔrɔ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. 1 Yuhana 4:7-12

2. Galasikaw 5:22-26

1 Kɔrɛntekaw 13.3 Hali ni ne ye ne ka nafolo bɛɛ di faantanw baloli ma, ni ne ye ne farikolo di ka jeni, ni kanuya tɛ ne la, nafa foyi tɛ ne la.

Mɔgɔ mana fɛn o fɛn di walima ka fɛn caman kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, ni kanuya tɛ, o kɔrɔ tɛ.

1. Kanuya fanga: Kanuya jiracogo ani mun na a nafa ka bon

2. Kɛwale ɲuman si tɛ sara sɔrɔ: ɲumanya ni bolomafara nafa

1. 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

2. Matiyu 22:35-40 - U la kelen, sariyatigi, ye ɲininkali dɔ kɛ a la walasa k’a kɔrɔbɔ. “Karamɔgɔ, ci fɔlenba jumɛn bɛ sariya kɔnɔ?” A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ni i ni bɛɛ ni i hakili bɛɛ ye.

1 Kɔrɛntekaw 13.4 Kanuya bɛ muɲu ka mɛn, a ka ɲi. kanuya tɛ keleya kɛ. kanuya tɛ waso a yɛrɛ la, a tɛ yɛrɛbonya.

Kanuya bɛ muɲu ani a ka ɲi; a tɛ keleya kɛ, a tɛ waso, a tɛ kuncɛbaya kɛ.

1. Kanuya bɛ muɲu, Kanuya bɛ ɲumanya kɛ - 1 Kɔrɛntekaw 13:4

2. Kanuya fanga - 1 Kɔrɛntekaw 13:4

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. 1 Yuhana 4:7-11 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kanu, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanuya.O de y'a to Ala ka kanuya jirala an cɛma, ko Ala y'a Denkɛ kelenpe ci diɲɛ kɔnɔ, walisa an ka ɲɛnamaya a barika la.Kanuya bɛ o de la, o tɛ ko an ye Ala kanu, nka a y'an kanu ani a ye an ci a Denkɛ ka kɛ an ka jurumuw kafari ye.Kanulenw, ni Ala y'an kanu ten, an fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu."

1 Kɔrɛntekaw 13.5 A tɛ kɛ cogo jugu la, a tɛ a yɛrɛ ta ɲini, a tɛ dimi nɔgɔya la, a tɛ miiri kojugu si la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kanuya jogo kan, i n’a fɔ ka kɛ yɛrɛdɔnbaliya ye ani ka dimi nɔgɔya la.

1. "Kanuya tɛ yɛrɛdɔn ye: Kalansen minnu bɛ bɔ 1 Kɔrɛntekaw 13:5 la".

2. "Muɲuli fanga: 1 Kɔrɛntekaw 13:5 faamuyali".

1. Romɛkaw 12:9-10 - "Kanuya ka kan ka kɛ tiɲɛtigi ye. Aw ka kojugu koniya, aw ka nɔrɔ ko ɲuman na. Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan."

2. Kolosekaw 3:12-13 - "O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ni kanulen kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni dusukasi dɔ bɛ aw la." mɔgɔ dɔ kama.Aw ka yafa i ma i ko Matigi yafara i ma cogo min na."

1 Kɔrɛntekaw 13.6 A tɛ ɲagali tilenbaliya la, nka a bɛ ɲagali tiɲɛ la.

Kanuya tɛ nisɔndiya kojugu kɛli la, nka a bɛ nisɔndiya sɔrɔ tiɲɛ ko la.

1. Kanuya ni nisɔndiya: Ka nisɔndiya sɔrɔ tiɲɛ na

2. Tilennenya sugandili: Nisɔndiya sɔrɔli kantigiya ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Ntalenw 12:20, "Namara bɛ kojugu miiribagaw dusukun na, nka hɛrɛ ladilikɛlaw fɛ, nisɔndiya bɛ u la."

2. Zaburu 1:1-3, "Mɔgɔ min tɛ taama Ala ɲɛsiranbaliw ka laadilikan na, ni a tɛ jɔ jurumutɔw ka sira kan, wa a tɛ sigi maloyabaaw sigiyɔrɔ la, o ye dubaden ye. Nka a ka di a ye ka sariya sirataama." Matigi, a bɛ miiri a ka sariya la su ni tile.A na kɛ i n'a fɔ jiri min turulen don jiba da la, min bɛ den a waati la, a bulu fana tɛna ja, a bɛ fɛn o fɛn kɛ, o na ɲɛ. " " .

1 Kɔrɛntekaw 13.7 A bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a jigi bɛ fɛn bɛɛ kan, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu.

Tɛmɛsira Kanuya bɛ muɲu ani a bɛ muɲu, a bɛ da a la ani a bɛ jigi da fɛn bɛɛ kan.

1. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu: Muɲuli ni muɲuli faamuyali an ka jɛɲɔgɔnyaw la

2. Dannaya, jigiya ani muɲuli: Dannaya ni kanuya bɛ mɛn cogo min na

.

2. Kolosekaw 3:12-14 - "O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ ɲɛnatɔmɔlenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛlenw, ɲumanya ni majigilenya, dususuma ni muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ni ni dɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ la, ka yafa ɲɔgɔn ma." I ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa.

1 Kɔrɛntekaw 13.8 Kanuya tɛ ban abada, nka ni kiraya kumaw bɛ yen, u na ban. ni kan wɛrɛw bɛ yen, u na ban. ni dɔnniya bɛ yen, o na tunun.»

Kanuya ye banbali ye k’a sɔrɔ waati nilifɛnw i n’a fɔ kiraya kuma, kan wɛrɛw fɔli, ani dɔnniya bɛna tɛmɛ.

1: Kanuya ka bon ni waati nilifɛn bɛɛ ye.

2: Kanuya tɛna ban an na abada.

1: 1 Yuhana 4:8 - Min t'a kanu, o tɛ Ala dɔn. sabu Ala ye kanuya ye.

2: 1 Yuhana 4:16 - Ala bɛ kanuya min na an ye, an ye o dɔn ani ka da a la. Ala ye kanuya ye; Min sigilen bɛ kanuya la, o bɛ sigi Ala la, Ala bɛ sigi ale la.

1 Kɔrɛntekaw 13.9 An bɛ fɛn dɔ dɔn, an bɛ kiraya kɛ yɔrɔ dɔ la.

An bɛ fɛnw dɔn ani an bɛ fɛnw faamu yɔrɔ dɔ dɔrɔn de la, wa an ka kirayakumaw bɛ na yɔrɔ dɔ dɔrɔn de la.

1. Kanuya ye muɲuli ni ɲumanya ye: Kalan min kɛra muɲuli ni ɲumanya kan ka bɔ 1 Kɔrɛntekaw 13 la

2. Ka yeli kɛ galasi fɛ dibi la: An ka danyɔrɔw faamuyali diɲɛ binna kɔnɔ

. 4 Timinandiya k'a ka baara ban walisa aw ka kɛ mɔgɔ kɔgɔlenw ye ka dafa, foyi kana dɛsɛ aw la.

2. Romɛkaw 12:3 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri aw yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka dannaya hakɛ ye baara dira a ma.

1 Kɔrɛntekaw 13.10 Ni fɛn dafalen sera, o tuma na, fɛn dafalen na ban.

Nin tɛmɛsira min bɔra 1 Kɔrɛntekaw la, o bɛ kuma a kan ko ni dafalen nana, a yɔrɔ dɔ bɛna ban.

1. “Fɛɛrɛ ɲuman: Dafalen” .

2. “Welekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin dafalenya ma” .

1. Romɛkaw 8:28, “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2. Esayi 64:8, “Nka sisan, Matigi, i ye an Fa ye. anw ye bɔgɔ ye, e de ye an ka bɔgɔdaga ye. an bɛɛ ye i bolo baara ye.»

1 Kɔrɛntekaw 13.11 Ne denmisɛnman, ne tun bɛ kuma i ko denmisɛn, ne tun bɛ miiri i ko denmisɛn, ne tun bɛ miiri i ko denmisɛn.

Ni an kɔrɔla, an ka kan ka denmisɛnninw ka kow bila yɔrɔ la, ka miiri an balikuya la.

1. Ka bonya: Ka tɛmɛn denmisɛnninw ka hakilinaw kan

2. Ka kɔgɔ dannaya la: Ka denmisɛnya delinakow to kɔfɛ

1. Ntalenw 22:6 “A’ ye denmisɛn dege a ka taama sira la, ni a kɔrɔla, a tɛna bɔ o sira kan.”

2. Galasikaw 4:1-2 «Ne b’a fɔ sisan ko ciyɛntabaga ni a denmisɛnman, danfara tɛ a ni jɔn cɛ, hali ni a kɛra bɛɛ kuntigi ye. Nka a bɛ kalanfaw ni gɔfɛrɛnɛrɛw kɔrɔ fo ka se fa ka waati latigɛlen ma.”

1 Kɔrɛntekaw 13.12 Sisan, an bɛ yeli kɛ galasi fɛ, dibi la. Nka o kɔfɛ, ɲɛda ni ɲɛda: sisan ne y'a dɔn yɔrɔ dɔ la. Nka o tuma na ne na a dɔn i ko ne fana bɛ dɔn cogo min na.»

An bɛ se ka Ala ka tiɲɛ ni a ka kanuya faamuyali danma dɔrɔn de ye, nka don dɔ an bɛna a ye ka jɛya ani ka a dɔnni dafalen sɔrɔ.

1. Ka Ala ka kanuya dɔn an ka faamuyali danma kɔnɔ

2. Ka Ala ka dafalenya sɔrɔ n’an y’a ye ɲɛ ni ɲɛ

1. Zaburu 119:18 - I ka ne ɲɛw yɛlɛ, walisa ne ka kabakow ye i ka sariya kɔnɔ.

2. Yuhana 17:3 - Nin ye ɲɛnamaya banbali ye, walisa u ka e dɔn, Ala lakika kelenpe, ani Yesu Krisita, i ye min ci.

1 Kɔrɛntekaw 13.13 Dannaya ni jigiya ni kanuya, nin saba bɛ to yen sisan. nka o bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye.

Pol b’a fɔ ko dannaya, jigiya ani kanuya ye ɲɛnamaya kɔnɔfɛn saba ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ, wa ko kanuya de ka bon kosɛbɛ.

1. "Nin bɛɛ la belebeleba: Baarakɛda kɔrɔ n'a nafa faamuyali".

2. "Dannaya, jigiya ani kanuya fanga: Ɲɛnamaya sabatilen jɔyɔrɔ saba".

1. Romɛkaw 12:9-13 - "Kanuya kana kɛ fɛn yebali ye. Aw ka ko jugu kɔniya, aw ka nɔrɔ ko ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye. ka timinandiya hakili la, ka baara kɛ Matigi ye, ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to delili la o yɔrɔnin bɛɛ."

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, k'a sɔrɔ kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Dannaya bɛ se k'a kisi? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, Aw dɔ y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, hali ni aw ma farikolo magoɲɛfɛnw di u ma, nafa jumɛn bɛ o la? ka kɛ i kelen na."

1 Kɔrɛntekaw 14 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni naaninan ye. Nin tilayɔrɔba in kɔnɔ, Pol bɛ kuma hakili ta fan fɛ nilifɛnw baaracogo ɲuman n’u sigicogo kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a sinsinnen bɛ kan wɛrɛw ni kiraya nilifɛnw kan jɛkulu ka bato kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ sinsin a kan ko kiraya kuma ka fisa ni kan wɛrɛw fɔli ye walisa ka egilisi sabati. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw nege don u la ni kɔnɔnajɛya ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiraya kɛli, bawo o bɛ bɛɛ nafa (1 Kɔrɛntekaw 14:1-5). A b’a ɲɛfɔ ko hali ni kan wɛrɛw fɔli bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ni Ala ka kuma fɔcogo ye, kiraya bɛ jɛkulu bɛɛ sabati ani ka dusu don u kɔnɔ. Pol b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka faamuyali ni jɛya ɲini u ka kuma kɔnɔ walisa mɔgɔ wɛrɛw ka se ka sabati.

Dakun 2nan: Pol bɛ laadilikanw di walisa ka bato kɛ cogo labɛnnen na, ni mɔgɔ caman bɛ nilifɛnw ye alako ta fan fɛ. A bɛ ladilikan di ko ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma kan wɛrɛw la lajɛ dɔ senfɛ, fasokanfɔla ka kan ka kɛ yen; n’o tɛ, u ka kan ka to u makun na (1 Kɔrɛntekaw 14:27-28). A b’a sinsin a kan ko fɛn bɛɛ ka kan ka kɛ cogo bɛnnen na ani walasa ka ɲagami walima ɲagami bali bato waatiw la (1 Kɔrɛntekaw 14:33).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye musow ka kan ka u sen don foroba bato lajɛw la cogo min na. Pol b’a fɔ ko musow ka kan ka u makun kalan walima kiraya kɛtuma na nka u bɛ se ka delili kɛ walima ka kiraya kɛ ni u kunkolo datugulen don i n’a fɔ u yɛrɛ majigin taamasyɛn (1 Kɔrɛntekaw 14:34-35). A nafa ka bon k’a dɔn ko nin cikan ninnu kɛra kɔrɔfɔ suguya caman ye ani laadalakow siratigɛ la tariku kɔnɔ.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan ni naani bɛ sinsin laadilikanw kan minnu bɛ kɛ ka baara kɛ ni hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye jɛkulu ka batoyɔrɔw kɔnɔ. Pol y’a jira ko a nafa ka bon ka nilifɛnw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la i n’a fɔ kiraya kuma ka tɛmɛ kan wɛrɛw fɔli kan walasa ka egilisi jɛkulu sabati. A bɛ sinsin jɛya ni faamuyali kan kumaɲɔgɔnya la walasa ka mɔgɔw sabati cogo ɲuman na. Ka fara o kan, a bɛ bilasirali di walasa ka sigikafɔ kɛ jamalajɛw senfɛ, mɔgɔ caman bɛ dɛmɛ don yɔrɔ minnu na alako ta fan fɛ, a kɛtɔ ka sinsin faamuyali kan ni kan wɛrɛw fɔli bɛ yen. A laban na, Paul bɛ musow jɔyɔrɔ ɲɛfɔ foroba bato la, k’u laadi u ka kololi jɔyɔrɔ mara ani k’u sen don cogo bɛnnen na ka kɛɲɛ ni laadalakow ye. Nin tilayɔrɔba bɛ cikan nafamaw di walasa ka sigikafɔ, ka mɔgɔw sabati ani ka kelenya sabati Kɔrɛnte egilisi ka bato lajɛw kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 14:1 Aw ka tugu kanuya kɔ, ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw nege don aw la, nka aw ka kiraya kɛ.

Pol b’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u ka kanuya ni hakili ta fan fɛ nilifɛnw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiraya nilifɛn.

1. Kanuya fanga: Ka kanuya hakili sɛnɛ Egilisi kɔnɔ

2. Kirayakuma bonya: Kirayakuma nilifɛn faamuyali Egilisi kɔnɔ

1. 1 Yuhana 4:7-12 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ.

2. Kɛwalew 2:17-21 - Ala ko laban donw na, ne na ne Ni bɔn farisogo bɛɛ kan , aw ka cɛkɔrɔbaw na sugo kɛ .

1 Kɔrɛntekaw 14.2 Katuguni mɔgɔ min bɛ kuma kan wɛrɛ la, o tɛ kuma mɔgɔw fɛ, nka a bɛ kuma Ala de fɛ, katuguni mɔgɔ si t’a faamu. Nka a bɛ gundo fɔ ni hakili la.

Tɛmɛsira Ka kuma kan wɛrɛw la, o ye delili sugu dɔ ye, kumalasela bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni Ala ye k’a ɲɛsin a ma, ka gundo fɔ minnu tɛ se ka faamuya mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

1. Ala ka gundo: Se min bɛ kan wɛrɛw fɔli la

2. Delili fanga: Ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Ala ye kan wɛrɛw fɛ

1. Kɛwalew 2:4 - U bɛɛ fa Ni Senu la, u y’a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y’a fɔ u ye cogo min na.

2. 1 Yuhana 4:7 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 14.3 Nka min bɛ kiraya kɛ, o bɛ kuma mɔgɔw fɛ walasa ka mɔgɔw sabati, ka u laadi ani ka u dusu saalo.

Tɛmɛsira bɛ kuma kiraya fanga kan min bɛ mɔgɔ sabati, ka mɔgɔw laadi ani ka mɔgɔ dusu saalo.

1. Kiraya kumaw fanga ka jigiya ni dususalo di

2. Kiraya kuma bɛ nɔ min bila ɲɛnamaya la

1. Esayi 61:1-2 - Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya laseli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon da wuli sirilenw ye.

2. Yakuba 3:2-4 - Katuguni an bɛ bɛɛ dusu tiɲɛ ko caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ dusu tiɲɛ kuma la, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se ka a farikolo bɛɛ minɛ fana. A filɛ, an bɛ bitikiw don sow da la, walisa u ka an kan minɛ. An bɛ u farikolo bɛɛ lajɛ. Kurunw fana filɛ, hali ni u ka bon kosɛbɛ, ni fiɲɛba bɛ u labɔ, nka u bɛ wuli ni kurunba fitinin ye, gɔfɛrɛnɛrɛ b'a fɛ yɔrɔ o yɔrɔ.

1 Kɔrɛntekaw 14.4 Min bɛ kuma kan wɛrɛ la, o bɛ a yɛrɛ sabati. Nka min bɛ kiraya kɛ, o bɛ egilisi sabati.

Kan wɛrɛw fɔli bɛ se ka nafa lase kumalasela ma, nka kiraya kɛli bɛ nafa caman lase egilisi ma.

1. Kuma Ɲɛnamaya la: Kiraya sebaaya Egilisi kɔnɔ

2. Ka baara kɛ ni kanw ka nilifɛn ye walasa ka i yɛrɛ sabati

1. Kɛwalew 2:1-4 - Pantekɔti don sera tuma min na, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na. O yɔrɔnin bɛɛ, mankan dɔ bɔra sankolo la, i n'a fɔ fiɲɛba dɔ, ka u sigilen so bɛɛ fa. O kɔ, kanw tilalen don u la, i n'a fɔ tasuma, kelen sigilen bɛ u kelen-kelen bɛɛ kan. U bɛɛ fa Ni Senu la, u y'a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ, i ko Ni Senu y'a fɔ u ye cogo min na.

2. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu fana bɛ dɛmɛ don an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min ɲini, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni sɔgɔsɔgɔkan ye min tɛ se ka fɔ. Sisan, min b dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b’a dɔn Ni Senu hakili ye min ye, bawo a bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1 Kɔrɛntekaw 14.5 Ne b'a fɛ aw bɛɛ ka kuma kan wɛrɛw la, nka aw ka kiraya kɛ, katuguni kiraya kɛbaga ka bon ni kan wɛrɛw fɔbaga ye, ni a ma kɔrɔ fɔ, walisa egilisi ka se ka dɔ fara a kan.

Pol bɛ dusu don egilisi kɔnɔ a ka sinsin kiraya kuma kan ka tɛmɛ kan wɛrɛw fɔli kan, bawo o nafa ka bon kosɛbɛ egilisi sabatili la.

1. Kirayakuma fanga: A jɔyɔrɔ faamuyali Egilisi kɔnɔ, o bɛ se ka barika don i ka dannaya la cogo min na

2. Ka kuma kan wɛrɛw la: Nafaw ni danyɔrɔw Egilisi kɔnɔ

1. Kɛwalew 2:2-4 - Ni Senu nali ani kan wɛrɛw fɔli

2. 1 Tesalonikekaw 5:19-21 - Dusudon ka kuma ani ka kiraya kɛ Egilisi kɔnɔ

1 Kɔrɛntekaw 14.6 Balimaw, ni ne nana aw fɛ ka kan wɛrɛw fɔ, ne bɛna nafa jumɛn sɔrɔ aw la, ni ne ma kuma aw fɛ jirali fɛ, wala dɔnniya fɛ, wala kiraya fɛ, wala kalan fɛ?

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw ɲininka u bɛna nafa jumɛn sɔrɔ a ka kan wɛrɛw fɔli la ni a nana u fɛ, fo ni a kumana u fɛ jirali, dɔnniya, kiraya walima kalan fɛ.

1. Se min bɛ Ala ka Kuma fɔli la: An bɛ se ka nafa caman sɔrɔ an ka kuma la cogo min na

2. Nafa minnu bɛ kan wɛrɛw fɔli la ani kiraya fɔli la

1. Esayi 55:11 - «Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten. " " .

2. Yakuba 3:2-12 - "An bɛ bɛɛ tiɲɛ ko caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma kojugu kɛ kuma la, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se ka farikolo bɛɛ minɛ."

1 Kɔrɛntekaw 14.7 Hali fɛn minnu tɛ ɲɛnamaya di, ni u mankan tɛ, a kɛra fɔlikan ye wo, a kɛra fɔlikan ye wo, ni u ma danfara don u mankanw na, a bɛ fɔ cogo di, fɔlikan walima fɔlikan min bɛ fɔ?

Pol bɛ ɲininkali kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka danfara don pipe walima harpe mankanw ni ɲɔgɔn cɛ ni danfara tɛ mankanw na.

1. Hakilila sebaaya: Danfara min bɛ ko ɲuman ni ko jugu cɛ, an bɛ se k’o dɔn cogo min na

2. Misikili ka nilifɛnw: Ala waleɲumandɔn cogo min na ani ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni a ye mankan fɛ

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Zaburu 19:1 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; sankolow bɛ a bolow baara weleweleda.

1 Kɔrɛntekaw 14.8 Ni burufiyɛkan bɛ mankan jɛlen bɔ, jɔn na a yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama?

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka baara kɛ n’u ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye cogo la min bɛ nɔ bɔ ani ka egilisi dɛmɛ.

1. Kan kelen fanga: Egilisi ka seko dabɔli

2. Burupu mankan: Ka baara kɛ ni hakilimaya nilifɛnw ye walasa ka Egilisi ɲɛminɛ

1. Efesekaw 4:11-16 - Egilisi ka kelenya nafa ka bon Krisita la.

2. Romɛkaw 12:4-8 - A nafa ka bon ka baara kɛ ni hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye Egilisi kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw nafa kama.

1 Kɔrɛntekaw 14.9 O cogo kelen na, ni aw ma kuma fɔlenw fɔ ni kan ye, a fɔlen bɛna dɔn cogo di? katuguni aw na kuma fiɲɛ fɛ.»

Pol b’a ɲini Kɔrɛnte egilisi dannabaaw fɛ u ka kuma ka jɛya walisa mɔgɔ wɛrɛw ka se k’u faamu.

1. Kumaɲɔgɔnya fanga Egilisi kɔnɔ

2. Faamuyali ni Faamuyali Egilisi kɔnɔ

1. Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa o ka nɛɛma di mɛnbagaw ma.

2. 2 Timote 2:15 - I seko bɛɛ kɛ ka i yɛrɛ jira Ala ɲɛkɔrɔ i n’a fɔ mɔgɔ min sɔnna, baarakɛla min mago tɛ maloya la, min bɛ tiɲɛ kuma minɛ ka ɲɛ.

1 Kɔrɛntekaw 14.10 A bɛ se ka kɛ ko kumakan suguya caman bɛ diɲɛ kɔnɔ, wa u si tɛ kɔrɔ tɛ.

Kan suguya caman bɛ diɲɛ kɔnɔ, wa u kelen-kelen bɛɛ kɔrɔ bɛ u la.

1. Bɛɛ ni kan ye min nafa ka bon - 1 Kɔrɛntekaw 14:10

2. Se min bɛ kuma fɔli la - 1 Kɔrɛntekaw 14:10

1. Romɛkaw 10:8-15 - Se min bɛ i ka jurumuw fɔ ni i da ye ani ka da i dusukun na

2. Zaburu 19:1-4 - Ala ka kuma fanga ani a ka danfɛnw cɛɲi

1 Kɔrɛntekaw 14.11 O de kosɔn ni ne ma kumakan kɔrɔ dɔn, ne na kɛ mɔgɔ gansan ye, kuma fɔbaga na kɛ ne fɛ.

Mɔgɔ wɛrɛ bɛ kan min fɔ, o tigi tɛ se k’u faamu, wa a kɔfɛ.

1. Kan fanga: Danfara faamuyali n’u waleɲumandɔn

2. Ka ɲɔgɔn faamuyali dancɛw jɔ ni hinɛ ye

1. Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

2. Kolosekaw 3:12-15 - O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ani ni dɔ bɛ mɔgɔ kelen na, ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Wa ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na bɛnkan dafalen na.

1 Kɔrɛntekaw 14.12 O cogo kelen na, aw timinandiyalen bɛ hakili ta fan fɛ nilifɛnw ko la, aw k'a ɲini walisa aw ka se ka Egilisi sabati.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw ɲini walisa ka egilisi sabati.

1. "Ni Alako nilifɛnw bɛ kɛ Egilisi ka nafa kama".

2. "Hakili ta fan fɛ nilifɛnw timinandiya".

1. Romɛkaw 12:6-8; "Ni nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, an ka baara kɛ n'u ye: ni kiraya don, ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye, ni baara ye, an ka baara la, mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kalan, a ka kalan la, min bɛ mɔgɔw laadi, a ka baara la." laadilikan; min bɛ bolomafara di, ni bolomafara ye, min bɛ ɲɛminɛ, ni timinandiya ye, min bɛ hinɛ walew kɛ, ni nisɔndiya ye."

2. Efesekaw 4:11-12; "A ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, sagagɛnnaw ni karamɔgɔw di, u ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara baara kama, ka Krisita farikolo jɔ".

1 Kɔrɛntekaw 14.13 O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ kuma kan wɛrɛ la, o ka delili kɛ walisa a ka se ka kɔrɔ fɔ.

Pol bɛ dannabaaw bila ka delili kɛ walisa u ka se ka kan dɔnbaliw kɔrɔ fɔ.

1. Delili kɛ walisa i ka se ka Ala sago faamu.

2. A ɲini Ala fɛ a ka se di i ma ka kan dɔnbaliw kɔrɔ fɔ.

1. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

. Walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la. walisa aw, ni aw ju sigira kanuya la, ka se ka a faamu ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ye, a bonya ni a janya ni a juguman ni a janya ye min ye; Aw ka Krisita ka kanuya dɔn, min ka ca ni dɔnniya ye, walisa aw ka fa Ala ka dafalenya bɛɛ la.

1 Kɔrɛntekaw 14.14 Ni ne bɛ delili kɛ kan dɔnbali la, ne ni bɛ delili kɛ, nka ne ka faamuyali tɛ den.

Pol y’a fɔ ko ka delili kɛ kan dɔnbali la, o bɛ nafa lase hakili ma, nka o tɛ nɔ yelen si lase mɔgɔ ma.

1. Ka i jigi da Ni kan: Delili fanga dɔnbali la

2. Ka sinsin fɛnw kan minnu tɛ ye: Ka Alako delili nafaw sɔrɔ

1. Romɛkaw 8:26-27 ??Ni Senu bɛ delili kɛ an tɔgɔ la

2. 1 Tesalonikekaw 5:16-18 ??Aw ka deliliw dabila ani ka barika da Ala ye tuma b

1 Kɔrɛntekaw 14:15 O tuma na fɛ, o ye mun ye? Ne na delili kɛ ni hakili ye, ne na delili kɛ ni hakili ye fana.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka delili kɛ ani ka dɔnkili da ni hakili ni faamuyali ye.

1. Delili ni dɔnkili fanga faamuyali

2. Delili ni dɔnkili da ni hakili ta fan fɛ faamuyali ye

1. Filipekaw 4:6-7 - ? 쏝 e aw kana hami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye; Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o bɛna aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu barika la.??

2. Kolosekaw 3:16 - ? 쏬 et Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.??

1 Kɔrɛntekaw 14.16 Ni i ye duba kɛ ni hakili ye, mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalanbaliw ka so kɔnɔ, o na a fɔ cogo di ko Amiina i ka barika dali la, k'a sɔrɔ a ma i ka kuma faamu?

Krecɛnw ka kan k’u janto ni u bɛ kuma kan wɛrɛw la, bawo minnu tɛ kan faamu, olu tɛ se ka jaabi bɛnnen di.

1. Delili fanga: Ka kan wɛrɛw fɔli nafaw faamu

2. Ka hakilimaya jɛkulu sɛnɛ: Nafa min bɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na ani ka faamuyali sɔrɔ

1. Romɛkaw 8:26-27, ? 쏬 o cogo kelen na, Ni Senu b'an ka barikantanya dèmè, katuguni an ka kan ka min deli, an t'o dòn, nka Ni Senu yèrè bè delili kè an ye ni dusukasiw ye minnu tè se ka fè. Min bɛ dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b'a dɔn Ni Senu hakilina ye mun ye, katuguni a bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:7-11, ? 쏝 ut Ni Senu jirali dira mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma walisa a ka nafa sɔrɔ a la. Sabu hakilitigiya kuma bɛ di mɔgɔ ma Ni Senu fɛ. Dɔnniya kuma bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma o Ni kelen de barika la. Ka taa dannaya wɛrɛ la o Ni kelen barika la. Kɛnɛya nilifɛnw di dɔ wɛrɛ ma o Ni kelen barika la. Kabako kɛli dɔ wɛrɛ fɛ; ka taa kiraya wɛrɛ la; ka taa jinɛw faamuyali wɛrɛ la; kan suguya caman bɛ fɔ dɔ wɛrɛ fɛ; kan wɛrɛw kɔrɔ fɔ dɔ wɛrɛ ye: Nka nin bɛɛ bɛ baara kɛ ni Ni kelen ye, ka tila kelen-kelen bɛɛ cɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye.??

1 Kɔrɛntekaw 14.17 I bɛ barika da barika dali ye ka ɲɛ, nka tɔ kelen tɛ sabati.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka barika da Ala ye, nka u k’a lajɛ fana ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ sabati.

1. Barika dali ni mɔgɔ wɛrɛw sabatili nafa ka bon

2. An ka waleɲumandɔn jiracogo bɛ mɔgɔ wɛrɛw sabati cogo min na

1. Efesekaw 4:29 - "Kunnafoni tiɲɛnen si kana bɔ aw da la, fɔ min ka ɲi ka kɛ mɔgɔ sabatili ye, walisa a ka nɛɛma kɛ a lamɛnbagaw ye."

2. Kolosekaw 3:16 - "Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

1 Kɔrɛntekaw 14.18 Ne bɛ barika da ne ka Ala ye, ne bɛ kan wɛrɛw fɔ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan.

Tɛmɛsira Kumafɔla bɛ barika da Ala ye a ka se ka kan wɛrɛw fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan.

1. Waleɲumandɔn fanga: An bɛ fɛn minnu sɔrɔ, an k’o waleɲumandɔn dege

2. Ni Senu ka nilifɛn: Ka Ala ka Ala kan minɛ

1. Efesekaw 4:29-30 - "Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fɔ kuma minnu ka ɲi, olu dɔrɔn ka bɔ aw da la Ala Ni Senu, aw taamashyɛn don kunmabɔli don kama.»

2. Kɛwalew 2:4 - "U bɛɛ fa Ni Senu la, u y'a daminɛ ka kan wɛrɛw fɔ i ko Ni Senu y'a fɔ u ye cogo min na."

1 Kɔrɛntekaw 14.19 O bɛɛ n’a ta, Egilisi kɔnɔ, ne tun ka fisa ni kuma duuru fɔli ye ni ne ka faamuyali ye, walisa ne ka mɔgɔ wɛrɛw kalan ne kan fɛ, ka tɛmɛ kuma waa tan fɔ kan dɔnbali kan.

Pol ka fisa a ma ka kuma damadɔw fɔ ni faamuyali ye egilisi kɔnɔ walisa ka mɔgɔ wɛrɛw kalan, sanni ka kuma caman fɔ kan wɛrɛ la.

1. Faamu fanga: Ka baara kɛ ni an ka faamuyali nilifɛnw ye egilisi kɔnɔ

2. Karamɔgɔya nafa: Ka mɔgɔ wɛrɛw kalan egilisi kɔnɔ kunkanbaaraba minɛ

1. Yakuba 3:17 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

2. Ntalenw 16:24 - Kuma dumanw bɛ i n’a fɔ misiwolo, u ka di ni ma, kɛnɛya bɛ kɛ kolo la.

1 Kɔrɛntekaw 14.20 Balimaw, aw kana kɛ denmisɛnw ye hakili ta fan fɛ.

Dannabaaw ka kan ka faamuyali kɔgɔlen sɔrɔ dannaya ko la, nka o bɛɛ n’a ta, u ka kan ka dusukun saniyalen mara i n’a fɔ denmisɛnnin.

1. Hakilitigiya ni jalakibaliya ka balansi

2. Ka bonya dannaya ni majigilenya la

1. Matiyu 18:3-4 - "A ko: Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ma yɛlɛma ka kɛ i ko denmisɛnw, aw tɛna don sankolo masaya la. o kelen de ka bon sankolo masaya la.»

2. Efesekaw 4:13-14 - "Fɔ an bɛɛ ka na dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya la, ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, ka se Krisita ka dafalenya hakɛ ma kabini sisan, aw kana kɛ denmisɛnw ye tun, minnu bɛ wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la, ka taa ni u ye ni kalan fiɲɛ bɛɛ ye, mɔgɔw ka nanbara ni namara fɛ, u bɛ to ka mɔgɔw lafili.»

1 Kɔrɛntekaw 14.21 A sɛbɛnnen bɛ sariya la ko: «Ne na kuma nin jama fɛ ni kan wɛrɛw ye. O bɛɛ n'a ta, u tɛna ne lamɛn, Matigi ko ten.»

Pol ye tɛmɛsira dɔ fɔ ka bɔ sariya kɔnɔ min b’a fɔ ko Ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ kan caman na, o bɛɛ n’a ta, hali bi u tɛna a lamɛn.

1. Dannabaliya fanga: Ka Ala ka welekan lamɛn, o kɔrɔ ye min ye, k’o faamu.

2. Kan nafa : Ka kumaɲɔgɔnya nafa sɛgɛsɛgɛ ani ka danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.

1. Yakuba 1:22-25 - Ka a sɛgɛsɛgɛ ko a nafa ka bon ka kɛ Kuma kɛbagaw ye, ka kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye.

2. Matiyu 7:24-27 - Ka a sɛgɛsɛgɛ ko a nafa ka bon ka dannaya jusigilan jɔnjɔn jɔ ani ka Ala ka Kuma lamɛn.

1 Kɔrɛntekaw 14.22 O de kosɔn kan wɛrɛw tɛ taamashyɛn ye, dannabaaw tɛ, nka dannabaaw tɛ, nka kiraya tɛ baara kɛ dannabaaw ye, nka dannabaaw de don.

Kan wɛrɛw fɔli nilifɛn ye taamasyɛn ye dannabaliw bolo, k’a sɔrɔ kiraya kɛli ye dannabaaw ye.

1. Dannabaliya fanga: Kan wɛrɛw fɔli nafa faamuyali

2. Kiraya kuma kun: Ka dannabaaw jija dannaya la

1. Marka 16:17, Nin taamashyɛnw na tugu dannabaaw kɔ. U na jinɛw gɛn ne tɔgɔ la. u na kuma kan kuraw la.

2. Romɛkaw 10:14-15, U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ? U na waajuli kɛ cogo di, ni u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ Kibaru Duman fɔ, ka ko duman kibaru duman fɔ, olu senw ka di dɛ!»

1 Kɔrɛntekaw 14.23 Ni egilisi bɛɛ lajɛlen don yɔrɔ kelen na, ni u bɛɛ bɛ kan wɛrɛw fɔ, ka kalanbaliw walima dannabaliw don, yala u tɛna a fɔ ko aw ye diɲɛnatigɛla ye wa?

Egilisi ka kan k’a hakili to kɛnɛmamɔgɔw la ni u bɛ kuma kan wɛrɛw la, n’o tɛ, u bɛ se k’a miiri ko egilisi ye diɲɛnatigɛla ye.

1. Kuma kan wɛrɛw la ni kanuya ni faamuyali ye.

2. Kanuya ni sɔnni ye kan wɛrɛw fɔli jusigilan ye.

1. Kolosekaw 3:12-14 - O la sa, iko Ala? 셲 mɔgɔ sugandilenw, mɔgɔ senumaw ni kanulen kanulenw, ka hinɛ, ɲumanya, majigin, dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛw la.

2. 1 Piɛrɛ 4:8-10 - Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, aw ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ, katuguni kanuya bɛ jurumu caman datugu.

1 Kɔrɛntekaw 14.24 Nka ni bɛɛ ye kiraya kɛ, ni dannabali dɔ donna, wala mɔgɔ kalanbali dɔ donna, a dalen b’a la ko bɛɛ la, a bɛ kiri tigɛ mɔgɔw bɛɛ fɛ.

Ni egilisi mɔgɔw bɛɛ bɛ kiraya kɛ, hali mɔgɔ minnu tɛ dannabaaw ye walima minnu ma kalan, olu bɛ tiɲɛ faamu, wa u jalakilen don.

1. Kiraya sebaaya: Hali dannabaliw ni mɔgɔ minnu ma dege, olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na

2. Ni Senu ka dannaya: Kirayakuma kantigiya bɛ na ni dannaya ye cogo min na

1. Rom=kaw 10:17 ??O la, danaya b= na ni lamenni ye, ani lamenni b= na Ala ka kuma f.

2. Matiyu 7:24 ??O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi dɔ ye, min ye a ka so jɔ farakurun kan.

1 Kɔrɛntekaw 14.25 A dusukun gundo bɛ jira ten. O cogo la, a na a biri a ɲɛda la, a na Ala bato, k'a fɔ ko Ala bɛ aw kɔnɔ tiɲɛ na.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na dusukun gundo bɛ bɔ kɛnɛ kan ni mɔgɔ binna ka Ala bato, ani ka sɔn a ma ko Ala bɛ yen tiɲɛ na.

1. Bato fanga: Ka bin Ala ɲɛkɔrɔ, o bɛ dusukun gundo jira cogo min na

2. Ala ka kɛta: Ka Ala ka kɛta dɔn an kɔnɔ

1. Zaburu 95:6 - "E na, an ka bato kɛ ka an biri, an k'an biri Matigi an Dabaga ɲɛ kɔrɔ."

2. Matiyu 28:20 - "Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

1 Kɔrɛntekaw 14.26 Balimaw, a bɛ cogo di? ni aw nana ɲɔgɔn fɛ tuma min na, Zaburu bɛ aw kelen-kelen bɛɛ bolo, kalansira bɛ aw kelen-kelen bɛɛ fɛ, kan dɔ bɛ aw fɛ, jirali bɛ aw fɛ, kɔrɔfɔli bɛ aw la. Fɛn bɛɛ ka kɛ ka mɔgɔ sabati.

Ni dannabaaw nana ɲɔgɔn fɛ, u kelen-kelen bɛɛ ka kan ka na ni Zaburu ye, ka kalan dɔ kɛ, ka na ni cikan ye kan wɛrɛ la, ka jirali dɔ la, walima ka na ni faamuyali ye walasa ka ɲɔgɔn sabati.

1. Kelenya fanga min bɛ Egilisi kɔnɔ

2. Ka i sen don bato la

1. Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔ ka cɛsiri jɛɲɔgɔnya, buru kari, ani delili.

2. Efesekaw 4:15-16 - Ka bonya Yesu Krisita ka danaya ni a ka dnniya kelenya la.

1 Kɔrɛntekaw 14.27 Ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma kan dɔnbali la, a ka kɛ mɔgɔ fila ye, walima mɔgɔ saba ka ca, o ka kɛ mɔgɔ saba ye. Mɔgɔ kelen ka kɔrɔfɔ.

Pol b’a fɔ Krecɛnw ye ko u ka kan wɛrɛw fɔ u fila-fila dɔrɔn, walima a cayalenba la, u ka kɛ mɔgɔ saba ye, ani u ka kan ka bamanankanfalen kɛ.

1. Kan wɛrɛw fɔli fanga: Baara kɛcogo ɲuman ni nilifɛn ye

2. Fasiri wajibiyalen: Fasiribaga nafa faamuyali

1. 1 Kɔrɛntekaw 14:5-6, 27 - ? 쏧 a b'a fɛ aw bɛɛ ka kuma kan wɛrɛw la, nka aw ka kiraya kɛ, katuguni kiraya kɛbaa ka bon ni kan wɛrɛw fɔbaga ye, ni a ma kɔrɔ fɔ, walisa egilisi ka se ka dɔ fara a kan. Ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma kan dɔnbali la, a ka kɛ mɔgɔ fila ye, wala a ka ca ni mɔgɔ saba ye. ani kelen ka kɔrɔfɔ.??

2. Romɛkaw 8:26-27 - ? 쏬 o cogo kelen na, Ni Senu b'an ka barikantanya dèmè, katuguni an ka kan ka min deli, an t'o dòn, nka Ni Senu yèrè bè delili kè an ye ni dusukasiw ye minnu tè se ka fè . Min bɛ dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b'a dɔn Ni Senu hakilina ye mun ye, katuguni a bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.??

1 Kɔrɛntekaw 14.28 Nka ni kɔrɔfɔbaga tɛ yen, a ka to a makun egilisi kɔnɔ. A ka kuma a yɛrɛ fɛ, ani Ala fɛ.»

A nafa ka bon bɛɛ ka makun egilisi kɔnɔ, wa ni bamanankanfalenbaga si tɛ yen, mɔgɔ ka kan ka kuma a yɛrɛ fɛ ani Ala fɛ.

1. Makun fanga - Ka Ala ni mɔgɔ wɛrɛw lamɛnli nafa sɛgɛsɛgɛ egilisi kɔnɔ.

2. Egilisi faamuyali - Faamuyali wajibiyalen faamuya egilisi baaraw la.

1. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu b’an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min deli, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ an deli ni ŋunankanw ye minnu ka dun fo ka se kumaw ma.

2. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

1 Kɔrɛntekaw 14.29 Kiraw ka kuma fila wala saba fɔ, tɔ kelen ka kiri tigɛ.

Ciden Pol b wele bila kiraw ma u ka kuma fila wala saba la waati kelen na, ani mg wɛrɛw ka kiri tigɛ.

1. Faamuyali fanga: An bɛ se k’a latigɛ cogo min na an ka kan ka da min na

2. Kirayakuma nilifɛn: Tiɲɛ fɔli kanuya ni majigilenya kɔnɔ

1. Heburuw 4:12 - Katuguni Ala ka kuma ye ɲɛnama ye, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw tila, ka dusukun miiriliw ni a ŋaniyaw dɔn .

2. 1 Yuhana 4:1 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ ka a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 14.30 Ni fɛn dɔ jirala mɔgɔ wɛrɛ la min sigilen bɛ o yɔrɔ la, fɔlɔ ka a makun.

Pol y’a fɔ Kɔrɛntekaw ye ko u ka kɛ mɔgɔ bonyalenw ye ani u kana mɔgɔ wɛrɛw ka kuma tigɛ k’a sɔrɔ u bɛ kiraya kɛ.

1. Lamɛnni seko dege: Kalan min bɛ kɛ 1 Kɔrɛntekaw 14:30 kan

2. Makun fanga: Bonya jiracogo n’i makun

1. Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

2. Ntalenw 17:28 - Hali hakilintan min bɛ a makun, o bɛ jate hakilitigi ye; n'a y'a dawolo datugu, a bɛ jate hakilitigi ye.

1 Kɔrɛntekaw 14.31 Aw bɛɛ bɛ se ka kiraya kɛ kelen kelen, walisa bɛɛ ka kalan kɛ, ka bɛɛ dusu saalo.

Dannabaaw bɛɛ bɛ se ka kiraya kɛ kelen kelen walisa kulu bɛɛ ka se ka kalan kɛ ani ka dusu saalo sɔrɔ.

1. Kiraya fɔli fanga jɛlen - Baara kɛ ni kiraya ye cogo min na walasa ka i ka dannaya barika bonya ani ka sigida jɔ.

2. Dususalo ni kalan kiraya fɛ - Baara kɛ ni kiraya ye cogo min na walasa ka dususalo sɔrɔ ani ka kalan sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

1. Kɛwalew 2:17 "Ala ko laban donw na, ne na ne Ni bɔn farisogo bɛɛ kan, aw denkɛw ni aw denmusow na kiraya kɛ."

2. Efesekaw 4:11 "A ye dɔw di cidenw ma, dɔw ye kiraw di, dɔw ye kibaru duman fɔbagaw ye, dɔw ye pastɛriw ni karamɔgɔw ye."

1 Kɔrɛntekaw 14.32 Kiraw niw bɛ kolo kiraw kɔrɔ.

Kiraw hakiliw bɛ kiraw ka kuntigiya kɔrɔ.

1. Kirayakuma fanga: Kirayakuma nilifɛn faamuyali ani baara kɛli n’a ye

2. Matigi ka kuma lamɛn: Kirayakuma lamɛn kunkanko

1. Jeremi 23:21-22 - "Ne ma nin kira ninnu ci, o bɛɛ n'a ta, u bolila ni u ka cikan ye, ne ma kuma u fɛ, nka u ye kiraya kɛ. Nka ni u tun jɔlen tora ne ka lajɛ la, u tun na o fɔ." ne ka kuma fɔ ne ka mɔgɔw ye ani ne tun na u bila u ka sira juguw la ani u ka kɛwale juguw la.

2. Yakuba 1:5-6 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma. Nka n'i ye ɲininkali kɛ, i ka kan ka da a la, i kana sigasiga, bawo min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuruba, fiɲɛ bɛ min fiyɛ ka wuli.

1 Kɔrɛntekaw 14.33 Katuguni Ala tɛ ɲagami sababu ye, nka hɛrɛ de don, i ko mɔgɔ senumaw ka egilisiw bɛɛ la.

Ala tɛ ɲagami ni ɲagami sababu ye, nka o nɔ na, a b’a fɛ hɛrɛ ni kelenya ka kɛ a ka mɔgɔw cɛ.

1. ? 쏥 od A b'an wele ka na kelenya ni hɛrɛ la??

2. ? 쏥 od ka Sago a ka Egilisi ye??

1. Zaburu 133:1 - ? 쏝 ehold, a ka ɲi ani a ka di cogo di ni balimaw sigilen bɛ kelenya kɔnɔ.??

2. Romɛkaw 12:16 - ? 쏬 ive ka bɛn ɲɔgɔn ma. Aw kana kuncɛbaya kɛ, nka aw ka jɛ ni mɔgɔ dɔgɔmanninw ye. Kana kɛ hakilitigi ye abada i yɛrɛ ɲɛ na.??

1 Kɔrɛntekaw 14.34 Aw ka musow ka u makun egilisiw kɔnɔ, katuguni a man kan ka kuma. Nka ci fɔra u ye ko u ka kanminɛli kɔrɔ, i ko sariya fana b'a fɔ cogo min na.

Muso minnu bɛ egilisi kɔnɔ, olu bɛ ci bila u ma u makun, i n’a fɔ sariya b’a fɔ cogo min na.

1. Musow ka yɔrɔ Egilisi kɔnɔ: Ala ka Kuma kanminɛli

2. Makun fanga: Lamɛnni, kalan ani dannaya bonya

1. Ntalenw 31:10-31 - Ala ɲɛsiran muso misali dɔ

2. 1 Piɛrɛ 3:1-6 - Hakili dususumanin ni dususumanin nafa

1 Kɔrɛntekaw 14.35 Ni u b’a fɛ ka fɛn dɔ kalan, u ka u cɛw ɲininka so kɔnɔ, katuguni musow ka kuma egilisi kɔnɔ, o ye maloyako ye.

musow man kan ka kuma egilisi kɔnɔ , wa u ka kan ka ɲininkali o ɲininkali kɛ u cɛw la .

1. Furucɛw nafa ka bon kosɛbɛ hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw la

2. Musow jɔyɔrɔ Egilisi kɔnɔ

1. Efesekaw 5:22-33 - musow ka kolo u cɛw ye

2. 1 Timote 2:11-14 - musow jɔyɔrɔ Egilisi kɔnɔ

1 Kɔrɛntekaw 14:36 Mun? Ala ka kuma bɔra aw la wa ? Walima a nana aw dɔrɔn de ma wa?

Tɛmɛsira Paul bɛ ka Kɔrɛntekaw ɲininka, k’u ɲininka ni Ala ka kuma nana u dɔrɔn de ma, a ma bɔ u la.

1. Ala b’an wele ka kɛ yeelen ye diɲɛ ma, ka kibaru duman fɔ an lamini mɔgɔw ye.

2. An ka kan k’an janto an kana Ala ka Kuma mɛn dɔrɔn, nka an k’a waleya tiɲɛ na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana ka a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na, u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, ka." o bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma .

2. Yakuba 1:22 - "Aw kana kuma lamɛn dɔrɔn, ka aw yɛrɛw lafili. A bɛ min fɔ, aw k'o kɛ."

1 Kɔrɛntekaw 14.37 Ni mɔgɔ dɔ b’a miiri ko a ye kira ye, wala hakili ta fan fɛ, a ka sɔn a ma ko ne bɛ fɛn minnu sɛbɛn aw ye, olu ye Matigi ka ci fɔlenw ye.

Mɔgɔ minnu b’u yɛrɛ jate hakilimaya mɔgɔw ye, Pol bɛ dusu don olu kɔnɔ u ka sɔn kalansiraw ma, a ye minnu di a ka batakiw kɔnɔ, k’olu ye Matigi ka ci fɔlenw ye.

1. "Poli ka batakiw fanga: Matigi ka ci fɔlenw faamuyali".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ hakili ta fan fɛ: Ka Paul ka kalansiraw minɛ i n'a fɔ Ala sago".

1. Zaburu 119:11 - "Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka a dɔn i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

1 Kɔrɛntekaw 14.38 Nka ni mɔgɔ dɔ ye ko dɔnbali ye, a ka kɛ ko dɔnbali ye.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u ka da Ni Senu ka nilifɛnw na, nka ni mɔgɔ dɔ t’a fɛ ka sɔn o nilifɛnw ma, o man kan ka waajibiya.

1. Ka Ni Senu ka nilifɛnw bisimila: Pol ye dusu don min kɔnɔ Kɔrɛntekaw ye

2. Dɔnbaliya ni da wulilen: Pol ka cikan faamuyali min bɛ 1 Kɔrɛntekaw 14:38 la

1. Romɛkaw 12:6-8 - Ka nilifɛnw sɔrɔ minnu tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma.

2. 1 Piɛrɛ 4:10 - Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka baara kɛ ni nilifɛn o nilifɛn ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, i n’a fɔ Ala ka nɛɛma marabaga kantigiw ye a cogoya caman na.

1 Kɔrɛntekaw 14.39 O de kosɔn balimaw, kiraya fɔli nege don aw la, aw kana kan wɛrɛw fɔli bali.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka kiraya kɛ, wa u kana kan wɛrɛw fɔli bali.

1. Kuma ni dannaya ye: N’an y’an ka nilifɛnw minɛ alako ta fan fɛ, o bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na.

2. Kirayakuma fanga: An ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw sɔrɔ ani ka baara kɛ n’u ye walisa ka Ala ka masaya ɲɛ.

1. Romɛkaw 12:6-8 - Nilifɛnw bɛ an bolo minnu tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, an ka baara kɛ n’u ye.

2. Kɛwalew 2:1-4 - Ni Senu nali ani kalandenw ka kan wɛrɛw fɔ.

1 Kɔrɛntekaw 14.40 Fɛn bɛɛ ka kɛ cogo bɛnnen na.

Pol b’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u k’u taama cogo labɛnnen na ani ka bonya da mɔgɔw kan.

1. Ka sigikafɔ ni bonya sigi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo bɛnnen na ka kɛɲɛ ni Paul ka cikanw ye

1. Efesekaw 5:15-17 - O tuma na fɛ, i k’i janto kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɛcogo la? 봭 ot iko hakilintanw nka hakilitigi, ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la, bawo donw ka jugu. O de kosɔn, aw kana kɛ hakilintanw ye, nka Matigi sago ye min ye, aw k'o faamu.

2. Tite 2:11-12 - Katuguni Ala ka nɛɛma jirala min bɛ kisili di mɔgɔw bɛɛ ma. A b' an kalan k' a fɔ ? 쏯 o??ka Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew kɛ, ani ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛminɛ, tilennenya ani alaɲɛsiran ye nin waati in na.

1 Kɔrɛntekaw 15 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni duurunan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma lakununni barokun kan, ka sinsin a nafa kan Krecɛn dannaya kɔnɔ ani ka faamuyabaliya dɔw latilen Kɔrɛnte dannabaaw cɛma.

Dakun fɔlɔ: Paul b’a daminɛ ni kibaru duman cikan sinsinni ye kokura i n’a fɔ a nafa ka bon fɔlɔ: ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn, ko a su donna, ka kunun tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Sɛbɛnniw ye (1 Kɔrɛntekaw 15:3-4). A ye seere minnu ye Yesu ye a lakununni kɔfɛ, olu tɔgɔ sɛbɛn di, Piɛrɛ, Yakuba ani mɔgɔ kɛmɛ duuru ni kɔ wɛrɛw sen bɛ o la (1 Kɔrɛntekaw 15:5-8). Pol b a sinsin a kan ko ni Krisita ma kunun ka b suw cma, o tuma na, o ka danaya ye fu ye ani o b o ka jurumuw la hali bi (1 Korntekaw 15:17). A bɛ Yesu jira iko mɔgɔ minnu sunɔgɔra, olu ka den fɔlɔw, ka dannabaaw hakili sigi ko Krisita kununna cogo min na, olu fana bɛna kunun ka taa ɲɛnamaya banbali la.

Dakun 2nan: Pol ye miiriya jugu dɔw ɲɛfɔ Kɔrɛntekaw ka dannabaaw la su kununni ko la. A bɛ mɔgɔ minnu jaabi walima minnu bɛ sɔsɔli kɛ farikolo lakununni na, a kɛtɔ k’a ɲɛfɔ ko i n’a fɔ farisogo suguya wɛrɛw bɛ yen cogo min na, hadamaden, bagan, farikolo suguya wɛrɛw fana bɛ yen—dugukolo kan farikolow ani sankololafɛnw (1 Kɔrɛntekaw 15:35-40). A bɛ baara kɛ ni misaliw ye minnu bɛ bɔ fɛnɲɛnamaw la walasa k’a jira cogo min na kisɛ ka kan ka sa sani a ka se ka ɲɛnamaya kura lase. O cogo kelen na, an farikolo tiɲɛnenw bɛna yɛlɛma ka kɛ farikolo tiɲɛbaliw ye lakununni waati la (1 Kɔrɛntekaw 15:42-44).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni se sɔrɔli fɔli ye min bɛ kuma se sɔrɔli kan saya kan Yesu Krisita sababu fɛ. Pol b’a fɔ ko saya munumununa se sɔrɔli la ani a bɛ a ka sebaaya tulo geren a kɛtɔ ka Esayi ka kuma fɔ (1 Kɔrɛntekaw 15:54-55). A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka jɔ u ka dannaya la bawo u ka baara kɛlen ka baara kɛ Ala ye, o tɛ fu ye (1 Kɔrɛntekaw 15:58). Pol ka cikan ye jigiya ni hakilisigi ye, min b’a jira ko lakununni tiɲɛnen don ani Krisita ka se sɔrɔli saya kan, o nafa banbali ye.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan ni duuru sinsinnen bɛ lakununni barokun kan. Pol y’a sinsin a kan ko Krisita ka lakununni nafa ka bon kosɛbɛ, k’a kɛ Krecɛn dannaya jusigilan ye. A bɛ hakilina juguw ɲɛnabɔ farikolo lakununni ko la, ka dannabaaw hakili sigi ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma cogo min na, olu fana bɛna lakununni sɔrɔ ka taa ɲɛnamaya banbali la. Pol bɛ baara kɛ ni nɔrɔɲɔgɔnmaw ye walasa ka fɛn caman tigɛli ɲɛfɔ ka bɔ farikolo tiɲɛnenw na ka taa farikolo tiɲɛbaliw la su kununni waati la. A bɛ kuma kuncɛ ni se sɔrɔli fɔli ye saya kan Yesu Krisita sababu fɛ, ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka jɔ u ka dannaya la ani k’u hakili sigi ko u ka baara kɛli Ala baara la, o tɛ fu ye. Nin tilayɔrɔba bɛ lakununni jɔyɔrɔba jira Krecɛn diinɛko la, wa a bɛ jigiya di dannabaaw ma u ka nɔɔrɔ nata ko la.

1 Kr=ntekaw 15.1 Balimaw, ne ye Kibaru Duman min f aw ye, ne b o f aw ye.

Paul bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin kibaru duman la, a ye kibaru duman min fɔ u ye, u tun sɔnna o ma, ka jɔ o kan.

1. Kibaru Duman Sebaaya: Mun na an jɔlen bɛ a ka tiɲɛ kan

2. Krisita ka Kibaru Duman: An ka ɲɛnamaya jusigilan

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:3-4 - Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye. A su donna, a kununna tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye.

2. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

1 Kɔrɛntekaw 15.2 Aw bɛ kisi o de barika la, ne ye min waajuli kɛ aw ye, ni aw bɛ o to aw hakili la, fo ni aw ma da fu la.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u k’u hakili to a ka kalansiraw la, bawo o ye u kisi sira ye.

1. Hakililajigin fanga: Dannaya bɛ to ɲɛnamaya la cogo min na

2. Kisili dugawu: Ala ka nilifɛn sɔrɔ ani k’i hakili to a la

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.3 Ne fana ye min sɔrɔ, ne ye o di aw ma fɔlɔ, ko Krisita sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye.

Ciden Pol ye mɔgɔw kalan ko Yesu sara an ka jurumuw kosn ka k ni kitabuw ye.

1. Yesu ka saya nafa: Kurucɛ fanga faamuyali

2. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu ka saya ye fɛn bɛɛ Changé cogo min na

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Esayi 53:5-6 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

1 Kɔrɛntekaw 15.4 A su donna, a kununna tile sabanan na ka kɛɲɛ ni Kitabuw ye.

Ciden Pol ye Korɛnte egilisi hakili jigin ko Yesu su donna ani ko a kununna ka bɔ suw cɛma tile sabanan na, i ko Kitabu tun y’a fɔ cogo min na.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ lakununni ɲɛnamaya la: Yesu ka misali” .

2. “Sɛbɛnw ka sebaaya: Yesu lakununni nafa” .

1. Rom=kaw 6:4-5 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

5 Ni an jɛra ɲɔgɔn fɛ a ka saya bɔɲɔgɔnko la, an fana na kɛ a lakununni bɔɲɔgɔnko la.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dalen bɛ ne la, hali ni a bɛ sa, a na ɲɛnamaya. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada. Yala i dalen b’a la wa?”

1 Kɔrɛntekaw 15.5 A ye a ye Kefa fɛ, o tuma na, mɔgɔ tan ni fila la.

Tɛmɛsira: Pol y’a fɔ ko Yesu yelen ye Kefa ni mɔgɔ tan ni fila fɛ a kununni kɔfɛ.

1. Lakununni tiɲɛ: Sefa ni mɔgɔ tan ni fila ye o seereya kɛ

2. Krisita ka sebaaya: A lakununni min fɔra a nɔfɛmɔgɔw fɛ

1. Kɛwalew 1:3 A y’a yɛrɛ jira u ɲɛnamaya la a ka tɔɔrɔ kɔfɛ dalilu caman fɛ, a y’a yɛrɛ jira u la tile binaani kɔnɔ ka kuma Ala ka masaya ko la.

2. Yuhana 20:26 Tile 8 o kɔfɛ, a ka kalandenw tun bɛ so kɔnɔ tugun, Toma tun bɛ u fɛ. Hali ni daaw tun datugulen don, Yesu nana jɔ u cɛma k’a fɔ ko: “Hɛrɛ ka kɛ aw ye.”

1 Kɔrɛntekaw 15.6 O kɔfɛ, balima kɛmɛ duuru ni kɔ ye a ye siɲɛ kelen. U fanba tora fo bi, nka dɔw sunɔgɔra.

Pol b’a lakali a ka ɲɔgɔn sɔrɔli la ni Yesu kununnen ye ani o kɔfɛ, mɔgɔ 500 ni kɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni Matigi kununnen ye.

1: An jigi b’an kan Krisita ka lakununni na

2: Jɛkulu ka sebaaya ka Matigi kununnen seereya

1: Romkaw 6:4-5, "O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la cogo min na."

2: Kɛwalew 1:3, "A ka tɔɔrɔ kɔfɛ, a y'a yɛrɛ jira olu la ni dalilu caman ye minnu tɛ fili, a ye u ye tile binaani kɔnɔ, ka kuma Ala ka masaya kow kan.

1 Kɔrɛntekaw 15.7 O kɔfɛ, Yakuba ye a ye. o kɔfɛ cidenw bɛɛ ta.

Tɛmɛsira Yesu y’a yɛrɛ jira Yakuba la, o kɔfɛ cidenw bɛɛ la.

1. Ka da fɛn na min tɛ se ka da a la: Yesu ka lakununni

2. Yesu ka kɛta: A sɔrɔli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romɛkaw 10:9-10 - «Ni i y’a fɔ i da la ko: ‘Yesu ye Matigi ye,’ ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. I bɛ dannaya kɛ i dusukun na, i bɛ jo sɔrɔ, i bɛ i ka dannaya fɔ i da la ka kisi.”

2. Yuhana 20:19-21 - Dɔgɔkun don fɔlɔ wula fɛ, kalandenw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na, ni daaw datugulen don Yahutu ɲɛmɔgɔw ɲɛsiran kosɔn, Yesu nana u cɛma k’a fɔ ko: «Hɛrɛ ka kɛ i!" O fɔlen kɔ, a y'a bolow n'a kɛrɛ jira u la. Kalandenw nisɔndiyara kosɛbɛ tuma min na u ye Matigi ye. Yesu y'a fɔ tugun ko: «Hɛrɛ ka kɛ aw fɛ! Ne Fa ye ne ci cogo min na, ne fana b’aw ci.”

1 Kɔrɛntekaw 15.8 A laban na, a ye ne fana ye, i ko mɔgɔ min bangera waati latigɛlen kɔ.

Ciden Pol ye ko dɔ lakali, a kɛlen k’a ye ko Yesu Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, hali k’a sɔrɔ a bangera waati la, a tun ma miiri min na.

1: An ka kan ka to kantigiya la an ka dannayakow la Yesu Krisita la, hali ni a bɛ iko an ma deli ka min kɛ walima ni o tɛ ko ye.

2: Yesu Krisita lakununni ye hakilijigin barikama ye ko Ala bɛ an fɛ tuma bɛɛ ani ko a bɛ se ka baara kɛ cogo barikamaw la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Heburuw 11:1 - Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye.

2: Rom=kaw 10:9 - Ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi.

1 Kɔrɛntekaw 15.9 Katuguni ne ye ciden fitinin ye, min man kan ka wele ciden, katuguni ne ye Ala ka egilisi tɔɔrɔ.

Ciden Paul b’a yɛrɛ jira ni majigilenya ye ko ale de ye cidenw bɛɛ la dɔgɔmannin ye, k’a sababu kɛ a ka tɛmɛnenw ye ka Ala ka egilisi tɔɔrɔ.

1. An ka majigilenya minɛ: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la, min ye yɛrɛdɔn ni majigilenya ye, n’an bɛ miiri an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ani an sera yɔrɔ min na.

2. Yafa sebaaya: An mana sira di cogo o cogo, Ala ka nɛɛma ni a ka yafa bɛ se ka an lasegin a ma tuma bɛɛ.

1. Luka 1:37 - "Katuguni foyi tɛna se ka kɛ Ala fɛ."

2. 1 Yuhana 2:1-2 - "Ne denw, ne b nin kow sbn aw ye walisa aw kana jurumu k an ka jurumuw kafari, anw dɔrɔn ta tɛ, nka diɲɛ bɛɛ ka jurumuw fana kosɔn.»

1 Kɔrɛntekaw 15.10 Nka ne ye min ye, ne ye Ala ka nɛɛma barika sɔrɔ, a ka nɛɛma min dira ne ma, o ma kɛ fu ye. Nka ne ye baara kɛ ka caya ka tɛmɛ u bɛɛ kan, o bɛɛ n'a ta, ne tɛ, nka Ala ka nɛɛma min tun bɛ ne fɛ.

Paul bɛ barika da Ala ka nɛɛma ye min dira a ma, o y’a to a ka baara kɛ ka caya ka tɛmɛ bɛɛ kan.

1. Ka an jigi da Ala ka nɛɛma kan an ka baara la

2. Ala ka nɛɛma caya

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.11 O de y'a to, ne tun don wo, an tun bɛ waajuli kɛ ten, aw dara o de la.

Pol ni ciden tɔw ye o cikan kelen de fɔ, wa Kɔrɛntekaw dalen tun bɛ o la.

1. Cikan kelen fanga: Cikan kelen waajuli bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Dannaya barika: Dannaya bɛ barika sɔrɔ cogo min na kelenya fɛ

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Filipekaw 1:27-28 - Aw ka ɲɛnamaya kɛcogo ka kan ni Krisita ka kibaru duman ye, walisa ni ne nana aw ye wala ne tɛ yen, ne ka aw ko mɛn ko aw jɔlen bɛ ni kelen na, ni hakili kelen bɛ cɛsiri kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaru duman dannaya kama.

1 Kɔrɛntekaw 15.12 Ni Krisita waajuli kɛra ko a kununna ka bɔ suw cɛma, aw dɔw b’a fɔ cogo di ko suw lakununni tɛ yen?

Kɔrɛntekaw dɔw tun bɛ ka ban suw lakununni na, wa Paul tun bɛ ɲininkali kɛ mun na, k’a jateminɛ ko Krisita waajula ko a kununna ka bɔ suw cɛma.

1. Ka ban suw lakununni na, k’a sɔrɔ Krisita yɛrɛ kununna ka bɔ suw cɛma, o ye hakilintanya ye.

2. An ka kan k’an hakili to a la ani an kana ɲinɛ abada ko Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ mɔgɔ minnu bɛna kunun, olu ka den fɔlɔw ye.

1. Romɛkaw 8:11 - "Ni Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ."

2. Yuhana 11:25-26 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada." " " .

1 Kɔrɛntekaw 15.13 Nka ni suw lakununni tɛ, Krisita ma kunun.

Pol b Krisita lakununni sinsin, ka lasɔmi ko ni o tɛ, Krecɛn dannaya si tɛ yen.

1. Lakununni jigiya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ

2. Krisita kununnen ka sebaaya

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Matiyu 28:6 - A tɛ yan, katuguni a kununna i ko a y’a fɔ cogo min na. Matigi dalen bɛ yɔrɔ min na, aw ka na o lajɛ.

1 Kɔrɛntekaw 15.14 Ni Krisita ma kunun, an ka waajuli ye fu ye, aw ka dannaya fana ye fu ye.

Ciden Pol y’a fɔ ko ni Krisita ma kunun, o tuma na fɛ, waajuli kɔrɔ tɛ ani dannaya fana nafa tɛ.

1. Lakununni fanga: Krisita ka kununli bɛ kɔrɔ ni nafa lase an ka ɲɛnamaya ma cogo min na

2. Waajuli ni dannaya: Krisita kununnen ka sebaaya minɛ

1. Rom=kaw 10:9-10 - «Ni i b’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni ni i dara i dusukun na, o de y’a to i tilennen don Ala ɲɛ kɔrɔ, ni i sɔnna i da la, o de y’a to i bɛ kisi.”

2. 1 Piɛrɛ 1:3-5 - “Tanu bɛɛ bɛ kɛ Ala ye, an Matigi Yesu Krisita Fa. A ka makariba de kosɔn an bangera kokura, katuguni Ala ye Yesu Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma. Sisan, an bɛ balo ni jigiyaba ye, ani ciyɛn sɔngɔ gɛlɛnba b’an bolo—ciyɛn min maralen bɛ sankolo la aw ye, saniyalen ni nɔgɔlen tɛ, fɛn min tɛ se ka Changé ani ka toli. Aw ka dannaya barika la, Ala b’aw lakana a ka sebaaya fɛ fo aw ka o kisili sɔrɔ, o kisili min labɛnnen don ka jira laban don na, bɛɛ k’a ye.”

1 Kɔrɛntekaw 15.15 Ɔwɔ, an bɛ sɔrɔ Ala ka seere nkalontigɛlenw ye. katuguni an ye seereya kɛ Elohim ko la ko a ye Krisita lakunun.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kan minnu bɛ nkalon seereya kɛ k’a fɔ ko Ala ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, k’a sɔrɔ tiɲɛ na, o tɛ tiɲɛ ye ni suw tɛ se ka kunun.

1. Seereya nkalonma fanga ani dannaya kɛli a nɔfɛkow

2. Faamuyali nafa ka bon ani ka daliluw sɛgɛsɛgɛ

1. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

2. Matiyu 7:15-20 - «Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye. Aw bɛna u dɔn u denw fɛ. Yala rezɛnw bɛ lajɛ ŋaniw la wa, wala toroni bɛ bɔ jirisunw na wa? O la, jiri kɛnɛman bɛɛ bɛ den ɲumanw bɔ, nka jiri bananen bɛ den jugu de don. Jiri kɛnɛman tɛ se ka den jugu bɔ, jiri bananen fana tɛ se ka den ɲuman kɛ. Jiri o jiri tɛ den ɲuman kɛ, o bɛ tigɛ ka fili tasuma la. O cogo la, aw na u dɔn u denw fɛ.”

1 Kr=ntekaw 15.16 Ni suw ma kunun, Krisita ma kunun.

Pol b a f ko ni suw ma kunun, o tuma Krisita fana tun t se ka kunun.

1. Lakununni fanga: Krisita ka lakununni nɔfɛkow faamuyali

2. Lakununni daliluw: K’a jira ko Krisita ka lakununni ye tiɲɛ ye

. Matigi na ɲɛ sɔrɔ a bolo.

11 A tɔɔrɔlen kɔ, a na ɲɛnamaya yeelen ye ka wasa sɔrɔ. Ne ka jɔnden tilennen na jo di mɔgɔ caman ma a ka dɔnniya fɛ, a na u ka tilenbaliyaw muɲu.»

2. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni bɛ balo aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min bɛ balo aw kɔnɔ.

1 Kɔrɛntekaw 15.17 Ni Krisita ma kunun, aw ka dannaya ye fu ye. aw bɛ aw ka jurumuw la hali bi.»

Ni Yesu Krisita ma kunun ka b suw cma, o tuma na f, an ka danaya f, ani an b an ka jurumuw la hali bi.

1. "Lakununni fanga".

2. "Kisili layidu".

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na.

1 Kɔrɛntekaw 15.18 O tuma la, minnu sunɔgɔra Krisita la, olu fana halakira.

Tɛmɛsira Minnu sara Krisita la, olu halakira.

1. An man kan ka ɲinɛ mɔgɔw kɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ Krisita la ani u ye nɔ min bila an ka ɲɛnamaya la.

2. An jigi bɛ ɲɛnamaya banbali kan, o bɛ Yesu de la, wa an ka kan ka nɔrɔ a la iko an dusu saalo ni nisɔndiya sɔrɔyɔrɔ.

1. Filipekaw 3:20 - Nka an ka jamanadenya b sankolo la, an b Kisibaa makɔnɔ o de la, o ye Matigi Yesu Krisita ye.

2. Romɛkaw 14:8 - Ni an ɲɛnama don, an bɛ ɲɛnamaya Matigi ye, ni an sara, an bɛ sa Matigi ye. O la sa, an ɲɛnama don wo, an sara wo, an ye Matigi ta ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.19 Ni an jigi bɛ Krisita la nin ɲɛnamaya dɔrɔn na, an ye bɔnɛba ye mɔgɔw bɛɛ la.

Pol b’a sinsin a kan ko ni jigiya tɛ Krisita la, ɲɛnamaya falen bɛ tɔɔrɔ la.

1. "Ka to jigiya la Krisita la: Ka ban tɔɔrɔ ɲɛnamaya la".

2. "Jigiya layidu Krisita la: Ka ban tɔɔrɔ ɲɛnamaya la".

1. Romɛkaw 8:25 - "Nka an tɛ min ye, ni an jigi bɛ o la, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye."

2. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

1 Kɔrɛntekaw 15.20 Nka sisan, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ sunɔgɔlenw den fɔlɔw ye.

Krisita ka lakununni: Krisita kununna ka b suw cma, ka k mg minnu sara, olu den fɔlɔw ye.

1. Lakununni jigiya: Ala ye ɲɛnamaya banbali jigiya di an ma Krisita ka lakununni barika la.

2. Krisita ka sebaaya: Yesu ye se sɔrɔ saya kan ani ka se di an ma ka se sɔrɔ balilan o balilan kan.

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Romɛkaw 6:9-10 - An b’a dɔn ko Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a tɛna sa tun abada; saya tɛ se ka fanga sɔrɔ a kan tun. A sara saya kosɔn, a sara jurumu kosɔn, siɲɛ kelenpe, nka a bɛ ɲɛnamaya min kɛ, a bɛ o ɲɛnamaya kɛ Ala ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.21 Katuguni saya nana mɔgɔ de barika la, suw lakununni fana nana mɔgɔ de barika la.

Saya sababu bɔra hadamaden de la, nka suw lakununni fana kɛra ten.

1. Hadamadenw ka sebaaya ka lakununni lase mɔgɔ ma.

2. Kunmabɔli cɛɲi saya la.

1. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada.

2. Rom=kaw 5:18 - O de kosn, i ko jurumu kelen ye mg b jalaki cogo min na, tilennenya wale kelen b na ni tilennenya ye ani ka namaya la mg b ye.

1 Kr=ntekaw 15.22 Katuguni b== b= sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, b== b== na balo Krisita la.

Mɔgɔw bɛɛ na sa nka Krisita la, u bɛna ɲɛnamaya.

1. "Ɲɛnamaya Krisita la: Ɲɛnamaya banbali jigiya".

2. "Kisili sebaaya: Ka se sɔrɔ saya kan Krisita barika la".

1. Romkaw 6:23, "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

2. Yuhana 11:25-26, "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tɛna sa abada." Yala i dalen bɛ nin na wa?”»»

1 Kɔrɛntekaw 15.23 Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kɛɲɛ ni u ka sigicogo ye: Krisita ye den fɔlɔ ye. o kɔ, minnu ye Krisita ta ye a nali waati.

Pol b kuma su kununni sigicogo kan, Krisita ye den fɔlɔ ye min na ani a ta minnu bna tugu a na a nali la.

1. Lakununni sigicogo: Krisita ka se sɔrɔli bɛ an yɛrɛ ta garanti cogo min na

2. Lakununni jigiya: Krisita seginni bɛ fanga di an ma cogo min na

1. Romɛkaw 8:23-25 - Olu dɔrɔn tɛ, nka an yɛrɛ fana, minnu ye Ni Senu den fɔlɔw sɔrɔ, an yɛrɛ bɛ ŋunan an yɛrɛ kɔnɔ, ka denfaya makɔnɔ, o kɔrɔ ye ko an farikolo kunmabɔli.

2. Filipekaw 3:20-21 - Katuguni an ka baro bɛ sankolo la; An bɛ Kisibaa makɔnɔ o yɔrɔ la, Matigi Yesu Krisita.

1 Kɔrɛntekaw 15.24 O kɔ, laban bɛ na, a na masaya di Ala Fa ma. tuma min na a na kuntigiya bɛɛ ni fanga ni sebaaya bɛɛ bila duguma.

Diɲɛ laban na na tuma min na Yesu ye masaya di Fa Ala ma, ka kuntigiya, kuntigiya ani sebaaya bɛɛ halaki.

1. Laban bɛ na: Yala i labɛnnen don wa?

2. Kuntigiya laban: Ala ka masaya

1. Romɛkaw 14:11-12 (Katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ɲɛnama don, Matigi ko ten, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na sɔn Ala ma. O cogo la, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.» .)

2. Efesekaw 1:20-21 (A ye o baara kɛ Krisita la, tuma min na a y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, k’a sigi a yɛrɛ kinin fɛ sankolo yɔrɔw la, a yɔrɔ ka jan kuntigiya ni fanga ni fanga ni fanga bɛɛ la. Tɔgɔ o tɔgɔ bɛ fɔ, nin diɲɛ dɔrɔn tɛ, nka min bɛna fɔ fana.»

1 Kɔrɛntekaw 15.25 A ka kan ka masaya kɛ fo a ka juguw bɛɛ bila a sen kɔrɔ.

Pol y’a fɔ ko Yesu ka kan ka masaya kɛ fo a ka se sɔrɔ a juguw bɛɛ kan.

1. Yesu bɛ masaya kɛ: A ka se sɔrɔli fanga

2. Krisita ka masaya: Ka da a ka kuntigiya la

1. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya .

2. Efesekaw 1:20-22 - a ye o min kɛ Krisita la tuma min na a y'a lawuli ka bɔ suw cɛma, k'a sigi a kininbolo la sankolola yɔrɔw la, ka tɛmɛ sariya ni fanga, fanga ni fanga, ani tɔgɔ bɛɛ kan min bɛ se ka kɛ dilen don, sisan waati dɔrɔn tɛ, nka waati nata fana na. Ala ye fɛn bɛɛ bila a sen kɔrɔ k'a sigi Egilisi ka fɛn bɛɛ kuntigi ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.26 Jugu laban min na halaki, o ye saya ye.

Saya ye jugu laban ye min bɛna se sɔrɔ.

1. Ni siran tɛ - Se sɔrɔli ɲinini dɔ kan saya kan

2. Lakununni fanga - Ka tɛmɛ Saya ka minɛ laban kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:54-57 - "Saya munumununa se sɔrɔli la. Saya, i ka se sɔrɔli bɛ min? Saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min?"

2. Yuhana 11:25-26 - "Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, hali ni a sara, a na ɲɛnamaya".

1 Kɔrɛntekaw 15.27 A ye fɛn bɛɛ bila a sen kɔrɔ. Nka a y'a fɔ tuma min na ko fɛn bɛɛ bilala a kɔrɔ, a jɛlen don ko a ye fɛn bɛɛ bila a kɔrɔ.

Kuntigiya dira Yesu ma fɛn bɛɛ kan, nka a ka kuntigiya tɛ dafalen ye kabini ale yɛrɛ bɛ kolo Ala kɔrɔ.

1. Ala ka Masaya: Min bɛ kuntigiya kunna, an k’o faamu

2. Yesu: Misali min ka bon ni misali tɔw bɛɛ ye, o ye ka kolo Ala ye

1. Romɛkaw 14:7-8 - Katuguni an si tɛ ɲɛnamaya a yɛrɛ ye, mɔgɔ si tɛ sa a yɛrɛ ye. Ni an ɲɛnama don, an ɲɛnama don Matigi de kama. Ni an sara, an bɛ sa Matigi ye.

2. Filipekaw 2:5-11 - Hakili min tun b Krisita Yesu la fana, o ka k aw la: ale min tun b Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala b bn, nka a ye a yr tn, ani a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

1 Kɔrɛntekaw 15.28 Ni fɛn bɛɛ donna a bolo, o tuma na, Denkɛ yɛrɛ na kolo min ye fɛn bɛɛ bila a kɔrɔ, walisa Ala ka kɛ fɛn bɛɛ ye.

Tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Ala bɛna laban ka kɛ fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ la ni fɛn bɛɛ kolora a kɔrɔ ani Denkɛ kololen don a kɔrɔ.

1. Ala ye bɛɛ kuntigiba ye

2. Ala ka masabaya ka sebaaya

1. Heburuw 13:20-21 - Hɛrɛ Ala min ye an Matigi Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la, o ka aw labɛn ni ko ɲuman bɛɛ ye, walisa aw ka a ta kɛ a bɛna fɛn min diya a ɲɛ kɔrɔ, o ka baara kɛ aw kɔnɔ, Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

2. Romɛkaw 11:33-36 - Oh, Ala ka nafolo ni hakilitigiya ni a ka dɔnniya juguya! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, wa a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! “K’a masɔrɔ jɔn de ye Matigi hakili dɔn, wala jɔn kɛra a ladilikɛla ye?” “Wali jɔn ye nilifɛn di a ma walisa a ka sara?” K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale de barika la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina.

1 Kr=ntekaw 15.29 Ni suw ma kunun fewu, ni u batisera suw kosn, u na mun k? o tuma na fɛ, mun na u bɛ batise suw kosɔn?

Tɛmɛsira Paul bɛ ɲininkali lawuli ko mun na mɔgɔw bɛ batise ni lakununni tɛ yen.

1. Dannaya fanga: Batiseli kun ye mun ye?

2. Yesu lakununni: An ka jigiya weleweleda.

1. Romɛkaw 6:3-4 - “Aw m’a dɔn ko an bɛɛ batisera Krisita Yesu la wa? An su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.”

2. Kolosekaw 2:12 - “Aw su donna a fɛ batiseli la, aw fana kununna ni ale ye dannaya barika la Ala ka sebaaya baara la, ale min y’a lakunun ka bɔ suw cɛma.”

1 Kɔrɛntekaw 15:30 Mun na an bɛ farati la lɛrɛ o lɛrɛ?

Pol bɛ ɲininkali kɛ mun na Krecɛnw bɛ tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ la tuma bɛɛ.

1. "Tɔrɔko farati: Ka jɔ barika la hali ni farati bɛ yen".

2. "Ala ka nɛɛma farati ɲɛkɔrɔ".

1. Heburuw 11:32-40 – Layidu Kɔrɔ senumaw ka dannaya farati ɲɛkɔrɔ.

2. Romɛkaw 8:31-39 – Ala ka kanuya dafalen farati cɛma.

1 Kɔrɛntekaw 15.31 Aw ka ɲagali min bɛ ne la an Matigi Krisita Yesu la, ne bɛ sa don o don.

Ciden Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka sa don o don Krisita ko la.

1. Ka tugu Yesu kɔ: An bɛ sɔn ka sa don o don

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni saraka ye: Pol ka misali

1. Filipekaw 3:10 - “Walisa ne ka ale ni a lakununni fanga dɔn, ka a ka tɔɔrɔw tila ɲɔgɔn na, ka kɛ i ko ale a saya la.”

2. Heburuw 13:13 - “A ye maloya min muɲu, an ka taa a fɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 15.32 Ni ne ye baganw kɛlɛ Efese dugu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw cogoya ye, ni suw ma kunun? an ka dumuni kɛ ka minni kɛ; sabu sini an bɛ sa.»

Tɛmɛsira Paul bɛ ɲininkali kɛ kɛlɛ ni kɛlɛ nafa la ni suw ma kunun. A b’a jira ko mɔgɔw ka kan ka ɲɛnamaya diyabɔ k’a sɔrɔ a bɛ u bolo.

1. Ɲɛnamaya kɔrɔ: Ka ɲɛnamaya banbali

2. Ka waati minɛ: I ka ɲɛnamaya diyabɔ k’a sɔrɔ i bɛ se

1. Waajulikɛla 9:7-9 - Taga i ka nbuuru dun ni nisɔndiya ye, ka i ka diwɛn min ni nisɔndiya ye, katuguni Ala sɔnna i ka kɛwalew ma kaban. Aw ka finiw ka fin tuma bɛɛ, tulu kana dɛsɛ aw kun na. I ka ɲɛnamaya kɛ ni nisɔndiya ye ni muso min ka di i ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ.

2. Yakuba 4:13-14 - Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko: “Bi walima sini an bɛna don o dugu in na, ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ”— o bɛɛ n’a ta, aw t’a dɔn sini bɛna kɛ min ye ka a naati. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun.

1 Kɔrɛntekaw 15.33 Aw kana aw lafili, kuma juguw bɛ kɛwale ɲumanw tiɲɛ.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko i kana lafili ni nɔ juguw ye, o min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛwale juguw kɛ.

1. “Fara min bɛ nɔ juguw la” .

2. “Sugandili ɲumanw kɛli fanga” .

1. Talenw 13:20 - Min bɛ taama ni hakilitigiw ye, o na kɛ hakilitigi ye, nka hakilintanw jɛɲɔgɔn na halaki.

2. Yakuba 1:16 - Aw kana aw lafili, ne balima kanulenw.

1 Kɔrɛntekaw 15.34 Aw ka kunu tilennenya la, aw kana jurumu kɛ. Elohim dɔnni tɛ dɔw la.

Pol b Korntekaw jija u ka kunun tilennenya la, u kana jurumu k, ikomi Ala dnbaliya b u dw la.

1. "Ala ka nɛɛma faamuyali: Ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na".

2. "Dɔnniya mago: Kana a to maloya ka i mara".

1. Romɛkaw 6: 14-17 - Jurumu tɛna se ka aw kuntigiya, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.

2. Ntalenw 2:6-8 - Matigi bɛ hakilitigiya di, dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la.

1 Kɔrɛntekaw 15.35 Nka mɔgɔ dɔ na a fɔ ko: Suw kununna cogo di? U bɛ na ni farikolo jumɛn ye?

Pol ye ɲininkali dɔ kɛ suw lakununni ko la ani u bɛna kunun cogo min na.

1. "Lakununni: Ɲɛnamaya banbali jigiya".

2. "Mɔgɔ lakununnen farikolo: A bɛna kɛ cogo di?"

1. Job 19:25-27 - Katuguni ne b'a dɔn ko ne Kunmabɔbaa ɲɛnama don, a laban na, a na jɔ dugukolo kan. Ne fari tiɲɛnen kɔ nin cogo la, ne na Ala ye ne farisogo la, ne yɛrɛ na min ye, ne ɲɛw na a filɛ, ne tɛna mɔgɔ wɛrɛ ye. Ne dusukun bɛ sɛgɛn ne kɔnɔ!

2. 1 Piɛrɛ 1:3-5 - An Matigi Yesu Krisita ka Ala ni a Fa ka tanu! Ka kɛɲɛ n’a ka makariba ye, a ye an bange kokura jigiya ɲɛnama la Yesu Krisita lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ka kɛ ciyɛn ye min tɛ tiɲɛ, nɔgɔ tɛ min na, ani min tɛ ban, min maralen bɛ sankolo la aw ye, aw minnu bɛ Ala ka sebaaya fɛ bɛ kɔlɔsi dannaya fɛ kisili kama min labɛnnen don ka jira waati laban na.

1 Kɔrɛntekaw 15.36 Naloma, i ye min dan, o tɛ ɲɛnamaya, ni a ma sa.

Tɛmɛsira Saya ka kan walasa fɛn dɔ ka ɲɛnamaya.

1. Saya fanga: Saya bɛ ɲɛnamaya lase cogo min na

2. Saraka ka kan ka kɛ: An ka kan ka min dabila walisa ka tɔnɔ sɔrɔ

1. Yuhana 12:24 - Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni malo suman ma bin duguma ka sa, a bɛ to a kelen na, nka ni a sara, a bɛ den caman bɔ.

2. Rom=kaw 6:4-5 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la. Ni an sigira ɲɔgɔn fɛ a ka saya bɔɲɔgɔnko la, an na kɛ a lakununni bɔɲɔgɔnko la fana.

1 Kɔrɛntekaw 15.37 I ye min dan, i tɛ o dan kɛ, nka suman danma, o bɛ se ka kɛ malo ye, walima suman wɛrɛ.

Kisɛ sɛnɛni tɛ kɛ sababu ye ka suman tigɛ joona, nka a laban bɛ bonya ka kɛ a danna cogo o cogo.

1. Kabako min bɛ kɛ ka bonya: Ala ka danfɛnw bɛ baara kɛ cogo min na, o faamuyali

2. Dannaya kisɛw sɛnɛni: Ala ka kanuya nafaw sɔrɔli

1. Galasikaw 6:7-8 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. 8 Min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ.

. 18 A ye an labɔ a yɛrɛ sago la tiɲɛ kuma barika la, walisa an ka kɛ a ka danfɛnw den fɔlɔ sugu dɔ ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.38 Nka Ala bɛ farikolo di a ma i n’a fɔ a diyara a ye cogo min na, ani kisɛ kelen-kelen bɛɛ y’a farikolo di a ma.

Ala bɛ farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen di kisɛ kelen-kelen bɛɛ ma walisa k’a kuntilenna dafa, i ko a y’a fɔ cogo min na.

1. Ala dabɔcogo fanga: An ka kuntilenna faamuya a ka danfɛnw sababu fɛ

2. Ala ka danfɛnw cɛɲa: A ka danfɛn suguya caman waleɲumandɔn

1. Zaburu 139:14 - Ne na i tanu; katuguni ne dabɔra siran ni kabako la. Ko ne ni b'a dɔn kosɛbɛ.»

2. Jenɛse 1:11-13 - O kɔ, Ala ko: “Dugukolo ka jiriw falen, jiri minnu bɛ kisɛ bɔ, ani jiriden jiriw dugukolo kan minnu bɛ den u sifaw la ni kisɛ ye u kɔnɔ”; A kɛra ten. Dugukolo nana ni jiriw ye, jiri minnu bɛ kisɛ bɔ u sifaw la, ani jiri minnu bɛ den ni kisɛ ye u la, u suguyaw la. Ala y'a ye ko a ka ɲi. Sufɛla sera ka sɔgɔma, tile sabanan.

1 Kɔrɛntekaw 15.39 Sogo bɛɛ tɛ farisogo kelen ye, nka mɔgɔ sogo sugu dɔ bɛ yen, bagan sogo wɛrɛ, jɛgɛ sogo wɛrɛ, kɔnɔw sogo wɛrɛ.

Pol bɛ sinsin danfɛnw suguya caman kan, k’a kɔlɔsi ko sogo suguya caman bɛ hadamadenw ni baganw ni jɛgɛw ni kɔnɔw cɛ.

1. Ala ka fɛn suguya kabakomaw: Danfɛnw suguya caman faamuyali

2. Ɲɛnamaya kelen-kelen bɛɛ ka danfara: Hadamaden, waraba, jɛgɛ ani kɔnɔw ka danfara seli

1. Jenɛse 1:21-25 - Ala ye kɔnɔw, jɛgɛw ani baganw da

2. Zaburu 104:24-30 - Ala tanu a ye bagan minnu da

1 Kɔrɛntekaw 15.40 Sankololafɛnw ni dugukolo kan fɛnw fana bɛ yen, nka sankololafɛnw nɔɔrɔ ye kelen ye, dugukolo kan fɛnw nɔɔrɔ ye dɔ wɛrɛ ye.

Pol y’a ɲɛfɔ ko danfara bɛ sankololafɛnw ni dugukolo kan fɛnw nɔɔrɔ la.

1. Sankolo nɔɔrɔ: A kɔrɔ ani a ɲinicogo

2. Kɔrɔ sɔrɔli nin diɲɛ in danfara la

1. Matiyu 6:19-21 – “Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumuw ni fɛnɲɛnamaw bɛ halaki yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛw ye sankolo la, ntumuw ni fɛnɲɛnamaw tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2. Yakuba 4:13-15 – “Sisan, aw ka lamɛnni kɛ, aw minnu b’a fɔ ko: Bi walima sini an bɛna taa nin dugu in na, ka san kelen kɛ yen, ka jago kɛ ka wari sɔrɔ.’ Mun na, i yɛrɛ t’a dɔn min bɛna kɛ sini. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? I ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, aw ka kan k’a fɔ ko: ‘Ni Matigi sago don, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.’”

1 Kɔrɛntekaw 15.41 Tile nɔɔrɔ kelen bɛ yen, kalo nɔɔrɔ wɛrɛ bɛ yen, dolow nɔɔrɔ wɛrɛ bɛ yen, katuguni dolow kelen ni dolow wɛrɛ tɛ kelen ye nɔɔrɔ la.

Tile, kalo ani dolow nɔɔrɔ ɲɔgɔn tɛ yen, wa u tɛ kelen ye.

1. Ka danfɛnw cɛɲi waleɲumandɔn

2. An ka danfara seli

1. Zaburu 19:1-2 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; sankolow bɛ a bolow baara weleweleda. Don o don, u bɛ kuma bɔn. su o su u bɛ dɔnniya jira .

2. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelenw Fa fɛ, min tɛ yɛlɛma i ko biɲɛw bɛ wuli.

1 Kɔrɛntekaw 15.42 Suw lakununni fana bɛ ten. A bɛ dan toli la; a kununna ni tolibali ye.

Tɛmɛsira Suw lakununni bɛ i n’a fɔ kisɛ min danna toli la, ka tila ka kunun tolibaliya la.

1. An ka lakununni: Jigiya min b’a jira ko an tɛna tiɲɛ

2. Lakununni fanga: Ɲɛnamaya ka bɔ saya la

1. 1 Piɛrɛ 1:3-5 - Ka Ala tanu su kununni jigiya kosɔn

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu bɛ lakununni sebaaya fɔ saya kan

1 Kɔrɛntekaw 15.43 A danna ni danbe ye. a kununna nɔɔrɔ la, a danna barikantanya la. a wulila fanga la:

Tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko fɛn min danna bonyabaliya ni barikantanya la, o bɛ se ka lawuli nɔɔrɔ ni fanga la.

1. Kunmabɔli sebaaya: Ala bɛ se k’an ka barikantanya yɛlɛma cogo min na ka kɛ fanga ye

2. Ala ka kanuya min tɛ ban: A ka hinɛ bɛ an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la, min bɛ ne barika bonya."

2. Esayi 40:31 - "Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli kamanw kan i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

1 Kɔrɛntekaw 15.44 A danna farikolo la. a kununna ka kɛ hakilimaya farikolo ye. Farikolo dabɔlen bɛ yen, ani farikolo hakilimaya fana bɛ yen.

O tɛmɛsira bɛ kuma hadamaden farikolo jiginni kan ka bɔ farikolo tacogo la ka taa hakili ta fan fɛ.

1. An farikolo ye Ni Senu ka Alabatosoba ye ani an b se ka ylma danaya barika la Krisita la.

2. Lakununni fanga bɛ ɲɛnamaya kura lase dannabaa ma.

1. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma a Ni fɛ min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye; fɛn kɔrɔw tɛmɛna; A filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.45 A sɛbɛnnen bɛ o cogo la ko: «Mɔgɔ fɔlɔ Hadama kɛra ni ɲɛnama ye. Hadama laban kɛra ɲɛnamaya hakili ye.

Bibulu b’a fɔ ko mɔgɔ fɔlɔ, Hadama, dabɔra ni ɲɛnama ye, ani Hadama laban dabɔra hakili la min bɛ mɔgɔ ɲɛnama.

1. Danfara min bɛ Hadama ni Yesu cɛ: Hadama fɔlɔ ni laban bɛ jurumu ni kisili jira cogo min na

2. Ka kɛ mɔgɔ fariman ye Ni Senu fɛ: Ka Yesu ka ɲɛnamaya di fanga sɔrɔ

1. Romɛkaw 5:12-19 - Hadama ka jurumu kɔlɔlɔw ani jo sɔrɔli nilifɛn Yesu barika la

2. Efesekaw 2:1-10 - Ala ka nɛɛma sebaaya min bɛ jurumukɛla salenw ɲɛnamaya Krisita la

1 Kɔrɛntekaw 15.46 Nka, o tun tɛ fɔlɔ ye hakili ta fan fɛ, nka a kɛra fɛn ye min bɛ se ka kɛ. O kɔfɛ, Alako ta fan fɛ.

Dafalen bɛ na fɔlɔ, hakili ta fan fɛ bɛ tugu o kɔ.

1. Fɛnɲɛnɛmako fɔlɔ: An jɔyɔrɔ faamuyali danfɛnw na

2. Sigida ni hakilimaya jɛɲɔgɔnya: An ka senuya sira sɔrɔli

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2. Zaburu 19:1-2 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; sankolow bɛ a bolow baara weleweleda. Don o don, u bɛ kuma bɔn. su o su u bɛ dɔnniya jira .

1 Kɔrɛntekaw 15.47 Mɔgɔ fɔlɔ bɔra dugukolo la, a ye dugukolo ta ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cɛ fila de kan: cɛ fɔlɔ bɔra dugukolo la, cɛ filanan ye Matigi ye ka bɔ sankolo la.

1. Danfara min bɛ dugukolo ni sankolo hakilina cɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Sankolola jamanaden

1. Filipekaw 3:20-21 - "Nka an ka jamanadenya bɛ sankolo la, an bɛ Kisibaa makɔnɔ, Matigi Yesu Krisita, min bɛna an farikolo dɔgɔyalen fɛn caman sɛmɛntiya walasa a ka kɛ i n'a fɔ a farikolo nɔɔrɔma, fanga fɛ min b'a to a yɛrɛ ka fɛn bɛɛ kolo a yɛrɛ kɔrɔ."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

1 Kɔrɛntekaw 15.48 Dugukolo kan mɔgɔw bɛ cogo min na, dugukolo kan mɔgɔw fana bɛ ten.

Dugukolo kan ani sankolola mɔgɔw tɛ kelen ye ani u kelen-kelen bɛɛ jogo bɛ ye mɔgɔ minnu sigilen bɛ u kɔnɔ.

1: An ka kan ka ban dugukolo kan nafaw la ani k’an jija ka sankolola nafaw kɛ an farikolo la.

2: Walisa ka kɛ i ko Ala, an ka kan ka wuli ka tɛmɛ an ka dugukolo kan negew kan.

1: Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana i kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

1 Kɔrɛntekaw 15.49 An ye dugukolo ja ta cogo min na, an na sankolola ja ta fana.

Tɛmɛsira An bɛna sankolola ja ta, i n’a fɔ an ye dugukolo kan mɔgɔw ja ta cogo min na.

1. "Sankolo ja: Ka kɛ i n'a fɔ Krisita".

2. "Ka ɲɛnamaya Sankolo ja yeelen na".

1. Efesekaw 4:17-24 - Aw ye cɛkɔrɔba bɔ ka cɛ kura don

2. Romɛkaw 8:28-29 - Ala bɛ fɛn bɛɛ baara ɲɔgɔn fɛ a kanubagaw ka nafa kama ani minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye

1 Kɔrɛntekaw 15.50 Balimaw, ne bɛ nin fɔ, ko farisogo ni joli tɛ se ka Ala ka masaya ciyɛn ta. Toli fana tɛ tolibaliya ciyɛn ta.

Ala ka masaya tɛ se ka ciyɛn ta farisogo ni joli fɛ, toli tɛ se ka tolibaliya ciyɛn ta fana.

1. An ka kan ka an jigi da dannaya kan, an ka kan ka an jigi da farisogow kan, walisa ka Ala ka masaya ciyɛn ta

2. Mɔgɔ nɔgɔlenw tɛna sɔn ka don Ala ka masaya la

1. Romɛkaw 8:17 - Ni denmisɛnw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2. Luc tɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ka caya nin waati in na, ani diɲɛ nata la.

1 Kɔrɛntekaw 15.51 A filɛ, ne bɛ gundo dɔ jira aw la. An bɛɛ tɛna sunɔgɔ, nka an bɛɛ na yɛlɛma,

Tɛmɛsira Mɔgɔ bɛɛ tɛna sa, nka bɛɛ bɛna fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ fɛn caman Changement.

1. Yɛlɛma gundo faamuyali

2. Ka fɛn caman Changement layidu minɛ

1. Romɛkaw 8:28-29 An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, olu minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 43:18-19 "Aw ka ɲinɛ ko fɔlɔw kɔ, aw kana to ko tɛmɛnenw na. A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ! Sisan, a bɛ falen, yala aw t'a dɔn wa? Ne bɛ sira tigɛ kungokolon kɔnɔ, ka." bajiw bɛ lakolon kɔnɔ."

1 Kɔrɛntekaw 15.52 Dɔɔni dɔɔni, ɲɛjibɔ la, burufiyɛ laban na, katuguni burufiyɛkan na fɔ, suw na kunun fobali, an na yɛlɛma.

Burufiyɛ laban na, mɔgɔ salenw na kunun fo ka se ka tiɲɛ ani an na yɛlɛma dɔɔnin kɔnɔ.

1. Lakununni fanga 2. Waati laban

1. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na aw farikolo sataw fana ɲɛnamaya a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ. 2. 1 Tesalonikekaw 4:16-17 - Katuguni Matigi yr na jigin ka b sankolo la ni kulekan ye, ni mɛlɛkɛ kuntigi kan ni Ala ka burufiyɛkan ye Tolenw na wuli ni u ye sankaba la, ka Matigi kunbɛn fiɲɛ fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 15.53 K’a masɔrɔ nin tolifɛn ka kan ka tolibali don, ka sabali don.

Fɛn min bɛ tiɲɛ, o ka kan ka kɛ fɛn ye min tɛ toli, ani mɔgɔ salen ka kan ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye.

1. Ɲɛnamaya banbali jigiya: An bɛ se ka se sɔrɔ saya kan cogo min na

2. Lakununni fanga: An farikolo sataw caman cili

1. Romkaw 6:5-11 - J1Enamaya bE bEn Yesu ka lakununni barika la.

2. 1 Piɛrɛ 1:3-9 - Ɲɛnamaya banbali jigiya Yesu lakununni sababu fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 15.54 O cogo la, ni nin fɛn tolilen na tolibali don, ni nin mɔgɔ salen na sabali don, o tuma na, kuma min sɛbɛnnen bɛ ko: Saya munumunu se sɔrɔli la, o na kɛ.

Min tolilen don ani min bɛ sa, o bɛna bila tolibali ni sabali nɔ na, ani Saya na se sɔrɔ.

1: Se sɔrɔli Krisita la - An mana fɛn o fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ, Krisita ye se laban sɔrɔ saya kan kaban.

2: Dannaya fanga - Danaya barika la Ala la, an b se ka da a la ko hali ni saya nana, layidu b an na ko lakununni ni namaya banbali.

1: Esayi 25:8 A na saya munumunu ka se sɔrɔ; Matigi Elohim na ɲɛji bɔ mɔgɔ bɛɛ la. A na a ka mɔgɔw kɔrɔfɔli bɔ dugukolo yɔrɔ bɛɛ la, katuguni Matigi de y'o fɔ.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:26 Jugu laban min bɛna halaki, o ye saya ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.55 Saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min? Kaburu, i ka se sɔrɔli bɛ min?

Tɛmɛsira Paul bɛ ɲininkali kɛ saya fanga ni kaburu ka se sɔrɔli la.

1: "Ɲɛnamaya se sɔrɔli: Saya se sɔrɔli".

2: "An ka jigiya barika: A tɛ kaburu kɔnɔ".

1: Esayi 25:8 - A na saya munumunu fo abada; Matigi Ala na ɲɛji bɔ mɔgɔ bɛɛ la.»

2: Jirali 1:18 - Ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye, ka sa. Ne ɲɛnama don fo abada, Amiina. ani jahanama ni saya konnɛgɛw b'u bolo.

1 Krεntekaw 15.56 Saya bεε ye jurumu ye. Jurumu barika ye sariya ye.

Saya b b jurumu de la, sariya de b jurumu barika di.

1. Jurumu kɔlɔlɔ ye Saya ye

2. Sariya ka sebaaya

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yakuba 2:8-13 - Sabu ni i ye masaya sariya dafa ka kɛɲɛ ni Kitabu ye ko: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ,” i bɛ ko ɲuman kɛ. Nka ni aw bɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, aw bɛ jurumu kɛ ani sariya b’aw jalaki iko sariya tiɲɛbagaw. Sabu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, nka a dɛsɛra yɔrɔ kelen na, o kɛra jatebɔla ye o bɛɛ la. Katuguni min y'a fɔ ko: «I kana jatɔya kɛ», o fana y'a fɔ ko: «I kana mɔgɔ faga.» Ni i ma jatɔya kɛ, nka i ye mɔgɔfaga kɛ, i kɛra sariya tiɲɛbaga ye. O la sa, kuma ani o cogo la ka kɛ i n’a fɔ mɔgɔ minnu ka kan ka kiri tigɛ hɔrɔnya sariya kɔnɔ. Katuguni makari tɛ mɔgɔ min na, makari tɛ o la. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiritigɛ kan.

1 Kɔrɛntekaw 15.57 Nka barika da Ala ye, ale min bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.

1 Kɔrɛntekaw 15:57 la, Pol bɛ barika da Ala ye, ale min ye se sɔrɔ Yesu Krisita barika la.

1. "Se sɔrɔli Yesu Krisita fɛ".

2. "Ka barika da Ala ye".

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Zaburu 118:14 - Matigi ye ne fanga ni ne ka dɔnkili ye; a kɛra ne ka kisili ye.

1 Kɔrɛntekaw 15.58 O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana se ka lamaga, ka caya Matigi ka baara la tuma bɛɛ, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

Dannabaaw ka kan ka to u jɔlen na ani ka u cɛsiri ka baara kɛ Matigi ye, bawo u ka cɛsiriw tɛ fu ye.

1. Dannaya caman: Sira min bɛ mɔgɔ bila ka cɛsiri sabatilen kɛ

2. Baara min tɛ wuli: Baara kantigiya denw

1. Heburuw 10:23-24 - An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ; (katuguni layidu tigi ye kantigi ye.) an ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka dimi kanuya ni kɛwale ɲumanw na.

2. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲɛda filɛ galasi kɔnɔ. Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, k'a sɔrɔ a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

1 Kɔrɛntekaw 16 ye Paul ka bataki fɔlɔ min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni wɔɔrɔnan ni laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikan ni foli suguya caman di Kɔrɛnte dannabaaw ma.

Dakun fɔlɔ: Pol ye Kɔrɛnte dannabaaw kalan saraka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ lajɛcogo la Jerusalɛm mɔgɔ senumaw ye. A b’u laadi u k’u ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ bila kɛrɛfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kɛɲɛ n’u ka ɲɛtaa ye walasa mago kana kɛ miniti labanw na warijɛ la n’a sera yen (1 Kɔrɛntekaw 16:1-3). Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa ni cidenw ye minnu bɔra Kɔrɛnte, n’u bɛ o nilifɛn ɲuman di, k’a sɔrɔ a b’a fɛ ka taa bɔ u ye Masedwanɛ jamana tɛmɛnen kɔ (1 Kɔrɛntekaw 16:4-6).

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma a ka taama bolodalenw kan, k’a jira ko a b’a fɛ ka to Efese fo Pantekɔti don bawo cogo dabɔra yen ka cidenyabaara ɲuman kɛ (1 Kɔrɛntekaw 16:8-9). A b’a ɲini Kɔrɛnte dannabaaw fɛ, u ka to u ɲɛ na, u ka jɔ u ka dannaya la, u ka kɛ i ko mɔgɔw, ani u ka barika sɔrɔ (1 Kɔrɛntekaw 16:13). A b’u jija u ka fɛn bɛɛ kɛ ni kanuya ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni mɔgɔ kelen-kelen ka foli ni cikanw ye. Pol ye Stefanas, Fortunatus ani Akayike tanu u ka baara kantigiya kosɔn ani a bɛ dusu don Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ u k’u yɛrɛ kolo o ɲɛmɔgɔ suguw kɔrɔ ni diyanye ye (1 Kɔrɛntekaw 16:15-18). A bɛ foli ci ka bɔ Azi egilisiw la ka fara Akila ni Prisila kan. A laban na, a b kuma kuncɛ ni a sinsin a kan ko a ka kanuya bɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ minnu bɛ Krisita Yesu la (1 Kɔrɛntekaw 16:19-24).

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw fɔlɔ tilayɔrɔba tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ, cikan nafamaw ni foli suguya caman bɛ sɔrɔ Paul fɛ. A bɛ ladilikan di saraka dɔ lajɛli kan Jerusalɛm mɔgɔ senumaw ye ani a bɛ laadilikanw di a lajɛcogo kan. A b’a ka taama bolodalenw fɔ k’a sɔrɔ a bɛ Kɔrɛnte dannabaaw jija u ka to u ka dannaya la. Sapitiri bɛ ban ni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka tanuli ye, ni egilisi wɛrɛw ka foli ye, ani Paul ka kanuya jirali laban ye Krisita Yesu kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ye. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ laadilikan laban ye, ka ko nafamaw nafa jira, ka kelenya kɛ dannabaaw ka jɛkulu kɔnɔ, ani ka Paul ka kanuya jira Kɔrɛntekaw ka egilisi la.

1 Kr=ntekaw 16.1 Aw k= o cogo la ka b= Ala senumaw ka j=kuluw ye cogo min na.

Pol ye Korɛnte egilisi ci ko u ka dɛmɛ don ka ɲɛsin mɔgɔ senumaw dalajɛli ma, ka tugu o cikan kelen na, a ye min di Galasi egilisiw ma.

1. Se min bɛ nili la: Nilifɛn di mɔgɔ wɛrɛw ma, o bɛ se ka danfara don cogo min na

2. Mɔgɔ senumaw ye jɔnw ye? Ka kɛ mɔgɔ senuma kɔrɔ ye min na, o sɛgɛsɛgɛli

1. Kɛwalew 20:35 - «Ne y’a jira aw la fɛn bɛɛ la ko ni an bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin cogo la, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ ani ka an hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a yɛrɛ y’a fɔ cogo min na ko: ‘Duba ka di ka tɛmɛ di kan ka sɔrɔ.'"

2. Galasikaw 6:10 - “O la sa, ni sababu bɛ an bolo, an ka koɲuman kɛ mɔgɔ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye.”

1 Kɔrɛntekaw 16.2 Dɔgɔkun don fɔlɔ la, aw bɛɛ kelen-kelen ka to a kɛrɛfɛ, i ko Ala y’a kɛ cogo min na, walisa lajɛw kana kɛ ne natɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka dimansiladon, u ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ bila egilisi kama, walisa u kana wari lajɛ ni Paul sera yen.

1: Ala ye dugawu kɛ an ye ka baara kɛ, o la an ka baara kɛ n’o ye walasa ka dɛmɛ don a ka egilisi la.

2: Ka bolomafara kɛ nili la, o ye kalanden lakika taamasyɛn ye.

1: Luka 6:38 - "Aw ka di, o na di aw ma, sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, ka yɛrɛyɛrɛ, ka boli, mɔgɔw na o di aw disi la ka suman aw ye tugun.»

2: 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ a dusukun na, o cogo la, a ka nili kɛ, a kana kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

1 Kɔrɛntekaw 16.3 Ni ne nana, aw mana sɔn mɔgɔ o mɔgɔ ma aw ka batakiw fɛ, ne na u ci ka na ni aw ka bolomafara ye Jerusalɛm.

Pol b’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u ka ciden dɔ ci ka taa Jerusalɛm ni wari bolomafara ye.

1. Nafa min b’a la ka wari di Ala ka baara ma.

2. Egilisi ka baara ye ka mɔgɔ wɛrɛw magow ɲɛ.

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ a dusukun na, o cogo la, a ka nili kɛ, a kana kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

2. Kɛwalew 2:44-45 - "Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u y'u bolofɛnw ni u bolofɛnw feere ka u tila mɔgɔw bɛɛ bolo, i ko bɛɛ mago tun bɛ cogo min na.

1 Kɔrɛntekaw 16.4 Ni a bɛnnen don ne fana ka taa, u na taa ni ne ye.

Tɛmɛsira Paul b’a fɔ Kɔrɛntekaw ye ko ni a bɛnnen don a ka taa yɔrɔ dɔ la, u ka kan ka taa n’a ye.

1. Ala b’an wele ka kɛ a fɛ a ka baara la

2. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka Masaya kama

1. Esayi 58:12 - Minw bɛna kɛ i la, olu na dugukolo tiɲɛnen kɔrɔw jɔ, i na bɔnsɔn caman jusigilanw jɔ. I na wele ko: Karila dilanbaga, Siraw laseginbaga.

2. Matiyu 25:34-36 - O tuma na, Masakɛ na a fɔ u ye a kinin fɛ ko: «Aw, ne Fa ka dubadenw, ka masaya min labɛnna aw ye kabini diɲɛ daminɛ, aw ka o ciyɛn ta ye dumuni di ne ma.

1 Kɔrɛntekaw 16.5 Sisan ne na na aw fɛ tuma min na ne bɛ tɛmɛ Masedwanɛ jamana fɛ, katuguni ne bɛ tɛmɛ Masedwanɛ jamana fɛ.

Pol b’a fɛ ka tɛmɛ Masedwanɛ jamana fɛ a ka taa bɔ Kɔrɛntekaw ye.

1. I ka timinandiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ: Paul ka taama ka taa Kɔrɛntekaw la

2. Laɲiniw ni labɛnw nafa: Pol ka taama ka taa Kɔrɛntekaw la

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. Romɛkaw 8:37 - "Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la ."

1 Kɔrɛntekaw 16.6 A bɛ se ka kɛ ko ne na to aw fɛ, ka fonɛnɛ kɛ aw fɛ, walisa aw ka taa ni ne ye ne ka taama na, ne bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ.

Pol bɛ ka jateminɛ kɛ ka to Kɔrɛntekaw fɛ nɛnɛ waati la, wa u ka kan ka bolifɛn di a ma ka taa a ka taa yɔrɔ nata la.

1. Ala b’an wele ka taa jatigila ni bolomafara di, hali an tɛ minnu dɔn.

2. An ka kan ka sɔn ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, hali n’o b’a ɲini an fɛ an ka saraka bɔ.

1. Heburuw 13:2 - "Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y'a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u ma a dɔn."

2. Matiyu 10:42 - "Ni mɔgɔ o mɔgɔ mana ji nɛnɛ jifilen kelen di nin denmisɛnninw dɔ ma, k'a masɔrɔ a ye kalanden ye, tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko a tɛna bɔnɛ a ka sara la fewu."

1 Kɔrɛntekaw 16.7 Ne tɛna aw ye sisan sira kan. Nka ne jigi b'a kan ko ne bɛna to aw fɛ dɔɔnin, ni Matigi y'a to.»

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Kɔrɛntekaw ye, nka a sɔnna a ma ko a laban na, o bɛ Ala de bolo.

1. Ala de bɛ kuntigiya la: Ka miiri Paul ka kololi Matigi kɔrɔ 1 Kɔrɛntekaw 16:7 la.

2. Ala sago ani an ka labɛnw: An bɛ se ka an ka sugo ni Ala ka ladonni fara ɲɔgɔn kan cogo bɛnnen na.

1. Yakuba 4:15 - O nɔ na, i ka kan k’a fɔ ko: “Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.”

2. Ntalenw 16:9 - Hadamaden dusukun b’a ka siraw labɛn, nka Matigi b’a senw sabati.

1 Kɔrɛntekaw 16.8 Nka ne na to Efese fo Pantekɔti don.

Pol b’a fɛ ka to Efese fo ka se Pantekɔti seli ma: 2

1. Nafa min b’a la ka to Ala sago la, musaka mana kɛ min o min ye.

2. Muɲuli ni muɲuli nafa ka bon Ala baara la.

2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw

1. Romɛkaw 8:25 - "Nka ni an jigi bɛ fɛn na min tɛ an bolo fɔlɔ, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye."

2. Yakuba 1:2-3 - "Ne balimaw, ne balimaw, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase aw ma."

1 Kɔrɛntekaw 16.9 Daba dɔ dabɔra ne ye, ne jugu caman bɛ yen.

Pol bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ a ka cidenyabaara la, nka sababuba dabɔra a ye.

1. "Press On Hali ni gɛlɛyaw bɛ yen".

2. "Hakilina ɲuman fanga".

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. Esayi 41:10 - "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni i kininbolo ye." ne ka tilennenya ko la.»

1 Kɔrɛntekaw 16.10 Ni Timote nana, aw k’a lajɛ walisa a ka kɛ aw fɛ siran tɛ min na, katuguni a bɛ Matigi ka baara kɛ i ko ne fana.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka Timote bisimila, ale min bɛ baara kɛ Matigi ye, i ko Paul y’a kɛ cogo min na.

1. Sɔn sebaaya: Ka mɔgɔ wɛrɛw bisimila Matigi baara la

2. Ka baara kɛli Matigi ye fanga labɔ

1. Heburuw 13:2 Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o kɛli fɛ, dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

2. Kolosekaw 3:23 Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i ko aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye.

1 Kɔrɛntekaw 16.11 O de kosɔn, mɔgɔ si kana a mafiɲɛya, nka i ka a ɲɛminɛ hɛrɛ la, walisa a ka na ne fɛ, katuguni ne bɛ a makɔnɔ ni balimaw ye.

Pol bɛ dusu don egilisi kɔnɔ u ka Timote bisimila a nali la, ka a minɛ ni bonya ye.

1 - Bonya jɛɲɔgɔnyaw bɛ sigida barikamaw jɔ cogo min na

2 - Mɔgɔ wɛrɛw bisimilali nafa

1 - Galasikaw 6:10, “O la sa, ni sababu bɛ an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye.”

2 - Efesekaw 4:32, “Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.”

1 Kɔrɛntekaw 16.12 An balimakɛ Apolosi ko la, ne tun b'a fɛ kosɛbɛ a ka na aw fɛ ni balimaw ye. nka a na na waati bɛnnen sɔrɔ tuma min na.»

Pol tun b’a fɛ Apolosi ka na egilisi la ni balima tɔw ye, nka Apolosi y’a sugandi ka na kɔfɛ.

1. Ala ye labɛn minnu kɛ an ye, olu tɛ bɛn an yɛrɛ ta ma tuma bɛɛ

2. Ala ka Waati dafalen don

1. Ntalenw 16:9 - An bɛ se ka labɛnw kɛ, nka Matigi de bɛ an senw latigɛ.

2. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

1 Kɔrɛntekaw 16.13 Aw ye aw ɲɛmajɔ, aw ka to dannaya la, aw ka aw bila i ko mɔgɔw, aw ka barika sɔrɔ.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka to u ɲɛmajɔlen na ani u ka to u ka dannaya la, u ka jagɛlɛya ni barika sɔrɔ.

1. I ka jagɛlɛya sɔrɔ: I ka jɔ i ka dannaya la

2. Ka se sɔrɔ siran ni sigasiga kan ni barika ye Matigi la

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Efesekaw 6:10-18 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka aw jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kama.

1 Kɔrɛntekaw 16.14 Aw ka kow bɛɛ ka kɛ ni kanuya ye.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw laadi u ka wale kɛ ni kanuya ni kanuya ye u ka kɛwalew bɛɛ la.

1. Kanuya ye ci fɔlenba ye - 1 Kɔrɛntekaw 16:14

2. Ka fɛn bɛɛ kɛ ni kanuya ye - 1 Kɔrɛntekaw 16:14

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Galasikaw 5:13-14 -Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka kanuya barika la, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye. Sabu sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la ko: “I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

1 Kɔrɛntekaw 16.15 Balimaw, ne b'aw deli, (aw bɛ Stɛfan ka so dɔn, ko o ye Akaya den fɔlɔw ye.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka Etefan ka so ka cidenyabaara dɔn ani ka bonya da a kan.

1. Nafa min b’a la ka bonya da mɔgɔw kan minnu y’u yɛrɛ di cidenyabaara ma

2. Ka cidenyabaara dɔn ani k’a waleɲumandɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kolosekaw 3:23-24 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye. Aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

2. Heburuw 13:7 - Minnu ye Ala ka kuma fɔ aw ye, aw hakili ka to olu la.

1 Kɔrɛntekaw 16.16 Aw ka aw kolo o ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ o mɔgɔ ye min bɛ an dɛmɛ ka baara kɛ.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka u yɛrɛ majigin mɔgɔ minnu bɛ u dɛmɛ ani ka baara kɛ n’u ye.

1. A nafa ka bon ka kololi kɛ an fɛ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.

2. Ka baara ni baara gɛlɛn nafa dɔn.

1. Filipekaw 2:3-4 - “Aw kana foyi kɛ aw yɛrɛ nege wala kuncɛbaya fɛ, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu nafa ka bon ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.”

2. Efesekaw 6:5-8 - “Jiriw, i ka dugukolo kan Matigiw kanminɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, ni dusukun lakika ye, i ko i b’a fɛ Krisita, i kana i ko ɲɛ-ni-sɔn-ni-sɔn .

1 Kɔrɛntekaw 16.17 Stɛfan ni Fortunate ni Akayikɛ nali nisɔndiyara ne la, k'a masɔrɔ aw dɛsɛlen don, u ye o di.

Pol bɛ Stefanasi, Fortunatus ani Akayikɛ ka na tanu, u ka dɛmɛ nafama kosɔn Kɔrɛnte egilisi la.

1. Kelenya fanga: Stɛfan, Fortunatus ani Akayikɛ ka dɛmɛ

2. Sigida nafa: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walisa ka Masaya jɔ

1. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ.

2. Ntalenw 18:24 - Cɛ min ka jɛɲɔgɔn caman bɛ yen, o bɛ se ka na tiɲɛni kɛ, nka teri dɔ bɛ yen min bɛ nɔrɔ a la ka tɛmɛ balimakɛ kan.

1 Kɔrɛntekaw 16.18 U ye ne ni ni aw hakili lafiya.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka mɔgɔw dɔn minnu ye baara kɛ u ye alako ta fan fɛ, ani u ka sɔn u ka cɛsiriw ma.

1. Ka sɔn Alako ɲɛmɔgɔw ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Waleɲumandɔn ni waleɲumandɔn nafa ka bon

1. Heburuw 13:17 - Aw ka aw kuntigiw kan minɛ, ka aw kolo u ye, katuguni u bɛ aw niw kɔlɔsi, i ko mɔgɔ minnu bɛna jatebɔ kɛ.

2. Kɛwalew 20:28-32 - Aw ye aw janto aw yɛrɛw la ani sagakulu bɛɛ la, Ni Senu ye aw kɛ kɔrɔsibagaw ye minnu kɔnɔ, ka aw janto Ala ka egilisi la, a ye min sɔrɔ a yɛrɛ joli fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 16.19 Azi jamana ka egilisiw bɛ aw fo. Akila ni Prisila bɛ aw fo kosɛbɛ Matigi la, ni egilisi min bɛ u ka so kɔnɔ.

Pol bɛ foli ci ka bɔ Azi egilisiw la, ani Akili ni Prisila fana, egilisi bɛ olu ka so.

1. Sigida nafa: Pol ka foli sɛgɛsɛgɛ ka bɔ Azi Egilisiw la

2. Akili ni Prisila: Jatigila ni kantigiya misaliw

1. Romɛkaw 16:3-5 - Aw ka Prisila ni Akila fo, ne baarakɛɲɔgɔnw Krisita Yesu la, olu minnu ye u kɔ bila farati la ne ka ɲɛnamaya kosɔn, ne tɛ barika da olu dɔrɔn ye, nka ne bɛ siya wɛrɛw ka egilisiw bɛɛ fana barika da u ye.

2. Kɛwalew 2:42-47 - U y'u yɛrɛ di cidenw ka kalan ni jɛɲɔgɔnya ma, ka nbuuru kari ani ka delili kɛ. Siranba donna mɔgɔ bɛɛ la, kabako ni taamashyɛn caman tun bɛ kɛ cidenw sababu fɛ. Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

1 Kɔrɛntekaw 16.20 Balimaw bɛɛ bɛ aw fo. Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw jija u ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye, wa a b’a ka foli ci u ma fana.

1. Susu fanga: Ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye, o nafa sɛgɛsɛgɛ

2. Kanuya, kelenya ani susuli senuma: Jɛɲɔgɔnya sariyakolow sɛgɛsɛgɛli 1 Kɔrɛntekaw 16:20 kɔnɔ

1. Romɛkaw 15:5-6 - Muɲuli ni dusudon Ala ka a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka nɔɔrɔ da an Matigi Yesu Krisita Fa Ala kan ni kan kelen ye .

2. Heburuw 13:1-2 - Aw ka to ka ɲɔgɔn kanu i ko balimakɛw ni balimamusow. Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, bawo o kɛli fɛ, mɔgɔ dɔw ye jatigila jira mɛlɛkɛw la k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

1 Kɔrɛntekaw 16.21 Ne Paul ka foli ni ne yɛrɛ bolo ye.

Pol b’a yɛrɛ ka foli ci k’a jira ko a b’a janto Kɔrɛntekaw la ani k’a janto u la.

1) Jɛɲɔgɔnya fanga: Pol ye Kɔrɛntekaw fo cogo min na, o bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na an ka jɛɲɔgɔnya barika bonya bi

2) Ladonni kɔrɔ: Pol ka foli min kɛra Kɔrɛntekaw ye, o bɛ se k’an kalan batoli ko la

1) Romɛkaw 16:16 - Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye.

2) 1 Yuhana 4:7 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la.

1 Kɔrɛntekaw 16.22 Ni mɔgɔ dɔ tɛ Matigi Yesu Krisita kanu, o ka kɛ Anathema Maranatha ye.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka Matigi Yesu Krisita kanu, ani a bɛ lasɔmi ko u kana a kanu.

1. Yesu ka kanuya: Mun na a nafa ka bon.

2. Anathema Maranatha: Lakɔlɔsili min bɛ kɛ kanminɛbaliya kan.

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Katuguni ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

1 Kɔrɛntekaw 16.23 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ.

Tɛmɛsira:

Pol b'a ka foli ci Kɔrɛnte egilisi ma, ka dusu don u kɔnɔ ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ye.

Pol ye foli ci Kɔrɛnte egilisi ma, ka Yesu Krisita ka nɛɛma ɲini u fɛ.

1. Neema fanga: Yesu Krisita ka kanuya sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka nɛɛma min tɛ dantigɛli kɛ: Yesu ka dubaw sɔrɔli

1. Romkaw 5:20-21 - "Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka taa a fɛ, walisa jurumu ye masaya kɛ saya la cogo min na, nɛɛma fana ka kɛ masaya ye tilennenya barika la, walisa ka ɲɛnamaya banbali lase an Matigi Yesu Krisita barika la."

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la, o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

1 Kɔrɛntekaw 16.24 Ne ka kanuya ka kɛ aw bɛɛ fɛ Krisita Yesu la. Amiina.

Pol b’a ka kanuya ci Kɔrɛnte egilisi mɔgɔw ma ani a b’a ka dannaya sinsin Yesu Krisita la.

1. Kanuya fanga: Ka mɔgɔ wɛrɛw kanu Krisita farikolo la, o kɔrɔ filɛli

2. Kanuya ni kelenya: Kanuya jɔyɔrɔ Egilisi ka kelenya la

1. 1 Yuhana 4:7-8 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kanu, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

2. Efesekaw 4:2-3 - "ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.

2 Kɔrɛntekaw 1 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba fɔlɔ ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma Kɔrɛnte dannabaaw fɛ, ka a yɛrɛ ka tɔɔrɔw ni dususalo ko kɛlenw fɔ, ka Ala ka kantigiya jira gɛlɛya waatiw la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni waleɲumandɔn jirali ye Ala ye a ka dusu saalo ni dusudon kosɔn tɔɔrɔ waatiw la. A sɔnna a ma ko ale n’a jɛɲɔgɔnw ye gɛlɛyaw sɔrɔ Azi jamanaw na, gɛlɛya minnu tun tɛ se ka muɲu (2 Kɔrɛntekaw 1:8). Nka, a bɛ seereya kɛ ko Ala ye Ala dusu saalo di u ma walisa u ka se ka u ka kɔrɔbɔliw muɲu ani ka se sɔrɔ u kan (2 Kɔrɛntekaw 1:9). Pol b’a sinsin a kan ko o ko kɛlenw y’a to a y’a faamu kosɛbɛ tɔɔrɔ ko la, ani cogo min na Ala ka dususalo ka ca o ko suguw la.

Dakun 2nan: Pol bɛ Kɔrɛntekaw dannabaaw hakili sigi ko a ye Ala ka dususalo sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ ka tɔɔrɔw la, olu fana bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ a la. A b’u jija a kɛtɔ k’a fɔ ko u ka tɔɔrɔw tɛ fu ye, nka u bɛ kuntilenna dɔ de lase u ma. A b’a ɲɛfɔ ko u ka kɔrɔbɔliw sababu fɛ, u bɛna se ka dususalo lakika di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ o gɛlɛya suguw la (2 Kɔrɛntekaw 1:4). Pol b’a jira ko Krisita tɔɔrɔla hadamadenw kosɔn cogo min na, dannabaaw fana bɛ se ka u niyɔrɔ sɔrɔ a ka tɔɔrɔw la k’a sɔrɔ u b’a dɔn ko u fana bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ a ka dususalo la (2 Kɔrɛntekaw 1:5).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni ɲɛfɔli ye Pol ye yɛlɛma min kɛ taama bolodalenw na ka ɲɛsin a ka taama ma Kɔrɛnte. A b’u hakili sigi ko a ma o desizɔn ta nɔgɔya la walima k’a sababu kɛ fɛn caman ye, nka a y’a jateminɛ k’u nafa. A tun b’a fɛ ka dusukasi walima doni o doni min bɛ se ka kɛ u la, a ka taa bɔ u ye (2 Kɔrɛntekaw 1:23-24). O nɔ na, a bɛ nin bataki sɛbɛn i n’a fɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka koɲɛw ɲɛnabɔ egilisi kɔnɔ sanni a yɛrɛ ka na.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ Pol yɛrɛ ka ko kɛlenw jira ni tɔɔrɔw ni Ala ka dususalo ye. A bɛ waleɲumandɔn jira Ala ka kantigiya la, a kɛtɔ ka dususalo di mɔgɔw ma tɔɔrɔ waatiw la. Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw dannabaaw kɔnɔ u ka dusu saalo sɔrɔ Ala ka dususalo la, k’u hakili sigi ko u ka tɔɔrɔw bɛ kun dɔ de la ani k’a to u bɛ se ka dususalo lakika di mɔgɔ wɛrɛw ma. A bɛ sapitiri kuncɛ ni a ka fɛn caman cili ye taama bolodalenw na, k’a sinsin a kan ko a b’a fɛ ka doni o doni kisi Kɔrɛntekaw ma, ani ka egilisi koɲɛw ɲɛnabɔ nin bataki in sababu fɛ. Nin tilayɔrɔba in bɛ barika jira, n’o ye ka fanga ni dusu don Ala kɔnɔ kɔrɔbɔliw cɛma, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin fana a nafa kan ka dɛmɛ ni hinɛ di dannabaaw ma minnu bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ.

2 Kɔrɛntekaw 1:1 Paul, Yesu Krisita ka ciden Ala sago barika la, ani an balima Timote, ka ci Ala ka egilisi ma min bɛ Kɔrɛnte, ani mɔgɔ senumaw bɛɛ minnu bɛ Akaya jamana bɛɛ la.

Paul, Yesu Krisita ka ciden, ani Timote ye sɛbɛn ci Ala ka egilisi ma Kɔrɛnte ani Akaya mɔgɔ senumaw bɛɛ ma.

1. Ala ka sebaaya walew la

2. Egilisi ka barika

1. Efesekaw 5:19 - “Aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ka dɔnkili da Matigi ye aw dusukun na”

2. Romɛkaw 12:12 - “Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to delili la ni timinandiya ye”

2 Kɔrɛntekaw 1:2 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka kɛ aw ye.

Pol bɛ nɛɛma ni hɛrɛ foli ci Kɔrɛntekaw ma ka bɔ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Neema ni hɛrɛ fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka nɛɛma ni hɛrɛ sɔrɔyɔrɔ

1. Efesekaw 1:2 - "An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka kɛ aw ye."

2. Filipekaw 1:2 - "An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka kɛ aw ye."

2 Kɔrɛntekaw 1.3 Duba ka kɛ Ala ye, an Matigi Yesu Krisita Fa, makari Fa, dusu saalo bɛɛ Ala.

Ala tanulen don ko a ye an Matigi Yesu Krisita Fa ye, makari Fa ani dususalo bɛɛ Ala ye.

1. "Ala ye an ka dususalo ye gɛlɛya waatiw la".

2. "Ala ye hinɛ bɛɛ bɔyɔrɔ ye".

1. Esayi 40:1 - "Aw ka dusu saalo, ka ne ka mɔgɔw dusu saalo, aw ka Ala ko ten."

2. Zaburu 86:5 - "Matigi, e ka ɲi, i labɛnnen don ka yafa yafa, makari ka ca i welebagaw bɛɛ la."

2 Kɔrɛntekaw 1.4 Ale de bɛ an dusu saalo an ka tɔɔrɔw bɛɛ la, walisa an ka se ka tɔɔrɔw bɛɛ dusu saalo, an yɛrɛ dusu saalo Ala fɛ.

Ala b’an dusu saalo an ka tɔɔrɔ waatiw bɛɛ la walisa an ka se ka mɔgɔ wɛrɛw dusu saalo u ka gɛlɛya waatiw la.

1. Matigi ka dusu saalo gɛlɛya waatiw la

2. Ka i bolo da kanuya la: Ka mɔgɔ wɛrɛw dusu saalo u ka gɛlɛya waatiw la

1. Zaburu 34:18 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ minnu kisi hakili tiɲɛnenw ma.

2. Esayi 41:10 - O la, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2 Kɔrɛntekaw 1.5 Krisita ka tɔɔrɔw bɛ caya an kɔnɔ cogo min na, an dusu saalo fana bɛ caya Krisita fɛ.

Tɔɔrɔ min bɛ Krisita la, o ka ca an na, nka dususalo min bɛ sɔrɔ a la, o fana ka ca an na.

1. "Krista ka tɔɔrɔw ni a ka dusu saalow".

2. "Nɛɛma caya waati gɛlɛnw na".

1. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. Esayi 43:2 - "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw minɛ, ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." ."

2 Kɔrɛntekaw 1:6 Ni an tɔɔrɔla, o bɛ kɛ aw dusu saalo ni aw ka kisili de kosɔn, o bɛ kɛ aw dusu saalo ni aw ka kisili de kosɔn, o min bɛ nɔ bɔ an fana ka tɔɔrɔw muɲuli la.

Tɔrɔw ni dususalo minnu bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, olu bɛ se ka kisili ni dususalo lase dannabaaw ma.

1. Ka tɔɔrɔ muɲu kisili kosɔn

2. Dususalo min bɛ di kisili kama

1. Esayi 61:1-2 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan; katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dususumaninw ye. a ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya laseli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka kasobon dayɛlɛli fɔ sirilenw ye.

2. Romɛkaw 8:28-29 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y'a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye.

2 Kr=ntekaw 1.7 An jigi b= aw kan, k'a dn ko aw fana b= t=r=w sen don cogo min na, aw fana na k= dususalo la.

Pol b’a ka jigiya jira ko Kɔrɛntekaw bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ Krisita ka dususalo la, i n’a fɔ u y’u niyɔrɔ sɔrɔ a ka tɔɔrɔw la cogo min na.

1. Jigiya fanga tɔɔrɔ la - dannaya bɛ kɛ cogo min na dimi cɛma

2. Dususalo tɔɔrɔ la - Jigiya ni hɛrɛ sɔrɔ cogo min waati gɛlɛnw na

1. Zaburu 34:18-19 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kisi.

2. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2 Kɔrɛntekaw 1.8 Balimaw, an t'a fɛ aw kana an ka tɔɔrɔ dɔn, an ka tɔɔrɔ min nana an ma Azi jamanaw na, ko an degunna ka tɛmɛn fanga kan, fo an jigi tigɛra hali ɲɛnamaya la.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw ye kɔrɔbɔliba dɔ sɔrɔ k’u to Azi jamana na, kɔrɔbɔli min tun ka jugu kosɛbɛ fo u y’a miiri ko u tɛna kisi.

1. Ala ka barika bɛ gɛlɛya waatiw la

2. Ka se sɔrɔ jigitigɛ kan ko gɛlɛnw na

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 34:17-19 - "Ni mɔgɔ tilennenw bɛ kule ka dɛmɛ ɲini, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi ka bɔ u ka tɔɔrɔw bɛɛ la. Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na ka mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kisi. Mɔgɔ tilennenw ka tɔɔrɔw ka ca." , nka Matigi b' a kisi u bɛɛ la .»

2 Kr=ntekaw 1.9 Nka saya jalaki tun b an yr la, walisa an kana an jigi da an yrw kan, fo Ala min b suw lakunun.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko u kana u jigi da u yɛrɛw kan, nka u ka kan ka u jigi da Ala kan min bɛ se ka suw lakunun.

1. Ala bɛ mɔgɔ salenw lakunun: Jigiya sɔrɔli waati gɛlɛnw na

2. An k’an jigi da Ala kan, an yɛrɛ tɛ: An k’a dege ka an jigi da Ala ka barika kan

1. Romɛkaw 8:11; "Nka ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na aw farikolo sataw fana ɲɛnamaya a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ."

2. Esayi 40:28-31; "I m'a dɔn wa? i m'a mɛn ko Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn wa? A ka faamuyali sɛgɛsɛgɛli tɛ. A bɛ fanga di dɛsɛbagatɔw ma. Fanga tɛ minnu bolo, a bɛ fanga bonya olu la.Hali kamalenninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin pewu u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2 Kɔrɛntekaw 1.10 Ale de ye an kisi sayaba ma, ka an kisi.

Ala y’an kisi saya ma ani a bɛ ka taa a fɛ k’o kɛ, wa an dalen b’a la ko a bɛna taa a fɛ k’an kisi don nataw la.

1. Kisili sebaaya ka bɔ Ala yɔrɔ

2. Jigiya minɛ cogo min waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 8:37-39 - “Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ ka tɛmɛ an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.”

2. Esayi 43:1-3 - “Nka sisan, Matigi b’a fɔ nin ye— min ye i da, Yakuba, min ye i da, Israɛl: “I kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ; Ne ye i wele i tɔgɔ la; aw ye ne ta ye. Ni aw tɛmɛna ji la tuma min na, ne na kɛ aw fɛ. Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna tasuma don aw la. Katuguni ne ye Matigi i ka Ala ye, Israɛl ka senuma, i Kisibaa.”

2 Kɔrɛntekaw 1.11 Aw fana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni delili ye an kosɔn, walisa mɔgɔ caman ka barika da an ye an kosɔn.

Kerecɛnw ka kan ka na ɲɔgɔn fɛ ka delili kɛ ɲɔgɔn ye ani ka barika da nilifɛnw ye minnu dira u ma ka bɔ Ala yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw sababu fɛ.

1. Fanga min bɛ delili kɛ ɲɔgɔn fɛ: Jɛɲɔgɔnya bɛ an ka dannaya barika bonya cogo min na

2. Ka waleɲumandɔn jira: An bɛ se ka barika da Ala ni an balimakɛɲɔgɔnw ye cogo min na

1. Yakuba 5:16 - Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya.

2. Kɛwalew 12:5 - Piɛrɛ tun bɛ kaso la, nka egilisi tun bɛ Ala deli a kosɔn.

2 Kɔrɛntekaw 1.12 An ka ɲagali ye nin ye, an dusukun seereya ye, ko an ye baro kɛ diɲɛ kɔnɔ ni hakilitigiya nɔgɔman ni Ala ka dannaya ye, nka an ma kɛ ni farisogo hakilitigiya ye, nka Ala ka nɛɛma barika la -ward (ward) ye.

Pol nisɔndiyalen don bawo a y’a yɛrɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ ni cogo nɔgɔman ye ani ni kɔnɔnajɛya ye, ka ɲɛminɛ Ala ka nɛɛma fɛ.

1. Se min bɛ fɛn nɔgɔmanw na: An bɛ se k’an minɛ cogo min na ni Ala ka kantigiya ye

2. Tiɲɛni barika: Ka tugu Ala ka nɛɛma ɲɛminɛni kɔ

1. Matiyu 6:25-34 - Aw ye sanfɛla kɔnɔw ni foro kɔnɔ liliw jateminɛ

2. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

2 Kɔrɛntekaw 1.13 Katuguni an tɛ fɛn wɛrɛ sɛbɛn aw ye, ni aw bɛ min kalan walima aw bɛ sɔn min ma. Ne dalen b'a la ko aw bɛna sɔn o ma fo ka se a laban ma;

Pol ye sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma, k’u hakili jigin tiɲɛ na, u bɛ tiɲɛ min dɔn kaban ani u dalen bɛ min na.

1. Danfara fanga - Tiɲɛ dɔnni bɛ se ka kɛ sababu ye ka faamuyali caman sɔrɔ cogo min na

2. Ala ka kantigiya an ka J1Enamaya la - Ala b'an bilasira cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Filipekaw 1:6 - “Aw dalen b’a la ko min ye baara ɲuman daminɛ aw la, o na o dafa fo ka se Krisita Yesu ka don ma.”

2. Romɛkaw 8:28 - “An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2 Kɔrɛntekaw 1.14 I ko aw fana sɔnna an ma cogo min na, ko an ye aw ka nisɔndiya ye, i ko aw fana ye an ta ye cogo min na Matigi Yesu ka don na.

Kɔrɛntekaw y’u ka waleɲumandɔn jira Pol n’a ka cidenyabaara la, u kɛtɔ ka nisɔndiya ni a ye Matigi Yesu ka don na.

1. Aw ka ɲagali Matigi la: Ka a ka kunmabɔli ni a ka labɛn seli kɛ

2. Ka sɔn Ala ka kantigiya ma: An bɛ waleɲumandɔn jira cogo min na

1. Filipekaw 4:4 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ tugun ko : ɲagali!

2. 1 Tesalonikekaw 5:18 - Aw ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la; Elohim sago ye Krisita Yesu la aw ye.

2 Kɔrɛntekaw 1.15 Ne tun b’a fɛ ka na aw fɛ ka kɔrɔ, o dannaya kosɔn, walisa aw ka nafa filanan sɔrɔ.

Pol tun b’a fɛ ka taa bɔ Kɔrɛntekaw ye kokura walisa u ka se ka dugawu filanan sɔrɔ.

1. "Ala ka laɲini an ka dugawu kama: Siɲɛ fila ka di".

2. "Ala ka hinɛ ni a ka hinɛ: Nilifɛn min bɛ to ka di".

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ Fa la.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2 Kɔrɛntekaw 1.16 Ka tɛmɛ aw fɛ ka taa Masedwanɛ jamana na, ka segin ka bɔ Masedwanɛ ka na aw fɛ, ka taa ni ne ye Jude jamana fan fɛ.

Pol bɛ ka bɔ Kɔrɛnte ka taa Masedwanɛ, ka tila ka segin Kɔrɛnte sanni a ka taa a fɛ ka taa Jude.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ɲɛnamaya kɔnɔ - Paul ka taama Jude

2. Ka timinandiya waati gɛlɛnw na - Paul ka taamaw ka bɔ Kɔrɛnte ka taa Masedwanɛ

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ fanga di ne ma.

2 Kɔrɛntekaw 1:17 Ne hakili tun bɛ o cogo la tuma min na, yala ne tun bɛ nɔgɔya la wa? Ne bɛ fɛn minnu latigɛ, yala ne b’a fɛ ka kɛɲɛ ni farisogo ye, walisa ɔwɔ ka kɛ ne fɛ, ne ka kɛ ayi ye wa?

Pol bɛ ɲininkali kɛ ni a ye teliya kojugu walima ni a kɛra fɛn ye min tɛ fɛn kɛ a ka latigɛw la, walima ni a tun bɛ ka desizɔnw ta ka da farisogo kan.

1. Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege ni hakilitigiya ye: Ka desizɔn ɲumanw ta

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye: An dalen bɛ min na, an ka o kɛ

1. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k’a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

2. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don cɛ ma, nka a laban ye saya sira ye.

2 Kɔrɛntekaw 1.18 Nka Ala ye tiɲɛtigi ye cogo min na, an ka kuma tun tɛ ɔwɔ ni ayi ye aw ye.

Ala ka kuma min bɛ an fan fɛ, o ye tiɲɛ ye tuma bɛɛ, wa a tɛ yɛrɛyɛrɛ abada.

1. Ala ka tiɲɛ ye fanga sɔrɔyɔrɔ ye min tɛ Changé tuma bɛɛ.

2. An bɛ se ka an jigi da Ala ka kuma kan, k’o kɛ an ka ɲɛnamaya jusigilan ye.

1. Esayi 40:8 - "Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛ to badaa."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, wala fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2 Kɔrɛntekaw 1.19 Ala Denkɛ Yesu Krisita min waajuli kɛra aw cɛma, ne ni Silvanɛsi ni Timote fɛ, o tun tɛ ɔwɔ ni ayi ye, nka ɔwɔ tun bɛ ale de kɔnɔ.

Pol, Silvan ani Timote ye Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli k Korntekaw c, ani u y'a f ko ti drn de b ale la.

1. Yesu Krisita ka jusigilan min tɛ yɛrɛyɛrɛ

2. Yesu Krisita ka Kibaru Duman cogoya min tɛ Changé

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ.

2. Matiyu 7:24-27 - «O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye min y’a ka so jɔ farakurun kan, sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛba nana fiyɛli ka bugɔ o so kan ; A ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.

2 Kɔrɛntekaw 1.20 Ala ka layidu minnu bɛɛ bɛ ale la, olu bɛ ɔwɔ, Amiina de la, walisa ka nɔɔrɔ da Ala kan an barika la.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala ka layiduw bɛɛ sinsinnen don Krisita la ani ka nɔɔrɔ lase Ala ma.

1. Ala ka layiduw dafacogo

2. Amiina ka sebaaya

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Matiyu 6:13 - Aw kana an bila kɔrɔbɔli la, nka an kisi kojugu ma.

2 Kɔrɛntekaw 1.21 Min bɛ an ni aw sabati Krisita la, ka an mun, o ye Ala ye.

Ala ye Krisita dannabaaw sigi ani ka u mun.

1. Munna Ala fɛ: Ka fara ɲɔgɔn kan, o kɔrɔ ye mun ye?

2. Ka Ala ka kanuya sabatilen sɔrɔ Krisita la.

1. Romɛkaw 8:38-39: “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la.” se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. Zaburu 89:20-22: "Ne ye ne ka jɔnkɛ Dawuda sɔrɔ, ne ye a mun ni ne ka tulu senuma ye, walisa ne bolo ka sabati a la, ne bolo fana na barika don a la. Jugu tɛna se a ma. mɔgɔ jugu tɛna a majigin, ne na a juguw mugumugu a ɲɛ kɔrɔ, ka a koniyabagaw faga.”

2 Kɔrɛntekaw 1.22 Ale de ye taamashyɛn kɛ an na, ka Ni Senu di an dusukunw ma.

Ala ye dannabaaw taamashyɛn Ni Senu barika la ani a ye kisili hakili sigi di u ma.

1. Ni Senu ka Sebaaya sɔrɔli

2. Kisili dafalen faamuyali Ni barika la

1. Romɛkaw 8:16-17 - Ni Senu yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.

2. Heburuw 6:13-20 - Ala ye layidu ta an ye min tɛ Changé a ka layidu la.

2 Kɔrɛntekaw 1.23 Ne bɛ Ala wele ka kɛ seereya ye ne ni kan, ko ne ma na Kɔrɛnte fɔlɔ walisa ka aw hinɛ.

Pol ma taa bɔ Kɔrɛnte fɔlɔ, hali k’a sɔrɔ a tun b’a fɛ, walisa k’u kisi.

1. Pol ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Ka kanuya dege min tɛ dantigɛli kɛ ka bɔ Paul ka misali la.

2. Ala ka kantigiya: K’a dɔn ko Ala ye kantigiya ye walisa k’a ka layiduw tiimɛ.

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Yuhana 13:35 - "Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye."

2 Kɔrɛntekaw 1.24 An tɛ se ka aw ka dannaya kuntigiya kɛ, nka an ye aw ka ɲagali dɛmɛbagaw ye, katuguni aw jɔlen bɛ dannaya de barika la.

Pol b’a sinsin a kan ko Kɔrɛntekaw ka kan k’u jigi da u ka dannaya kan, u kana u jigi da egilisi ka fanga kan.

1. Dannaya barika: An ka dannayakow bɛ barika ni nisɔndiya di an ma cogo min na

2. Sigida fanga: Mɔgɔ wɛrɛw ka dɛmɛ bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka jɔ

1. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye jigiya ye, fɛn yebaliw dannaya ye."

2. Efesekaw 2:19-22 - "O tuma na fɛ, aw tɛ dunanw ni dunanw ye tugun, nka aw ye jamanaden tɔw ye minnu ni Ala ka so kɔnɔmɔgɔw ni u ka so kɔnɔmɔgɔw, minnu jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Krisita Yesu yɛrɛ nkɔni kabakurun min kɔnɔ, fɛn bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan, o bɛ bonya ka kɛ Alabatosoba senuma ye Matigi la.Aw fana bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ Ala sigiyɔrɔ ye Ni Senu fɛ ale de la.»

2 Kɔrɛntekaw 2 ye Paul ka bataki filanan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ t’a fɛ ka bataki ci Kɔrɛntekaw ka dannabaaw ma, ka kuma kow kan minnu ɲɛsinnen bɛ yafa, bɛnkan ani cidenyabaara ma.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni baro ye dimi dɔ kan min kɛra ka tɛmɛ a ye min kɛ Kɔrɛnte. A b’a ɲɛfɔ ko a ye bataki sɛbɛn degunba ni dusukasiba de kosɔn, a tun t’a fɛ ka dusukasi wɛrɛ lase mɔgɔ ma, nka a tun b’a fɛ ka u ka faamuyali ni u ka bɛnkan sɔrɔ (2 Kɔrɛntekaw 2:4-5). A b’u jija u k’u ka kanuya jira kokura mɔgɔ nimisabaga dɔ la min tun ye dusukasi lase sigida la walasa u kana dusukasi damatɛmɛ a kan, nka o nɔ na, u ka yafa a ma ani k’a dusu saalo (2 Kɔrɛntekaw 2:6-8).

Dakun 2nan: Pol y’a yɛrɛ dusukunnataw ɲɛfɔ a ka taama senfɛ Troas. Hali ni cidenyabaara da dabɔra yen, a ma se ka hɛrɛ sɔrɔ bawo a ma Tite sɔrɔ, ale min tun ka kan ka na ni kibaruya ye ka bɔ Kɔrɛnte (2 Kɔrɛntekaw 2:12-13). O bɛɛ n’a ta, Pol bɛ barika da Ala ye, a kɛlen k’a ɲɛminɛ tuma bɛɛ se sɔrɔli taama na Krisita sababu fɛ, ani ka dɔnniya kasa jɛnsɛn a ko la, u taara yɔrɔ o yɔrɔ (2 Kɔrɛntekaw 2:14-15).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijakabɔ ye kɔnɔnajɛya kan cidenyabaara la. Pol b’a fɔ ko ale tɛ Ala ka kuma feere walisa ka tɔnɔ sɔrɔ wala ka mɔgɔ wɛrɛw lafili, nka a bɛ kuma ni kɔnɔnajɛya ye i n’a fɔ Ala y’a ci cogo min na. A b’a sinsin a kan ko u ka tiɲɛ bɛ bɔ Ala de la ani ko u ye layidu kura baarakɛlaw ye minnu sinsinnen bɛ Ni Senu kan sanni ka kɛ batakiw dɔrɔn ye walima sariya siratigɛ la (2 Kɔrɛntekaw 3:1-6). A bɛ nin layidu kura ni layidu kɔrɔ min dira Musa sababu fɛ, o danfara don min nana ni saya ye, k’a sɔrɔ a b’a jira cogo min na tilennenya cidenyabaara bɛ nɔɔrɔ ni ɲɛnamaya di cogo min na layidu kura kɔnɔ.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba filanan bɛ kuma yafa, bɛnkan, dusukunnataw ɲagamini kan cidenyabaara taamaw senfɛ, ani kɔnɔnajɛya Ala ka kuma cidenyabaara la. Pol bɛ faamuyali ni bɛnkan ɲini ka ɲɛsin taama diminnen dɔ ma Kɔrɛnte, ka yafa ni dususalo ɲini mɔgɔ nimisabaga fɛ. A b’a yɛrɛ dusukunnataw degun jira a ka waati la Troas ani a nafa ka bon ka hɛrɛ sɔrɔ kibaruyaw fɛ minnu bɔra Kɔrɛnte. Pol bɛ sinsin u ka cidenyabaara kɔnɔnajɛya kan, k’u ka tiɲɛni jira iko layidu kura cidenyabaarakɛlaw, min sinsinnen bɛ Ni kan. A bɛ o faranfasi ni layidu kɔrɔ ye ani a ka sariya siratigɛ la, k’a jira ko cidenyabaara ka bon ani ko a bɛ ɲɛnamaya di layidu kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin yafa kan, tiɲɛni kan cidenyabaara la, ani Ala ka nɛɛma ka fɛn caman tigɛli fanga kan jɛɲɔgɔnyaw ni baara la.

2 Kɔrɛntekaw 2.1 Nka ne y'a latigɛ ne yɛrɛ fɛ ko ne kana na aw fɛ ni gɛlɛya ye.

Pol tun y’a latigɛ ko a tɛna na Kɔrɛntekaw fɛ ni dusukun gɛlɛn ye.

1. "Ka doni nɔgɔya: Jɔrɔ ni hami bilali cogo".

2. "Nisɔndiya dusukun: I bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni waleɲumandɔn ni waleɲumandɔn ye".

1. Romɛkaw 12:12 - Ka nisɔndiya jigiya la; muɲu tɔɔrɔ la; ka taa a fɛ yɔrɔnin kelen delili la;

2. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. Aw ka danbe ka kɛ mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Matigi bɛ ka surunya. Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.

2 Kɔrɛntekaw 2.2 Ni ne bɛ aw dusu kasi, jɔn de bɛ ne nisɔndiya, ni ne dusu kasilen don?

Pol b’a ɲini k’a jira ko ni a ye mɔgɔ wɛrɛ dusu lamin, jɔn bɛ se k’a dusu saalo, nka a ye mɔgɔ kelen min dusu tiɲɛ?

1. Bɛnkan fanga: Se sɔrɔ wale juguw kan cogo min na

2. Yafali cɛɲi: Yafa ɲini cogo min na ani ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Matiyu 6:14-15 - "Ni aw ye u ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma, nka ni aw ma yafa u ka jurumuw ma, aw Fa fana tɛna yafa aw ka hakɛw ma."

2 Kɔrɛntekaw 2.3 Ne ye nin sɛbɛn ci aw ma, walisa ne nana tuma min na, ne ka kan ka ɲagali mɔgɔ minnu na. ne dalen b'a la aw bɛɛ la, ko ne ka ɲagali ye aw bɛɛ ka ɲagali ye.

Pol ye sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma walisa k’a jira u la ko a dalen bɛ u la ani ko a ka nisɔndiya ye u ka nisɔndiya ye.

1. Ala ka nisɔndiya seli kɛ kelenya kɔnɔ

2. Daŋaniya fanga min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la

1. Filipekaw 2:2-4 - Ne ka nisɔndiya dafa ni hakili kelen ye, kanuya kelen, kanuya dafalen ani hakili kelen.

2. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

2 Kɔrɛntekaw 2.4 Katuguni ne ye sɛbɛn ci aw ma ni ɲɛji caman ye ka bɔ tɔɔrɔ ni dusukasi caman na. A tɛ kɛ walisa aw ka dusukasi, nka walisa aw ka kanuya dɔn, ne ka kanuya min ka ca ni aw ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

Pol ye lɛtɛrɛ sɛbɛn Kɔrɛntekaw ma ni ɲɛji caman ye, k’a ka kanuyaba jira u la.

1. Ala ka kanuya juguya - Paul ka kanuya ɲɛjiw ka ɲɛsin Kɔrɛntekaw ma

2. Dususalo tɔɔrɔ kɔnɔ: Ala ka kanuya caman dɔnni

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2 Kɔrɛntekaw 2.5 Nka ni mɔgɔ dɔ ye dusukasi lase mɔgɔ ma, a ma ne dusu kasi, nka a yɔrɔ dɔ la, walisa ne kana aw bɛɛ sara ka tɛmɛ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw laadi ko u kana u yɛrɛ doni kojugu ni dusukasi ye min bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ fɛ, bawo a dusu tiɲɛna dɔɔnin dɔrɔn.

1. Dusukasi: An bɛ taa ɲɛ cogo min na - Ka a dege ka sɔn dusukasi dimi ma ani ka taa ɲɛ ni an ka ɲɛnamaya ye.

2. Yafa: Kɛnɛya sira - Mun na yafa nafa ka bon dusukunnataw kɛnɛyali la.

1. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon a baara la."

2. Romɛkaw 12:19 - "Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko : ? 쏺 sara ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.??

2 Kɔrɛntekaw 2.6 O ɲangili min kɛra mɔgɔ caman kan, o bɛ se o mɔgɔ sugu ma.

Pol y’a fɔ ko ɲangili min bɛ kɛ mɔgɔ la, o ka kan ka dafa, wa mɔgɔ caman ka kan ka bɛn o kan.

1. Ala ka tilennenya bɛ tilennenya ni tilennenya kɛ tuma bɛɛ.

2. An ka kan ka jɛ-ka-baara ɲini tuma bɛɛ mɔgɔw ɲangili la.

1. Romɛkaw 12:19 - "Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka aw k'o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko : ? 쏺 sara ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.??

2. Ntalenw 19:11 - "Hakili ɲuman bɛ mɔgɔ bila ka dimi joona, wa a nɔɔrɔ don ka a ɲɛmajɔ kojugu la."

2 Kɔrɛntekaw 2.7 O cogo la, aw ka kan ka yafa a ma ka a dusu saalo, walisa o mɔgɔ sugu kana munumunu ni dusukasiba ye.

Kerecɛnw ka kan ka jurumu kɛbagaw yafa ani k’u dusu saalo, bawo dusukasi tɛmɛnen bɛ se ka tiɲɛni kɛ.

1. Yafa fanga - A nafa ka bon ka hinɛ ni nɛɛma jira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Dususalo kɔrɔbɔli waatiw la - Dususalo dicogo gɛlɛya waatiw la.

1. Luka 6:37 "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Romɛkaw 12:15 "A' ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye."

2 Kɔrɛntekaw 2.8 O de kosɔn ne b'aw deli ko aw ka aw ka kanuya sabati a ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw deli u k’u ka kanuya jira a la.

1. Kanuya tɛ dusukunnata ye, nka wale don - 2 Kɔrɛntekaw 2:8

2. Kanuya jirali fanga - 2 Kɔrɛntekaw 2:8

1. 1 Yuhana 3:18 - "Denmisɛnw, an kana kanuya kanu kuma la wala kan na, nka an ka kɛwalew ni tiɲɛ de la."

2. Romɛkaw 12:9-10 - "Kanuya kana kɛ fɛn yebali ye. Aw ka ko jugu kɔniya, aw ka nɔrɔ ko ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye.

2 Kɔrɛntekaw 2.9 Ne ye sɛbɛn ci nin de kama fana, walisa ne ka aw ka dalilu dɔn, ni aw ye kanminɛli kɛ fɛn bɛɛ la.

Pol ye sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma walisa k’u ka kanminɛli kɔrɔbɔ ani k’u jira.

1. Kanminɛli dalilu - An b’an ka dannaya jira cogo min na

2. Kalandenya kɔrɔbɔli - Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyakolow ye

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don .

2. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

2 Kɔrɛntekaw 2.10 Aw bɛ yafa fɛn o fɛn ma, ne fana bɛ yafa o ma, katuguni ni ne ye yafa fɛn o fɛn ma, ne ye o yafa o ma, ne ye o yafa aw kosɔn Krisita yɛrɛ la.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw kalan ko u ka kan ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma, i ko Yesu yafara u ma cogo min na.

1. Yafa fanga: Ka nɛɛma sɔrɔ ani ka nɛɛma di dege

2. Yesu bɛ yafa kɛcogo misali di cogo min na: Ka tugu a ka misali kɔ

1. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

2. Matiyu 6:14-15 - "Ni aw ye jurumuw yafa aw ma, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma. Nka ni aw ma u ka jurumuw yafa, aw Fa tena aw ka jurumuw yafa.

2 Kɔrɛntekaw 2.11 Walisa Sitanɛ kana nafa sɔrɔ an na, katuguni an tɛ a ka fɛɛrɛw dɔn.

Pol bɛ lasɔmini kɛ Sitanɛ ka nanbarakow la, k’a hakili jigin dannabaaw la ko u tɛ a ka fɛɛrɛw dɔn.

1. "Hakilila ye fɛnba ye: Sitanɛ ka fɛɛrɛw faamuyali".

2. "Aw ka timinandiya: Ka to senna-tɛgɛrɛ kelen ɲɛfɛ juguw ɲɛ".

1. Efesekaw 6:11 - "Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow kɛlɛ."

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - "Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun, o ɲini."

2 Kɔrɛntekaw 2.12 Ka fara o kan, ne nana Troas ka Krisita ka Kibaru Duman fɔ tuma min na, Matigi da yera ne ye.

Matigi ye sababu di Paul ma ka Krisita ka kibaru duman fɔ Troas.

1. Ala ka da wulilenw: Ka cidenyabaara cogoyaw dɔn ani k’u minɛ

2. Kibaru Duman waajuli: Ala ka welekan min bɛ kɛ ka wale kɛ

1. Esayi 45:2 "Ne na taa aw ɲɛfɛ ka yɔrɔw latilen, ne na nɛgɛ daaw tigɛtigɛ, ka nɛgɛberew tigɛtigɛ."

2. Heburuw 13:20-21 "Hɛrɛ Ala, min ye an Matigi Yesu lasegin ka bɔ suw cɛma, o min ye sagagɛnnaba ye, layidu banbali joli barika la, o ka aw labɛn ni fɛn ɲuman bɛɛ ye a sago kɛli kama. A ka diya a ye, a ka baara kɛ an kɔnɔ, Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa.Amiina."

2 Kɔrɛntekaw 2.13 Ne hakili ma lafiya, katuguni ne ma ne balimakɛ Tite sɔrɔ .

Pol ye ɲagami sɔrɔ a hakili la tuma min na Tite tun tɛ a fɛ, o de la a bɔra Kɔrɛnte ka taa Masedwanɛ.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Teri sɔrɔli bɛ se ka hɛrɛ ni dususalo lase cogo min na

2. Ka se sɔrɔ farifaga kan: Ka fanga ni jigiya sɔrɔ waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 15:5-6 - Muɲuli ni dusudon Ala ka a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka nɔɔrɔ da an Matigi Yesu Krisita Fa Ala kan ni kan kelen ye .

2. Ntalenw 17:17 - Teri bɛ kanuya kɛ waati bɛɛ, balimakɛ bɛ bange gɛlɛya waati kama.

2 Kɔrɛntekaw 2.14 Barika da Ala ye, ale min bɛ se sɔrɔ tuma bɛɛ Krisita la, ka a ka dɔnniya kasa jira an fɛ yɔrɔ bɛɛ.

Ala b’a to an ka se sɔrɔ Krisita la ani a b’a ka dɔnniya jira an sababu fɛ yɔrɔ bɛɛ.

1. Ala ka sebaaya: A b’an dɛmɛ cogo min na ka se sɔrɔ ani k’a ka dɔnniya weleweleda

2. Ala ka se sɔrɔli dɔn: A b’an kɛ a ka dɔnniya seerew ye cogo min na

1. Romɛkaw 8:37 - "Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la."

2. Efesekaw 6:10-13 - "A laban na, ne balimaw, aw ka barika bonya Matigi la, a ka sebaaya la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow la." .An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya ye yɔrɔ janw na aw ka don jugu muɲu, ka o bɛɛ kɛ, ka jɔ.»

2 Kr=ntekaw 2.15 K'a masɔrɔ an ye Krisita kasa duman ye Ala fɛ, mɔgɔ minnu kisilen don ani minnu bɛ halaki.

Kerecɛnw ka kan k’u jija ka kɛ kasa duman ye Ala ni u lamini mɔgɔw bolo, a mana kɛ cogo o cogo.

1. Krisita kasa: Cogo min na an bɛ se ka kɛ dumuni duman ye Ala ni mɔgɔ wɛrɛw fɛ

2. Halakili se ka kɛ: Ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la ɲuman na

1. Esayi 6:8 ? 쏷 hen ne ye Matigi kan mɛn ko : ? 쏻 hom ne bɛna ci wa? Wa jɔn bɛna taa anw ye???Ne ko, ? 쏦 ere am I. Aw ye n ci!??

2. Kolosekaw 4:5-6 ? 쏞 aw ka aw yɛrɛ bila kɛnɛmamɔgɔw la ni hakilitigiya ye, ka baara kɛ ni waati ye cogo ɲuman na. Aw ka kuma ka kɛ nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walasa aw k'a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na.??

2 Kr=ntekaw 2.16 An ye saya kasa ye min b= fo saya la. Ɲɛnamaya kasa bɛ di tɔ kelen ma ka ɲɛnamaya kɛ. Ani jɔn bɛ se o kow ma?

Pol b’a haminanko jira ko a ka kalansiraw bɛna nɔ wɛrɛ bila mɔgɔ suguya wɛrɛw la, k’a to a b’a miiri ko a tɛ se ka gɛlɛya in kunbɛn.

1. An ka ɲɛnamaya n’an ka kumaw bɛ se ka nɔba bila mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la, wa an ka kan ka o kunkanbaaraw dɔn.

2. Ala ye fanga belebele kalifa an ma walisa ka ɲɛnamaya wala saya lase an ma, wa an ka kan ka baara kɛ n’o ye ni hakilitigiya ye.

1. Ntalenw 10:19 - Ni kumaw ka ca, jurumu tɛ yen, nka min bɛ a nɛnkun minɛ, o ye hakilitigi ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Sisan, a wajibiyalen don ko dannaya dira mɔgɔ minnu ma, olu ka kan ka kɛ kantigiw ye.

2 Kɔrɛntekaw 2.17 An tɛ i ko mɔgɔ caman minnu bɛ Ala ka kuma tiɲɛ.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u kana Ala ka kuma tiɲɛ, ka kuma ni kɔnɔnajɛya ye i n’a fɔ Ala ɲɛ kɔrɔ Krisita la.

1. Kuma min ma tiɲɛ - Kalan min bɛ 2 Kɔrɛntekaw 2:17 kɔnɔ

2. Ala yecogo - Ka ɲɛnamaya Krisita ɲɛ kɔrɔ

1. Zaburu 119:140 I ka kuma saniyalen don kosɛbɛ, o de kosɔn i ka baaraden b’a kanu.

2. Matiyu 5:8 Dusukun saniyalenw ye dubadenw ye, katuguni u na Ala ye.

2 Kɔrɛntekaw 3 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba sabanan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma layidu kura ka fisa ni tɔw bɛɛ ye Krisita la ni i y’a suma ni layidu kɔrɔ ye min dira Musa sababu fɛ. A bɛ sinsin Ni Senu ka fɛn caman tigɛli fanga kan, ka danfara don o ni sariya siratigɛ la ani cidenyabaara min sinsinnen bɛ batakiw kan.

Dakun fɔlɔ: Paul b’a daminɛ k’a fɔ ko dannabaaw ye bataki ɲɛnamaw ye, mɔgɔw bɛɛ bɛ minnu dɔn ani u bɛ minnu kalan, o ye seereya ye min b’a jira ko u jiginna Krisita la (2 Kɔrɛntekaw 3:2-3). A b’a jira cogo min na u ka seko bɛ bɔ Ala de la, ale min y’u kɛ layidu kura ka baarakɛlaw ye, layidu min sinsinnen bɛ sariya sɛbɛnnenw kan, nka min sinsinnen bɛ Ni kan (2 Kɔrɛntekaw 3:4-6). Pol y’o faranfasi ni layidu kɔrɔ ye min nana ni jalaki ni saya ye, bawo a jalen tun bɛ kabakurunw kan.

Dakun 2nan: Pol b’a ɲɛfɔ ko hali ni Musa ka cidenyabaara nana ni nɔɔrɔ ye—a ɲɛda tun bɛ yeelen bɔ Ala kunbɛnni kɔfɛ—o kɛra waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, wa a tun bɛ ka tunun (2 Kɔrɛntekaw 3:7-11). A b’a sinsin a kan ko ni nɔɔrɔ tun bɛ cidenyabaara la min nana ni jalaki ye, o tuma na, tilennenya cidenyabaara bɛ nɔɔrɔ la ka tɛmɛ o kan cogo di layidu kura kɔnɔ? O layidu kura nɔɔrɔ ka bon ni Musa ye min sɔrɔ. A bɛ na ni hɔrɔnya, fɛn caman tigɛli ani nɔɔrɔ banbali ye Krisita barika la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni misali ye min bɛ baara kɛ ni Musa ka finimugu ye. Pol y’a ɲɛfɔ cogo min na Musa tun bɛ fini don walasa k’a ɲɛda manamananan dogo Israɛldenw ɲɛ tuma min na a nɔɔrɔ tun bɛ ban (2 Kɔrɛntekaw 3:13). Nka, sisan Krisita la, dannabaaw bɛ se ka gɛrɛ Ala la k’a sɔrɔ u ma datugu walima ni u ma bali. Ni u bɛ u ɲɛsin a ma ni ɲɛda datugubali ye, u bɛ ka wuli ka kɛ a ja ye ka bɔ nɔɔrɔ hakɛ dɔ la ka taa nɔɔrɔ wɛrɛ la a Ni fɛ (2 Kɔrɛntekaw 3:18).

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba sabanan bɛ sinsin layidu kɔrɔ ni layidu kura danfara kan. Pol b’a jira cogo min na dannabaaw ye seereya ɲɛnamaw ye iko mɔgɔ minnu jiginna layidu kura kɔnɔ. A b’a sinsin a kan ko u ka seko ni u ka cidenyabaara bɛ bɔ Ala de la Ni Senu fɛ, a tɛ bɔ sariya siratigɛ la ka tugu sariya sɛbɛnnenw kɔ. Pol ye Musa ka cidenyabaara nɔɔrɔ min bɛ waati dɔɔnin kɔnɔ, o ni layidu kura nɔɔrɔ min ka bon kosɛbɛ Krisita la, o danfara don, o min bɛ na ni tilennenya, hɔrɔnya ani fɛn caman tigɛli banbali ye. A bɛ kuma kuncɛ ni misali ye cogo min na dannabaaw bɛ se ka gɛrɛ Ala la k’a sɔrɔ u ma datugu walima ni u ma bali, ka yɛlɛma ka kɛ a ja ye a Ni fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin layidu kura ka fisa ni a ka fɛn caman tigɛli fanga kan Ni Senu fɛ.

2 Kɔrɛntekaw 3:1 Yala an b’a daminɛ kokura ka an yɛrɛ tanu wa? wala an mago b'a la, i ko dɔw wɛrɛw, ka tanuli batakiw ci aw ma, walima aw ka tanuli batakiw la wa?

Pol bɛ ka Kɔrɛnte egilisi ɲininka ni u mago bɛ tanuli sɛbɛn dɔw la ka bɔ ale fɛ walima mɔgɔ wɛrɛ fɛ walisa ka da a la.

1. "Ka i jigi da Ala ka kuma dɔrɔn kan".

2. "Tanuli fanga".

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

2. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2 Kr=ntekaw 3.2 Aw ye an ka bataki min sbn an dusukunw na, mg b= b= min dn ka kalan.

Kɔrɛntekaw bɛ i ko bataki min sɛbɛnnen bɛ mɔgɔw bɛɛ dusukunw na, bɛɛ bɛ min dɔn ani min bɛ kalan.

1. Misali min bɛ Ala ɲɛsiran, o fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ kuma ni kanba ye ka tɛmɛ kumaw kan

2. I ka maana sɛbɛnni: I bɛ se k’i ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na ka kɛ seereya barikama ye

1. Talenw 12:28 - Tilennenya sira la, ɲɛnamaya bɛ yen, saya tɛ a sira la.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2 Kɔrɛntekaw 3.3 K'a masɔrɔ aw y'a jira k'a jɛya ko aw ye Krisita ka bataki ye min bɛ baara kɛ an fɛ, a ma sɛbɛn ni tintiri ye, nka a sɛbɛnna ni Ala ɲɛnama Ni ye. A tɛ kɛ kabakurun tabaliw la, nka dusukun tabali sogolenw de la.

A fɔra ko Kɔrɛntekaw ye Krisita ka bataki ye, a ma sɛbɛn ni tintiri ye, nka a sɛbɛnna ni Ala ɲɛnama Ni ye, a ma sɛbɛn kabakurunw kan, nka a sɛbɛnna dusukun tabali sogolenw kan.

1. Krisita ka bataki ɲɛnamaw: Ni sebaaya

2. A sɛbɛnnen bɛ An dusukunw kan: Kanuya fanga

1. Romɛkaw 2:15-16 - Siya wɛrɛ minnu tɛ sariya sɔrɔ, ni olu bɛ sariya kɔnɔ fɛnw kɛ u yɛrɛ la, sariya tɛ olu la, olu ye sariya ye u yɛrɛw bolo sɛbɛnnen bɛ u dusukunw na, u dusukun fana bɛ seereya kɛ, ani u ka miiriliw ka jugu k’a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn jalaki walima ka yafa ɲɔgɔn ma.

2. Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.

2 Kɔrɛntekaw 3.4 An dalen bɛ o cogo la Krisita barika la ka ɲɛsin Ala ma.

Pol b’a jira ko a dalen bɛ Krisita la walisa ka se ka Ala sɔrɔ.

1. Dannaya fanga min bɛ Krisita la: Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo

2. Duba min bɛ sɔrɔ dannaya la: An ni Ala cɛsira barika bonya cogo min na

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Jeremi 29:13 - I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.

2 Kɔrɛntekaw 3:5 A tɛ fɔ ko an bɛ se ka miiri fɛn si la i ko an yɛrɛw. nka an ka dafalenya bɛ bɔ Ala de la.

Dannabaaw ka kan ka u jigi da Ala ka dafalenya kan u ka fanga ni u ka sekow kama.

1. Ka i jigi da Ala ka fanga kan - 2 Kɔrɛntekaw 3:5

2. Ka i jigi da Ala ka labɛn kan - Filipekaw 4:19

1. 2 Kɔrɛntekaw 3:5 - A tɛ fɔ ko an bɛ se ka miiri fɛn si la i n’a fɔ an yɛrɛw; nka an ka dafalenya bɛ bɔ Ala de la.

2. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo nɔɔrɔ ye Krisita Yesu barika la.

2 Kɔrɛntekaw 3.6 Ale de ye an kɛ layidu kura baarakɛlaw ye. Sɛbɛnni tɛ, nka ni bɛ bɔ, katuguni sɛbɛn bɛ mɔgɔ faga, nka ni bɛ ɲɛnamaya di.

Pol b dannabaaw jija u ka k layidu kura cidenyabaarakɛlaw ye, ni Ni ye, ni sariya sɛbɛn tɛ, iko bataki bɛ se ka mɔgɔ faga nka Ni bɛ ɲɛnamaya di.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ni Senu b namaya lase cogo min na Layidu Kura la

2. Sɛbɛn ni Ni: Layidu Kura sira lakika dɔncogo ani a tugucogo

1. Romɛkaw 8:2-4 – Katuguni ɲɛnamaya Ni ka sariya Krisita Yesu la, o ye ne hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la.

2. Galasikaw 5:16-18 – Ne b’a fɔ nin ye ko: Aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo nege dafa.

2 Kɔrɛntekaw 3.7 Nka ni saya baara min sɛbɛnnen bɛ kabakurunw kan, ni nɔɔrɔ tun bɛ o la, fo Israɛldenw tun tɛ se ka Musa ɲɛda filɛ kosɛbɛ a ɲɛda nɔɔrɔ kosɔn. O nɔɔrɔ tun ka kan ka ban.

Musa ɲɛda tun ka bon kosɛbɛ fo Israɛldenw tun tɛ se k’a filɛ k’a ɲɛsin a ma, nka o nɔɔrɔ tun ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye.

1: Musa nɔɔrɔ banna, nka Ala nɔɔrɔ bɛ to badaa.

2: An ka kan ka tɛmɛ diɲɛ nɔɔrɔ kan min bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ, ka taa Ala nɔɔrɔ la.

1: Zaburu 27:4 - Ne ye fɛn kelen de ɲini Matigi fɛ, ne na o de ɲini; walisa ne ka sigi Matigi ka so kɔnɔ ne ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, ka Matigi cɛɲi filɛ, ka ɲininkali kɛ a ka Alabatosoba kɔnɔ.

2: Esayi 43:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, katuguni ne y'a da ne nɔɔrɔ kama, ne y'a da. ɔwɔ, ne y'a da.

2 Kɔrɛntekaw 3:8 Ni Senu ka baara tɛna kɛ nɔɔrɔ ye cogo di?

Pol b’a sinsin a kan ko Ni Senu ka cidenyabaara ka bon ni bataki cidenyabaara ye.

1. Ni Sebaaya: Ni Senu ka cidenyabaara nɔɔrɔma sɛgɛsɛgɛ

2. Ni Senu ka bonya min tɛ se ka faamuya: Kibaru Duman nɔɔrɔ jirali

1. Romɛkaw 8:26-27 – “O cogo kelen na, Ni Senu b’an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min deli, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ an deli ni ŋunankanw ye minnu ka dun fo ka se kumaw ma. Min bɛ dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b’a dɔn Ni Senu hakili ye min ye, katuguni Ni Senu bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.”

2. Yuhana 3:8 – “Fiɲɛ bɛ ci a sago yɔrɔ la, i b’a mankan mɛn, nka i t’a bɔ yɔrɔ dɔn, a bɛ taa yɔrɔ min na. Mɔgɔ o mɔgɔ bangera Ni Senu fɛ, o bɛ ten.”

2 Kɔrɛntekaw 3.9 Ni jalaki baara ye nɔɔrɔ ye, tilennenya baara tɛ bonya ka tɛmɛ o nɔɔrɔ kan kosɛbɛ.

Tilennenya cidenyabaara bonya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ jalaki cidenyabaara kan.

1) Tilennenya fanga: Ka taama ni Ala ye, o bɛ na ni nɔɔrɔ lakika ye cogo min na

2) Jalakili sumaya: Diɲɛ ka ɲɛtaa jateminɛ bɛ tɛmɛn cogo min na, wa a bɛ sira tiɲɛ cogo min na

1) Romɛkaw 5:17 - Ni mɔgɔ kelen ka jurumu kosɔn, saya kɛra masakɛ kelen ye. Minnu bɛ nɛɛma ni tilennenya nilifɛn caman sɔrɔ, olu na masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, Yesu Krisita kelen de barika la.

2) Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2 Kɔrɛntekaw 3.10 Katuguni min kɛra nɔɔrɔ ye, o nɔɔrɔ si tun tɛ o la.

Ala ka nɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ hadamadenw bɛ se ka fɛn o fɛn di ani a bɛ tɛmɛ hadamaden ka nɔɔrɔ bɛɛ kan.

1. Ala ka nɔɔrɔ bonya

2. Ala ka masaya cɛɲi min ka bon kosɛbɛ

1. Esayi 6:3 - "Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna dɔ wɛrɛ la k'a fɔ ko: «Matigi senuman, senuma, senuma, dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la!”

2. Zaburu 19:1 - «Sankolo bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ. Wa sankolo b’a bololabaara jira.”

2 Kr=ntekaw 3.11 Ni min b= ban, ni o tun b= bonya la, min tora, o b= bonya ka t=m= o la.

Fɛn min bɛ ban, o nɔɔrɔ tɛ foyi ye ni i y’a suma ni nɔɔrɔ min bɛ to.

1. Ala ka nɔɔrɔ min tɛ se ka tɛmɛn

2. Dannaya cogoya min ka bon kosɛbɛ

1. Romɛkaw 8:18, "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. Heburuw 11:1, "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2 Kɔrɛntekaw 3:12 O jigiya sugu bɛ an na, an bɛ kuma jɛlenba fɔ.

Krecɛnw bɛ ni jigiya ye min bɛ ye u ka kuma fɔcogo la.

1. I ka jigiya fɔ: I ka hakilina ɲuman fanga sɛgɛsɛgɛ

2. Jagɛlɛya kuma la: Ka gɛlɛyaw kunbɛn ni kumaw ye minnu falen bɛ dannaya la

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

2. Zaburu 34:18 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la.

2 Kɔrɛntekaw 3.13 A ma kɛ i ko Musa min ye fini don a ɲɛda la, walisa Israɛldenw kana se ka u ɲɛ jɔlen to fɛn banbali laban na.

Pol ye Musa ka baara kɛ ni finimugu ye walasa k’a ɲɛda datugu, o suma ni Layidu Kɔrɔ finimugu ye, Yesu ye min kɔrɔta.

1. Layidu Kɔrɔ ka fini: A nafa faamuyali ani a kɔrɔ ye min ye an bolo bi

2. Layidu kɔrɔ ban: Yesu ye hɔrɔnya lase bɛɛ ma cogo min na

1. Heburuw 10:19-22 - O de kosɔn, balimaw, ikomi an dalen b’a la ka don yɔrɔ senumaw la Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama fɛ, a ye min dayɛlɛ an ye fani fɛ, o kɔrɔ ye ko a farisogo fɛ. Ikomi sarakalasebaa belebele b'an bolo Ala ka so kunna, an ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye.

2. Jirali 21:1-4 - O k, ne ye sankolo kura ni dugukolo kura ye, katuguni sankolo fɔlɔ ni dugukolo fɔlɔ tɛmɛna, kɔgɔji tun tɛ yen tun. Ne ye dugu senuma Jerusalɛm kura jigintɔ ye ka bɔ sankolo la ka bɔ Ala yɔrɔ, a labɛnnen don i ko kɔɲɔmuso min masirilen don a cɛ ye. Ne ye kumakanba dɔ mɛn ka bɔ masasigilan kan ko: «Ala sigiyɔrɔ bɛ hadamaden fɛ. A na sigi u fɛ, u na kɛ a ka mɔgɔw ye, Ala yɛrɛ na kɛ u fɛ i ko u ka Ala. A na ɲɛji bɛɛ ko u ɲɛw la, saya tɛna kɛ tun, dusukasi ni kasi ni dimi tɛna kɛ tun, katuguni ko fɔlɔw tɛmɛna.”

2 Kɔrɛntekaw 3.14 Nka u hakili fiyentɔ don, k'a masɔrɔ o fini ma bɔ fo ka na se bi ma Layidu kɔrɔ kalanni na. O fini donna Krisita la.

Layidu kr mɔgɔw hakili tun fiyen ka faamuyali sɔrɔ fo Krisita ye finimugu bɔ u la min tun bɛ u faranfasi ka bɔ tiɲɛ na.

1. "Krista ka sebaaya ka tiɲɛ jira".

2. "Ka Krisita ka yeelen ye".

1. Esayi 25:7 - A na saya munumunu fo abada; Matigi Ala na ɲɛji bɔ mɔgɔ bɛɛ la.»

2. Luka 24:45 - O kɔ, a y’u hakili da wuli walisa u ka se ka Sɛbɛnniw faamu.

2 Kɔrɛntekaw 3.15 Nka fo ka na se bi ma, ni Musa kalanna tuma min na, o datugulan bɛ u dusukunw kan.

Israɛldenw tun tɛ se ka Musa ka kalansiraw faamu sabu fini dɔ tun bɛ u dusukunw datugu.

1. Dannabaliya datugulan: Ka ban Ala ka Kuma la

2. Dannaya fanga: Tiɲɛ faamuyali

1. Esayi 6:9-10 - "A ko: Taga k'a fɔ jama ye ko: Aw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ na, nka aw kana faamuyali sɔrɔ, aw ka ye tiɲɛ na, nka aw kana a dɔn. Aw ka nin mɔgɔw dusukun fasa, ka u tulo kɛ." ka girin, ka u ɲɛw datugu, walisa u kana yeli kɛ ni u ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni u tulo ye, ka faamuyali sɔrɔ ni u dusukunw ye, ka u yɛlɛma, ka kɛnɛya.»

2. Yuhana 8:32 - "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2 Kɔrɛntekaw 3.16 O bɛɛ n'a ta, ni a nana Matigi ma, o fini na bɔ.

Dannabaliya fini bɛ se ka bɔ yen ni mɔgɔ y’a ɲɛsin Matigi ma.

1. Dannabaliya datugulan: I bɛ se ka se sɔrɔ a kan cogo min na ani ka i kɔdon Matigi fɛ

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka se sɔrɔ: Ka Hɔrɔnya lakika sɔrɔ Ala la

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔba tɛmɛna; A filɛ, kura nana.»

2. Esayi 25:7 - A na fini min bɛ siyaw bɛɛ kan, a na o halaki nin kulu kan.

2 Kɔrɛntekaw 3.17 Matigi ni o Ni de don, Matigi Ni bɛ yɔrɔ min na, hɔrɔnya bɛ yen.

Matigi Ni bɛ hɔrɔnya lase mɔgɔ ma minnu bɛ tugu a kɔ.

1. Ni Senu ka Sebaaya: Ala bɛ hɔrɔnya lase an ka ɲɛnamaya ma cogo min na

2. Hɔrɔnya Ni barika la: Matigi ka dugawu sɔrɔli

1. Romɛkaw 8:2 - Katuguni ɲɛnamaya Ni ka sariya Krisita Yesu la, o ye ne hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la.

2. Galasikaw 5:1 - O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun.

2 Kɔrɛntekaw 3.18 Nka an bɛɛ ɲɛda wulilen bɛ Matigi nɔɔrɔ ye i ko galasi kɔnɔ, an bɛ yɛlɛma ka kɛ o ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ la ka taa nɔɔrɔ la, i ko Matigi Ni barika la.

An bɛ Matigi nɔɔrɔ jira ani ka yɛlɛma ka kɛ i n’a fɔ a ka ca ni a ye tuma min na an bɛ fa Matigi Ni la.

1. Matigi ka nɔɔrɔ min bɛ fɛn caman sɛmɛntiya

2. Ka kɛ i ko Krisita Ni barika la

1. Romɛkaw 8:29 - A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y’a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:12 - Sisan an bɛ yeli kɛ galasi fɛ, dibi la; Nka o kɔfɛ, ɲɛda ni ɲɛda: sisan ne y'a dɔn yɔrɔ dɔ la. Nka o tuma na ne na a dɔn i ko ne fana bɛ dɔn cogo min na.»

2 Kɔrɛntekaw 4 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba naaninan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma kibaru duman cidenyabaara kan, k’a gɛlɛyaw jira ani ka sinsin jigiya ni nɔɔrɔ kan min bɛ sɔrɔ Krisita la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni sɔn ye ko ale n’a taamaɲɔgɔnw ye Ala ka makari sɔrɔ, wa ko cidenyabaara kalifara u ma. A b’a jira k’u dusu tɛ tiɲɛ hali k’a sɔrɔ u bɛ kɔrɔbɔli, gɛlɛyaw ani tɔɔrɔ suguya caman sɔrɔ (2 Kɔrɛntekaw 4:1-9). Pol b’a sinsin a kan ko u ka cidenyabaara tɛ u yɛrɛ de kan, nka u bɛ Yesu Krisita weleweleda iko Matigi. A b’a jira cogo min na u bɛ kibaru duman nafolo ta u kɔnɔ bɔgɔdaga nɔgɔlenw kɔnɔ walisa a ka jɛya ko u ka sebaaya bɛ bɔ Ala de la (2 Kɔrɛntekaw 4:5-7).

Dakun 2nan: Pol b’u ka tɔɔrɔw ɲɛfɔ Krisita kosɔn, k’a sinsin a kan ko hali ni tɔɔrɔ bɛ u ɲɛ, u tɛ sɔgɔsɔgɔ; hali ni u tɔɔrɔla, u tɛ bila; hali ni u gosira, u tɛ halaki (2 Kɔrɛntekaw 4:8-9). A b’a ɲɛfɔ ko u ka tɔɔrɔ bɛ kɛ ka Yesu ka ɲɛnamaya jira u farikolo sataw la walisa a ka ɲɛnamaya fana ka jira mɔgɔ wɛrɛw la u sababu fɛ (2 Kɔrɛntekaw 4:10-12). Hali ni kɛnɛma bɛ tiɲɛ tɔɔrɔ ni kɔrɔbɔliw kosɔn, kɔnɔna na, u bɛ ka kuraya don o don.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni kumasen banbali ye. Pol b’u ka sisan waati dɔɔnin tɔɔrɔw faranfasi ni nɔɔrɔ girinya banbali ye min tɛ se ka suma ni ɲɔgɔn ye (2 Kɔrɛntekaw 4:17). A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana u ɲɛ jɔ fɛn yetaw la, nka u ɲɛ jɔlen bɛ fɛn yebaliw kan bawo fɛn yetaw ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye k’a sɔrɔ fɛn yebaliw ye banbali ye (2 Kɔrɛntekaw 4:18). Pol b’a sinsin cogo min na o jigiya b’u dɛmɛ gɛlɛyaw kɔnɔ, n’u b’u jija ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’u ka limaniya ye.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba naani bɛ sinsin gɛlɛyaw kan minnu bɛ sɔrɔ cidenyabaara la, k’a sɔrɔ a bɛ jigiya ni nɔɔrɔ jira min bɛ sɔrɔ Krisita la. Pol b’a sinsin a kan ko u ka cidenyabaara tɛ u yɛrɛ de kan, nka u bɛ Yesu Krisita weleweleda iko Matigi. U bɛ kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔ minnu muɲu, a bɛ olu ɲɛfɔ, k’a jira ko u ka sebaaya bɛ bɔ Ala de la. Hali ni tɔɔrɔ bɛ u ɲɛ, u tɛ sɔgɔsɔgɔ walima u tɛ bila; o nɔ na, u bɛ kibaru duman nafolo ta u kɔnɔ. Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na u ka tɔɔrɔ bɛ kɛ sababu ye ka Yesu ka ɲɛnamaya jira u kɔnɔ ani ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u ɲɛ jɔ nɔɔrɔ banbali la sanni ka u ɲɛ jɔ waati dɔɔnin tɔɔrɔw la. Nin tilayɔrɔba bɛ cidenyabaara gɛlɛyaw jira, Krisita ka ɲɛnamaya fɛn caman tigɛli fanga dannabaaw kɔnɔ, ani jigiya min bɛ sɔrɔ miiriya banbali la.

2 Kɔrɛntekaw 4:1 O de kosɔn, an bɛ nin cidenyabaara la, iko makari sɔrɔla an na cogo min na, an tɛ sɛgɛn.

Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u kana ban u ka cidenyabaara la, i n’a fɔ hinɛ donna u la cogo min na.

1. “Ala ka makari la, an bɛ muɲu” .

2. “Hiri fanga min b’an kɔrɔta” .

1. Romɛkaw 5:20-21 - «Sariya donna fana, walisa jurumu ka caya. Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara kosɛbɛ, walisa jurumu ye masaya kɛ saya la cogo min na, nɛɛma ka kɛ masakɛ ye tilennenya barika la ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.”

2. Zaburu 103:17-18 - «Nka Matigi ka makari bɛ a sirannenw kan kabini badaa fo badaa, a ka tilennenya bɛ denw denw ye. Minnu b’a ka layidu mara, ani minnu hakili bɛ a ka ci fɔlenw la, olu ka olu labato.”

2 Kɔrɛntekaw 4:2 Nka aw ka ban tilenbaliya ko dogolenw na, aw kana taama namara la, ka Ala ka kuma minɛ ni nanbara ye. Nka an bɛ tiɲɛ jirali kɛ ka an yɛrɛ ta bɛɛ dusukun na Ala ɲɛ kɔrɔ.

Pol b’a yɛrɛ n’a baarakɛɲɔgɔnw tanu mɔgɔ bɛɛ dusukun na, a kɛtɔ ka taama tiɲɛ na, ka Ala ka kuma minɛ ni nanbara ye.

1. Ɲɛnamaya jɛlen fanga

2. Tiɲɛni wajibiya Ala ka Kuma minɛcogo la

1. Ntalenw 12:22 - Dawolo nkalontigɛlenw ye ko haramulen ye Matigi fɛ, nka minnu bɛ tiɲɛ kɛ, olu de ka di a ye.

2. Efesekaw 4:15 - Nka, ni an b ti f kanuya la, an ka kan ka bonya cogo b la ka k Krisita ye.

2 Kɔrɛntekaw 4.3 Nka ni an ka Kibaru Duman dogolen don, a dogolen bɛ mɔgɔ tununnenw ye.

Yesu Krisita ka kibaru duman b se ka ye mg minnu tununna ani minnu mago b kisili la, olu drn de b se ka ye.

1. Ka kan ka Kibaru Duman ɲini: Mun na bɛɛ ka kan ka kisili ɲini

2. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Luka 19:10 - “Mɔgɔ Denkɛ nana mɔgɔ tununnenw ɲini ka u kisi.”

2. Romɛkaw 10:14-17 - “U ma da min na, u na o wele cogo di? Wa, u ka kan ka da ale la cogo di, u ma deli ka min ko mɛn? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: ‘Kibaru duman waajulikɛlaw senw cɛ ka ɲi dɛ!’”

2 Kɔrɛntekaw 4.4 Nin diɲɛ ala ye dannabaaw hakili fiyen, walisa Krisita ka Kibaru Duman nɔɔrɔ yeelen kana yeelen bɔ u ɲɛ na.

Nin diɲɛ ala ye dannabaaw hakili fiyen, o de la u tɛ se ka Yesu Krisita ka kibaru duman yeelen dɔn, ale min ye Ala ja ye.

1. Ala ka yeelen bɛ yeelen bɔ tuma bɛɛ: Kibaru Duman yeelen sɔrɔcogo.

2. Nin diɲɛ Ala: Jugu dɔnni, yeelen nɔfɛtaama.

1. Matiyu 5:14-16 - Aw ye diɲɛ yeelen ye.

2. Romkaw 1:16-17 - Kibaru duman ye Ala ka sebaaya ye kisili kama.

2 Kɔrɛntekaw 4.5 An tɛ an yɛrɛw waaju, fɔ Krisita Yesu Matigi. An yɛrɛw ye aw ka baarakɛlaw ye Yesu kosɔn.

Ciden Pol b’an hakili jigin ko ni an bɛ waajuli kɛ, an ka kan ka kɛ Krisita ka cikan waajuli ye, an yɛrɛw tɛ, ani ko an ka kan k’o kɛ i n’a fɔ baarakɛla majiginlenw.

1. Krisita waajuli fanga

2. Waajuli baara majiginlen

1. Matiyu 28:18-20 – “Yesu nana a fɔ u ye ko: ‘Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.’”

2. Romɛkaw 10:14-17 – “U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: ‘Kibaru duman waajulikɛlaw senw cɛ ka ɲi dɛ!’ Nka u bɛɛ ma kibaru duman labato. Katuguni Esayi ko: ‘Matigi, a ye min mɛn an fɛ, jɔn dara o la? Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.”

2 Kr=ntekaw 4.6 K'a masɔrɔ Ala min ye yeelen bɔ dibi la, o ye yeelen bɔ an dusukunw na, walisa ka Ala nɔɔrɔ dɔnni yeelen di Yesu Krisita ɲɛda la.

Ala ye yeelen ni dɔnniya lase an dusukunw ma Yesu Krisita barika la, ka sira di an ma ka Ala nɔɔrɔ dɔn.

1. Ala ka yeelen: Yesu Krisita b Ala ka bonya jira cogo min na 2. Dusukun yeelenlenw: Dɔnniya ni yeelen sɔrɔli Yesu Krisita fɛ

1. Esayi 9:2 – Mɔgɔ minnu taamana dibi la, olu ye yeelenba ye; minnu tun sigilen bɛ dibi jugu jamana kɔnɔ, yeelen bɔra olu kan. 2. Yuhana 1:14 – Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an y’a nɔɔrɔ ye i n’a fɔ Fa Ala Denkɛ kelenpe nɔɔrɔ, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

2 Kɔrɛntekaw 4.7 Nka o nafolo bɛ an bolo bɔgɔdaga kɔnɔ, walisa sebaaya ka bon Ala de la, a kana bɔ an na.

Ciden Pol b mɔgɔw kalan ko hali ni dannabaaw barika ka dɔgɔ, Ala ka sebaaya bɛ dafa u sababu fɛ.

1. Ala ka barika bɛ yeelen bɔ kosɛbɛ an ka barikantanya fɛ

2. An bɛ se k’an ka barikantanya minɛ cogo min na ani k’a to Ala ka sebaaya ka yeelen bɔ

1. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma. O de kosɔn ne na nisɔndiya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

2. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu bɛ an ka barikantanya dɛmɛ, katuguni an t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min deli, nka Ni yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni sɔgɔsɔgɔkan ye min tɛ se ka fɔ. Mɔgɔ min bɛ dusukunw sɛgɛsɛgɛ, o b'a dɔn Ni Senu hakilina ye min ye, katuguni a bɛ delili kɛ mɔgɔ senumaw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

2 Kɔrɛntekaw 4.8 An bɛ jɔrɔ fan bɛɛ fɛ, nka an tɛ tɔɔrɔ. an hakili ɲagamina, nka an jigi tigɛlen tɛ;

Hali ni u jɔrɔlen don fan bɛɛ fɛ, Pol n’a taamaɲɔgɔnw ma degun, wa u jigi tɛ.

1. Ala ka dususalo gɛlɛya waatiw la

2. Ka timinandiya ɲɛnamaya gɛlɛyaw la

1. Zaburu 34:17-19 "Ni mɔgɔ tilennenw pɛrɛnna u dɛmɛni na, Matigi bɛ u lamɛn ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma. Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kisi. Mɔgɔ tilennenw ka tɔɔrɔw ka ca. Nka Matigi b'a kisi u bɛɛ la.»

2. Esayi 41:10-13 "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye. A filɛ, Minnu diminna i kɔrɔ, olu bɛɛ na maloya ka maloya, minnu bɛ i kɛlɛ, olu na kɛ i ko foyi tɛ, u na halaki i n'a fɔ foyi tɛ.

2 Kɔrɛntekaw 4:9 U tɔɔrɔla, nka u ma bila. a filila duguma, nka a ma halaki.

Tuma caman na, Krecɛnw bɛ tɔɔrɔ, nka Ala tɛ u bila abada ani u tɛ halaki abada.

1. Ka fanga ni jigiya sɔrɔ waati gɛlɛnw na: Ala b’an dɛmɛ cogo min na hali n’an b’a miiri ko an jigira

2. Ka se sɔrɔ tɔɔrɔ kan: Ala ka kantigiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 43:2 - «Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Bajiw cɛma, u tɛna fa aw ma. Ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.”

2. Zaburu 34:17 - “Mɔgɔ tilennenw bɛ pɛrɛn, Matigi bɛ u lamɛn, ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma.”

2 Kɔrɛntekaw 4.10 An ka Matigi Yesu ka saya muɲu an farikolo la tuma bɛɛ, walisa Yesu ka ɲɛnamaya fana ka jira an farikolo la.

Ciden Pol b dannabaaw laadi ko u ka Matigi Yesu ka saya ta u farikolo la tuma b, walisa Yesu ka namaya ka jira u ka namaya la.

1. Yesu jirali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Se min bɛ Yesu ka saya muɲu an kɔnɔ

1. Romɛkaw 6:11 - O cogo kelen na, aw ka aw yɛrɛ jate mɔgɔ salenw ye jurumu kama, nka aw ɲɛnama don Ala fɛ Krisita Yesu la.

2. Yuhana 12:24 - Tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɔ aw ye ko fo ni malokisɛ dɔ binna duguma ka sa, a bɛ to kisɛ kelen dɔrɔn de la. Nka n’a sara, a bɛ kisɛ caman bɔ.

2 Kɔrɛntekaw 4.11 An ɲɛnamaw bɛ don saya la tuma bɛɛ Yesu kosɔn, walisa Yesu ka ɲɛnamaya fana ka jira an farisogo salen na.

An minnu ye dannabaaw ye, an b saya kn tuma b, nka o saya de sababu la, Yesu ka namaya b jira an farikolo sataw la.

1. Yesu ka ɲɛnamaya jiralen bɛ an ka saya la

2. Saya fanga min bɛ Yesu ka ɲɛnamaya jirali la

1. Rom=kaw 8:11 - "Nka ni Yesu lakunun ka b suw cma, ni o Ni sigilen b aw kn, min ye Krisita lakunun ka b suw cma, o na aw farikolo sataw fana lakunu a Ni min sigilen b aw kn.

2. Filipekaw 1:21 - "Katuguni ne bolo ka ɲɛnamaya ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye."

2 Kɔrɛntekaw 4.12 O la sa, saya bɛ baara kɛ an na, nka ɲɛnamaya bɛ kɛ aw la.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko hali ni saya bɛ baara kɛ u kɔnɔ, ɲɛnamaya bɛ baara kɛ Kɔrɛntekaw la.

1. Dannaya fanga min bɛ ɲɛnamaya di: 2 Kɔrɛntekaw 4:12 lajɛ

2. Ka se sɔrɔ saya kan: Fanga sɔrɔli 2 Kɔrɛntekaw 4:12 kɔnɔ

1. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni bɛ balo aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min bɛ balo aw kɔnɔ.

2. 2 Timote 1:10 - Nka sisan, a y'o jira an na Ni barika la, katuguni Ni Senu bɛ fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, hali Ala ka dunuya.

2 Kɔrɛntekaw 4.13 Dannaya ni kelen bɛ an fɛ, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Ne dara, o de kosɔn ne ye kuma fɔ. an fana dalen b'a la, o de kosɔn an bɛ kuma;

Dannaya hakili b’an bolo min b’a to an bɛ se ka da ani ka kuma, i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na 2 Kɔrɛntekaw 4:13 la.

1. "Dannaya fanga: Kuma ka bɔ dusukun na".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Dannaya ni kuma".

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2 Kɔrɛntekaw 4.14 K'a dɔn ko min ye Matigi Yesu lakunun, o na an fana lakunun Yesu barika la, ka an jira aw fɛ.

Tɛmɛsira:

Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw hakili jigin ko Yesu kununna ka bɔ suw cɛma cogo min na, olu fana na kunun ka taa ɲɛnamaya banbali la Matigi ɲɛ kɔrɔ. A b’a fɔ ko Yesu lakunun fanga kelen de bɛna u lakunu fana.

Pol b Dusu don Korntekaw la u ka da a la ko u bna kunun ka taa namaya banbali la Matigi kr.

1. "Ala ka sebaaya: An ka siniɲɛsigi dɔnni ye lakana ye".

2. "Lakununni jigiya: Dannaya fanga min bɛ fɛn caman sɛmɛntiya".

1. Romɛkaw 8:11 - "Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni bɛ balo aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min bɛ balo aw kɔnɔ.

2. Yuhana 11:25 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni u sara."

2 Kɔrɛntekaw 4.15 Katuguni fɛn bɛɛ bɛ aw de kosɔn, walisa mɔgɔ caman ka barika dali barika dali fɛ, ka nɛɛma caman fara Ala nɔɔrɔ kan.

Pol b Korntekaw jija u ka barika da Ala ye, iko namaya fn b di u ma a sagonata ni a ka bonya kama.

1. Waleɲumandɔn fanga: Ka Ala ka dugaw waleɲumandɔn dege

2. Barika dali: Ala ka nɛɛma caman nisɔndiya labɔ

1. Kolosekaw 3:15-17 - Krisita ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, k'a masɔrɔ aw ye farikolo kelen yɔrɔw ye, aw welelen don hɛrɛ la. Ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ni aw bɛ ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi ni hakilitigiya bɛɛ ye, ani ni aw bɛ Zaburuw, dɔnkiliw ani hakilimaya dɔnkiliw da ni waleɲumandɔn ye aw dusukunw na Ala ye.

2. Zaburu 103:1-5 - Matigi tanu, ne ni; ne kɔnɔna bɛɛ, a tɔgɔ senuma tanu. Matigi tanu, ne ni, ani i kana ɲinɛ a ka nafa bɛɛ kɔ— min bɛ i ka jurumuw bɛɛ yafa ani ka i ka banaw bɛɛ kɛnɛya, min bɛ i ka ɲɛnamaya kunmabɔ dingɛ kɔnɔ ani ka i kunsigi kanuya ni hinɛ la, min bɛ i negew wasa ni fɛn ɲumanw ye walasa i ka kamalenninya bɛ kuraya i n' a fɔ wulu ta .

2 Kɔrɛntekaw 4.16 O de kosɔn an tɛ sɛgɛn. Nka hali ni an kɛnɛma mɔgɔ bɛ halaki, an kɔnɔna mɔgɔ bɛ kuraya don o don.

Hali ni ɲɛnamaya gɛlɛyaw bɛ yen, dannabaaw bɛ se ka to barika la bawo u kɔnɔna mɔgɔ bɛ kuraya don o don.

1. "Kuraya jigiya: Kɔnɔna mɔgɔ fanga".

2. "Ka muɲuli waati gɛlɛnw na: Kuraya fanga".

1. Zaburu 51:10 “Ala, i ka dusukun saniyalen da ne kɔnɔ, ka hakili ɲuman kuraya ne kɔnɔ.”

2. Romɛkaw 12:2 “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

2 Kɔrɛntekaw 4.17 An ka tɔɔrɔ nɔgɔlen min bɛ kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn kɔnɔ, o bɛ nɔɔrɔba lase an ma min ka bon ni nɔɔrɔ banbali ye.

Hali ni an b tɔɔrɔ sɔrɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ se ka nɔɔrɔ girinya banbali kɛ an ye ɲɛnamaya nata kɔnɔ.

1. Tɔɔrɔ yeelen: Dimi & Tɔɔrɔ bɛ se ka na ni nɔɔrɔ banbali ye cogo min na

2. An ka waati dɔɔnin kɔrɔbɔliw yɛlɛma ka kɛ Masaya nɔ banbali ye

1. Romɛkaw 8:18 - “Ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.”

2. Heburuw 12:1-2 - “O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, ani an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ an ɲɛ na, an ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya kosɔn, a ma maloya maloya, a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.”

2 Kɔrɛntekaw 4.18 K'a sɔrɔ an tɛ fɛn yetaw filɛ, nka fɛn yetaw de filɛ. Nka fɛn minnu tɛ ye, olu ye badaa-badaa.

An man kan ka an sinsin waati dɔɔnin fɛnw kan, farikolo ta fan fɛ, nka o nɔ na, an ka kan ka an sinsin fɛn banbaliw kan, fɛn yebaliw.

1. Masaya yebali: Cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilina banbali ye

2. I bɛ fɛn minnu ye, i kana i lafili: Ka tugu banbali fɛnw kɔ

1. Matiyu 6:19-21 - Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ yɔrɔ min na aw kana don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

2. Kolosekaw 3:1-3 - Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, aw sigilen bɛ Ala kinin fɛ. I hakili sigi sankolo fɛnw kan, i kana i hakili to dugukolo kan fɛnw na. Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la.

2 Kɔrɛntekaw 5 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba duurunan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ an ka dugukolo kan farikolo, an sigiyɔrɔ banbali, ani bɛn ni Ala cɛ Krisita sababu fɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni a nege jirali ye dannabaaw ka sankolola sigiyɔrɔ sɔrɔ, k’a sinsin a kan ko an ka dugukolo kan farikolow ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, wa u bɛ se ka toli (2 Kɔrɛntekaw 5:1-4). A b’a ɲɛfɔ ko k’an to nin dugukolo kan farikolow la, an bɛ ŋunan ani ka an ka sankolola sigiyɔrɔ nege don an na, an b’a fɛ ka fini don an ka sankololafɛnw na walisa ɲɛnamaya ka se ka saya munumunu (2 Kɔrɛntekaw 5:4-5). Pol b dannabaaw hakili sigi ko Ala ye an labɛn o kun yɛrɛ kama ani ko a ye a Ni di an ma ka kɛ fɛn nataw garanti ye.

Dakun 2nan: Pol bɛ t’a fɛ ka baro kɛ dannabaa ni Krisita cɛsira kan. A b’a jira ko an bɛ so kɔnɔ nin dugukolo kan farikolo ninnu na wo, walima an yɔrɔ ka jan u la Matigi ɲɛ kɔrɔ, an b’a kɛ an ka laɲini ye ka a diyabɔ (2 Kɔrɛntekaw 5:9). A b sinsin a kan cogo min na dannabaaw b na j Krisita ka kiri sigilan kr walisa ka min ka kan ka sr u ka k=walew la farikolo la, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo (2 Kɔrɛntekaw 5:10). Pol b’a sinsin a kan ko Krisita ka kanuya de b’a wajibiya ani ka dannabaaw jija u ka mɔgɔ wɛrɛw filɛ cogo kura la - a tɛ kɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyakolow ye tugun, nka ka kɛɲɛ n’u ka danyɔrɔ kura ye Krisita la (2 Kɔrɛntekaw 5:14-17).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni bɛnkan cikan ye. Pol b a f ko Ala ye an ni a yr bn Krisita barika la ani a ye bnkan baara di an ma. A b a f cogo min na Ala tun b Krisita la ka di b bn ni a yr ye, a ma mgw ka jurumuw jate u la, nka a ye yafa ni kisili di Yesu barika la (2 Korntekaw 5:18-19). Ikomi Paul ye Krisita ka cidenw ye, a b dannabaaw jija Krisita yr tɔgɔ la, u ka bɛn ni Ala ye ani ka kɛ Ala ka tilennenya ye Krisita la (2 Kɔrɛntekaw 5:20-21).

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw filanan tilayɔrɔba duurunan bɛ an ka dugukolo kan farikolow, an sigiyɔrɔ banbali, ani bɛn ni Ala cɛ Krisita barika la, olu barokunw sɛgɛsɛgɛ. Pol y’a jira ko an ka dugukolo kan farikolow bɛ waati dɔɔnin dɔrɔn de la, wa a b’a jira ko an ka sankolola sigili nege b’a la. A b’a sinsin a kan ko dannabaaw welelen don ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Matigi ye. Pol b kuma an jɔli kan Krisita ka kiritigɛsigilan ɲɛkɔrɔ ani ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka mɔgɔ wɛrɛw filɛ ni hakilina kura ye min sinsinnen bɛ u ka danyɔrɔ kan Krisita la. Sapitiri bɛ kuncɛ ni bɛnkan cikan ye, min b’a jira ko Ala ye an ni a yɛrɛ cɛ Yesu barika la ani ko a ye bɛnkan cidenyabaara kalifa an ma. Pol b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka bɛn ni Ala ye ani ka u ka danyɔrɔ minɛ iko Krisita ka cidenw. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin jigiya kan an bɛ an sigiyɔrɔ banbali la, ka ɲɛnamaya kɛ Krisita kosɔn, ani ka an sen don Ala ka bɛnkan baara la Yesu barika la.

2 Kɔrɛntekaw 5.1 An b’a dɔn ko ni an ka dugukolo kan so min bɛ nin fanibugu la, ni o tun tiɲɛna, Ala ka so bɛ an bolo, so min ma dilan ni bolow ye, min tɛ ban sankolo la.

An b’a dɔn ko ni an ka dugukolo kan farikolow sara, an bɛ sankolo sigiyɔrɔ sɔrɔ min tɛ ban, wa a ma da ni hadamaden bolo ye.

1. An ka so banbali: Jigiya ni dususalo Sankolo la

2. Yɔrɔ yebali: An ka so lakika sankolo la

1. Yuhana 14:2-3 - "So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ, yala ne tun na a fɔ aw ye ko ne bɛ taa yɔrɔ labɛn aw ye wa? Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, Ne na segin ka na aw ta ne yɛrɛ fɛ, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.

2. Heburuw 11:10 - Katuguni a tun bɛ dugu min jusigilanw makɔnɔ, a tun bɛ o makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

2 Kɔrɛntekaw 5.2 An bɛ ŋunan o de kosɔn, an b’a fɛ kosɛbɛ ka an ka so don min bɛ bɔ sankolo la.

Dannabaaw b’a fɛ ka fini don u ka sankolola sigiyɔrɔ la, tuma min na u bɛ ŋunan kunmabɔli laban makɔnɔni na.

1. "Ɲɛnamaya jiginniw: Kunmabɔbaa makɔnɔni".

2. "Sankolola sigiyɔrɔw: Jigiya don dannabaaw bolo".

1. Romɛkaw 8:23 - Olu dɔrɔn tɛ, nka an yɛrɛw fana, minnu ye Ni Senu den fɔlɔw sɔrɔ, an yɛrɛ bɛ ŋunan an yɛrɛ kɔnɔ, ka denfaya makɔnɔ, o kɔrɔ ye ko an farikolo kunmabɔli.

2. Yuhana 14:2-3 - So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ, ni o tun tɛ ten, ne tun na o fɔ aw ye. Ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye. Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka na aw minɛ ne yɛrɛ ye. Ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.»

2 Kɔrɛntekaw 5.3 Ni fini donna an na, an farilankolon tɛna sɔrɔ.

Dannabaaw jijalen don u ka ɲɛnamaya kɛ ka ɲɛsin Krisita ka tilennenya fini donli ma u ka dugukolo kan ɲɛnamaya laban na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ fini laban makɔnɔni na: 2 Kɔrɛntekaw 5:3 sɛgɛsɛgɛli

2. Ka cɛsiri kɛ senuya kama: Tilennenya fini ani 2 Kɔrɛntekaw 5:3

1. Rom=kaw 3:21-26 - "Nka sisan Ala ka tilennenya jirala ka b sariya la, hali ni sariya ni kiraw b seereya k??Ala ka tilennenya danaya barika la Yesu Krisita la dannabaaw b ye." " " .

2. Esayi 61:10 - "Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la, ne na nisɔndiya ne ka Ala la, katuguni a ye ne don ni kisili finiw ye, a ye ne datugu ni tilennenya fini ye, i ko kɔɲɔcɛ b'a yɛrɛ masiri cogo min na." i ko sarakalasebaa min kunsigi cɛ ka ɲi, ani i ko kɔɲɔmuso b'a yɛrɛ masiri ni a ka kabakurunw ye.»

2 Kɔrɛntekaw 5.4 An minnu bɛ nin fanibugu kɔnɔ, an bɛ ŋunan, an bɛ doni girinman don an kan, o tɛ kɛ k'a sababu kɛ an ka finiw don, nka an ka fini don, walisa saya ka munumunu ɲɛnamaya fɛ.

Dannabaaw bɛ ŋunan saya doni kɔrɔ, u b’a fɛ ka fini kura don u la sayabaliya la.

1. Saya doni: Ɲɛnamaya finiw nege

2. Ka sɔgɔsɔgɔ fanibugu kɔnɔ: Saya girinya

1. Romɛkaw 8:23 - Olu dɔrɔn tɛ, nka an yɛrɛw fana, minnu ye Ni Senu den fɔlɔw sɔrɔ, an yɛrɛ bɛ ŋunan an yɛrɛ kɔnɔ, ka denfaya makɔnɔ, o kɔrɔ ye ko an farikolo kunmabɔli.

2. Filipekaw 3:20-21 - Katuguni an ka baro bɛ sankolo la; An bɛ Kisibaa makɔnɔ o yɔrɔ la, Matigi Yesu Krisita.

2 Kɔrɛntekaw 5.5 Min ye an baara an yɛrɛ la, o ye Ala ye, min ye Ni Senu di an ma.

Ala ye baara k walisa ka an don a sagonata la ani a ye Ni Senu di an ma ka k garanti ye.

1: An jigi bɛ Ala kan - 2 Kɔrɛntekaw 5:5

2: Ni Senu ka nilifɛn - 2 Kɔrɛntekaw 5:5

1: Romɛkaw 8:16-17 - Ni yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.

2: Galasikaw 4:6 - Aw ye denkɛw ye, Ala ye a Denkɛ Ni ci an dusukunw na, ka pɛrɛn ko ? 쏛 bba ye! Fa!??

2 Kɔrɛntekaw 5.6 O de kosɔn an dalen bɛ a la tuma bɛɛ, k'a dɔn ko an bɛ so kɔnɔ farikolo la, an tɛ Matigi fɛ.

Dannabaaw dalen b’a la ko hali ni u bɛ diɲɛ kɔnɔ farikolo la, don dɔ u bɛna fara ɲɔgɔn kan kokura ni Matigi ye Sankolo la.

1. "Jigiya nɔɔrɔma: Sankolo lafasali".

2. "Ka ɲɛnamaya ni dannaya ye diɲɛ binnalen kɔnɔ".

1. Romɛkaw 8:18-25

2. 1 Tesalonikekaw 4:13-18

2 Kɔrɛntekaw 5:7 (An bɛ taama dannaya barika la, an tɛ taama yeli barika la.)

Tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ dannaya fɛ, u kana ɲɛnamaya kɛ ni yeli ye.

1: An ka kan ka dannaya kɛ Ala ka labɛnw na an ye, hali ni an tɛ se ka labanko ye.

2: An man kan ka lafili diɲɛ negew ni kɔrɔbɔliw fɛ, nka o nɔ na, an ka kan ka an jigi da Ala ka layiduw kan.

1: Heburuw 11:1 (Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.)

2: Yakuba 1:2-4 (Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate ɲagali ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase ani dafalen, foyi dɛsɛlen.)

2 Kɔrɛntekaw 5.8 An dalen b’a la, ne b’a fɔ ko an b’a fɛ ka bɔ farikolo la, ka to Matigi kɔrɔ.

Pol b’a jira ko a dalen b’a la k’a dɔn ko dannabaaw bɛna kɛ Matigi fɛ saya la.

1. Ka ɲɛnamaya ni dannaya ye Krisita la - Ka a dɔn ko saya bɛ na ni an ye ka kɛ Matigi fɛ.

2. Dannaya min bɛ sankolo la, o dusu saalo - Ka hakilisigi sɔrɔ ko ɲɛnamaya ni Matigi bɛ an makɔnɔ.

1. Filipekaw 1:21-23 - Katuguni ne bolo ka ɲɛnamaya ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.

2. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2 Kɔrɛntekaw 5.9 O de kosɔn an bɛ baara kɛ walisa an bɛ yen wo, an tɛ yen wo, a ka sɔn an ma.

Pol y’a sinsin a kan ko a nafa ka bon k’an jija ka sɔn Ala ma, an bɛ yen wo, an tɛ yen wo.

1. "Ka da Ala ka kanuya la: Ka i jija ka sɔn a ma".

2. "Welekan min bɛ kɛ kantigiya la: Ka cɛsiri bɛɛ kɛ walasa ka Ala diyabɔ".

1. Romɛkaw 12:11-12 "Aw kana dɛsɛ aw timinandiya la abada, nka aw ka to aw hakili ta fan fɛ timinandiya la, ka baara kɛ Matigi ye. Aw ka nisɔndiya jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka kantigiya kɛ delili la."

2. Heburuw 11:6 "Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara."

2 Kɔrɛntekaw 5.10 Katuguni an bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛsigi la. walisa bɛɛ ka ko kɛlenw sɔrɔ a farikolo la, ka kɛɲɛ ni a ka ko kɛlenw ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

Mɔgɔw bɛɛ ka kan ka u yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛso ɲɛkɔrɔ walisa u ye min kɛ u farikolo la, o ka kan ka sɔrɔ, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ kiritigɛ don yeelen na - An ka kan ka ɲɛnamaya cogo min na kiritigɛ don dafalen yeelen na.

2. Tilennenya sara - An bɛ se ka sara sɔrɔ cogo min na ɲɛnamaya tilennen na.

1. Waajulikɛla 12:13-14 - An ka ko bɛɛ kuncɛcogo mɛn: Aw ka siran Ala ɲɛ, ka a ka ci fɔlenw mara, katuguni o de ye hadamaden ka baara bɛɛ ye. K'a masɔrɔ Ala na kɛwale bɛɛ lase kiritigɛ la, gundo ko bɛɛ sen bɛ o la, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2. Romɛkaw 14:10-12 - Mun na i bɛ kiri tigɛ i balima kan? Walima e, mun na i bɛ i balima mafiɲɛya? Katuguni an bɛɛ na jɔ Elohim ka kiritigɛ sigilan ɲɛfɛ. sabu a sɛbɛnnen bɛ ko ? 쏛 s Ne ɲɛnama don, Matigi ko ten, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na sɔn Ala ma.??O tuma na fɛ, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.

2 Kɔrɛntekaw 5.11 An bɛ Matigi siran dɔn, an bɛ mɔgɔw lasun. nka an y'a jira Ala la. Ne dalen b'a la fana ko u b'a jira aw dusukunw na.

Pol b’a ɲɛfɔ ko ale n’a cidenyabaarakɛɲɔgɔnw bɛ kunkanbaaraba ta ka mɔgɔw lasun u ka sɔn Kibaru Duman ma, k’a sɔrɔ u b’a dɔn ko Ala b’u ka cɛsiriw dɔn.

1. Minisiriw ka baara: Matigi ka siran dɔnni

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye Ala ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 10:14-15 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2. Kolosekaw 4:5-6 - Aw ka taama hakilitigiya la kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka waati kunmabɔ. Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la tuma bɛɛ, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k'o dɔn.

2 Kɔrɛntekaw 5.12 Katuguni an tɛ an yɛrɛw jira aw la ko kura, nka an bɛ cogo di aw ma ka aw yɛrɛ bonya an ko la, walisa aw ka se ka u jaabi cogo dɔ la minnu bɛ waso u yecogo la, nka u tɛ u yɛrɛ bonya u dusukun na.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka nɔɔrɔ da Ala kan, u kɛtɔ k’u yɛrɛ bonya u yɛrɛ ka ko kɛlenw na, nka o nɔ na, u ka u sinsin dusukun kan sanni u ka u sinsin u yecogo kan.

1: "Ko dusukun: Ka sinsin min nafa ka bon tiɲɛ na".

2: "Ala ka nɔɔrɔ: An b'a ɲini ka bonya da Ala kan an ka ko kɛtaw bɛɛ la".

1: 1 Piɛrɛ 5:5-7 - ? 쏬 o cogo kelen na, aw minnu ka dɔgɔ, aw ka kolo maakɔrɔw kɔrɔ. Aw bɛɛ ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni ? 쏥 od opposes the proud but gives grace to the humble.??Aw ka aw yɛrɛ majigin, o de kosɔn, Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na, k'aw ka haminankow bɛɛ da a kan, bawo a b'a janto aw la.? ?

2: Ntalenw 21:2 - ? 쏣 mɔgɔ ka sira yɛrɛ ka ɲi a yɛrɛ ɲɛ na, nka Matigi bɛ dusukun pese.??

2 Kr=ntekaw 5.13 Ni an b= an hakili la, o b= Ala de bolo.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u sinsin Ala kan, a kɛra nisɔndiya ye wo, a kɛra hakilitigiya ye wo.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka nisɔndiya la: Ka to hakili la diɲɛ kɔnɔ min falen bɛ nisɔndiya la".

2. "I yɛrɛdi sebaaya: Ka baara kɛ Ala ni mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Zaburu 100:2 - Aw ka baara kɛ Matigi ye ni nisɔndiya ye, aw ka na a ɲɛ kɔrɔ ni dɔnkili ye.

2. Galasikaw 5:13 - Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana hɔrɔnya kɛ farisogo sababu ye dɔrɔn, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la.

2 Kɔrɛntekaw 5.14 Krisita ka kanuya bɛ an wajibiya. katuguni an bɛ kiri tigɛ nin cogo la, ko ni mɔgɔ kelen sara bɛɛ kosɔn, u bɛɛ tun sara.

Krisita ka kanuya b’an bila ka kiri tigɛ ko ni a sara bɛɛ kosɔn, o tuma na fɛ, bɛɛ tun sara.

1. Kanuya fanga: Krisita ka kanuya b’an bali cogo min na

2. Kanuya musaka: Krisita ka saraka nɔfɛkow faamuyali

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mg y'a ni di a teriw kosɔn.

2 Kɔrɛntekaw 5.15 A sara bɛɛ kosɔn, walisa mɔgɔ ɲɛnamaw kana ɲɛnamaya u yɛrɛw ye, fɔ min sara u kosɔn, ka kunun.

Yesu sara bɛɛ kosɔn walisa mɔgɔ minnu bɛ balo la, olu ka se ka ɲɛnamaya kɛ a ye sanni u ka ɲɛnamaya kɛ u yɛrɛw ye.

1: Hɔrɔnya lakika - Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ye an yɛrɛ nɔ na

2: Kurucɛ fanga - Yesu bɛ sa an kosɔn ka kunun

1: Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye: ka mɔgɔ kelen da wa? 셲 ɲɛnamaya ye kelen ye wa? 셲 teriw ye.

2: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2 Kɔrɛntekaw 5.16 O de kosɔn kabini sisan, an tɛ mɔgɔ si dɔn farisogo ta fan fɛ, hali ni an ye Krisita dɔn farisogo ta fan fɛ, hali bi, an tɛ a dɔn tun.

An tɛ mɔgɔ si dɔn tugun a farikolo cogoya fɛ, hali ni an tun bɛ Krisita dɔn fɔlɔ a farikolo cogoya la, sisan an bɛ an jigi da alako dɔnni kan.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka tɛmɛ farisogo kan".

2. "Hakili ta fan fɛ dɔnni fanga".

1. Romɛkaw 8:5-8 "Mɔgɔ minnu bɛ farisogo ta fan fɛ, olu bɛ u hakili to farisogo kow la, nka minnu bɛ Ni Senu sira fɛ, olu bɛ u hakili to Ni Senu ko la ye ɲɛnamaya ni hɛrɛ ye.Katuguni farisogo hakili ye Ala juguya ye, katuguni a tɛ kolo Ala ka sariya kɔrɔ, a tɛ se ka kolo.

2. Galasikaw 6:14-15 "Nka Ala kana ne yɛrɛ bonya, fo an Matigi Yesu Krisita ka gengenjiri la, diɲɛ gengenna jiri la ne fɛ, ne fana gengenna diɲɛ ye. K'a masɔrɔ bolokoli si tɛ foyi ɲɛ Krisita Yesu la." fɛn, bolokolibaliya tɛ, nka danfɛn kura de don.»

2 Kɔrɛntekaw 5.17 O de kosɔn ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. A filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye.

Dannabaa minnu b Krisita la, olu b k kura ye, fn b k kura ye.

1. "Danfɛn kura: Kuraya ni fɛn caman tigɛli sɛgɛsɛgɛli Krisita la".

2. "Kibaru duman fanga kuraya: Ka kɛ danfɛn kura ye".

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don .

. a dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la tilennenya ni senuya lakika la.

2 Kɔrɛntekaw 5.18 Fɛn bɛɛ bɔra Ala de la, ale min ye an ni a yɛrɛ cɛ bɛn Yesu Krisita barika la, ka bɛnkan baara di an ma.

Ala ye an ni a yr bn Yesu Krisita barika la ani a ye bnbaliya cidenyabaara di an ma.

1. "Bɛnkan minisiriso".

2. "Ala ka bɛnkan nilifɛn Yesu Krisita barika la".

1. Romɛkaw 5:10-11 - Ni an tun ye juguw ye tuma min na, ni an ni Ala bɛnna a Denkɛ ka saya fɛ, ka tɛmɛn o kan, ni an bɛnna, an na kisi a ka ɲɛnamaya barika la. O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya fana Ala la an Matigi Yesu Krisita barika la, an ye jurumu kafari sɔrɔ sisan ale fɛ.

2. Kolosekaw 1:19-20 - K'a masɔrɔ a diyara Fa ye ko dafalen bɛɛ ka sigi ale de kɔnɔ. A ka gengenjiri joli barika la, a ye hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma. Ne b'a fɔ ale de barika la, a kɛra dugukolo kan fɛnw ye, walima sankolo fɛnw.»

2 Kɔrɛntekaw 5.19 O kɔrɔ ye ko Ala tun bɛ Krisita la, ka diɲɛ bɛn a yɛrɛ ma, a ma u ka jurumuw jate u ye. A ye bɛnkan kuma kalifa an ma.»

Ala tun b Krisita la walisa ka di b bn ni a yr ye, a tun t ka o ɲangi o ka jurumuw kosn, ani a ye bnkan cikan di an ma.

1. "Ala ka nɛɛma min bɛ bɛn: Yesu bɛ bɛn an ni Ala cɛ cogo min".

2. "Ka bɛn ɲɛnamaya kɛ: Ka tugu Krisita kɔ, o bɛ cogo di?"

1. Kolosekaw 1:20-22 - A ye hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma. Ne b'a fɔ ale de barika la, a kɛra dugukolo kan fɛnw ye, walima sankolo fɛnw.»

2. Romɛkaw 5:10-11 - Ni an tun ye juguw ye tuma min na, ni an ni Ala bɛnna a Denkɛ ka saya fɛ, ni an bɛnna ka tɛmɛn o kan, an na kisi a ka ɲɛnamaya barika la.

2 Kɔrɛntekaw 5.20 An ye Krisita ka cidenw ye, i ko Ala ye aw deli an barika la.

Dannabaaw welelen don ka kɛ Krisita ka cidenw ye, ka delili kɛ walisa mɔgɔw ka bɛn ni Ala ye.

1. U welelen don ka kɛ Krisita ka cidenw ye

2. A ni Ala cɛ bɛnna Dannaya barika la

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana ou f::> ? 쏛 fanga bɛɛ dira ne ma sankolo la ani dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Wa a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.??

2. Romɛkaw 10:14-17 - O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? Ani, u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci? I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na, ? 쏦 kibaru duman fɔbaaw senw cɛ ka ɲi!??Nka u bɛɛ ma kibaru duman kan minɛ . Sabu Esayi ko : ? 쏬 ord, a ye min mɛn an fɛ, jɔn dara o la???O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni na Krisita ka kuma barika la.

2 Kr=ntekaw 5.21 Katuguni ale ye jurumu k an kosn, ale min tun t jurumu dn. walisa an ka kɛ Ala ka tilennenya ye ale barika la.

Ala ye Yesu ci ka k jurumu saraka ye an tn, walisa an ka k mg tilennenw ye ale barika la.

1. Ala ka nɛɛma sebaaya: Yesu ye sɔngɔ laban sara cogo min na an ka kisili kosɔn

2. Ala ka senuya: An ka tilennenya Krisita la

1. Romɛkaw 3:21-26

2. Yuhana 3:16-17

2 Kɔrɛntekaw 6 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma a ka cidenyabaara fan caman kan, ka dannabaaw jija u ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Ala ka baarakɛla kantigiw.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni kisili kɔrɔtɔko jirali ye, ka dannabaaw jija u kana Ala ka nɛɛma sɔrɔ fu. A b’a sinsin a kan ko sisan ye waati ye min ka di ani sisan ye kisili don ye (2 Kɔrɛntekaw 6:2). O kɔfɛ, Pol b’a ka cɛsiri jira cidenyabaara la, k’a jira cogo min na ale n’a jɛɲɔgɔnw ye gɛlɛyaw, tɔɔrɔw ani gɛlɛyaw muɲu k’u to baara la ni kantigiya ye (2 Kɔrɛntekaw 6:3-10). A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u ka tiɲɛ jira iko Ala ka baarakɛlaw, u ka muɲuli fɛ kɔrɔbɔliw la, u ka taamacogo saniyalen fɛ, u ka faamuyali fɛ, u ka muɲuli fɛ, u ka ɲumanya fɛ, u ka kanuya fɛ, ani u ka kuma tiɲɛnen fɛ.

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma Kɔrɛntekaw ka dannabaaw ni dannabaliw cɛsira kan. A b’u jija u kana siri dannabaliw cɛ cogo bɛnbali la, nka u k’u yɛrɛ fara bolibato sifa si la walima Ala ɲɛsiranbaliya fanga sugu bɛɛ la (2 Kɔrɛntekaw 6:14-16). A b’a sinsin a kan ko dannabaaw ye Ala ɲɛnama ka batosow ye, wa u man kan k’u ka dannaya tiɲɛ, u kɛtɔ k’u yɛrɛ bila ɲɔgɔn na ni mɔgɔw ye minnu ni u ka dannayakow tɛ kelen ye (2 Kɔrɛntekaw 6:16-18).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye min b’a jira ko u k’u dusukun dabɔ Paul n’a taamaɲɔgɔnw ye. Hali k’a sɔrɔ a ye tɔɔrɔ ni kɛlɛ sɔrɔ ka bɔ mɔgɔ dɔw fɛ Kɔrɛnte, a b’u hakili sigi ko a y’a dusukun da u ɲɛ na kosɛbɛ (2 Kɔrɛntekaw 6:11-13). A b’u jija u k’o da wulilen in jaabi u kɛtɔ k’u dusukunw da wuli fana a fan fɛ. Pol b’a jira ko kanuya dɛsɛ tɛ a fan fɛ, nka welekan bɛ kɛ ɲɔgɔn kanu ni jɛɲɔgɔnya kama.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ kuma fɛn suguya caman kan minnu ɲɛsinnen bɛ cidenyabaara ni kantigiya ɲɛnamaya ma. Pol b sinsin kisili kɔrɔtɔko kan ani a bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Ala ka baarakɛla lakikaw gɛlɛyaw ni gɛlɛyaw cɛma. A b’u jija u k’u yɛrɛ bɔ Ala ɲɛsiranbaliya nɔfɛkow la, wa u kana siri ɲɔgɔn na ni dannabaliw ye. Pol b dannabaaw ka danbe jira iko Ala ɲɛnama ka batosow, ani a b wele bila u ka u yɛrɛ di saniya ni kantigiya ma. A bɛ kuma kuncɛ ni dusu dafalen ni ɲɔgɔn kanuya weleli ye, k’a sinsin jɛɲɔgɔnya nafa kan cidenyabaara la. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin kɔrɔtɔko kan kisili, ɲɛnamaya kantigiya, farali ka bɔ Ala ɲɛsiranbaliya la, ani a mago bɛ dusukun dafalen na ani kanuya la Krecɛn jɛkulu kɔnɔ.

2 Kr=ntekaw 6.1 Anw minnu b= baara k= a f=, an b= aw deli ko aw kana Ala ka neema sr fu.

Pol b dannabaaw laadi ko u kana Ala ka nɛɛma jate fɛn ye min tɛ fosi ye, ani u ka baara kɛ n’a ye ka dafa.

1. “Neɛma fanga: Ala ka nilifɛn sɔrɔ ani ka nafa caman sɔrɔ a la”

2. “Ala ka nɛɛma min man kan ni dugawu ye: Kana o jate fɛn ye min tɛ fosi ye”

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 5:17 - Ni saya ye masaya kɛ o mɔgɔ kelen barika la, mɔgɔ kelen ka jurumu kosɔn, minnu bɛ nɛɛma caman sɔrɔ ani tilennenya nilifɛn fu, olu na kɛ masaya ye ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ o kan, mɔgɔ kelen Yesu Krisita barika la.

2 Kɔrɛntekaw 6:2 (A ko: Ne ye i lamɛn waati min na, ne ye i dɛmɛ kisili don na.

Ala bɛ kisili di ani a ye an lamɛn sɔn waati la. Sisan de ye waati ye ka sɔn a ka kisili jirali ma.

1. "Waati min sɔnna: Aw ka baara kɛ ni Ala ka kisili saraka ye".

2. "Bi ye Kisili don ye: I kana Ala ka dugawu to yen".

1. Esayi 49:8 (Matigi ko: Ne ye i ka kuma mɛn waati duman na, ne ye i dɛmɛ kisili don dɔ la dugukolo, ka kɛ sababu ye ka ciyɛn lakolonw ciyɛn ta;)

2. Efesekaw 2:8-9 (Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya fɛ, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2 Kɔrɛntekaw 6.3 Aw kana jurumu kɛ fɛn si la, walisa aw kana jalaki cidenyabaara la.

Dannabaaw ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min tɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ walisa cidenyabaara kana jalaki.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni jurumu tɛ: Weelekan min bɛ kɛ ka taa senuya la

2. Taama hakilitigiya la: Cidenyabaara ɲɛminɛbaga

1. Efesekaw 5:15-17 - Aw ka kɛ Ala nɔfɛmɔgɔw ye i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita fana ye an kanu cogo min na, ka a yr di an kosn ka k saraka ni saraka ye Ala ye, ka k ni duman duman ye. Nka jatɔya ni nɔgɔlenya bɛɛ, wala wasabaliya, o tɔgɔ kana fɔ aw cɛma siɲɛ kelen, i ko a ka kan ka kɛ mɔgɔ senumaw ye.

2. Yakuba 3:13-18 - Jɔn ye hakilitigi ye min falen bɛ dɔnniya la aw cɛma? A ka a ka kɛwalew jira ni hakilitigiya ye ni dususuma ye. Nka ni keleya jugu ni sɔsɔli bɛ aw dusukunw na, aw kana aw yɛrɛ bonya, aw kana nkalon tigɛ tiɲɛ kama. O hakilitigiya tɛ jigin ka bɔ sankolo la, nka a bɛ dugukolo kan, a ye farikolo ta ye, a ye jinɛ ta ye. K'a masɔrɔ keleya ni sɔsɔli bɛ yɔrɔ min na, ɲagami ni kɛwale jugu bɛɛ bɛ yen. Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ. Tilennenya den bɛ dan hɛrɛ la mɔgɔw fɛ.

2 Kɔrɛntekaw 6.4 Nka an ka Ala ka baarakɛlaw ye fɛn bɛɛ la, an ka muɲuli ni tɔɔrɔw ni magoɲɛfɛnw ni tɔɔrɔw la.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka to u ka dannaya la, u kɛtɔ ka muɲuli kɛ ani ka gɛlɛyaw muɲu.

1. Muɲuli ɲɛnamaya kɔrɔbɔliw la

2. Ka gɛlɛyaw muɲu ni Ala ka miiriya ye

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw k’a jate nisɔndiya bɛɛ ye, k’a sɔrɔ aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Aw ka muɲuli nɔ dafalen sɔrɔ, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya fana an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ na ni timinandiya ye. ani timinandiya, jogo jiralen; ani jogo min sɛgɛsɛgɛra, jigiya; Jigiya tɛ mɔgɔ jigi tigɛ, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw kɔnɔ Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2 Kɔrɛntekaw 6:5 Bugɔli, kaso, ɲagami, baara, kɔlɔsili, sunɔgɔ.

Pol ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka cidenyabaara la Kɔrɛntekaw ye, olu lakali.

1. Ka i jigi da Ala ka layiduw kan waati gɛlɛnw na

2. Timinandiya fanga

1. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ; i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2 Kɔrɛntekaw 6.6 Saniya ni dɔnniya ni muɲuli ni ɲumanya ni Ni Senu ni kanuya min tɛ fɛn ye.

O tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya senuma kɛ, u kɛtɔ ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ye, u kɛtɔ ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ye, ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ muɲu, ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye, ka Ni Senu ɲɛminɛ ani ka kanuya lakika jira.

1. Kanuya lakika fanga: Kalan min bɛ kɛ 2 Kɔrɛntekaw 6:6 kan

2. Ni Senu ka sebaaya: I be se ka namaya senuma cogo min na ka k ni 2 Korntekaw 6:6 ye

1. Efesekaw 5:1-2 - "O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita y'an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, saraka kasa duman ni saraka ye Ala ye."

2. 1 Yuhana 4:7-11 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kanu, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanuya.O de y'a to Ala ka kanuya jirala an cɛma, ko Ala y'a Denkɛ kelenpe ci diɲɛ kɔnɔ, walisa an ka ɲɛnamaya a barika la.Kanuya bɛ o de la, o tɛ ko an ye Ala kanu, nka a y'an kanu ani a ye an ci a Denkɛ ka kɛ an ka jurumuw kafari ye.Kanulenw, ni Ala y'an kanu ten, an fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu."

2 Kɔrɛntekaw 6.7 Tiɲɛ kuma barika la, Ala ka sebaaya barika la, tilennenya kɛlɛkɛminɛnw barika la, u kininbolo ni numan fɛ.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka tiɲɛ ye, u kɛtɔ k’u jigi da a ka sebaaya kan ani k’a ka kɛlɛkɛminɛnw don.

1. "Tiɲɛ fanga: Ka i jigi da Ala ka fanga kan walasa ka ɲɛnamaya kɛ cogo bɛnnen na".

2. "Ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw don: Weelekan ka ɲɛnamaya tilennenya kɛ".

1. Efesekaw 6:10-18 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye

2 Kɔrɛntekaw 6.8 Bonya ni danbe, kuma jugu ni kuma ɲuman fɛ, i ko nanbarakɛlaw, nka tiɲɛtigiw.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw jija u ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye u ka dannaya la, hali ni kɔrɔfɔli ni faamuyabaliya bɛ u la.

1. Ka se sɔrɔ hakilina juguw kan: Ka kɛ tiɲɛtigi ye i ka dannaya la kɔrɔfɔli ɲɛkɔrɔ

2. Ka i jigi da Ala ka tiɲɛ kan waati gɛlɛnw na: Ka to i ka dannayakow la

1. Romɛkaw 12:2 - “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

2. Yakuba 1:2-4 - “Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ na ni basigi ye. Tiginni ka kɛ fɛn bɛɛ ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.”

2 Kɔrɛntekaw 6:9 I ko a dɔnbali, nka a bɛ dɔn kosɛbɛ. i ko an bɛ sa, an ɲɛnama don. i ko u kololen don, nka u ma faga.

Pol bɛ kuma paradox kan, n’o ye ka kɛ mɔgɔ dɔnbali ye, o bɛɛ n’a ta, a bɛ dɔn kosɛbɛ, ka sa, k’a sɔrɔ a bɛ balo la, ani ka kolo, nka a ma faga.

1. Ala ka paradox: Ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ dɔnbali kɔnɔ

2. Fanga sɔrɔcogo barikantanya la

1. Romɛkaw 8:31-39 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2. Zaburu 34:17-19 - Mɔgɔ tilennenw bɛ pɛrɛn, Matigi bɛ u lamɛn, ka u kisi u ka tɔɔrɔw bɛɛ ma.

2 Kɔrɛntekaw 6:10 I ko dusukasibagatɔw, nka u bɛ nisɔndiya tuma bɛɛ. i ko faantanw, nka u bɛ mɔgɔ caman kɛ nafolotigi ye. I n'a fɔ foyi t'u bolo, k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'u bolo.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka to kantigiya la u ka ɲɛnamaya kɛcogo bɛɛ la hali k’a sɔrɔ u ka sisan cogoya ye dusukasi, faantanya ani nafolo dɛsɛ ye.

1. Aw ka nisɔndiya Matigi la tuma bɛɛ - Filipekaw 4:4

2. Ka se sɔrɔ faantanya kan ni dannaya ye - Matiyu 6:25-33

1. Galasikaw 6:9 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

2. Romɛkaw 8:18 - Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2 Kɔrɛntekaw 6.11 Aw Kɔrɛntekaw, an da wulila aw ye, an dusukun bonyalen don.

Pol y’a ka da mɔgɔw ɲɛ na ani a ka kanuya jira Kɔrɛntekaw la 2 Kɔrɛntekaw 6:11 kɔnɔ.

1. Pol ka da wulilen ani a ka kanuya

2. An dusukunw bonya walisa ka gɛrɛ Ala la

1. Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

2. 1 Yuhana 4:11 - "Kanulenw, ni Ala ye an kanu ten, an fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu."

2 Kɔrɛntekaw 6.12 Aw ma degun anw na, nka aw bɛ gɛlɛya aw yɛrɛw kɔnɔ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko u ka dan tɛ bɔ ale de la, nka u bɛ u yɛrɛ de wajibiya.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ hɔrɔnya la ka bɔ danyɔrɔw la minnu bɛ i yɛrɛ bila” .

2. “Ka fanga ni Hɔrɔnya sɔrɔ Ala la” .

1. Zaburu 34:4 - Ne ye Matigi ɲini, a ye ne lamɛn, ka ne kisi ne ka siran bɛɛ ma.

2. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2 Kɔrɛntekaw 6.13 Aw fana ka bonya.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka bolomafara di u ka nafolo ma, ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ u bɛna u yɛrɛ denw minɛ cogo min na.

1. "Jɛkulu ka bolomafara Egilisi kɔnɔ: An ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ cogo min na, o ɲɛminɛcogo".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ bonya la: An bɛ se ka bolomafara jira cogo min na mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Yakuba 2:14-17 - Nafa jumɛn b’a la, ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwale si t’a la? Yala o dannaya sugu bɛ se k’u kisi wa?

2. Matiyu 25:31-46 - «Ni Mɔgɔ Denkɛ nana a nɔɔrɔ la, ni mɛlɛkɛw bɛɛ bɛ a fɛ, a na sigi a nɔɔrɔ masasigilan kan. Siyaw bɛɛ na lajɛ a ɲɛ kɔrɔ, a na jama fara ɲɔgɔn kan i ko sagagɛnna bɛ sagaw ni bakɔrɔnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na.

2 Kɔrɛntekaw 6.14 Aw kana siri ɲɔgɔn na ni dannabaliw ye, katuguni tilennenya ni tilenbaliya bɛ jɛɲɔgɔnya jumɛn na? Jɛɲɔgɔnya jumɛn bɛ yeelen ni dibi la?

Kerecɛnw man kan ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni dannabaliw ye, k’a sababu kɛ tilennenya ni tilenbaliya tɛ bɛn.

1. Yeelen ni dibi: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na an ka dannaya la diɲɛ diɲɛ kɔnɔ

2. Jɛɲɔgɔnya min tɛ kelen ye: An bɛ se ka Ala sago ɲini cogo min na an ka jɛɲɔgɔnyaw bɛɛ la

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2 Kr=ntekaw 6.15 Krisita ni Beliya b bn cogo di? Dannabaa ni dannabali dɔ bɛ mun ta?

O tɛmɛsira bɛ ɲininkali kɛ kerecɛnya ni dannabaliw ka bɛnkan na.

1. Kerecɛnya bɛnkan min tɛ se ka da a la

2. Dannaya min bɛ Krisita la, o fanga min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan

1. 2 Kɔrɛntekaw 6:15-17

2. Galasikaw 3:23-29

2 Kr=ntekaw 6.16 Ala ka batoso ni boliw b bn cogo di? Aw ye Ala ɲɛnama ka Alabatosoba ye. I ko Elohim y'a fɔ cogo min na ko: «Ne na sigi u kɔnɔ ka taama u kɔnɔ.» Ne na kɛ u ka Ala ye, u na kɛ ne ka mɔgɔw ye.»

Ciden Pol b ka Korinti egilisi hakili jigin u ka danyɔrɔ la iko Ala ɲɛnama ka batoso ani ko Ala ye layidu ta ko a bɛna sigi o kɔnɔ ani ka taama n’u ye i n’a fɔ a ka mɔgɔw.

1. Ka kɛ Ala ɲɛnama ka Alabatosoba ye, o kɔrɔ ye min ye

2. Ka Ala ka ɲɛnamaya sɔrɔ i kɛtɔ ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ a ka mɔgɔw

1. 1 Kɔrɛntekaw 3:16-17 - Yala aw t’a dɔn ko aw yɛrɛ ye Ala ka batoso ye ani ko Ala Ni sigilen bɛ aw cɛma wa?

2. Romkaw 8:14-16 - Katuguni minnu b bila Ala Ni bolo, olu ye Ala denw ye. Aw ye Ni min sɔrɔ, o tɛ aw kɛ jɔnw ye, walisa aw ka ɲɛnamaya siranya la ko kura. nka, aw ye Ni min sɔrɔ, o de nana ni aw ye denkɛya la. An bɛ pɛrɛn ale fɛ ko: “Aba, Fa.”

2 Kɔrɛntekaw 6.17 O de kosɔn aw ka bɔ u cɛma ka aw fara ɲɔgɔn kan, Matigi ko ten, aw kana maga fɛn nɔgɔlen na. Ne na aw bisimila.

Matigi bɛ kerecɛnw wele u ka bɔ diɲɛ kɔnɔ, ka to u dan na, u kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni fɛn nɔgɔlen si ye, o kɔfɛ, a bɛna sɔn u ma.

1. "Danfara fanga: I bɛ se ka bɔ jama la cogo min".

2. "Taama senumaya la: Ka tugu saniya kɔ nɔgɔ diɲɛ kɔnɔ".

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Efesekaw 5:11 - "Aw kana aw sen don dibi kɛwalew la minnu tɛ den, nka aw ka u bɔ kɛnɛ kan."

2 Kɔrɛntekaw 6.18 A na kɛ aw Fa ye, aw na kɛ ne denkɛw ni ne denmusow ye, Matigi Sebaayabɛɛtigi ko ten.

Matigi Sebaayabɛɛtigi ye layidu ta ko a bɛna kɛ Fa ye an bolo, ani an fana ka kan ka kɛ a denkɛw ni a denmusow ye.

1: Aw kana siran ka Ala wele aw Fa.

2: Aw ka aw jigi da Matigi kan, a na kɛ aw Fa ye.

1: Esayi 64:8 - Nka sisan, Matigi, e ye an fa ye. anw ye bɔgɔ ye, e de ye an ka bɔgɔdaga ye. An bɛɛ ye i bolo baara ye.»

2: Zaburu 103:13 - Fa bɛ hinɛ a denw na cogo min na, Matigi bɛ hinɛ a sirannenw na cogo min na.

2 Kɔrɛntekaw 7 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba wolonwulanan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma Kɔrɛnte dannabaaw ka jaabi kan a ka bataki tɛmɛnen na, ka kuma Ala ka dusukasi kan min bɛ na ni nimisali ye.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a ka nisɔndiya n’a dusu saalo jira k’a mɛn a ka bataki tɛmɛnen ye nɔ ɲuman min bila Kɔrɛntekaw dannabaaw la. A sɔnna a ma ko a ka bataki tun ye dusukasi lase u ma, nka Ala ka dusukasi de y’u bila ka nimisa (2 Kɔrɛntekaw 7:8-10). A b’a ɲɛfɔ ko u ka dusukasi ye fɛn caman nege don u la ka fɛn caman Changer, o min bɛ na ni nimisali lakika ni kisili ye. Pol b’u tanu u ka timinandiya la k’a ka latilenni jaabi, wa a b’a jira cogo min na u ka Ala ka dusukasi nana ni ko kura ni bɛnkan ye.

Dakun 2nan: Paul b’a miiri cogo min na u ka jaabi y’a jira k’u kɔrɔtɔlen don k’u yɛrɛ saniya kojugu si la. A b’a jira cogo min na u tun timinandiyalen don ko tilennenya kama, ka fɛɛrɛ tigɛ jurumu kama, ani ka tilennenya negeba jira cogo min na (2 Kɔrɛntekaw 7:11). A b’a sinsin a kan ko o dusukasi min bɛ bɔ alaɲɛsiran na, o y’u bila ka bɔ diɲɛ dusukasi walima nimisali la k’a sɔrɔ u ma fɛn caman tigɛli lakika sɔrɔ. U ye nimisali min jira, o ye den lase u ma, u ka cɛsiri kura, jurumu dimi, Ala ka kiritigɛ siranya, tilennenya nege, tilennenya timinandiya ani kojuguw hakɛ la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni dusudon wɛrɛ ye ka bɔ Pol fɛ. A b’u hakili sigi ko a ka kanuya bɛ u la ani a bɛ nisɔndiya u ka jɛɲɔgɔnya seginni ko la (2 Kɔrɛntekaw 7:13-16). Pol bɛ Tite tanu iko a taamaɲɔgɔn dannamɔgɔ min y’a sen don a ka nisɔndiya la Kɔrɛntekaw ka dannabaaw ka jaabi ko la. A bɛ waleɲumandɔn jira Ala la min b’a dusu saalo Tite nali fɛ, ka nisɔndiyaba lase a ma, k’a ye ko Tite ka kɛli fɛ u cɛma, dusu donna u kɔnɔ kosɛbɛ.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw filanan tilayɔrɔba wolonwulanan bɛ sinsin Kɔrɛntekaw dannabaaw ka jaabi kan Paul ka bataki tɛmɛnen na, wa a bɛ Ala ka dusukasi fanga caman sɛmɛntiya min bɛ na ni nimisali ye. Pol b’a ka nisɔndiya n’a ka dususalo jira u ka jaabi ɲuman mɛnni na, wa a b’u tanu u ka nimisa lakika kosɔn. A bɛ miiri cogo min na u ka dusukasi ye fɛn caman Changer ani ka segin u cogo kɔrɔ la, o min kɛra sababu ye ka cɛsiri kura sɔrɔ ani ka timinandiya tilennenya ko la. Pol bɛ sinsin danfara min bɛ Ala ɲɛsiran dusukasi cɛ min bɛ na ni fɛn caman tigɛli lakika ye ani diɲɛ dusukasi min tɛ nimisali lakika ye. A bɛ kuma kuncɛ ni waleɲumandɔn ye u ka jɛɲɔgɔnya laseginlen kosɔn, ka Tite tanu iko a taamaɲɔgɔn dannamɔgɔ, ani k’a ka nisɔndiya jira u ye dusu don u kɔnɔ ale sababu fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ nimisali lakika nafa jira, ka segin a cogo kɔrɔ la, ani ka Ala ka dusukasi fanga caman sɛmɛntiya dannabaaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2 Kɔrɛntekaw 7:1 O layidu ninnu bɛ an fɛ, kanulenw, an ka an yɛrɛ saniya farisogo ni hakili nɔgɔlenw bɛɛ la, ka senuya dafa Ala ɲɛsiran fɛ.

Dannabaaw ka kan k’u jija ka namaya senumaw k, i ko Ala ye layidu tara kobaw la cogo min na.

1. Senuma nafa: Ka Ala ka sugandili kɛ don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka an yɛrɛ saniya ka bɔ nɔgɔ la: Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛsiran na

1. 1 Tesalonikekaw 4:7 - K'a masɔrɔ Ala ma an wele nɔgɔ kosɔn, nka senuya de la.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - Nka i ko min ye aw wele, o ye senuma ye, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”

2 Kɔrɛntekaw 7:2 A’ ye an bisimila. an ma kojugu kɛ mɔgɔ si la, an ma mɔgɔ si tiɲɛ, an ma mɔgɔ si nanbara.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw ma kojugu si kɛ, u ma mɔgɔ si tiɲɛ, u ma mɔgɔ si nanbara.

1. Kantigiya nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ka ko tilennen kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ntalenw 11:3 - Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya b’u bilasira, nka nanbarakɛlaw ka juguya b’u halaki.

2. Yakuba 4:17 - O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

2 Kɔrɛntekaw 7.3 Ne tɛ nin fɔ walisa ka aw jalaki, katuguni ne y’a fɔ ka kɔrɔ ko aw bɛ an dusukun na ka sa ka ɲɛnamaya kɛ aw fɛ.

Pol b’a ka kanuyaba jira Kɔrɛntekaw la, k’u hakili sigi ko a tɛ kuma walisa k’u jalaki.

1. Yesu ka kanuya gɛlɛya waatiw la

2. Se min bɛ dantigɛli kɛ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Zaburu 27:14 - Matigi makɔnɔ; aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.

2 Kɔrɛntekaw 7.4 Ne ka jagɛlɛya ka bon aw ma, ne ka bonya ka bon aw ko la, ne fa dusu saalo la, ne nisɔndiyara kosɛbɛ an ka tɔɔrɔw bɛɛ la.

Pol b’a ka nisɔndiya n’a ka dususalo jira tɔɔrɔw cɛma, ani a b’a yɛrɛ bonya ko a ye jagɛlɛya sɔrɔ ka kuma Kɔrɛntekaw ɲɛ.

1. Tɔɔrɔ ni nisɔndiya: Dususalo ni nisɔndiya sɔrɔli kɔrɔbɔliw la

2. An ka kuma jagɛlɛya: Ka baara kɛ n’an kan ye walasa ka kuma ni jagɛlɛya ye tiɲɛ na

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; 4 timinandiya, jogo; ani jogo, jigiya. 5 Jigiya tɛ an maloya, katuguni Elohim ka kanuya donna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

. 4 Timinandiya k'a ka baara ban walisa aw ka kɛ mɔgɔ kɔgɔlenw ye ka dafa, foyi kana dɛsɛ aw la.

2 Kɔrɛntekaw 7.5 An donna Masedwanɛ jamana na tuma min na, an farisogo ma lafiya, nka an tun bɛ jɔrɔ fan bɛɛ fɛ. kɛnɛma tun ye kɛlɛw ye, kɔnɔna tun ye siranw ye.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw ye gɛlɛyaw ni siranw sɔrɔ tuma min na u tun bɛ taama na Masedwanɛ jamana na.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw ni siranya kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ - 2 Kɔrɛntekaw 7:5

2. Fanga min bɛ mɔgɔ la ka muɲu waati gɛlɛnw na - 2 Kɔrɛntekaw 7:5

1. Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakiliw mara Krisita Yesu barika la.

2 Kɔrɛntekaw 7.6 O bɛɛ n'a ta, Ala min bɛ mɔgɔ fililenw dusu saalo, o ye an dusu saalo Tite nali fɛ.

Ala ye Kɔrɛntekaw dusu saalo a kɛtɔ ka Tite ci u ma.

1. Ala ka dusu saalo - Ala ka dususalo ni a ka kɛli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ se ka jigiya ni hɛrɛ lase an ma cogo min na.

2. Teriya dugawu - Jɛɲɔgɔnya kɔrɔw ni dɛmɛn bɛ se ka nisɔndiya ni dusu don mɔgɔ kɔnɔ cogo min na.

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siga, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn doni ta, aw na Krisita ka sariya dafa o cogo la."

2 Kɔrɛntekaw 7:7 A nali dɔrɔn tɛ, nka a dusu saalolen don min fɛ aw fɛ, tuma min na a y’a fɔ an ye ko aw negeba, aw ka dusukasi, ani aw ka hakili timinandiya ka ɲɛsin ne ma. O la sa, ne nisɔndiyara ka taa a fɛ.

Kɔrɛntekaw negeba, u ka dusukasi ani u ka miirili timinandiyalen ye Paul dusu saalo, o min y’a to a nisɔndiyara.

1. Delili ni timinandiya fanga

2. Ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ ni kanuya ni hinɛ ye

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Romɛkaw 12:15 - "A' ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye."

2 Kɔrɛntekaw 7.8 Hali ni ne ye aw dusu kasi ni bataki ye, ne tɛ nimisa, hali ni ne nimisara, katuguni ne y’a faamu ko o bataki kelen de ye aw dusu kasi, hali ni a kɛra waati dɔɔnin dɔrɔn de ye.

Pol ye bataki dɔ sɛbɛ Kɔrɛntekaw ma min ye u dusu kasi, nka a ma nimisa o la bawo o labanna ka u dusu suma.

1. Kanuya sɛbɛn: Ala bɛ baara kɛ ni dimi ye cogo min na ka ɲɛ

2. Ala ka Kuma fanga: Sɛbɛnniw bɛ se k’an yɛlɛma cogo min na

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2 Kɔrɛntekaw 7.9 Sisan, ne ɲagalila ko aw dusukasilen don, nka aw dusu kasira ka nimisa, katuguni aw dusu tiɲɛna Ala ɲɛsiran sira fɛ, walisa aw ka tiɲɛni sɔrɔ an fɛ foyi la.

Pol nisɔndiyara ko Kɔrɛntekaw dusu tiɲɛna fo ka nimisa, k’a jira k’u ye wale kɛ Ala ɲɛsiran na.

1. Nimisali fanga: Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo

2. Tiɲɛni sɔrɔli foyi la: Nimisali nafaw

1. Zaburu 51:10-12 - Ala, i ka dusukun saniyalen da ne la. ani ka hakili ɲuman kuraya ne kɔnɔ.

2. Luka 15:7 - Ne b’a fɔ aw ye ko o cogo kelen na, ɲagali na kɛ sankolo la jurumukɛla kelen kosɔn min nimisara, ka tɛmɛ mɔgɔ tilennen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan, minnu mago tɛ nimisali la.

2 Kɔrɛntekaw 7.10 Katuguni Ala ka dusukasi bɛ nimisali lase kisili ma walisa mɔgɔ kana nimisa, nka diɲɛ dusukasi bɛ na ni saya ye.

Ala ka dusukasi bɛ na ni nimisali ye ani kisili min tɛ se ka nimisa, nka diɲɛ dusukasi bɛ na ni saya ye.

1. Nimisali sebaaya - Ka bn an ka jurumuw ma ani ka an jigi da Ala ka kunmabli kan

2. Ala ka dusukasi ni diɲɛ dusukasi danfara - Dusukasi fila maana

1. Zaburu 51:17 - "Ala ka sarakaw ye ni karilen ye, dusukun karilen ni nimisalen, Ala, i tɛna o mafiɲɛya."

2. Heburuw 12:11 - "Sisan, ɲangili si tɛ kɛ nisɔndiyako ye, nka a bɛ gɛlɛya.

2 Kɔrɛntekaw 7.11 A filɛ nin ye, ko aw ye dusukasi kɛ Ala ɲɛsiran cogo la, o ye aw yɛrɛw saniya cogo min na, ɔwɔ, aw ye aw yɛrɛw saniya cogo min na, ɔwɔ, aw ye siran ye, ɔwɔ, nege juguba, ɔwɔ , timinandiya jumɛn don, ɔwɔ, waleɲumandɔnba don dɛ! Fɛn bɛɛ la, aw sɔnna aw yɛrɛw ma ka jɛya o ko la.

Kɔrɛntekaw tun bɛ ni dusukasi ye min bɛ bɔ Ala la, o min y’u bila ka nimisa ani ka wale kɛ. U ye dusukun jɛlen jira u ka kɛwalew la.

1. Ala ka dusukasi fanga - An bɛ se ka an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Dusukun saniya - Jalaki kunbɛncogo

1. Talenw 28:13 - Min b'a ka jurumuw datugu, o tɛna ɲɛ sɔrɔ.

2. Zaburu 32:5 - Ne ye ne ka jurumu jate i ye, ne ma ne ka tilenbaliya dogo. Ne ko: Ne na ne ka jurumuw fɔ Matigi ye. I ye ne ka jurumu ka tilenbaliya yafa.»

2 Kɔrɛntekaw 7.12 O de kosɔn, hali ni ne ye sɛbɛn ci aw ma, ne ma o kɛ a ka kojugu kɛli kosɔn, wala a ka kojugu kosɔn, nka walisa an ka hami aw la Ala ɲɛ kɔrɔ.

Pol ye sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma walisa k’a jira ko Ala b’a janto u la ani k’a janto u la.

1. Ala b’an janto an na: An ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la

2. An b’a jira ko an b’an janto mɔgɔ wɛrɛw la: Ka tugu Paul ka ɲɛminɛli kɔ

1. 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.

2. Romɛkaw 12:15-16 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye. Aw ka sigi ɲɔgɔn fɛ. Aw kana kuncɛbaya kɛ, nka aw ka jɛ ni mɔgɔ dɔgɔmanninw ye.

2 Kɔrɛntekaw 7.13 O de kosɔn an dusu saalolen don aw ka dusu saalo la.

Kɔrɛntekaw dusu saalo ye ciden Pol n’a jɛɲɔgɔnw dusu saalo ani Tite ka ɲagali ye u nisɔndiya kosɛbɛ, o min hakili laseginna u kosɔn.

1. Dususalo fanga: Ala bɛ baara kɛ ni jɛkulu ye cogo min na walasa k’an hakili lafiya

2. Sigida ka nisɔndiya: N’an b’an bolo di an ma, o bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la ni aw dalen bɛ a la, walisa aw ka jigiya fa Ni Senu ka sebaaya barika la.

2. Heburuw 10:24-25 - An ka miiri cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn bila kanuya ni kɛwale ɲumanw na, an kana u ka ɲɔgɔn sɔrɔli dabila, i n’a fɔ dɔw bɛ deli ka min kɛ, nka u bɛ ɲɔgɔn jija — ani o bɛɛ la i n' a fɔ i b' a ye cogo min na Don bɛ ka surunya .

2 Kɔrɛntekaw 7.14 Ni ne ye ne yɛrɛ bonya a ɲɛkɔrɔ aw ko la, ne tɛ maloya. Nka an ye fɛn bɛɛ fɔ aw ye tiɲɛ na cogo min na, ne ye an yɛrɛbonya min kɛ Tite ɲɛkɔrɔ, o kɛra tiɲɛ ye.

Pol ma maloya a ka yɛrɛbonya la Tite ɲɛkɔrɔ Kɔrɛntekaw ko la, katuguni o tun sinsinnen bɛ tiɲɛ kan.

1. Tiɲɛ fanga: Tiɲɛni bɛ dannaya barika bonya cogo min na

2. Aw kana aw yɛrɛ bonya Nafantan na, Nka Tiɲɛ de la

1. Romɛkaw 12:3 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri aw yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka dannaya hakɛ ye baara dira a ma.

2. Ntalenw 27:1 - I kana waso sini ko la, katuguni i t'a dɔn don bɛ se ka na ni min ye.

2 Kɔrɛntekaw 7.15 A kɔnɔna kanuya bɛ caya aw la, k'a sɔrɔ a hakili bɛ aw bɛɛ ka kanminɛli la, aw ye a minɛ cogo min na ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw tanu u ka kanminɛli kosɔn a ye, ka kanuyaba jira u la.

1. Kanminɛli fanga: Ka tugu Ala ka Kuma kɔ, o bɛ se k’an ka dannaya barika bonya cogo min na.

2. Kanuya & Kanminɛli: An ka kɛwalew bɛ nɔ min bila an ka jɛɲɔgɔnyaw la.

1. Kolosekaw 3:20 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ fɛn bɛɛ la, katuguni o ka di Matigi ye.

2. Luka 6:46 - Mun na i b ne wele ko Matigi, Matigi, ka ne ka kuma flenw k?

2 Kɔrɛntekaw 7.16 O de kosɔn ne bɛ ɲagali ko ne dalen bɛ aw la fɛn bɛɛ la.

Pol b’a jira ko a nisɔndiyara Kɔrɛntekaw ka kantigiya kosɔn, o min b’a to a dalen bɛ u la ko bɛɛ la.

1. Nisɔndiya Matigi la: Kalanden kantigiya min bɛ ka bonya

2. Daŋaniya fanga: Jɛɲɔgɔnya sabatili

1. Efesekaw 4:2-3 - Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ.

2 Kɔrɛntekaw 8 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba 8nan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma barokun kan min ye ka bolomafara ni saraka di mɔgɔ wɛrɛw nafa kama, ka baara kɛ ni Masedwanɛ egilisiw ka misali ye.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Masedwanɛ egilisiw tanu ye u ka bolomafaraw la. A b’a jira cogo min na, hali n’u yɛrɛw tun ye faantanya ni tɔɔrɔw ye, nisɔndiyaba tun b’u la ani u tun b’a fɛ kosɛbɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ wɛrɛw magow la (2 Kɔrɛntekaw 8:1-4). Pol y’a ɲɛfɔ ko u ka nili kɛra u yɛrɛ sago la, wa u bɔra dusukun lakika la, ka tɛmɛ a jigi tun bɛ min kan. A b’a sinsin a kan ko u y’u yɛrɛ di Ala ma fɔlɔ, ka tila k’u di ale ma, k’a kɛ u ka cɛsiri jiracogo ye.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol bɛ dusu don Kɔrɛnte dannabaaw kɔnɔ u ka tɛmɛ o nɛɛma wale kan fana. A bɛ Yesu Krisita kɛ misali ye, hali ni an kɛra nafolotigiw ye, a kɛra faantan ye an kosɔn walisa a ka faantanya sababu fɛ an ka kɛ nafolotigiw ye (2 Kɔrɛntekaw 8:9). U tun ye min daminɛ, a b’u jija u k’o dafa u ka nili nege siratigɛ la. Pol b’a sinsin a kan ko a tɛ doni da u kan, nka a bɛ bɛn ɲɔgɔn ma—minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka ca ni minnu ka dɔgɔ — walisa tilennenya ka kɛ dannabaaw cɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikan nafamaw ye minnu ɲɛsinnen bɛ fɛnw lajɛli ma Jerusalɛm magow kama. Pol b’u laadi u ka se ka nin dalajɛ in labɛn cogo min na walisa a ka se ka kɛ ka ɲɛ ani ni tilennenya ye (2 Kɔrɛntekaw 8:16-24). A bɛ mɔgɔ dannamɔgɔ dɔw sigi, Tite ni balimakɛ fila wɛrɛw sen bɛ o baara la. A b’u hakili sigi ko nin mɔgɔ ninnu bɛ bonya da egilisi fila bɛɛ kan, wa u bɛna kow ɲɛnabɔ kɛnɛ kan walasa bɛɛ ka hakili sigi.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba 8 bɛ sinsin barokun kan min ye ka bolomafara di ni bolomafara ye mɔgɔ wɛrɛw nafa kama. Pol bɛ Masedwanɛ egilisiw tanu u ka bolomafara saraka kosɔn hali k’a sɔrɔ u yɛrɛw ye faantanya ye. A bɛ dusu don Kɔrɛnte dannabaaw kɔnɔ u ka tugu u ka misali kɔ ani ka tɛmɛn o nɛɛma wale kan. Pol bɛ sinsin nili kɛcogo kan ni diyagoya ye ani ni kɔnɔnajɛya ye, k’u jija u ye min daminɛ, u k’o dafa. A bɛ Yesu Krisita ka saraka dicogo misali jira ani ka sinsin bɛnkan sariyakolo kan dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ nafolo tilali la. Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikan nafamaw ye minnu ɲɛsinnen bɛ fɛnw dalajɛli ma Jerusalɛm magow kama, ka mɔgɔ dannamɔgɔ dɔw sigi walasa k’o baara kɔlɔsi. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko saraka dili nafa ka bon, ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye bolomafara la, ani ka tila-tila cogo bɛnnen na dannabaaw bɛɛ ka ɲɛtaa kama.

2 Kɔrɛntekaw 8.1 Balimaw, an b'aw ladɔnniya Ala ka nɛɛma la min dira Masedwanɛ egilisiw ma.

Ala ka nɛɛma min dira Masedwanɛ egilisiw ma, Paul bɛ o fɔ Kɔrɛntekaw ye.

1. Ala ka nɛɛma faamuyali n’a waleɲumandɔn

2. Ala ka nɛɛma nafaw sɔrɔli

1. Efesekaw 2:8-9 (Katuguni aw ye kisili sr danaya barika la nɛɛma de barika la, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso)

2. Romɛkaw 5:17 (Ni mɔgɔ kelen ka jurumu kosɔn, saya ye masaya kɛ mɔgɔ kelen barika la, minnu bɛ nɛɛma caman sɔrɔ ani tilennenya nilifɛn na, olu na masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ o kan, Yesu Krisita kelenpe barika la)

2 Kɔrɛntekaw 8.2 Kɔrɔbɔliba la, u ka ɲagali caya ni u ka faantanya jugumanba cayara fo ka se u ka bolomafara nafolo ma.

Hali k’a sɔrɔ tɔɔrɔba ni faantanya tun bɛ Kɔrɛntekaw la, u ye bolomafara di u ka nili la.

1. Se min bɛ bolomafara la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Nisɔndiya tɔɔrɔ cɛma

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Matiyu 5:3-4 - Faantan minnu hakili la, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Minnu bɛ kasi, olu ye dubadenw ye, katuguni u na dusu saalo.

2 Kɔrɛntekaw 8.3 Katuguni ne bɛ seereya kɛ u ka sebaaya la, ɔwɔ, ka tɛmɛ u seko kan, u sɔnna u yɛrɛ ma.

Kɔrɛntekaw ye bolomafara di Jerusalɛm egilisi saraka ma, hali ka tɛmɛ u seko kan.

1. Sarakabɔ fanga

2. Ka bolomafara di walew la

1. Romɛkaw 12:1-2 - Aw ye aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnamaw, saniyalenw ani minnu ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.

2. Yakuba 2:15-17 - Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, wa don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ aw ma fɛnw di u ma minnu ka kan ka kɛ farikolo , o nafa ye mun ye ?

2 Kɔrɛntekaw 8.4 Aw ka an deli kosɛbɛ ko an ka o nilifɛn sɔrɔ, ka jɛ ka baara kɛ an ye ka ɲɛsin mɔgɔ senumaw ma.

Pol y’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u ka fara cɛsiri kan walisa ka wariko dɛmɛ di Jerusalɛm egilisi faantanw ma.

1. Hinɛ wale la: Baarakɛɲɔgɔnya min bɛ mɔgɔ senumaw baara

2. Baara kɛli ni yɛrɛdɔnbaliya ye: Weelekan min bɛ an balimakɛw ni an balimamusow dɛmɛ

1. 1 Yuhana 3:17-18 - «Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ka a balima ye dɛsɛbagatɔ la, k'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kanu kuma wala kuma la, nka an ka kɛwalew ni tiɲɛ de la.”

2. Galasikaw 6:2 - “Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.”

2 Kɔrɛntekaw 8.5 U ma o kɛ i ko an jigi tun b’a la cogo min na, nka u y’u yɛrɛ di Matigi ma fɔlɔ, ani anw ma Ala sago barika la.

Kɔrɛntekaw ye u yɛrɛ di Matigi ni Cidenw ma ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1. Yɛrɛsaraka fanga - An bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na Kɔrɛntekaw ka misali la, n’o ye k’u yɛrɛ di Matigi ma.

2. Kanminɛli fɔlɔ - Ka tugu Ala sago kɔ, o nafa ka bon kosɛbɛ.

1. Matiyu 16:24-26 - Yesu ka kalan min b kalandenya ni yr damin ko la.

2. Filipekaw 2:3-8 - Paul ka kalan min b majigin ko la ani ka mg tw bila an yr f.

2 Kɔrɛntekaw 8.6 An tun b’a fɛ Tite ye ko a y’a daminɛ cogo min na, a fana ka o nɛɛma kelen ban aw la.

Pol ye Tite deli a ka nɛɛma min daminɛ Kɔrɛntekaw la, a ka o dafa.

1. Dafalen nɛɛma: Ka kalan kɛ Tite fɛ

2. An ye min daminɛ ka ban: Kalansen dɔ bɔra Pol ni Tite fɛ

1. 2 Kɔrɛntekaw 8:6

2. Filipekaw 1:6 - "Aw dalen b'a la ko min ye baara ɲuman daminɛ aw la, o na o dafa fo ka se Krisita Yesu ka don ma."

2 Kɔrɛntekaw 8.7 O de kosɔn, aw bɛ caya fɛn bɛɛ la, dannaya ni kuma ni dɔnniya ni timinandiya bɛɛ la ani aw ka kanuya la an ye, aw k'a lajɛ ka caya o nɛɛma fana na.

Dusu donna kerecɛnw kɔnɔ u ka danaya, dɔnniya, timinandiya, kanuya ani nɛɛma caya.

1. Ka caya ni nɛɛma ye: An bɛ nilifɛn minnu sɔrɔ Ala fɛ

2. Ka dannaya caya: Sira min bɛ taa ɲɛnamaya dafalen na

1. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen ani ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

2. 1 Piɛrɛ 4:8 - Ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, aw ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ, katuguni “kanuya na jurumu caman datugu.”

2 Kɔrɛntekaw 8.8 Ne tɛ kuma ci fɔlenw fɛ, nka ne bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛmajɔli fɛ, ka aw ka kanuya lakika jira.

Dɔ wɛrɛw y’a jira k’u b’a fɛ ka bolomafara di egilisi ma, wa Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u k’o ɲɔgɔn kɛ walisa k’a jira ko u ka kanuya ye tiɲɛ ye.

1. Ka an ka kanuya jira ni bolomafara ye

2. Se min bɛ nili la

1. Matiyu 6:21 – “I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2. Luka 6:38 – “A’ ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ, min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna don i sen na. Aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ma.»

2 Kɔrɛntekaw 8.9 Aw bɛ an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma dɔn, ko hali ni a tun ye nafolotigi ye, a kɛra faantan ye aw kosɔn, walisa aw ka kɛ nafolotigi ye a ka faantanya fɛ.

Yesu Krisita y’a ka nafolo ni a ka jɔyɔrɔ bila walisa ka kɛ faantan ye mɔgɔ wɛrɛw kosɔn, walisa u ka kɛ nafolotigiw ye.

1. Yɛrɛsaraka fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka misali la

2. Ka kɛ nafolotigi ye faantanya fɛ: Yesu ye fɛn bɛɛ Changé cogo min na

1. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

2. Matiyu 19:24 - Ne b’a fɔ aw ye tuguni ko ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ pikirijikɛlan ɲɛ fɛ ka tɛmɛ nafolotigi ka don Ala ka masaya la.

2 Kɔrɛntekaw 8.10 Ne bɛ ne ka laadilikan di nin cogo la, katuguni nin nafa ka bon aw ma, aw minnu ye a daminɛ ka kɔn o kɛli dɔrɔn tɛ, nka ka taa ɲɛ fana a san kelen ye nin ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw laadi u ka taa a fɛ u ka bolomafaraw la, k’a sɔrɔ u y’a daminɛ kaban san kelen ka kɔn o ɲɛ.

1. "Ni bolomafara fanga".

2. "Ka kɛ ɲɛfɛ sara".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 15:10 - "'I na fɛn di a ma fu, i dusukun tɛna dimi ni i ye fɛn di a ma, katuguni o de kosɔn Matigi i ka Ala na duba i ye i ka baara bɛɛ la ani i ka baara bɛɛ la.' '”

2. Ntalenw 11:24-25 - "Mɔgɔ bɛ nili kɛ gansan, nka a bɛ nafolotigi bɛɛ bonya, dɔ wɛrɛ bɛ a ka kan ka min di, a bɛ dɛsɛ dɔrɔn de to a la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugawu lase, o na nafa sɔrɔ, min bɛ ji kɛ, o na ji di a yɛrɛ ma."

2 Kɔrɛntekaw 8.11 Aw ka o kɛli kɛ sisan. O cogo la, i n'a fɔ a sago tun labɛnnen don cogo min na, o cogo kelen na, aw bɛ min sɔrɔ, o fana ka se ka kɛ.

Pol b’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u k’a jira k’u b’a fɛ ka fɛn di faantanw ma, u kɛtɔ k’o kɛ.

1. I ka kɛ Kuma kɛbaga ye, i kana kɛ Lamɛnnikɛla dɔrɔn ye

2. I ka dannaya jira walew fɛ

1. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

2. Matiyu 5:16 - O cogo kelen na, aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan min bɛ sankolo la.

2 Kɔrɛntekaw 8.12 Ni hakili sago bɛ fɔlɔ, mɔgɔ bɛ sɔn o ma ka kɛɲɛ ni a ta ye, nka a tɛ sɔn a ma ka kɛɲɛ ni a tɛ min ye.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka bolomafara di, ka kɛɲɛ n’u sekow ye, u kana kɛ u dɛsɛlen ye.

1. "An ka dugaw jate: Ka nili kɛ ni bolomafara ye, ni nisɔndiya ye, ani ni dusukun sago ye".

2. "Jɛkulu ka bolomafara fanga: An ka nili bɛ an ka dannaya jira cogo min na".

1. Matiyu 10:8 "... aw ye o sɔrɔ fu, aw ka o di fu."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 15:10 "... i na i bolo da a ɲɛ kosɛbɛ, ka juru don a la a mago bɛ min na, a mago bɛ min na."

2 Kɔrɛntekaw 8.13 Ne t'a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw nɔgɔya, ka doni da aw kan.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka dɛmɛ don egilisi wɛrɛw ma minnu mago bɛ dɛmɛ na, k’a jira ko o baara man kan ka doni da u kan.

1. Ala b’an wele ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ, hali n’a bɛ se ka kɛ ko a ka gɛlɛn.

2. An ka kan ka sɔn ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye minnu mago bɛ dɛmɛ na, hali ni o bɛ a ɲini ka saraka bɔ.

1. Galasikaw 6:9-10 "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma an fari faga kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw.»

2. Matiyu 25:35-36 "Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye, i ye ne bisimila."

2 Kɔrɛntekaw 8.14 Nka i ka kɛ kelen ye, walisa sisan sisan, aw ka camanba ka kɛ u ka dɛsɛ ye, walisa u ka caya fana ka kɛ aw ka dɛsɛ ye, walisa bɛn ka kɛ.

Dɔw caya bɛ se ka kɛ ka magojirabagaw dɛmɛ, ka balansi kelen don u fila ni ɲɔgɔn cɛ.

1. "Bɛnkan caya: Jɛɲɔgɔnya ni magojirabagaw ye".

2. "Ka nafa sɔrɔ i ka caya la kosɛbɛ: Ka kɛ dugawu ye mɔgɔ wɛrɛw bolo".

1. Yakuba 2:15-17 "Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛlen don, ni aw dɔ y'a fɔ u ye ko: Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, hali ni aw tɛ fɛn kɔrɔw di u ma." mago bɛ farikolo la, nafa jumɛn b'a la?

2. Matiyu 25:35-40 "Kɔngɔ tun bɛ ne la, aw ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, aw ye min di ne ma. Ne tun ye dunan ye, aw ye ne minɛ banana, aw taara bɔ ne ye: ne tun bɛ kaso la, aw nana ne ma...Aw ye o kɛ ne balima fitinin ninnu dɔ la kelen na cogo min na, aw ye o kɛ ne ye.

2 Kɔrɛntekaw 8.15 I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ min ye caman lajɛ, foyi tun tɛ o la. Min tun ye dɔɔni lajɛn, dɛsɛ tun tɛ o la.

Ciden Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka bolomafara di, ka Layidu Kɔrɔ kɔnɔ kuma dɔ fɔ min b’a jira ko Ala ye bolomafara di ani ko a b’a fɛ an fana ka bolomafara di.

1. "Ka kɛ bolomafaraw ye: Ala ka misali ani an ka kunkanbaaraw".

2. "An bolofɛnw tila ɲɔgɔn na: bolomafara dugawu".

1. Zaburu 112:5 “Mɔgɔ min bɛ bolomafara di, ka juru don, min bɛ a ka kow ɲɛminɛ ni tilennenya ye, ko ɲuman na na o ma.”

2. Luka 6:38 «Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.”

2 Kɔrɛntekaw 8.16 Nka barika da Ala ye, ale min ye o hami tite dusukun na aw ko la.

Ala y’a janto Tite dusukun na kosɛbɛ Kɔrɛntekaw ko la.

1. Ala ka kanuya fanga: Ala ka mɔgɔ wɛrɛw ladonni bɛ se ka nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Baarakɛla dusukun: Ala b’an wele cogo min na an k’an janto mɔgɔ wɛrɛw la

1. Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

.

2 Kɔrɛntekaw 8.17 Tiɲɛ na, a sɔnna o laadilikan ma. Nka a taara aw fɛ a yɛrɛ sago la.

Tite sɔnna laadilikan dɔ ma ko a ka taa Kɔrɛnte a yɛrɛ sago la.

1. Yɛrɛlaɲini fanga

2. Ka i sen don Matigi ka baara la

1. Romɛkaw 12:11 - A tɛ sɛgɛn jago la; mɔgɔ timinandiyalen hakili la; ka baara kɛ Matigi ye;

2. Ntalenw 16:3 - I ka kɛwalew bila Matigi bolo, I ka miiriliw na sabati.

2 Kɔrɛntekaw 8.18 An ye balima ci ka taa a fɛ, a tanuli bɛ Kibaru Duman la egilisiw bɛɛ la.

Pol ye balimakɛ dɔ ci ka taa egilisiw la ni kibaru duman ye.

1. "Tanuli fanga".

2. "Ka Kibaru Duman tila".

1. Zaburu 150:6 - Ninakili bɛ fɛn o fɛn na, o ka Matigi tanu.

2. Kɛwalew 10:36 - Ala ye kuma min ci Israɛldenw ma, ka hɛrɛ waajuli kɛ Yesu Krisita barika la .

2 Kɔrɛntekaw 8.19 O dɔrɔn tɛ, nka aw fana sugandira egilisiw cɛma walisa a ka taama ni an ye ni nin nɛɛma ye, an bɛ min kɛ ka Matigi kelen nɔɔrɔ la, ka aw hakili labɛnnen fɔ.

Pol ni egilisi kuntigi tɔw sugandira ka nɛɛma lase egilisiw ma walisa ka Matigi bonya ani ka egilisiw ka sɔnni jira ka o sɔrɔ.

1. Ala ka nɛɛma fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ waleɲumandɔn ni bolomafara la

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.

2. Efesekaw 2:4-7 - Nka a ka kanuyaba kosɔn an ko la, Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, o ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye hali k’a sɔrɔ an sara sariya tiɲɛniw la—aw kisira nɛɛma de barika la. Ala ye an lakunun ni Krisita ye, ka an sigi ni ale ye sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la, walisa waati nataw la, a ka nɛɛma nafolomafɛnw jira minnu tɛ se ka suma ni ɲɔgɔn ye, o min jiralen bɛ a ka ɲumanya fɛ an ye Krisita Yesu la.

2 Kɔrɛntekaw 8.20 Aw ka aw yɛrɛ tanga nin ma, walisa mɔgɔ si kana an jalaki nin camanba in na.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u ka bolomafara di faantanw ka warijɛ lajɛ la Jerusalɛm, walisa mɔgɔ si kana se k’u ka cidenyabaara kɔrɔfɔ fɛn caman sɔrɔli kosɔn.

1. Ka bolomafara di nili la: Pol ye misali min di Kɔrɛntekaw ma

2. Ka caya nili la: Ka ɲɛnamaya kɛ ni bolomafara ye

1. 1 Kɔrɛntekaw 16:2 - "Dɔgɔkun o dɔgɔkun don fɔlɔ la, aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ, ka o mara, i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na, walisa warijɛbɔ kana kɛ ne natɔ."

2. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - "Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka nili kɛ i ko a y'a latigɛ cogo min na a dusukun na, a kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu."

2 Kɔrɛntekaw 8.21 Aw ka fɛn sɛbɛw ladon Matigi ɲɛ dɔrɔn tɛ, nka mɔgɔw ɲɛ na fana.

Pol b dannabaaw jija u ka wale k ni tilennenya ye ani ka tmn mafiɲɛyali ye Matigi ni mɔgɔw ɲɛ na.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye: Paul ka misali".

2. "Tiɲɛni fanga: Bibulu ka miiriya".

1. Ntalenw 11:3 - "Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya bɛ u bilasira, nka nanbarakɛlaw ka juguya bɛ u halaki."

2. Efesekaw 4:25 - "O de kosɔn, aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye."

2 Kɔrɛntekaw 8.22 An ye an balima ci u fɛ, an ye min timinandiya tuma caman na ko caman na, nka sisan a timinandiyalen don kosɛbɛ, ne dalen bɛ aw la kosɛbɛ.

Pol bɛ ka balimakɛ dɔ ci min dalen bɛ a la ni cidenyabaarakɛlaw ye Kɔrɛnte walisa k’a jira ko a dalen bɛ dannabaaw la yen.

1. Daŋaniya fanga: An ka dannaya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la, o bɛ se ka an ni Ala cɛsira barika bonya cogo min na

2. Nafa min b’a la k’a jira ko an ka kan ni dannaya ye: Ka timinandiya sabati an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

2 Kɔrɛntekaw 8.23 Ni mɔgɔ dɔ ye Tite ɲininka, o ye ne jɛɲɔgɔn ni ne dɛmɛɲɔgɔn ye aw ko la.

Tɛmɛsira bɛ Tite ni balimaw nafa jira iko u ye jɛkuluw jɛɲɔgɔnw ni dɛmɛɲɔgɔnw ye, ka nɔɔrɔ lase Krisita ma.

1. Ka jɛɲɔgɔnya nafa dɔn Egilisi kɔnɔ

2. Ka ɲagali Krisita ka nɔɔrɔ la

1. Romɛkaw 15:20 - "O cogo la, ne ye Kibaru Duman fɔli kɛ ne ka laɲinita ye, Krisita tɔgɔ fɔra yɔrɔ min na, ne tɛna jɔ mɔgɔ wɛrɛ jusigilan kan."

2. 1 Piɛrɛ 4:11 - "Ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma, a ka kuma i ko Ala ka kuma fɔlenw, ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ, o ka o kɛ i ko Ala bɛ se min di, walisa Ala ka bonya fɛn bɛɛ la Yesu barika la." Krisita, tanuli ni kuntigiya ka kɛ ale ye badaa-badaa.Amiina."

2 Kɔrɛntekaw 8.24 O de kosɔn aw ka kanuya ni an ka yɛrɛbonya jirali jira u la ani egilisiw ɲɛkɔrɔ.

Dusu donna Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ u ka kanuya ni u ka yɛrɛbonya daliluw jira egilisi tɔw la.

1. I ka kanuya dalilu: ɲumanya fanga Egilisi kɔnɔ

2. Ka waso Matigi la: Ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman weleweleda

1. Ntalenw 17:17 - Teri bɛ kanuya kɛ waati bɛɛ, balimakɛ bɛ bange gɛlɛya waati kama.

2. Romɛkaw 12:10 - Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2 Kɔrɛntekaw 9 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ t’a fɛ ka baro kɛ nili ye ni bolomafara ye, ka nili kɛli ni nisɔndiya ye ani Ala ka labɛn caman sariyakolow jira.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dusu don Korɛnte dannabaaw kɔnɔ u ka labɛn n’u ka bolomafara ye i n’a fɔ u tun ye layidu ta cogo min na ka tɛmɛ. A b’a sinsin a kan ko minnu bɛ danni dɔɔnin kɛ , olu fana bɛna suman tigɛ dɔɔnin, nka minnu bɛ danni kɛ ka caya, olu fana bɛna suman caman tigɛ (2 Kɔrɛntekaw 9:6). Pol b’a sinsin a kan ko mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka nili kɛ ka kɛɲɛ n’u yɛrɛ ka latigɛ ye, a man kan ka kɛ wajibi ye walima ni a ma sɔn. A b’a jira ko Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu, min bɛ nili kɛ ni diyanye ye ani ni nisɔndiya ye ka bɔ waleɲumandɔn dusukun na.

Dakun 2nan: Pol b dannabaaw hakili sigi ko Ala b se ka duba caman di u ma walisa u ka se ka baara ɲuman b k (2 Kr ntekaw 9:8). A b’a jira ko u ka bolomafara bɛna kɛ sababu ye ka barika da Ala ye ka bɔ u ka nilifɛnw sɔrɔbagaw yɔrɔ. Pol b’u hakili jigin cogo min na u ka nili tɛ mɔgɔ wɛrɛw mago ɲɛ dɔrɔn, nka a bɛ fa fana ni waleɲumandɔn jiracogo ye Ala fan fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijigin ye u ka nili nafa kan alako ta fan fɛ. Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na u ka bolomafara bɛ Krisita ka kibaru duman kanminɛli jira ani k’u ka dannaya jirali sinsin (2 Kɔrɛntekaw 9:13-14). A b’u jija u ka delili kɛ ale n’a taamaɲɔgɔnw ye, k’a dɔn cogo min na u ka deliliw kɛra sababu ye ka dubaw ni barika dali lase dannabaa caman ma.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan bɛ tɛmɛ ni baro ye min bɛ kɛ ni bolomafara dicogo kan. Pol bɛ dusu don Kɔrɛnte dannabaaw kɔnɔ u k’u ka layidu kɔrɔ dafa, u kɛtɔ ka nili kɛ ni nisɔndiya ye ka kɛɲɛ ni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka latigɛ ye. A bɛ sinsin Ala ka se kan ka dugawu caman kɛ u ye walisa u ka se ka bolomafaraw di baara ɲuman bɛɛ la. Sapitiri b’a sinsin cogo min na ni nisɔndiya ye, o tɛ taa ni magoɲɛfɛnw dɔrɔn ye, nka a bɛ barika da Ala ye fana ka bɔ nilikɛlaw ni a sɔrɔbagaw bɛɛ la. Pol bɛ kuma kuncɛ ni u ka nili nafa jirali ye alako ta fan fɛ, bawo o bɛ kibaru duman kanminɛli jira ani ka jɛɲɔgɔnya barika bonya dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin nili kɛli ni nisɔndiya sariyakolow kan, Ala ka bolomafara camanba, ani bolomafara bɛ nɔ min bila Krecɛn jɛkulu kɔnɔ alako ta fan fɛ.

2 Kɔrɛntekaw 9:1 Katuguni mɔgɔ senumaw ka baara ko la, ne ka sɛbɛn ci aw ma, o tɛ foyi ye.

Ciden Pol tun man kan ka sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma, mɔgɔ senumaw ka baara ko la, i n’a fɔ u tun bɛ o kɛ cogo min na kaban.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ nili la: Baara kɛ ni mɔgɔ senumaw ye cogo min na ni dusukun ɲuman ye

2. Nili fanga: Nili ni bolomafara bɛ nɔ min bila ni bolomafara ye, o faamuyali

1. Ntalenw 11:25 - Min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o yɛrɛ bɛna lafiya.

2. Luka 6:38 - Aw ka di, o na di aw ma: sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka don aw disi la. I bɛ baara kɛ ni sumanikɛlan min ye, o na suman ka segin i ma.

2 Kɔrɛntekaw 9.2 Ne bɛ aw hakili to a ka ɲɛtaa dɔn, ne bɛ waso aw la Masedwanɛkaw ɲɛkɔrɔ, ko Akaya tun labɛnnen don a san kelen ye nin ye. Aw ka timinandiya ye mɔgɔ caman dimi kosɛbɛ.

Kɔrɛntekaw tun y’a jira ko u b’a fɛ kosɛbɛ ani u tun cɛsirilen don kosɛbɛ ka Masedwanɛ kerecɛnw dɛmɛ, wa o tun ye mɔgɔ caman wɛrɛw bila ka dɛmɛ don fana.

1. Dusukunnata fanga: An ka timinandiya bɛ se ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ cogo min na

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ bolomafara fɛ: Nili bɛ se ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

1. 2 Kɔrɛntekaw 8:1-5

2. Filipekaw 2:4-8

2 Kɔrɛntekaw 9.3 O bɛɛ n’a ta, ne ye balimaw ci, walisa an ka waso aw ko la, o kana kɛ fu ye o kosɔn . I ko ne y'a fɔ cogo min na, aw ka se ka labɛn.

Pol bɛ ka a dannabaaw ci ka taa Kɔrɛntekaw fɛ walisa k’a lajɛ ni Kɔrɛntekaw labɛnnen don a nali kama.

1. Se min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

2. Labɛnni nafa ka bon

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2. Yakuba 1:22 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili."

2 Kɔrɛntekaw 9.4 Ni Masedwanɛkaw nana ni ne ye, ka aw sɔrɔ aw ma labɛn, an kana maloya o yɛrɛbonya da la.

Pol jɔrɔlen don ko ni Masedwanɛkaw nana n’a ye, k’a sɔrɔ Kɔrɛntekaw ma labɛn, o bɛna a ka dannaya tiɲɛ.

1. Nafa min b’a la ka labɛn - Matiyu 25:1-13

2. Majigilenya fanga - Filipekaw 2:3-11

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:12 - O de kosɔn, mɔgɔ min b’a miiri ko a jɔlen don, o k’a janto a kana bin.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2 Kɔrɛntekaw 9.5 O de y'a to ne y'a ye ko a ka kan ka balimaw laadi ko u ka taa aw ɲɛ ka kɔn ka aw ka bolomafaraw dafa, aw tun ye minnu kɔlɔsi fɔlɔ, walisa o bɛɛ ka labɛn, ka kɛɲɛ ni nɛɛma ko ye, ani a tɛ kɛ i n’a fɔ namara de.

Pol ye Kɔrɛntekaw laadi ko u ka kɔn ka nilifɛn dɔ labɛn walisa ka di ni bolomafara hakili ye, a kana di ni namara ye.

1. Ka bolomafara di ka tɛmɛ nafantan kan: Ka nili hakili dege

2. Ala ka dugawu min bɛ kɛ ni bolomafara ye: Ɲɛnamaya min falen bɛ fɛn caman na

1. Luka 6:38 ??? 쏥 ive, ani a bɛna di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Sabu ni i bɛ sumanikɛlan min kɛ, o bɛna suman i ma.??

2. Ntalenw 11:25 ??? 쏛 bolomafaratigi bɛna ɲɛtaa sɔrɔ; min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o tigi bɛ lafiya.??

2 Kɔrɛntekaw 9.6 Nka ne bɛ nin fɔ ko: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o na suman tigɛ dɔɔnin fana. Min bɛ danni kɛ ka caya, o na suman caman fana tigɛ.»

An bɛ min dan, an bɛ o suman; minnu bɛ danni dɔɔnin kɛ, olu na suman tigɛ dɔɔnin, k'a sɔrɔ minnu bɛ danni kɛ ni bolomafara ye, olu na suman tigɛ ni bolomafara ye.

1. bolomafara bɛ na ni caman ye - 2 Kɔrɛntekaw 9:6

2. Danni ni suman tigɛ fanga - 2 Kɔrɛntekaw 9:6

1. Ntalenw 11:24-25 - Mɔgɔ kelen bɛ nili kɛ fu, o bɛɛ n’a ta, a bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ; dɔ wɛrɛ bɛ a yɛrɛ minɛ cogo bɛnbali la, nka a bɛ na faantanya la. Mɔgɔ min bɛ bolomafara di, o bɛna ɲɛtaa sɔrɔ; min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o tigi bɛ lafiya.

2. Luka 6:38 - Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.

2 Kr=ntekaw 9.7 Mg b== b== b== b== b== ka nili k= a dusukun na cogo min na, o cogo la. A tɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, wala wajibi don, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.

An ka kan ka fɛn di Ala ma ni dusukun nisɔndiyalen ye, k’a sɔrɔ an ma dimi walima k’a miiri ko wajibi don.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ nili la ni bolomafara ye

2. Dusukun nisɔndiyalen fanga

1. Ntalenw 11:24-25 - Mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ jɛnsɛn, o bɛɛ n’a ta, a bɛ dɔ fara a kan; ani mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ fɛn caman bali ka tɛmɛ tilennenya kan, nka o bɛ na ni faantanya ye. Ni bolomafara na kɛ nafolotigi ye, min bɛ ji kɛ, o fana na ji di a yɛrɛ ma.

2. Luka 6:38 - Aw ka di, o na di aw ma: sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka don aw disi la. I bɛ baara kɛ ni sumanikɛlan min ye, o na suman ka segin i ma.

2 Kɔrɛntekaw 9.8 Ala bɛ se ka nɛɛma bɛɛ caya aw ye. Aw bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la tuma bɛɛ, walisa aw ka caya baara ɲuman bɛɛ la.

Ala bɛ se ka nɛɛma ni caman di an ma, walisa an mago bɛ fɛn minnu na, an ka se ka olu bɛɛ sɔrɔ ani ka se ka kɛwale ɲumanw kɛ.

1. Ka caya nɛɛma sababu fɛ: Ka i jigi da Ala ka labɛn kan

2. Se min bɛ bolomafara la: Ka baara kɛ ni Ala ka labɛnw ye

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow b== dafa ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la.

2 Kɔrɛntekaw 9:9 (I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «A jɛnsɛnna yɔrɔ bɛɛ, a ye fɛn di faantanw ma, a ka tilennenya bɛ to badaa.»

2 Kɔrɛntekaw 9:9 la, a sɛbɛnnen bɛ ko Ala ye fɛn di faantanw ma ani a ka tilennenya bɛ to badaa.

1. Nili dugawu: Nili kɛli faantanw ye, o bɛ nɔɔrɔ da Ala kan cogo min na

2. Tilennenya layidu: Ala ka tilennenya banbali bɛ nisɔndiya lase cogo min na

1. Ntalenw 19:17 - Min bɛ ɲumanya kɛ faantanw ye, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwalew sara.

2. Zaburu 112:9 - A ye a ka nilifɛnw jɛnsɛn faantanw ma, a ka tilennenya bɛ to badaa; a buru bɛna kɔrɔta ka taa sanfɛ bonya la.

2 Kɔrɛntekaw 9:10 Min bɛ kisɛ di danbaga ma, o bɛ dumuni kɛ aw ka dumuni kama, ka aw ka kisɛ danna caya, ka dɔ fara aw ka tilennenya denw kan.

Ala bɛ dannikɛla mago ɲɛ a kɛtɔ ka buru di a ma dumuni kama ani ka kisɛ danna caya walasa ka dɔ fara tilennenya denw kan.

1. Labɛn caman: Ala bɛ an magow bɛɛ ɲɛ cogo min na

2. Tilennenya den: Duba minnu bɛ sɔrɔ ka kɛ ko ɲuman kɛli la

1. Zaburu 23:1 - "Matigi ye ne sagagɛnna ye, ne tɛna dɛsɛ."

2. Matiyu 6:33 - "Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

2 Kɔrɛntekaw 9.11 An ka nafolotigiya sɔrɔ fɛn bɛɛ la ka kɛɲɛ ni nɛɛma bɛɛ ye, o min bɛ barika da Ala ye an barika la.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka bolomafara di u ka nafolo ma bawo o bɛna barika da Ala ye.

1. "Dubaw minnu bɛ bɔ bolomafaraw la".

2. "Sɛgɛsɛgɛli: Dannabaaw ka baara".

1. Ntalenw 11:25, "Mɔgɔ bolomafara na ɲɛ, min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o na lafiya."

2. Luka 6:38, "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ, min bɛ boli ka wuli, o na don aw kɔ la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ka segin aw ma." ."

2 Kɔrɛntekaw 9.12 Katuguni o baara kɛli tɛ mɔgɔ senumaw ka dɛsɛ dɔrɔn de la, nka a bɛ caya fana barika dali caman fɛ Ala ye.

Kɔrɛntekaw bɛ tanu u ka baara kɛli la ni bolomafara ye ka ɲɛsin mɔgɔ senumaw ma, o min ye dugawu sɔrɔ Ala fɛ.

1. bolomafara: Kalanden lakika taamasyɛn

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2. Matiyu 25:40 - "Masakɛ bɛna a jaabi ko: 'Tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko i ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ fitininw dɔ la kelen ye, i ye o kɛ ne ye.'

2 Kɔrɛntekaw 9.13 Ka o cidenyabaara kɛcogo kɔrɔbɔ, u bɛ nɔɔrɔ da Ala kan, aw ka kololi kosɔn Krisita ka Kibaru Duman kɔrɔ, ka tilatila u ni mɔgɔw bɛɛ ye.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw tanu u ka dɛmɛ kosɔn ni bolomafara ye cidenyabaara ni mɔgɔw bɛɛ la.

1. bolomafara fanga: An bɛ se ka nɔɔrɔ lase Ala ma cogo min na an ka nilifɛnw fɛ

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw nafa dɔn: Ka nili kɛ ni yɛrɛdɔnbaliya ye, o nafa faamu

1. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ, min bɛ boli ka wuli, o na don aw kɔ la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ka segin aw ma." .??

2. Kɛwalew 20:35 - ? 쏧 n fɛn bɛɛ ne y'a jira aw la ko ni an bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin cogo la an ka kan ka barikantanw dɛmɛ ani ka an hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, ? 쁈 t ka dugawu ka di ka tɛmɛn ka sɔrɔ.? 쇺 € ye?

2 Kɔrɛntekaw 9.14 U b’a fɛ ka Ala ka nɛɛmaba sɔrɔ aw ko la.

Dusu donna kerecɛnw kɔnɔ u ka Ala ka nɛɛma ɲini delili fɛ.

1. Delili fanga: Ala ka nɛɛma ɲinini

2. Waleɲumandɔn: Ka i bolo da Ala kan delili la

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye."

2 Kɔrɛntekaw 9.15 Barika da Ala ye a ka nilifɛn kosɔn min tɛ se ka fɔ.

O tɛmɛsira bɛ waleɲumandɔn jira Ala la nilifɛn dɔ kosɔn min tɛ se ka fɔ.

1. Waleɲumandɔn fanga - Waleɲumandɔn hakilina sɔrɔli bɛ se ka seko kura da mɔgɔw ɲɛ cogo min na ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Nilifɛn min tɛ se ka fɔ - Ala ka dugawuw dɔnni n’u waleɲumandɔn nafa ka bon.

1. Efesekaw 1:3 - Ka Ala tanu a ka hakilimaya dugaw kosɔn Krisita la.

2. Zaburu 107:1 - Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi, katuguni a ka makari bɛ to badaa.

2 Kɔrɛntekaw 10 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba tannan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka cidenw ka fanga lafasa ani ka kuma nkalontigɛ jalakiw kan minnu kɛra a kan Kɔrɛnte egilisi dɔw fɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni sɔn ye ko hali ni a bɛ se ka kɛ ko a majiginlen don ani a majiginlen don a yɛrɛ la, fanga b’a bolo ka bɔ Krisita yɔrɔ walasa ka mɔgɔw kunbɛn minnu bɛ ɲininkali kɛ a ka sariyatigiya la (2 Kɔrɛntekaw 10:1-2). A bɛ Kɔrɛntekaw hakili sigi ko hali ni a bɛ taama farisogo la, a ka kɛlɛkɛminɛnw tɛ diɲɛ ta ye, nka u fanga ka bon Ala barika la, walisa ka yɔrɔ barikamaw ci ani sɔsɔli minnu bɛ Ala dɔnni kɛlɛ (2 Kɔrɛntekaw 10:3-5). Pol b’a sinsin a kan ko a labɛnnen don ka fɛɛrɛ tigɛ kanminɛbaliya fɛn o fɛn kama ni u ka kanminɛli dafara.

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ, olu minnu b’a kɔrɔfɔ, k’a sababu kɛ u bɛ waso a ka kuntigiya la. A b’a ɲɛfɔ ko a ka yɛrɛbonya tɛ sinsin hadamadenw ka sariyakolow kan, nka Ala ye min kalifa a ma (2 Kɔrɛntekaw 10:7). A b’a fɔ ko hakilitigiya tɛ ka i yɛrɛ suma walima k’i yɛrɛ suma ni mɔgɔ wɛrɛw ka sariyakolow ye bawo mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka fanga yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don, Ala ye min sigi. Pol b’a ka cidenyabaara lafasa, k’a jira cogo min na a ye egilisiw sigi ani ka baara kɛ ni timinandiya ye u cɛma (2 Kɔrɛntekaw 10:12-18).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye mɔgɔ minnu b’a kɛlɛ. Pol b’a lasɔmi ko n’a sera Kɔrɛnte, a bɛna mɔgɔw kunbɛn minnu tun bɛ ka nkalon tigɛ a kan. A b’a jira ko a tɛ kɛnɛma yecogo walima kuma lankolonw ko ye, nka a bɛ fanga lakika jirali de kan Krisita ka kɛli fɛ a kɔnɔ (2 Kɔrɛntekaw 10:8-11). A b’u jija u k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sani u ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, wa a b’a sinsin a kan ko tanuli lakika bɛ bɔ Matigi de la.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba tan bɛ sinsin Paul ka cidenw ka fanga lafasali kan ani ka nkalon jalaki minnu binna a kan. A b’a ka kuntigiya jira alako ta fan fɛ, Krisita ye min di a ma, wa a b’a ɲɛfɔ cogo min na a ka marifaw fanga ka bon walisa ka sɔsɔliw tiɲɛ minnu bɛ Ala ka dɔnniya sɔsɔ. Pol b’a ka yɛrɛbonya lafasa, k’a sinsin a kan ko a ka kuntigiya bɔra Ala de la, wa a ma sinsin hadamadenw ka sariyakolow kan. Minnu b’a kɛlɛ, a bɛ olu lasɔmi, k’u hakili sigi ko a bɛna u ka jalaki nkalonmaw kunbɛn n’a sera Kɔrɛnte. Pol y’a sinsin fanga lakika nafa kan Krisita barika la, wa a b’u jija u k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ sani u ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan. Nin tilayɔrɔba in bɛ Paul ka kuntigiya jira alako ta fan fɛ, a ka kan ka a yɛrɛ tanga jalaki nkalonmaw ma, ani ko an ka kan ka an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ani k’an jigi da Ala ka sebaaya kan sanni ka an jigi da hadamadenw ka sariyakolow kan.

2 Kɔrɛntekaw 10.1 Ne Paul yɛrɛ bɛ aw deli Krisita ka dususuma ni a ka dususuma barika la.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka kɛ kelen ye Krisita ka dususuma ni a ka dususuma la, hali k’a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ majigin ni a bɛ yen, ka jagɛlɛya sɔrɔ ni a tɛ yen.

1. Krecɛnw ka majigilenya fanga

2. Dususuma nafa ka bon kelenya la

1. Matiyu 11:29 - "Aw ka ne ka jɔrɔnanko ta aw kan, ka ne kalan, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye."

2. Efesekaw 4:2 - "Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la."

2 Kɔrɛntekaw 10.2 Nka ne b'aw deli ko ne kana ne ja gɛlɛya ni ne bɛ yen ni o dannaya ye, ne b'a miiri ko ne bɛ ja gɛlɛya dɔw ma, minnu b'a miiri ko an taamana ka kɛɲɛ ni farisogo ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw deli ko u kana kiri tigɛ a kan kojugu, iko mɔgɔ dɔw dalen b’a la nkalon na ko a bɛ tugu diɲɛ siraw kɔ.

1. Ala ka siraw vs. Diɲɛ siraw

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ ni hinɛ ye

1. Matiyu 7:1-5 - "Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan."

2. Romɛkaw 14:10 - "Mun na i bɛ kiri tigɛ i balima kan? Wala e, mun na i bɛ i balima mafiɲɛya? An bɛɛ na jɔ Ala ka kiritigɛsigilan ɲɛkɔrɔ."

2 Kɔrɛntekaw 10.3 Hali ni an bɛ taama farisogo la, an tɛ kɛlɛ kɛ farisogo la.

Dannabaaw welelen don ka alako kɛlɛw kɛ, farikolo ta tɛ.

1. I ka jagɛlɛya kɛ: Alako kɛlɛli kɛlɛ

2. Delili fanga min bɛ Alako kɛlɛ la

1. Efesekaw 6:10-18 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2 Kɔrɛntekaw 10:4 (Katuguni an ka kɛlɛkɛminɛnw tɛ farisogo ta ye, nka u barika ka bon Ala barika la fo ka se ka yɔrɔ barikamaw ci.)

O tɛmɛsira bɛ kuma a kan ko a ka kan ka kɛ ni alako ta fan fɛ marifaw ye walisa ka kɛlɛ kɛ ni alako ta fan fɛ fangatigiw ye.

1. ? 쏥 irding Up ni Alako kɛlɛkɛminɛnw??

2. ? 쏥 od ka fanga b'an dɛmɛ ka se sɔrɔ barikanw kan??

1. Efesekaw 6:10-18 (A laban na, ne balimaw, aw ka barika bonya Matigi la, a ka sebaaya la.)

2. 1 Yuhana 4:4 (Aw ye Ala de ye, denmisɛnw, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye.)

2 Kɔrɛntekaw 10.5 Ka miiriliw ni fɛn kɔrɔtalenw bɛɛ fili duguma, minnu bɛ u yɛrɛ kɔrɔta Ala dɔnniya kama, ka miirili bɛɛ bila jɔnya la Krisita kanminɛli kama.

Tɛmɛsira b’an jija an ka miirili bɛɛ lase Krisita kanminɛli ma ani ka ban fɛn o fɛn na min bɛ u yɛrɛ kɔrɔta Ala dɔnniya kama.

1. "Kanminɛli fanga: Ka na ni miirili bɛɛ ye jɔnya la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na: Ka ban miiriliw ni fɛn kɔrɔtalen bɛɛ la".

1. Filipekaw 4:8 - «A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen, fɛn o fɛn kanulen, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka bon, ni fɛn o fɛn ka kan ni tanuli ye. miiri nin kow la."

2. Zaburu 19:14 - ? 쏬 et ne da kumaw ni ne dusukun hakilijakabɔ ka sɔn i ɲɛ kɔrɔ, Matigi, ne farakurun ni ne kunmabɔbaga.??

2 Kɔrɛntekaw 10.6 Aw ka kanminɛli dafara tuma min na, aw ka kan ka kanminɛli bɛɛ hakɛ bɔ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u ka Ala ka ci fɔlenw labato ani ka lasɔmini kɛ kanminɛbaliya kɔlɔlɔw la.

1. I janto Ala ka ci fɔlenw labatoli la

2. Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:1-2 "Ni aw ye Matigi aw ka Ala kan minɛ kosɛbɛ, ka tugu a ka ci fɔlenw bɛɛ kɔ, ne bɛ minnu di aw ma bi, Matigi aw ka Ala na aw kɔrɔta ka tɛmɛ siyaw bɛɛ kan dugukolo kan. Nin dugaw bɛɛ na na aw kan." Aw ka taa ni aw ye ni aw bɛ Matigi aw ka Ala kan minɛ.»

2. Heburuw 2:2-3 "Katuguni cikan min fɔra mɛlɛkɛw fɛ, o tun bɛ mɔgɔ siri, ni sariya tiɲɛni ni kanminɛbaliya bɛɛ ye a ka ɲangili tilennen sɔrɔ, an na kisi cogo di ni an ma an janto kisiliba in na?

2 Kɔrɛntekaw 10.7 Aw bɛ fɛnw filɛ kɛnɛma cogo la wa? Ni mɔgɔ dɔ y'a jigi da a yɛrɛ kan ko a ye Krisita ta ye, a ka miiri a yɛrɛ la ko kura, ko ale ye Krisita ta ye cogo min na, anw fana ye Krisita ta ye.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u k’u hakili to a la ko olu fana ye Krisita ta ye i n’a fɔ ale, wa u man kan ka kiri tigɛ kɛnɛma yecogo fɛ.

1. An kana kiri tigɛ an yecogo fɛ, nka an ka an jigi da Krisita kan o nɔ na.

2. An bɛɛ ye kelen ye Krisita la, an ka danfara mana kɛ min o min ye.

1. Esayi 11:3 - "A na kiri tigɛ siyaw cɛma, ka mɔgɔw caman kɔrɔfɔ kɛlɛ tun tɛ yen tugun."

2. Yakuba 2:1 - "Ne balimaw, aw kana dannaya kɛ an Matigi Yesu Krisita la, nɔɔrɔ Matigi la, ka aw bonya."

2 Kr=ntekaw 10.8 Ni ne b= waso ka t=m= an ka sebaaya la, Matigi ye min di an ma walisa ka an sabati, k'a mas¢r¢ aw halakili kama, ne man kan ka maloya.

Matigi ye fanga min di a ma, o ko la, Paul b kuma o kan, ka o sabati sanni ka a halaki.

1. Kanuya fanga - Ala ka fanga kanuya sababu fɛ, o bɛ se ka ɲɛnamaya caman sɛmɛntiya cogo min na

2. Yafa fanga - Ala ka nɛɛma ni makari nilifɛn faamuyali

1. Romɛkaw 12:20-21 - "O de kosɔn, ni kɔngɔ bɛ i jugu la, i ka dumuni di a ma, ni minnɔgɔ b'a la, i ka minfɛn di a ma, katuguni o kɛli fɛ, i na tasumamuguw dalajɛ a kun na. I kana se sɔrɔ a kan." juguya, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.»

2. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne y'aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. O de fɛ, bɛɛ na a dɔn ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw." aw ka ɲɔgɔn kanu."

2 Kɔrɛntekaw 10.9 Walisa ne kana kɛ i n’a fɔ ne b’a fɛ ka aw lasiran ni batakiw ye.

Pol y’a ɲɛfɔ ka jɛya ko a ka batakiw ma kɛ ka Kɔrɛntekaw lasiran, nka u kun ye ka dusu don u kɔnɔ.

1. Dusudon fanga: An bɛ se ka ɲɔgɔn sabati cogo min na

2. Kanuya sɛbɛnw: Ka se mɔgɔ wɛrɛw ma ni ɲumanya ye

1. Filipekaw 4:8-9 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu? 봧 f fɛn o fɛn ka ɲi walima ka tanu? 봳 hink . " o ko suguw ko la. Aw ye fɛn o fɛn kalan walima ka fɛn o fɛn sɔrɔ, walima ka fɛn o fɛn mɛn ne fɛ , walima ka fɛn o fɛn ye ne fɛ?

2. Heburuw 10:24-25 - "An ka jateminɛ kɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ, an kana ɲɔgɔn dabila, i ko dɔw delila cogo min na, nka ka ɲɔgɔn jija? 봞 nd all . " ka caya ni i b'a ye ko Don bɛ ka surunya."

2 Kɔrɛntekaw 10.10 U b’a fɔ ko a ka batakiw ka gɛlɛn, u barika ka bon. nka a farikolo yɔrɔ barika ka dɔgɔ, a kuma bɛ mafiɲɛya.

Pol kɔrɔfɔra a ka kuma sɛbɛnnenw barika bonya kosɔn, nka a farikolo ta fan fɛ ani a ka kuma bɛ jate barikantanya ye.

1. Daɲɛw fanga: An ka kumaw bɛ se ka fɛn caman kɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ

2. Ka barika sɔrɔ barikantanya fɛ: An ka an jigi da Ala kan, an kana an yɛrɛ ka barika da

1. Ntalenw 16:24 Kuma dumanw bɛ i ko misiwolo, a ka di ni ma, kɛnɛya bɛ kɛ kolo la.

2. Esayi 40:29 A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma. Fanga tɛ minnu bolo, a bɛ dɔ fara u fanga kan.

2 Kɔrɛntekaw 10.11 O mɔgɔ sugu ka miiri nin cogo la, ko an tɛ yen tuma min na, an bɛ kuma batakiw fɛ cogo min na, an na kɛ o cogo la ni an bɛ yen.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka jateminɛ kɛ a bɛ min fɔ a ka lɛtɛrɛw kɔnɔ, k’u hakili jigin ko a ka kumaw bɛna a ka kɛwalew jira ni a bɛ u fɛ.

1. I ka Ala ka Kuma minɛ ni dusukun dafalenw ye

2. An ka kumaw ni an ka kɛwalew ka kan ka Ala ka kanuya jira

1. Yakuba 3:1-12 - Aw caman kana kɛ karamɔgɔw ye, k'a sɔrɔ an b'a dɔn ko an na kiritigɛ gɛlɛn sɔrɔ.

2. Zaburu 19:14 - Ne da kumaw ni ne dusukun miirili ka diya i ye, Matigi, ne fanga ni ne kunmabɔbaga.

2 Kɔrɛntekaw 10.12 An tɛ an ja gɛlɛya ka an yɛrɛ jate mɔgɔ hakɛ la, wala ka an yɛrɛ suma ni mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ u yɛrɛ tanu, nka u bɛ u yɛrɛ suman u yɛrɛw la, ka u yɛrɛ suma ɲɔgɔn na, u tɛ hakilitigiw ye.

Pol b’an lasɔmi ko an kana an yɛrɛ suma ni mɔgɔ wɛrɛw ye, bawo hakilitigiya tɛ an ka an yɛrɛ suman ɲɔgɔn na.

1. Farati min bɛ an na ka ɲɔgɔn sanga: Mun na Paul b’an lasɔmi o ko la

2. Ka wasa sɔrɔ: Mun na an man kan k’an yɛrɛ suman ni mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 23:11-12 - ? 쏝 ut min ka bon aw cɛma, o na kɛ aw ka jɔn ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a yɛrɛ kɔrɔta, o na majigin. min bɛna a yɛrɛ majigin, o na kɔrɔta.??

2. Romɛkaw 12:3 - ? 쏤 wala ne b'a fɔ aw cɛma mɔgɔ o mɔgɔ ye, nɛɛma min dira ne ma, ko a kana miiri a yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na. nka ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ye dannaya sumanikɛlan di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma.??

2 Kɔrɛntekaw 10.13 Nka an tɛna waso fɛnw na ni an ka sumanikɛlan tɛ, nka ka kɛɲɛ ni Ala ye sariya min tila an ye, o sumanikɛlan min bɛ se aw ma.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw hakili jigin ko u man kan ka waso fɛnw na minnu bɛ tɛmɛ u seko kan. O nɔ na, Ala ye kuntilenna minnu di u ma, u ka kan k’u cɛsiri.

1. Ka Ala sagonata dɔn ani k’a dafa - 2 Kɔrɛntekaw 10:13

2. I ka danyɔrɔw dɔn ani ka se i seko ma- 2 Kɔrɛntekaw 10:13

1. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Zaburu 19:14 - Ne da kumaw ni ne dusukun miirili ka diya i ye, Matigi, ne farakurun ani ne kunmablibaa.

2 Kɔrɛntekaw 10.14 Katuguni an tɛ an yɛrɛ kɔrɔta ka tɛmɛ an hakɛ kan, i n'a fɔ an ma se aw ma, katuguni an sera aw ma fana Krisita Kibaru Duman fɔli la.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw ye Krisita ka kibaru duman fɔ Kɔrɛntekaw ye, u ma se ka tɛmɛ u hakɛ kan.

1. Ka se ka tɛmɛ o kan: An bɛ se ka an senw kɔrɔta cogo min na ani ka dɔ fara dannaya kan

2. Kibaru Duman waajuli: Kibaru Duman lase mɔgɔ wɛrɛw ma

1. Romɛkaw 10:14 - O tuma na fɛ, u ma da mɔgɔ min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di?

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.

2 Kr=ntekaw 10.15 An kana waso kow la, anw ka baara la. Nka an jigi b'a kan, ni aw ka dannaya bɛ bonya, ko an na bonya kosɛbɛ aw fɛ ka kɛɲɛ ni an ka mara ye.

Ciden Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka dɔ fara u ka limaniya kan walisa ale n’a ka kulu ka se k’u dɛmɛ ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

1. Ka dɔ fara i ka dannaya kan, ka dɔ fara i ka dubaw kan

2. Jigiya fanga danaya fɛ

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Efesekaw 3:20 - Sisan, min bɛ se ka kɛ ka caya ka tɛmɛ an ka delili walima an ka miiriliw bɛɛ kan, ka kɛɲɛ ni fanga ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.

2 Kɔrɛntekaw 10.16 Ka Kibaru Duman fɔ aw kɔfɛ maraw la, ka waso mɔgɔ wɛrɛ ka fɛnw la minnu labɛnnen don an bolo.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka Kibaru Duman lase mɔgɔw ma minnu tɛ se ka kɛ u bolo, ani u kana bonya ta mɔgɔ wɛrɛw ka kɛwalew la.

1. Kibaru Duman fɔli fanga

2. Ka bonya ta mɔgɔ wɛrɛw ka baara la

1. Matiyu 28:19-20 (O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ani Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato)

2. Ntalenw 16:18 (Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani a ka bin)

2 Kɔrɛntekaw 10.17 Nka min bɛ waso, o ka a yɛrɛ bonya Matigi la.

An ka kan ka waso Matigi la, an man kan ka waso an yr la.

1. Matigi ka kan ni an ka tanuli ye

2. Matigi ye an ka kuncɛbaya sɔrɔyɔrɔ ye

1. Zaburu 34:3 - "Aw ka Matigi bonya ni ne ye, an ka a tɔgɔ kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ."

2. Yakuba 4:10 - "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2 Kɔrɛntekaw 10.18 Katuguni mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ tanu, o tɛ sɔn, nka Matigi bɛ min tanu.

A tɛ anw de bolo ka sɔn an yɛrɛ ma; a bɛ Matigi de bolo ka an tanu.

1. An ka nafa bɛ sɔrɔ Matigi la

2. An ka sɔnni bɛ sɔrɔ Ala ɲɛ na

1. Jeremi 17:7-8 - Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, ni a jigi dalen bɛ a kan, o ye dubaden ye. A na kɛ i n’a fɔ jiri min turulen don ji kɛrɛ fɛ, min b’a juw ci baji da la.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2 Kɔrɛntekaw 11 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba tan ni kelennan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka cidenya lafasa ani ka karamɔgɔ nkalontigɛlaw bɔ kɛnɛ kan minnu donna Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a hami jira ko Kɔrɛntekaw dannabaaw bɛ wuli nɔgɔya la karamɔgɔ nkalontigɛlaw fɛ minnu bɛ kibaru duman wɛrɛ fɔ ani k’a fɔ ko u ye cidenbaw ye (2 Kɔrɛntekaw 11:4). A b’u lasɔmi ko u bɛna lafili o mɔgɔw fɛ minnu b’u yɛrɛ kɛ tilennenya baarakɛlaw ye, nka tiɲɛ yɛrɛ la, u ye nanbarakɛlaw ye (2 Kɔrɛntekaw 11:13-15). Pol b’a yɛrɛ ka seereyaw jira iko ciden, a tɛ waso kuncɛbaya kosɔn, nka a ka kan k’a ka kuntigiya lafasa. A bɛ a ka tɔɔrɔw, a ka baaraw, a ka kasow, a ka bugɔliw, ani a ka saya surunw lakali, a ye minnu muɲu kibaru duman lakika jɛnsɛnni kosɔn.

Dakun 2nan: Paul bɛ kuma jalakiw kan minnu kɛra a kan wariko ko la. A b’a jira ko a ma doni da Kɔrɛntekaw dannabaaw kan wariko ta fan fɛ a ka waati kɔnɔna na u cɛma, wa a b’a jira ko a bɛna taa a fɛ k’a yɛrɛ tanga o kɛli ma (2 Kɔrɛntekaw 11:8-9). A b’a jira ko hali n’a ma wariko dɛmɛ ta u fɛ k’a ɲɛsin a ma, egilisi wɛrɛw y’a mago ɲɛ k’a to cidenyabaara la Kɔrɛnte. Pol bɛ kanuyaba ni hamiba jira Kɔrɛntekaw dannabaaw la hali k’a sɔrɔ u ka teli ka nkalon kalansiraw sɔrɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu b’a ɲini ka nafa sɔrɔ u la ani k’u lafili. Pol b’a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ nana ka Yesu wɛrɛ waajuli kɛ walima ka hakili wɛrɛ waajuli kɛ walima ka kibaru duman wɛrɛ waajuli kɛ ka tɛmɛ a ye min sɔrɔ a fɛ, o man kan ka o muɲu (2 Kɔrɛntekaw 11:4). A b’u jija u ka to u ka limaniya la, ka to u ka kiritigɛcogo la. Hali n’a y’a sɔrɔ sɔsɔli ni tɔgɔjugu fɔlenw bɛ Paul la, a y’a sinsin a kan ko a cɛsirilen don Krisita ka baara la, wa a ye layidu ta ko a bɛna taa a fɛ ka tiɲɛ waajuli kɛ.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba tan ni kelen bɛ sinsin Paul ka cidenya lafasali kan karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma ani k’u ka nanbara fɛɛrɛw bɔ kɛnɛ kan. Pol bɛ Kɔrɛntekaw dannabaaw lasɔmi ko u bɛ se ka lafili nɔgɔya la mɔgɔw fɛ minnu bɛ kibaru duman wɛrɛ waajuli kɛ ani minnu b’a fɔ ko u ye cidenw ye minnu ka bon kosɛbɛ. A b’a yɛrɛ ka tɔɔrɔw n’a ka seereyaw jira iko ciden, k’a sinsin a ka cɛsiri kan ka kibaru duman lakika jɛnsɛn. Pol bɛ jalakiw ɲɛnabɔ wariko ta fan fɛ, k’u hakili sigi ko a ma doni da u kan wariko ta fan fɛ. A bɛ kuma kuncɛ ni lasɔmini ye ka ɲɛsin kalansira nkalonmaw ma, ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u ka dannaya la ani u ka faamuyali kɛ u ka kiritigɛ la. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin faamuyali nafa kan, ka kibaru duman lakika lafasa, ani ka to kantigiya la karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka kɛlɛ cɛma.

2 Kɔrɛntekaw 11.1 Ni Ala b'a fɛ aw ka se ka ne muɲu dɔɔnin ne ka nalomanya la, ka ne muɲu tiɲɛ na.

Pol b’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u k’a muɲu, hali k’a sɔrɔ a bɛ iko naloman.

1. Yafa fanga - Mɔgɔ wɛrɛw muɲuli cogo, hali n’u ye filiw kɛ.

2. Ka majigilenya minɛ - Ka a dege ka sɔn an yɛrɛ ka nalomanya ma ani mɔgɔ wɛrɛw ka nalomanya ma.

1. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki; aw ka yafa, yafa aw ma;"

2. Romɛkaw 12:14-16 - "Aw ka duba kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye, aw ka duba kɛ, aw kana u danga. Aw ka ɲagali ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye. Aw ka sigi ɲɔgɔn fɛ. Aw kana kuncɛbaya kɛ, nka aw ka jɛ ni ɲɔgɔn ye." mɔgɔ dɔgɔmanninw.I kana kɛ hakilitigi ye i yɛrɛ ɲɛ na abada."

2 Kɔrɛntekaw 11.2 Ne bɛ keleya aw ko la ni Ala keleya ye, katuguni ne ye aw furu cɛ kelen ma, walisa ne ka aw jira Krisita la i ko npogotigi saniyalen.

Pol b’a ka keleya jira Kɔrɛntekaw dannabaaw ko la, a b’a fɛ u ka to kantigiya la Krisita kelenpe la.

1. “Kantigiya min bɛ to sen na: Weelekan min bɛ kɛ walisa ka to saniyalen na Krisita kosɔn”

2. “Ala ka keleya ani an ka kantigiya jaabi Krisita ma”

1. Romɛkaw 12:2 - “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k’o sɛgɛsɛgɛ.”

2. Efesekaw 5:25-27 - «Cɛw, aw musow kanu, i ko Krisita fana ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di o kosɔn. Walisa a ka a saniya ka a saniya ni ji ko ye ni kuma ye, Walisa a k'a jira a yɛrɛ la ka kɛ egilisi nɔɔrɔma ye, nɔgɔ tɛ min na, wala kurukuru tɛ a la, wala o ɲɔgɔnna fɛn si tɛ a la. nka a ka kɛ sanuman ye, nɔgɔ tɛ min na.”

2 Kɔrɛntekaw 11.3 Nka ne sirannen don ko sa ye Hawa lafili cogo min na a ka namara fɛ, aw hakili kana tiɲɛ ka bɔ Krisita la.

Pol b’a hami jira ko Kɔrɛntekaw hakili tun bɛna tiɲɛ ka bɔ dannaya nɔgɔman na Krisita la, i n’a fɔ sa ye Hawa lafili cogo min na Edɛn nakɔ kɔnɔ.

1. Aw kana aw lafili: Aw ye aw yɛrɛ tanga jurumu nɔgɔlenw ma

2. Dannaya nɔgɔman Krisita la: Ka jɔ dannaya la min tɛ se ka dabila

1. Jenɛse 3:1-7 - Sa ye Hawa lafili Edɛn nakɔ kɔnɔ

2. Yakuba 1:14-15 - Aw kana aw lafili kɔrɔbɔli fɛ

2 Kɔrɛntekaw 11.4 Ni mɔgɔ min bɛ na, o bɛ Yesu wɛrɛ waajuli kɛ, an ma min waaju, wala ni aw ma hakili wɛrɛ sɔrɔ, aw ma min sɔrɔ, walima Kibaru Duman wɛrɛ, aw ma sɔn min ma, aw bɛ se ka a muɲu kosɛbɛ.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u kana sɔn nkalon kalansiraw ma ka bɔ waajulikɛlaw yɔrɔ, bawo u bɛ se ka kɛ Yesu wɛrɛ jirali ye, Ni wɛrɛ, walima kibaru duman wɛrɛ min ni waajuli kɛra.

1. Farati min bɛ nkalon kalanw na - 2 Kɔrɛntekaw 11:4

2. Sɛbɛnniw ka fanga - 2 Kɔrɛntekaw 11:4

1. Galasikaw 1:6-9 - Pol ye lasɔmini kɛ ko an kana kibaru duman wɛrɛ lamɛn

2. 1 Yuhana 4:1 - Ka kira nkalonmaw kɔrɔbɔ walisa k’a dɔn ni u bɔra Ala yɔrɔ

2 Kɔrɛntekaw 11.5 Ne hakili la, ne tun tɛ ciden kunbabaw kɔfɛ hali dɔɔnin.

Pol tun ma dɔgɔya ka tɛmɛ ciden tɔw kan cogo si la.

1. Kana i ka nafa dɔgɔya - 2 Kɔrɛntekaw 11:5

2. Ka da i yɛrɛ la - 2 Kɔrɛntekaw 11:5

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Romɛkaw 12:3 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri a yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye.

2 Kɔrɛntekaw 11.6 Nka hali ni ne ye kuma jugu ye, nka ne tɛ dɔnniya la. Nka an y'a jira aw cɛma ko bɛɛ la.

Pol y’a fɔ ko hali n’a bɛ se ka kɛ ko a ma saniya a ka kuma la, dɔnniya dɛsɛ tɛ a la. A y’a ka dɔnniya ni a ka faamuyali jira Kɔrɛntekaw la.

1. Dɔnniya fanga: Ala ka kuma dɔnni bɛ an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Kuma nafa ka bon: An ka kumaw b’an jogo jira cogo min na

1. Ntalenw 16:21 - Dusukunnataw bɛ wele ko hakilitigiw, wa kuma dumanw bɛ kalan sabati.

2. Yakuba 3:2-12 - Katuguni an bèè bè sennatigè cogo caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma sennatan a ka kuma fɔlenw na, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se ka a farikolo bɛɛ minɛ fana.

2 Kɔrɛntekaw 11.7 Yala ne ye kojugu kɛ ka ne yɛrɛ majigin walisa aw ka kɔrɔta, katuguni ne ye Ala ka Kibaru Duman fɔ aw ye gansan wa?

Pol b ka ɲininkali kɛ ni a ye kojugu dɔ kɛ a kɛtɔ k’a yɛrɛ majigin ani ka Ala ka kibaru duman fɔ Kɔrɛntekaw ye hɔrɔnya la.

1. Yɛlɛmabaliya fanga: Ka an yɛrɛ majigin ani ka Ala ka Kibaru Duman fɔ ni hɔrɔnya ye, o kɔrɔ ye min ye

2. Ka an yɛrɛ majigin mɔgɔ wɛrɛw kɔrɔtacogo la: Pol ka misali

1. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw nafaw filɛ, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la.

2 Kɔrɛntekaw 11.8 Ne ye egilisi tɔw sonya, ka sara ta u fɛ walisa ka aw ka baara kɛ.

Pol sɔnna a ma ko a ye sara ta egilisi wɛrɛw la walisa ka baara kɛ Kɔrɛntekaw ye.

1. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye kanuya la: Pol ka misali

2. Baara kɛ cogo min na ni yɛrɛdɔnbaliya ni saraka ye

1. Matiyu 20:28 - "Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye cogo min na, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye."

2. Filipekaw 2:7 - "Nka a ma bonya, a ye baaraden cogo ta, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la."

2 Kɔrɛntekaw 11.9 Ne tun bɛ aw fɛ, ka dɛsɛ tuma min na, ne tun man kan ka kɛ mɔgɔ si ye, katuguni ne dɛsɛlen balima minnu bɔra Masedwanɛ, olu ye ne dɛmɛ aw, ne fana na ne yɛrɛ mara ten.»

Pol y’a yɛrɛ tanga ka kɛ doni ye Kɔrɛntekaw bolo ani Masedwanɛkaw y’a dɛmɛ tuma min na a mago tun bɛ a la.

1. Se min bɛ bolomafara la: Ala bɛ baara kɛ ni dusukun bolomafara ye cogo min na walasa k’a ka mɔgɔw mago ɲɛ

2. Baara min bɛ kɛ ni majigilenya ye: An bɛ se ka baara kɛ cogo min na k’a sɔrɔ an ma kɛ doni ye

1. Filipekaw 4:19 - Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ ni a ka nafolo nɔɔrɔ ye Krisita Yesu barika la.

2. Luka 14:12-14 - O kɔ, a y’a fɔ a welebaga ye fana ko: «Ni i bɛ dumuni kɛ walima ka sufɛdumuni kɛ, i kana i teriw wele, wala i balimaw, wala i somɔgɔw, wala i sigiɲɔgɔn nafolotigiw. walisa u fana kana i wele ko kura, ka i sara.» Nka ni i ye seli kɛ, i ka faantanw, fiyentɔw, senkelenw, fiyentɔw wele. U tɛ se ka i sara.»

2 Kɔrɛntekaw 11.10 Krisita ka tiɲɛ bɛ ne la cogo min na, mɔgɔ si tɛna ne bali nin yɛrɛbonya la Akaya maraw la.

Pol b’a yɛrɛ bonya ko mɔgɔ si tɛna se k’a bali ka Krisita ka tiɲɛ weleweleda Akaya mara la.

1. Aw kana siran ka Krisita ka tiɲɛ fɔ

2. Aw ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:31 - "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

2. Zaburu 27:14 - "A' ye Matigi makɔnɔ; aw ka barika sɔrɔ, aw dusukun ka jagwɛlɛya, aw ka Matigi makɔnɔ!"

2 Kɔrɛntekaw 11:11 Mun na? sabu ne t'i kanu wa? Ala b'a dɔn.

Pol b’a ka kanuya jira Kɔrɛntekaw la ani a b’a hami u ka lafiya la alako ta fan fɛ, k’a ɲininka n’u ka dannayabaliya bɛ a la, o sababu bɔra kanuya dɛsɛ la.

1. Kanuya fanga: Ka dege ka da Ala ka kanuya la

2. Kanuya jɛɲɔgɔnya min tɛ se ka tiɲɛ: Ka bonya dannaya la ɲɔgɔn fɛ

1. 1 Yuhana 4:19 - An b kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ.

2. Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2 Kɔrɛntekaw 11.12 Nka ne bɛ min kɛ, ne na o kɛ, walisa ne ka sababu tigɛ ka bɔ mɔgɔw la. Walisa u bɛ u yɛrɛ bonya min na, u ka sɔrɔ i ko anw.

U ye min latigɛ, sɛbɛnnikɛla cɛsirilen don k’o kɛ, hali n’o kɔrɔ ye k’o sababu bɔ mɔgɔ la minnu bɛ sababu ɲini k’u kɔrɔfɔ.

1. "Aw ka jɔ aw ka layidu talenw na - 2 Kɔrɛntekaw 11:12".

2. "Ka se sɔrɔ kɛlɛw kan - 2 Kɔrɛntekaw 11:12".

1. Yuhana 15:18-19 - "Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k'a to aw hakili la ko a ye ne koniya fɔlɔ. Ni aw tun ye diɲɛ ta ye, a tun na aw kanu i ko a yɛrɛ ta. I ko a bɛ cogo min na, aw tɛ diɲɛ ta ye." diɲɛ kɔnɔ, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ kɔnɔ.O de y'a to diɲɛ bɛ aw kɔniya.»

2. Matiyu 5:11-12 - "Ni mgw ye aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka nkalon tigɛ aw kan ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ cogo min na.»

2 Kɔrɛntekaw 11.13 O ɲɔgɔnw ye ciden nkalontigɛlaw ye, nanbarakɛlaw, minnu bɛ u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ Krisita ka cidenw ye.

Ciden nkalontigɛlaw ni nanbarakɛlaw b’a kɛ i n’a fɔ Krisita ka cidenw.

1: Mɔgɔ minnu b’a fɔ k’olu ye Krisita ka cidenw ye, an ka kan k’an ɲɛmajɔ ani ka faamuyali kɛ.

2: An ka kan ka an janto mɔgɔw la minnu b’a ɲini k’an lafili walisa u ka da a la k’olu ye Krisita ka cidenw ye.

1: Kɛwalew 20:29-30 - Ne b'a dɔn ko ne taalen kɔ, waraba juguw na don aw cɛma, u tɛna hinɛ sagakulu la. Mɔgɔw na wuli aw yɛrɛw fɛ fana, ka kuma juguw fɔ, ka kalandenw sama u nɔfɛ.

2: 1 Yuhana 4:1 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka niw kɔrɔbɔ ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

2 Kɔrɛntekaw 11.14 Kabako tɛ. sabu Sitanɛ yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye.

Sitanɛ b’a yɛrɛ kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye walisa ka mɔgɔw lafili.

1. Sitanɛ ka nanbarako - a b’an lafili cogo min na ani k’an bila ka sigasiga Ala ka tiɲɛ na.

2. Ala ka kɛlɛkɛminɛn dafalen don - jugu ka nkalon kɛlɛcogo kelenpe ye ka an yɛrɛ don Ala ka sebaaya la.

1. Efesekaw 6:11; Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 10:3-5; Hali ni an bɛ taama farisogo la, an tɛ kɛlɛ kɛ farisogo la A yɛrɛ bɛ Ala dɔnni kɛlɛ, ka miirili bɛɛ bila jɔnya la Krisita ka kanminɛli kama.

2 Kɔrɛntekaw 11.15 O de kosɔn ni a ka baarakɛlaw fana jiginna ka kɛ tilennenya baarakɛlaw ye, o tɛ koba ye. U laban na kɛ ka kɛɲɛ ni u ka kɛwalew ye.»

Pol bɛ Kɔrɛntekaw hakili jigin ko ni Sitanɛ bɛ se k’a yɛrɛ kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye, o tɛ kabako ye ko a ka baarakɛlaw bɛ se ka u yɛrɛ jira iko tilennenya baarakɛlaw. Nka, u laban laban bɛna latigɛ u ka kɛwalew fɛ.

1. Farati min bɛ nkalon kalan na: Kira nkalontigɛlaw dɔncogo ani tiɲɛ dɔncogo

2. Kɛwalew bɛɛ laban: I bɛ min dan, i ka o suman ani Ala ka kiri

1. Yuhana 8:44 «I ye i fa, jinɛ ta ye, i b’a fɛ ka i fa negew dafa. A tun ye mɔgɔfagala ye kabini fɔlɔfɔlɔ, a tun ma minɛ tiɲɛ na, katuguni tiɲɛ tɛ a la. Ni a ye nkalon tigɛ, a bɛ a fasokan fɔ, katuguni nkalontigɛla don, nkalon fa don.”

2. 1 Yuhana 4:1 “Ne teriw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka hakiliw kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.”

2 Kɔrɛntekaw 11.16 Ne b’a fɔ ko kura ko: Mɔgɔ si kana ne jate naloman ye. Ni o tɛ, o bɛɛ n'a ta, ne minɛ i ko naloman, walisa ne ka ne yɛrɛ bonya dɔɔnin.

Pol b’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ u kana a jate naloman ye, o kɔfɛ, a b’a fɔ ko n’u y’o kɛ, a bɛna sɔn o ma walisa a ka se ka waso dɔɔnin.

1. Majigilenya ka kan ɲɛmɔgɔya la

2. Ka yɛrɛbonya ni yɛrɛbonya faamuya Bibulu kɔnɔ

1. Ntalenw 11:2 - Ni kuncɛbaya nana, maloya bɛ na, nka hakilitigiya bɛ na ni majigilenya ye.

2. Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2 Kɔrɛntekaw 11.17 Ne bɛ min fɔ, ne tɛ o fɔ Matigi ta fan fɛ, nka ne bɛ o fɔ i ko hakilintanya la, ne yɛrɛ bonya da la.

Pol b’a fɔ ko a bɛ kuma minnu fɔ, olu tɛ bɔ Matigi yɔrɔ, nka u bɔra yɛrɛbonya yɔrɔ la.

1. Farati min bɛ yɛrɛbonya la - Talenw 27:1-2

2. Majigilenya fanga - Yakuba 4:6-7

1. Ntalenw 27:1-2 - "I kana waso sini ko la, katuguni i t'a dɔn don bɛ se ka na ni min ye. Mɔgɔ wɛrɛ ka i tanu, i yɛrɛ da kana kɛ, mɔgɔ wɛrɛ ka i tanu, i yɛrɛ da tɛ."

2. Yakuba 4:6-7 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma." ."

2 Kɔrɛntekaw 11.18 K'a masɔrɔ mɔgɔ caman bɛ u yɛrɛ bonya farisogo ta fan fɛ, ne fana na waso.

Pol ko ale bɛna waso a ka tɔɔrɔw n’a ka barikantanya la, hali ni mɔgɔ caman bɛ waso u farikolo sekow la.

1. Barikantanya fanga: Ka a dege ka waso an ka tɔɔrɔw la

2. Ka dege ka gengenjiri minɛ: Ka waso barikantanya la

1. Filipekaw 3:7-8, “Nka tɔnɔ min tun bɛ ne bolo, ne tun bɛ o jate bɔnɛ ye Krisita kosɔn. Tiɲɛ na, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye k’a sababu kɛ ne Matigi Krisita Yesu dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ.”

2. Esayi 45:3, “Ne na nafolo dogolenw di aw ma, nafolo maralen gundo la, walisa aw k’a dɔn ko ne de ye Matigi ye, Israɛl ka Ala, min bɛ aw wele.”

2 Kɔrɛntekaw 11.19 Aw bɛ hakilintanw tɔɔrɔ ni nisɔndiya ye, k'a masɔrɔ aw yɛrɛw ye hakilitigiw ye.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u k’u janto karamɔgɔ nkalontigɛlaw la minnu bɛna u yɛrɛ kɛ hakilitigiw ye, ikomi u bɛ teliya ka sɔn u ma.

1. "Naloman minnu bɛ nilifɛn nkalonmaw ta: Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka lasɔmini taamasiyɛnw jatebaliya".

2. "Ka yeli kɛ nanbara fɛ: Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka taamasiyɛnw dɔnni".

1. Ntalenw 14:15 - "Mɔgɔ nɔgɔman bɛ da fɛn bɛɛ la, nka hakilitigi bɛ miiri a senw na."

2. 2 Piɛrɛ 2:1-2 - "Nka kira nkalontigɛlaw fana wulila jama cɛma, i n'a fɔ karamɔgɔw nkalontigɛlenw bɛna kɛ aw cɛma cogo min na, minnu bɛna na ni nkalontigɛ tiɲɛniw ye gundo la, hali ka ban matigi ma min ye u san, ka na ni u yɛrɛ ye teliya la halakili. Mɔgɔ caman na tugu u ka nege kɔ, tiɲɛ sira na tɔgɔ tiɲɛ olu kosɔn."

2 Kɔrɛntekaw 11.20 Ni mɔgɔ dɔ ye aw bila jɔnya la, ni mɔgɔ dɔ ye aw dun, ni mɔgɔ dɔ y’aw minɛ, ni mɔgɔ y’a yɛrɛ kɔrɔta, ni mɔgɔ dɔ ye aw bugɔ.

Ciden Pol bɛ Kɔrɛntekaw lasɔmi ko u bɛna tɔɔrɔ ni u y’a to u ka nafa sɔrɔ u la walima ni u ma tɔɔrɔ.

1. K’aw yɛrɛ tanga fɛnw ma minnu bɛ mɔgɔ bila ka baara kɛ ani ka u tɔɔrɔ

2. Ka jɔ tilenbaliya ni degun kama

1. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

2. Ntalenw 18:14 - Cɛ hakili bɛna bana muɲu, nka hakili min tiɲɛna, jɔn bɛ se ka muɲu?

2 Kɔrɛntekaw 11.21 Ne bɛ kuma mafiɲɛyali ko la, i ko an barika dɔgɔyara. O bɛɛ n'a ta, mɔgɔ o mɔgɔ ja gɛlɛyara, (Ne bɛ kuma nalonmaya la), ne fana bɛ ja gɛlɛya.

Pol b’a fɔ ko a bɛ kuma ni jagɛlɛya ye hali ni a bɛ iko a barika ka dɔgɔ.

1. Ala ye an ka Fanga ye Barikantanya la

2. Jagɛlɛya barikantanya ɲɛkɔrɔ

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:25 - Sabu Ala ka hakilintanya ka bon ni mɔgɔw ye. Ala ka barikantanya barika ka bon ni mɔgɔw ye.

2 Kɔrɛntekaw 11:22 Yala u ye Heburuw ye wa? ne fana bɛ ten.Yala u ye Israɛlkaw ye wa? ne fana bɛ ten.Yala u ye Ibrahima bɔnsɔn ye wa? ne fana bɛ ten.

Pol y’a ka Yahutuw ka ciyɛn n’a ka bɔnsɔnw fɔ ni waso ye.

1: An ka kan ka waso an ka ciyɛn na ani ka waso an ye mɔgɔ minnu ye.

2: An ka kan ka baara kɛ n’an ka ciyɛn ye walasa ka dancɛw jɔ ani ka jɛɲɔgɔnya sabati ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Galasikaw 3:28-29 - Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2: Kɛwalew 17:26-27 - A ye hadamaden siya bɛɛ kɛ ka ɲɛnamaya kɛ dugukolo fan bɛɛ la ka bɔ mɔgɔ kelen na, ka waati latigɛlenw ni u sigiyɔrɔ dancɛw latigɛ.

2 Kɔrɛntekaw 11:23 Yala u ye Krisita ka baarakɛlaw ye wa? (Ne bɛ kuma i ko naloman) Ne ka ca; baara cayalenba la, sɔgɔsɔgɔninjɛ minnu ka ca ni sumanikɛlan ye, kasobonw kɔnɔ minnu ka ca, saya la tuma caman.

Pol bɛ waso a yɛrɛ ka baara gɛlɛnw ni a ka tɔɔrɔw la Kibaru Duman kosɔn, ka tɛmɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw ta kan kosɛbɛ.

1. Kanuya baara: Yesu baara musakaw

2. Ka baara kɛ Krisita ye ni nisɔndiya ni timinandiya ye

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

2. Romɛkaw 8:35-37 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa?

2 Kɔrɛntekaw 11.24 Yahutuw la, ne ye bugɔli binaani sɔrɔ siɲɛ duuru, fɔ kelen.

Pol y’a ka ko lakali, Yahutuw ye a bugɔ siɲɛ duuru, ka bugɔli binaani sɔrɔ o siɲɛ kelen-kelen bɛɛ la, fo kelen.

1. Ka muɲuli kɛ tɔɔrɔ fɛ: Pol ka misali sɛgɛsɛgɛ

2. Fanga sɔrɔli barikantanya la: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Paul ka bugɔli ko la

1. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. 1 Piɛrɛ 4:12-13 - "Kanulenw, aw kana kabakoya tasuma kɔrɔbɔli la ni a nana aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ bɛ aw la a bɛ se ka ɲagali fana ka nisɔndiya ni a nɔɔrɔ jirala.»

2 Kɔrɛntekaw 11:25 Ne bugɔra ni berew ye siɲɛ saba, ne ye kabakurunw ci siɲɛ kelen, ne ye kurun tiɲɛ siɲɛ saba, ne ye su kelen ni tile kelen kɛ ji dunba kɔnɔ.

Pol y’a lakali cogo min na a ye tɔɔrɔba sɔrɔ kibaru duman kosɔn.

1. Kalandenya musaka: Ka gengenjiri ta ni Pol ye

2. Ka timinandiya gɛlɛyaw la: Pol ye gɛlɛyaw muɲu cogo min na

1. Matiyu 16:24-26; Filipekaw 3:10 - Ka musaka jate ani ka dususalo sɔrɔ gengenjiri la

2. Heburuw 11:36-38; Yakuba 1:2-4 - Dannaya min bɛ timinandiya la kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2 Kɔrɛntekaw 11:26 Tuma caman na taamaw la, ji la, binkannikɛlaw ka faratiw la, ne yɛrɛ jamanadenw ka faratiw la, siyaw ka faratiw la, dugu kɔnɔ faratiw la, kungokolon kɔnɔ faratiw la, kɔgɔji la. Faratiw la balima nkalontigɛlaw cɛma.

Pol ye farati ni gɛlɛya caman sɔrɔ a ka cidenyabaara taamaw la kibaru duman kosɔn.

1. Ala ka kantigiya ko gɛlɛnw na

2. Muɲuli fanga gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la?

2. Heburuw 11:32-38 - Dannaya misaliw gɛlɛyabaw ɲɛkɔrɔ.

2 Kɔrɛntekaw 11:27 Sɛgɛn ni dimi, kɔlɔsili tuma caman, kɔngɔ ni minnɔgɔ, sunɔgɔ tuma caman, nɛnɛ ni farilankolon.

Pol ye tɔɔrɔba muɲu a ka cidenyabaara la, i n’a fɔ sɛgɛn, dimi, kɔlɔsili, kɔngɔ, minnɔgɔ, sunɔgɔ, nɛnɛ ani farilankolon.

1. Baarakɛla tɔɔrɔlen: Pol ka misali min ye cɛsiri ni jagɛlɛya ye

2. Saraka nafa: Pol ka cidenyabaara min kɛra yɛrɛdɔnbaliya ye

1. Filipekaw 3:8-11 - Paul ka a yɛrɛ di ka Krisita dɔn ani ka sɔrɔ a la hali ni o musaka ka bon

2. Heburuw 12:1-3 - Ka kan ka muɲu gɛlɛyaw la, an kɛtɔ k’an ɲɛ jɔ Yesu la

2 Kɔrɛntekaw 11.28 Kɛnɛmafɛnw kɔfɛ, minnu bɛ na ne kan don o don, egilisiw bɛɛ haminanko don.

Kunkanbaaraba min tun b’a kan ka egilisiw bɛɛ ladon, o ye Pol degun.

1. Kunkanbaaraba: Paul ka misali min b’a jira ko a ye kunkanbaaraba ye Egilisiw bɛɛ la

2. Baara kɛ ni kantigiya ye: An bɛ se ka min kalan Paul ka yɛrɛdi la egilisiw bɛɛ ma

1. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ, ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye.

2. Matiyu 25:21 - A makɛ y'a fɔ a ye ko: «A ɲɛna, e jɔn ɲuman ni kantigi.

2 Kɔrɛntekaw 11.29 Jɔn barika ka dɔgɔ, ni ne barika tɛ? jɔn dusu tiɲɛna, ne tɛ jeni?

Pol b’a jira ko a cɛsirilen don Kɔrɛntekaw ma, a kɛtɔ k’a jira ko a b’a fɛ ka tɔɔrɔ i n’a fɔ olu.

1. An ka tɔɔrɔ minɛ: Pol ye cɛsiri min kɛ Kɔrɛntekaw ye, o sɛgɛsɛgɛli

2. Pol ka misali: Weelekan ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw kosɔn

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye; kasi ni dusukasibagaw ye.

2. Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, o cogo la, aw ka Krisita ka sariya dafa.

2 Kɔrɛntekaw 11.30 Ni ne mago bɛ nɔɔrɔ la, ne na waso ne ka barikantanya kow la.

Ciden Pol b’a fɛ ka waso a ka barikantanya ko la walisa ka Ala ka fanga jira.

1. "Barikantan fanga".

2. "Ala ka sebaaya jirala an ka barikantanya la".

1. Esayi 40:29-31 - A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min na, a bɛ dɔ fara fanga kan.

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:25 - Sabu Ala ka hakilintanya ka bon ni mɔgɔw ye, Ala ka barikantanya barika ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw kan.

2 Kr=ntekaw 11.31 An Matigi Yesu Krisita Fa, min ye dubaden ye badaa badaa, o b'a dn ko ne t nkalon tigɛ.

Pol y’a ka kalandenw hakili jigin ko Ala b’a ka kumaw tiɲɛ dɔn ani ko a ye duba sɔrɔ fo abada.

1. Ala ka tiɲɛ ye tilennenya ye tuma bɛɛ - 2 Kɔrɛntekaw 11:31

2. Duba sɔrɔ fo abada - 2 Kɔrɛntekaw 11:31

1. Romɛkaw 3:4 - “Ala ka kɛ tiɲɛtigi ye hali ni bɛɛ tun ye nkalontigɛla ye.”

2. 1 Yuhana 5:20 - «An b’a dɔn ko Ala Denkɛ nana ka faamuyali di an ma, walisa an ka tiɲɛtigi dɔn. An bɛ tiɲɛtigi de la, a Denkɛ Yesu Krisita la. Ale de ye Ala sɛbɛ ye ani ɲɛnamaya banbali.”

2 Kɔrɛntekaw 11.32 Damasi dugu kɔnɔ, masakɛ Aretasi ka mara ɲɛmɔgɔ ye Damasekaw ka dugu mara ni kɛlɛbolo ye, a tun b’a fɛ ka ne minɛ.

Pol tun bɛ Damasi ani dugu kuntigi min tun bɛ masakɛ Aretasi ka fanga kɔrɔ, o tun b’a fɛ k’a minɛ.

1. Ka to kantigiya la hali ni gɛlɛyaw b’an kan

2. Se min bɛ muɲuli kantigiya la

1. Heburuw 11:24-27 - Dannaya de kosɔn, Musa kɔrɔla tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ. A y'a sugandi ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, ka tɛmɛn ka jurumu diyabɔli diyabɔ waati dɔ kɔnɔ. A ye Krisita mafiɲɛyali jate nafoloba ye ka tɛmɛ Misira nafolo kan.

2. Romɛkaw 8:31 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2 Kɔrɛntekaw 11.33 Ne jigira segi finɛtiri dɔ fɛ kogo da la, ka kisi a bolo.

Pol y’a lakali cogo min na a bolila a juguw bolo, a jigintɔ ka bɔ kogo dɔ la ka tɛmɛ finɛtiri dɔ fɛ segi kɔnɔ.

1. Ala ka lakanani: Matigi b’an kɔlɔsi cogo min na an juguw ma

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ni dannaya ye Ala la

1. 2 Kɔrɛntekaw 11:33

2. Zaburu 18:2-3, "Matigi ye ne farakurun ni ne ka kɛlɛbolo ani ne kisibaa ye, ne ka Ala, ne dogoyɔrɔ min na, ne ka kala, ne ka kisili buru, ne ka fanga ni ne dogoyɔrɔ. ne kisibaa, i bɛ ne kisi fariyakow ma."

2 Kɔrɛntekaw 12 ye Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba tan ni fila ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka ko kɛlenw kofɔ alako ta fan fɛ minnu tɛ ɲɔgɔn ta ye, alijɛnɛ yeli fana sen bɛ o la, ani a bɛ kuma a ka ŋani kan farisogo la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni ko kabakoma dɔ lakali ye, a minɛna ka taa sankolo sabanan na, ka fɛnw mɛn minnu tɛ se ka fɔ, minnu man kan ka fɔ (2 Kɔrɛntekaw 12:2-4). A sɔnna a ma ni majigilenya ye ko ka waso o jirali suguw la, nafa tɛ o la nka a bɛ taa a fɛ ka nin maana fɔ k’a kɛ a ka cidenw ka fanga sinsinni ye. Pol ye ŋaniya dɔ kofɔ a farisogo la, Ala ye min di a ma walisa a kana kuncɛbaya kɛ o ko danmadɔw kosɔn.

Dakun 2nan: Pol y’a ɲɛfɔ cogo min na a ye Matigi deli siɲɛ saba walisa o ŋani ka bɔ a la (2 Kɔrɛntekaw 12:8). Nka, sanni a k’a bɔ yen, Ala b’a hakili sigi ko a ka nɛɛma bɛ se ani ko a ka sebaaya dafalen don barikantanya la (2 Kɔrɛntekaw 12:9). Pol b’a dɔn ko a ka barikantanya sababu fɛ, Krisita ka fanga bɛ yeelen bɔ. A b’a fɔ ko a bɛna a yɛrɛ bonya kosɛbɛ a ka barikantanya ko la walisa Krisita ka sebaaya ka sigi a kan.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul y’a jira ko a b’a fɛ ka gɛlɛyaw muɲu Krisita kosɔn. A b’a fɔ cogo min na a mafiɲɛya, a tɔɔrɔla, ani a ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ a ka cidenyabaara kɔnɔna bɛɛ la (2 Kɔrɛntekaw 12:10). O bɛɛ n’a ta, o gɛlɛyaw bɛɛ n’a ta, a jɔlen tora Krisita baara la. A b’a jira ko a dalen bɛ Ala ka fanga la min bɛ baara kɛ ale fɛ, wa a b’a jira ko ni a barika ka dɔgɔ, o tuma na, a barika ka bon.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba tan ni fila bɛ sinsin Paul ka ko kɛlenw kan minnu tɛ kelen ye alako ta fan fɛ, ani a bɛ kuma a ka ŋani kan farisogo la. Pol y’a lakali ko a minɛna ka taa alijɛnɛ na ani a ye Ala ka jiralifɛnw mɛn nka a y’a yɛrɛ tanga ka yɛrɛbonya kojugu. A bɛ ŋaniya dɔ kofɔ Ala ye min di i ma k’a kɛ hakilijigin ye min bɛ mɔgɔ majigin, ani a ye delili kɛ cogo min na walasa a ka bɔ yen. O nɔ na, Ala b’a hakili sigi ko a ka nɛɛma bɛ se ani ko a ka sebaaya dafalen don barikantanya la. Pol b’a ka barikantanya minɛ, k’a yɛrɛ bonya ni nisɔndiya ye u ko la walisa ka Krisita ka fanga bonya. A bɛ kuma kuncɛ ni a b’a jira ko a b’a fɛ ka gɛlɛyaw muɲu Krisita kosɔn, ani k’a jira ko a dalen bɛ Ala ka fanga la min bɛ baara kɛ a sababu fɛ. Nin tilayɔrɔba in bɛ fanga sɔrɔli danfara jira barikantanya la, wa a bɛ sinsin Ala ka nɛɛma dafalen kan, dannabaaw bɛ gɛlɛyaw cɛma.

2 Kɔrɛntekaw 12:1 Siga t’a la, a man ɲi ne ma ka ne yɛrɛ bonya. Ne na na Matigi ka yelifɛnw ni a jiraliw la.

Pol b’a ɲɛfɔ ko a bɛna a ka ko kɛlenw fɔ ka ɲɛsin yelifɛnw ni jiraliw sɔrɔli ma ka bɔ Ala yɔrɔ.

1. Matigi ka sebaaya: Ka kabako kɛ yelifɛnw ni Jiraliw fɛ

2. Ka barika sɔrɔ barikantanya la: An bɛ se ka an jigi da Matigi ka sebaaya kan cogo min na

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye."

2 Kɔrɛntekaw 12.2 Ne ye cɛ dɔ dɔn Krisita la, a bɛ san tan ni naani bɔ, (ni a kɛra farikolo la, ne tɛ se k’a dɔn, ni a bɔra farikolo la, ne tɛ se k’a dɔn .

Pol ye cɛ dɔ lakali Krisita la, min taara sankolo sabanan na san tan ni naani ka kɔn o ɲɛ.

1.Ala ka kɛta sebaaya: Sankolo sabanan sɔrɔli

2.Ala b’a dɔn an tɛ se ka min kɛ: An ka da a ka hakilitigiya la

1. Zaburu 139:7-10 "Ne na taa min ka bɔ i Ni la? Walima ne na boli i ɲɛ kɔrɔ min? Ni ne wulila sankolo la, i bɛ yen, ni ne ye ne ka dilan da jahanama kɔnɔ, a filɛ, i bɛ yen." Ni ne ye sɔgɔma kamanw ta, ka sigi kɔgɔjida la, Hali yen, I bolo na ne ɲɛminɛ, I kininbolo na ne minɛ.»

2. Esayi 55:8-9 "Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw tɛ ne ka siraw ye," Matigi ko ten. "Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye."

2 Kɔrɛntekaw 12.3 Ne tun bɛ o cɛ sugu dɔn, (ni farisogo la, wala a bɔra farikolo la, ne tɛ se k'a fɔ.

Pol ye ko dɔ lakali cɛ dɔ la min tun bɛ farikolo kɔnɔ walima a tun tɛ farikolo la, wa Ala bɛ tiɲɛ dɔn.

1. ? 쏥 od ka Dɔnniya?? Ala ka fɛn bɛɛ dɔnni fanga sɛgɛsɛgɛ ani a ka bon cogo min na ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan.

2. ? 쏷 he Sira Dɔnbali?? Dannaya taamacogo sɛgɛsɛgɛ ani ka da fɛn dɔnbaliw la.

1. Romɛkaw 11:33-36 - Ka Ala ka dɔnniya ni a ka hakilitigiya juguya sɛgɛsɛgɛ.

2. Heburuw 4:13 - Ala ka kuma fanga sɛgɛsɛgɛ ani a bɛ Ala ka tiɲɛ jira cogo min na.

2 Kɔrɛntekaw 12.4 A wulila ka taa alijɛnɛ na, ka kuma fɔbaliw mɛn, mɔgɔ man kan ka minnu fɔ.

Pol ye ko dɔ lakali, a ye min sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ, a ye kumaw mɛn yɔrɔ min na, kuma minnu tun bɛ mɔgɔ kabakoya kojugu fo a tun tɛ se k’u fɔ.

1. Sankolo nɔɔrɔw: Ala ka kuma fɔbaliw sɔrɔli

2. Ka se sɔrɔ ɲɛnamaya gɛlɛyaw kan: Pol ye ko min sɔrɔ alijɛnɛ na

1. Romɛkaw 8:18-25 - Tɔɔrɔ ni nɔɔrɔ

2. Jirali 21:1-4 - Jerusalɛm kura

2 Kɔrɛntekaw 12.5 Ne na waso o mɔgɔ sugu la.

Pol y’a latigɛ ka waso a ka barikantanya la, sanni a ka waso a yɛrɛ la.

1. Ka dege ka barikantanya minɛ - Fanga sɔrɔcogo an ka barikantanya la ani ka baara kɛ n’u ye walasa ka nɔɔrɔ da Ala kan.

2. Majigilenya fanga - An ka kan ka majigin cogo min na ani ka an jigi da Ala kan, an ka barikantanya mana kɛ cogo o cogo.

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. Esayi 40:28-31 - "I m'a dɔn wa? i m'a mɛn ko Ala banbali, Matigi, dugukolo danw Dabaga, tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn wa? a ta ɲinini tɛ." faamuyali.A bɛ fanga di fanga dɔgɔyalenw ma, fanga tɛ minnu bolo, a bɛ fanga bonya.Hali kamalenninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na bin pewu u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2 Kɔrɛntekaw 12.6 Hali ni ne b’a fɛ ka ne yɛrɛ bonya, ne tɛna kɛ naloman ye. Katuguni ne na tiɲɛ fɔ, nka sisan ne bɛ muɲu, walisa mɔgɔ si kana miiri ne la ka tɛmɛ a ye min ye, wala a bɛ ne lamɛn.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka bonya da a kan, nka a y’a sugandi ka to majigilenya la walisa u kana filɛ a ka jɔyɔrɔ sanfɛ.

1. Nafa minnu bɛ majigilenya la

2. Nafa min b’a la ka to majigilenya la

1. Filipekaw 2:3-4 "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛɲini, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la."

2. Yakuba 4:10 "Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta."

2 Kɔrɛntekaw 12.7 Walisa ne kana kɔrɔta ka tɛmɛn jirali caman kan , ŋani dɔ dira ne ma farisogo la, Sitanɛ ka ciden ka ne bugɔ, walisa ne kana kɔrɔta ka tɛmɛ hakɛ kan.

Pol ye "sɔriso la ŋaniya" sɔrɔ ka bɔ Sitanɛ fɛ walisa a kana waso kojugu jirali minnu sɔrɔ, a ye olu sɔrɔ.

1. Kuncɛbaya bɛ na sani bin ka kɛ: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Paul ka ŋaniya la farisogo la.

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan: Hakilijagabɔw Paul ka kɛlɛ kan ni ŋaniya ye farisogo la.

1. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani bin ka kɛ.

2. Yakuba 4:7-8 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.

2 Kɔrɛntekaw 12.8 Ne ye Matigi deli nin ko in na siɲɛ saba, walisa a ka bɔ ne la.

Pol ye Matigi deli siɲɛ saba walisa a ka kisi gɛlɛya dɔ ma min tun bɛ a kan.

1. Ala ka barika ka bon an ka barikantanya la - 2 Kɔrɛntekaw 12:8

2. Delili banbali fanga - 2 Kɔrɛntekaw 12:8

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya.

2. Yakuba 5:13 - Yala aw dɔ bɛ gɛlɛya la wa? A ka kan ka delili kɛ. Yala mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? A ka tanuli dɔnkiliw da.

2 Kɔrɛntekaw 12.9 A y’a fɔ ne ye ko: «Ne ka nɛɛma bɛ se i ma. O de kosɔn ne na nisɔndiya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

Pol hakili sigilen don ko Ala ka nɛɛma bɛ se a magow ma, wa a y’a sugandi ka waso a ka barikantanya la walisa Krisita ka sebaaya ka sigi a kan.

1. Fanga sɔrɔli barikantanya la - Ala ka nɛɛma bɛ se cogo min na magoɲɛ waatiw la

2. Ka Ala bonya gɛlɛyaw fɛ - Ka nisɔndiya barikantanya la walasa ka Krisita Sebaaya sɔrɔ

1. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2 Kɔrɛntekaw 12.10 O de kosɔn ne bɛ nisɔndiya ni barikantanya ni mafiɲɛyali ni magoɲɛfɛnw ni tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw ye Krisita kosɔn.

Pol sera ka barika sɔrɔ a ka dannaya la hali k’a sɔrɔ a ye gɛlɛyaw sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, wa a diyara o ye Krisita kanu kosɔn.

1. Dannabaa ka barika min bɛ gɛlɛyaw la

2. Ka nisɔndiya tɔɔrɔ la Krisita kosɔn

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Matiyu 5:11-12 - ? 쏝 aw ka dɔgɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ye aw tɔgɔjugu fɔ ka aw tɔɔrɔ ani ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.

2 Kɔrɛntekaw 12.11 Ne kɛra naloman ye n yɛrɛ bonya la. aw ye ne wajibiya, katuguni ne tun ka kan ka tanu aw fɛ, katuguni ne tɛ ciden kuntigiw kɔ foyi la, hali ni ne tɛ foyi ye.

Pol b’a fɔ ko ale tɛ ciden belebelebaw kɔfɛ, hali k’a sɔrɔ a tɛ foyi ye.

1. Majigilenya fanga: Pol ka misali b’a jira an na cogo min na ko majigilenya barika ka bon

2. Foyi tɛ fanga min na: Pol ka misali b’a jira an na cogo min na ko dannaya ni majigilenya nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan

1. Filipekaw 2:3-8 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:7-13 - Mun bɛ aw bolo, aw ma min sɔrɔ? Ni aw ye o sɔrɔ, mun na aw bɛ waso i ko aw ma o sɔrɔ?

2 Kɔrɛntekaw 12.12 Tiɲɛ na, ciden ka taamashyɛnw kɛra aw cɛma muɲuli bɛɛ la, taamashyɛnw ni kabakow ni sebaaya kɛwalew la.

Pol b ciden ka taamashyɛnw jira muɲuli, taamasyɛnw, kabakow ani sebaaya kɛwalew fɛ Kɔrɛnte egilisi kɔnɔ.

1. Muɲuli ye Ciden ka taamasyɛn ye

2. Taamaʃyɛnw, Kabako ani Sebaaya Kɛwalew Egilisi kɔnɔ

1. Heburuw 13:7 - Aw hakili to aw kuntigiw la, minnu ye Ala ka kuma fɔ aw ye. U ka ɲɛnamaya kɛcogo kɔlɔlɔw jateminɛ, k’u ka limaniya ladege.

2. 1 Kɔrɛntekaw 2:4-5 - Ne ka kuma ni ne ka cikan tun tɛ hakilitigiya kuma dafalenw ye, nka Ni Senu ni sebaaya jirali tun ye, walisa aw ka dannaya kana sigi hadamadenw ka hakilitigiya la, nka Ala ka sebaaya de la .

2 Kɔrɛntekaw 12.13 Aw tun ka dɔgɔ ni egilisi tɔw ye, ni ne yɛrɛ tun ma don aw bolo? yafa ne ma nin kojugu in na.

Pol y’a ɲini Kɔrɛntekaw fɛ ni majigilenya ye, u ka yafa a ma, bawo a ma kɛ doni ye u bolo ni i y’a suma ni egilisi tɔw ye.

1. Yafa dege: Yafa fanga faamuyali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Majigilenya nafa ka bon: Mun na majigilenya nafa ka bon

1. Matiyu 6:14-15 - ? 쏤 walima ni i ye yafa mɔgɔ wɛrɛw ka jurumuw ma, i sankolola Fa fana na yafa i ma, nka ni i ma yafa mɔgɔ wɛrɛw ma u ka jurumuw la, i Fa fana tɛna yafa i ka jurumuw ma.??

2. Filipekaw 2:3 - ? 쏡 o foyi tɛ bɔ yɛrɛɲini nege walima yɛrɛbonya la, nka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ko u nafa ka bon ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan.??

2 Kɔrɛntekaw 12.14 A filɛ, ne labɛnnen don ka na aw fɛ siɲɛ sabanan na. Ne tɛna kɛ doni ye aw bolo, katuguni ne tɛ aw ta ɲini, nka aw de don, katuguni denw man kan ka doni don u bangebagaw ye, nka bangebagaw ka kan ka don denw ye.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko bangebagaw ka kan k’u denw ladon sanni u k’a kɔ.

1. "Jɔn de bɛ an denw ka baara la?"

2. "An denw baloli dugawu".

1. Efesekaw 6:4 - "Aw faw, aw kana aw denw dimi, nka aw ka u lamɔ Matigi ka ladonni ni a laadili la."

2. Ntalenw 17:6 - "Denmisɛnw? 셲 denmisɛnw ye cɛkɔrɔbaw ka masafugulan ye, denmisɛnw nɔɔrɔ ye u faw ye."

2 Kɔrɛntekaw 12.15 Ne na musaka bɔ aw kosɔn ni nisɔndiya ye kosɛbɛ. hali ni ne bɛ aw kanu ka taa a fɛ, ne bɛ dɔgɔya ka taa a fɛ.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ k’a yɛrɛ saraka Kɔrɛntekaw kosɔn, hali k’a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kanu a la.

1. Kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o fanga: Pol ka saraka jagɛlɛya sɛgɛsɛgɛli 2 Kɔrɛntekaw 12:15 kɔnɔ

2. Ka kanuya dege k’a sɔrɔ i ma dantigɛli kɛ: Pol ka cikan gɛlɛya min bɛ 2 Kɔrɛntekaw 12:15 kɔnɔ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye: ka mɔgɔ kelen da wa? 셲 ɲɛnamaya ye kelen ye wa? 셲 teriw ye.

2 Kɔrɛntekaw 12.16 Nka a ka kɛ ten, ne ma doni da aw kan, o bɛɛ n'a ta, ne ye aw minɛ ni nanbara ye.

Pol ye Kɔrɛntekaw minɛ a kɛrɛ fɛ ni nanbara ye k’a sɔrɔ a ma doni da u kan.

1. Se min bɛ mɔgɔ lasun: Mɔgɔw bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na k’a sɔrɔ i ma degun bila u la

2. Pol ni Kɔrɛntekaw ka bololabaara: An bɛ se ka baara kɛ ni nanbara ye cogo min na walasa ka nɔ ɲumanw sɔrɔ

1. Ntalenw 16:21 - Dusukunnataw bɛ wele ko hakilitigiw, wa kuma dumanw bɛ kalan sabati.

2. Matiyu 10:16 - A filɛ, ne bɛ aw ci ka bɔ i ko sagaw waraba cɛma, aw ka kɛ hakilitigiw ye i ko saw, jalakibaliw ka kɛ i ko tuganinw.

2 Kɔrɛntekaw 12.17 Ne ye mɔgɔ minnu ci aw ma, yala ne ye tɔnɔ sɔrɔ aw la wa?

Pol ye Kɔrɛntekaw ɲininka ni a ye tɔnɔ sɔrɔ mɔgɔw dɔ la, a ye minnu ci u ma.

1. Yɛrɛmajɔbaliya fanga: Ka a sugandi ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye k’a sɔrɔ i ma tɔnɔ makɔnɔ

2. An ka ŋaniyaw jateminɛni kokura: An dusukunw sɛgɛsɛgɛli an ka kɛwalew kɔfɛ

1. Matiyu 6:2 - ? 쏷 o de kosɔn, ni aw bɛ dɛmɛn baara kɛ, aw kana buru fiyɛ aw ɲɛ kɔrɔ i ko filankafow b'a kɛ cogo min na Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la, walisa u ka nɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw fɛ. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye, u ka sara b'u bolo.??

2. Filipekaw 2:3-4 - ? 쏬 et foyi kana kɛ yɛrɛɲini nege walima yɛrɛbonya fɛ, nka ni yɛrɛmajigin ye, u kelen-kelen bɛɛ ka tɔw bonya ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw janto a yɛrɛ nafa dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana nafa lajɛ.??

2 Kɔrɛntekaw 12.18 Ne ye Tite deli, ne ye balimakɛ dɔ ci a fɛ. Yala Tite ye tɔnɔ sɔrɔ i la wa? taama an ma kɛ hakili kelen na wa? taama an ma taama sen kelenw na ?

Pol ye Tite ni balimakɛ dɔ bila ka taa Kɔrɛnte walisa k’a lajɛ ni Kɔrɛntekaw fana bɛ tugu o sira kelen de kɔ.

1. Ka taama hakili kelen na - Ka tugu Ala kɔ, o kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ

2. Ka sigi sigida la - Kelenya nafaw Krisita la

1. Galasikaw 5:25 - Ni an b balo Ni Senu barika la, an fana ka taama ni Ni Senu ye.

2. Romɛkaw 12:3-5 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri aw yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye Ala ye baara kalifa. K'a masɔrɔ farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kɛ kelen ye, o cogo kelen na, hali ni an ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, an kelen-kelen bɛɛ ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.

2 Kɔrɛntekaw 12.19 Aw b’a miiri ko an bɛ yafa aw ma wa? an bɛ kuma Ala ɲɛ kɔrɔ Krisita la, nka an kanulenw, an bɛ fɛn bɛɛ kɛ aw sabatili kama.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw deli u k’u hakili to a la ko a ka kuma fɔra Ala ɲɛ kɔrɔ ani ko a bɛ baara kɛ walasa k’u sabati.

1. An ka kumaw fanga: Ka kuma Ala ɲɛ kɔrɔ

2. Ka Krisita farikolo sabati: Ka baara kɛ ni ɲɛnamaya ye

1. Yakuba 3:3-12 - An ka kumaw fanga

2. Filipekaw 2:3-11 - Ka Krisita farikolo sabati

2 Kɔrɛntekaw 12.20 Ne sirannen don ko ne nana tuma min na, ne tɛna aw sɔrɔ i ko ne b’a fɛ cogo min na, ani ne tɛna aw sɔrɔ i ko aw tun t’a fɛ cogo min na, walisa sɔsɔli ni keleya ni diminya ni sɔsɔli kana kɛ. kɔkiliw, sɔgɔsɔgɔninjɛ, funu, ɲagami:

Pol jɔrɔlen don ko n’a taara bɔ Kɔrɛntekaw ye, u tɛna a bisimila i ko a jigi tun b’a fɛ cogo min na, wa sɔsɔli bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ.

1. Farati min bɛ bɛnbaliya la - Romɛkaw 12:18

2. Kelenya dubaw - Zaburu 133:1

1. Romɛkaw 15:5 - Muɲuli ni dusudon Ala ka sira di aw ma ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ o cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye.

2. Yakuba 3:16 - K’a masɔrɔ keleya ni yɛrɛɲini bɛ yɔrɔ minnu na, ɲagami ni kɛwale jugu bɛɛ bɛna kɛ yen.

2 Kɔrɛntekaw 12.21 Ni ne seginna tuma min na, ne ka Ala kana ne majigin aw cɛma, ka mɔgɔ caman kasi minnu ye jurumu kɛ kaban, nka u ma nimisa u ka nɔgɔlenya ni jatɔya ni jatɔya ko la.

Pol b’a hami jira ko ni a taara bɔ a ye tuguni, Ala bɛ se k’a majigin egilisi kɔnɔmɔgɔw ka jurumu kosɔn, olu minnu ma nimisa u ka kɛwale juguw la.

1. Nimisali sebaaya - Ka jurumu bila ka Ala ka nɛɛma ni a ka makari sɔrɔ.

2. Mako bɛ majigilenya la - Ka an ka dɔgɔya dɔn Ala ɲɛkɔrɔ ani ka an yɛrɛ majigin a sago kɔrɔ.

1. Rom=kaw 3:23-24 - Katuguni b== ye jurumu k, Ala ka nr= b= u la, ka jo di u ma fu a ka n=ma barika la, kunmabli min nana Krisita Yesu barika la.

2. Yakuba 4:6-7 - Nka a bɛ nɛɛma caman di an ma. O de kosɔn Sɛbɛnniw b’a fɔ ko: ? 쏥 od bɛ kuncɛbaw kɛlɛ nka a bɛ nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na.??O tuma na fɛ, aw ka aw yɛrɛ kolo Ala ye. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2 Kɔrɛntekaw 13 ye Paul ka bataki filanan ye min cilen bɛ Kɔrɛntekaw ma, o tilayɔrɔba tan ni sabanan ani a laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol y’a ka laadilikan labanw di Kɔrɛnte dannabaaw ma, k’u lasɔmi a ka bɔnye nata la, ka dusu don u kɔnɔ u k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a ka fanga jira iko ciden ani k’a hakili jigin Kɔrɛntekaw la ko a tɛna siga ka kololi kɛ ni a sera yen (2 Kɔrɛntekaw 13:1-2). A b’u degun u k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ani k’a kɔrɔbɔ ni u bɛ dannaya la tiɲɛ na. A b’u jija u k’a dɔn ko Yesu Krisita bɛ u kɔnɔ fo n’u ma se kɔrɔbɔli la. Pol b’a jira ko a jigi b’a la ko u bɛna tɛmɛ o kɔrɔbɔli la, ka dusu don u kɔnɔ u ka bonya tilennenya la.

Dakun 2nan: Pol sɔnna a ma ko hali ni a bɛ se ka kɛ ko a barika ka dɔgɔ u ɲɛ na, a bɛ Ala deli ko a ka fanga di a ma n’a nana walisa a ka se ka kololi kɛ ni a mago bɛ a la (2 Kɔrɛntekaw 13:3-4). A b’a sinsin a kan ko a nege ye u sabatili ye sanni ka halaki. A b’u jija u ka ko ɲuman kɛ hali ni o kɔrɔ ye k’a jira ko u barika ka dɔgɔ diɲɛ kow la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan caman ye. Pol b dusu don kelenya la dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ, k’u jija u ka u laɲini ka segin u cogo kɔrɔ la, ka ɲɔgɔn dusu saalo, ka ɲɔgɔn hakili sigi, ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la, ka Ala ka kanuya ni a ka hɛrɛ sɔrɔ (2 Kɔrɛntekaw 13:11). A b’u laadi u ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye, k’a kɛ jɛɲɔgɔnya kanuya taamasyɛn ye. A laban na, a bɛ dugawu dɔ fɔ min bɛ Ala ka nɛɛma wele u bɛɛ kan.

Kuma surun na, Kɔrɛntekaw ka kitabu filanan tilayɔrɔba tan ni saba kɔnɔ, Paul ka laadilikan labanw ni lasɔminiw bɛ sɔrɔ sanni a ka taa bɔ Kɔrɛnte. A b’a ka kuntigiya jira iko ciden ani a bɛ lasɔmi kololi ko la ni a mago bɛ a la. Pol bɛ dannabaaw degun u ka u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ani k’u ka dannaya kɔrɔbɔ k’a sɔrɔ u bɛ dusu don u kɔnɔ u ka bonya tilennenya la. A bɛ sinsin kelenya kan dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ, wa a bɛ ladilikan di u ka kan ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min na kanuya ni hɛrɛ kɔnɔ. Sapitiri bɛ kuncɛ ni dugawu ye min bɛ Ala ka nɛɛma wele u kan. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka yɛrɛsɛgɛsɛgɛli kɛ, ka kelenya kɛ, ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyakolow ye, k’a sɔrɔ dannabaaw bɛ Pol ka bɔnyeli makɔnɔ.

2 Kɔrɛntekaw 13.1 Nin ye ne siɲɛ sabanan ye ka na aw fɛ. Seere fila wala saba da la, kuma bɛɛ na sabati.

Pol taara bɔ Kɔrɛntekaw ye a siɲɛ sabanan na walisa k’a ka kuma barika bonya seere fila walima saba ka seereya fɛ.

1. Ala ka weleli: An ka seereya barika bonya

2. Se min bɛ Ala ka Kuma sigi sen kan

1. Matiyu 18:16 - "Nka ni a ma i lamɛn, o tuma na, i ka kelen walima fila wɛrɛ ta i fɛ, walisa kuma bɛɛ ka sabati seere fila walima saba da la."

2. Heburuw 10:24-25 - "An ka ɲɔgɔn jateminɛ ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ , i n'a fɔ aw b'a ye ko don bɛ ka surunya cogo min na."

2 Kɔrɛntekaw 13.2 Ne ye o fɔ aw ye ka kɔrɔ, ka o fɔ aw ye, i ko ne tun bɛ yen siɲɛ filanan na. Ni ne tɛ yen sisan, ne bɛ sɛbɛn ci mɔgɔ minnu ye jurumu kɛ fɔlɔ, ani tɔw bɛɛ, ko ni ne nana kokura, ne tɛna hinɛ.

Pol ye Kɔrɛntekaw lasɔmi ko ni a seginna, a tɛna makari kɛ mɔgɔ minnu ye jurumu kɛ a kɔrɔ ka kɔrɔ.

1. Ala ka hinɛ: Weelekan min bɛ kɛ ka nimisa

2. Jurumu min tɛ nimisa, o kɔlɔlɔw

1. Heburuw 4:16 - O de kosɔn an ka na ni jagɛlɛya ye nɛɛma masasigilan kan, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la.

2. Yakuba 5:20 - A k’a dɔn ko mɔgɔ min bɛ jurumukɛla lasegin a ka sira jugu la, o na ni kisi saya ma, ka jurumu caman dogo.

2 Kr=ntekaw 13.3 Kabini aw b= Krisita ka kuma f= ne la, o min barika t= aw bolo, nka a barika ka bon aw la.

Pol bɛ ka Kɔrɛntekaw jija u ka dalilu ɲini Krisita ka kɛta la a kɔnɔ, k’a sinsin o dalilu fanga kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Aw ye dalilu ɲini Krisita ka kɛta kan aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Krisita ka Sebaaya min bɛ aw la, aw ka dusu don aw kɔnɔ

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, ko minnu ma ye.

2. 2 Piɛrɛ 1:17 - Katuguni a ye bonya ni nɔɔrɔ sɔrɔ ka bɔ Fa Ala fɛ tuma min na kumakan nana a ma ka bɔ Nɔɔrɔba la ko : ? 쏷 ale de ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ.??

2 Kɔrɛntekaw 13.4 Hali ni a gengenna jiri la barikantanya barika la, a bɛ ɲɛnamaya Ala ka sebaaya barika la. An fana barika ka dɔgɔ ale la, nka an na ɲɛnamaya kɛ ni a ye Ala ka sebaaya barika la aw fan fɛ.

Yesu gengenna jiri la ka b barikantanya la, nka a kununna Ala ka sebaaya barika la. An fana barika ka dɔgɔ, nka an na ɲɛnamaya kɛ ale barika la ni Ala ka sebaaya ye.

1. Ala ka sebaaya ka bon ni an ka barikantanya ye

2. Lakununni ni ɲɛnamaya fanga

1. Rom=kaw 8:11, "Nka Yesu lakununbaa Ni sigilen b aw kn, min ye Krisita lakunun ka b suw cma, o na aw farikolo sataw fana lakunu a Ni min sigilen b aw kn.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:57, "Nka barika da Ala ye, min bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la."

2 Kɔrɛntekaw 13.5 A’ ye aw yɛrɛw sɛgɛsɛgɛ ni aw bɛ dannaya la. aw ka aw yɛrɛw jira. Yala aw t'a dɔn ko Yesu Krisita bɛ aw kɔnɔ, ni aw ma ban wa?

O tɛmɛsira bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u k’u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ani k’a jira ko Yesu Krisita bɛ u kɔnɔ, walisa u kana ban.

1. "Dannaya yɛrɛsɛgɛsɛgɛli".

2. "Yesu Krisita dɔnni dannaya".

1. Romɛkaw 8:9-11 - "Nka aw tɛ farisogo la, nka aw bɛ Ni de la, ni Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ. Ni Krisita Ni tɛ mɔgɔ si la, o tɛ mɔgɔ dɔ ye." a ta.Ni Krisita bɛ aw la, farikolo sara jurumu kosɔn, nka Ni Senu ye ɲɛnamaya ye tilennenya kosɔn mɔgɔ salenw fana na aw farikolo sataw ɲɛnamaya a Ni fɛ min sigilen bɛ aw kɔnɔ.»

2. Luka 9:23-24 - "A y'a fɔ u bɛɛ ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ : nka mɔgɔ o mɔgɔ b'a ni bɔnɛ ne kosɔn, o de na a kisi."

2 Kɔrɛntekaw 13.6 Nka ne dalen b’a la ko aw na a dɔn ko an tɛ ban.

Pol bɛ Kɔrɛntekaw jija u k’a dɔn ko Ala tɛ ban ale n’a taamaɲɔgɔnw na.

1. "Ala ka dannaya sebaaya".

2. "Not Reprobates: Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka nɛɛma la".

1. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. Efesekaw 2:4-5 - "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, an salen an ka jurumuw la, o y'a to an ye an ɲɛnama ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ? 봟 y grace you have . " kisili kɛra."

2 Kɔrɛntekaw 13.7 Sisan ne bɛ Ala deli ko aw kana kojugu kɛ. A kana kɛ walisa an ka diya an ye, nka aw ka ko tilennenw kɛ, hali ni an bɛ i ko mɔgɔ mafilɛlenw.

Pol bɛ Ala deli ko Kɔrɛntekaw ka ko ɲuman kɛ, hali ni a bɛ se ka kɛ ko ale n’a jɛɲɔgɔnw tɛ sɔn u ma.

1. Ka ko ɲuman kɛ, hali ni a bɛ se ka kɛ ko a tɛna diya mɔgɔw ye

2. Kantigiya nafa ka bon hali n’an ye dafabaliya ye

1. 1 Piɛrɛ 2:12 ? 쏫 eeping aw taamacogo siya wɛrɛw cɛma bonyalenw, walisa ni u bɛ kuma aw kama iko kojugukɛlaw, u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka nɔɔrɔ da Ala kan u ka bɔdon don na.??

2. Yakuba 4:17 ? 쏶 o min ye ko ɲuman dɔn ka dɛsɛ k'a kɛ, ale fɛ o ye jurumu ye.??

2 Kɔrɛntekaw 13.8 An tɛ se ka foyi kɛ tiɲɛ kama, ni tiɲɛ tɛ.

Pol bɛ dusu don Kɔrɛntekaw kɔnɔ u ka kɛ tiɲɛtigiw ye tiɲɛ na bawo o kelenpe de bɛ se ka kɛlɛ sugu bɛɛ muɲu.

1. ? 쏶 tanding Jiginlen Tiɲɛ na??

2. ? 쏷 he Tiɲɛ Sebaaya min tɛ Changé??

1. Esayi 40:8 - ? 쏷 a bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna jɔ fo abada.??

2. Ntalenw 12:19 - ? 쏷 hinɛ dawolo bɛ muɲu fo abada, nka nkalon kan bɛ kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn de kɔnɔ.??

2 Kɔrɛntekaw 13.9 Ni an barika ka dɔgɔ, ni aw barika ka bon, an bɛ nisɔndiya.

Ciden Pol b’a fɛ Kɔrɛntekaw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye u ka dannaya la.

1. Ka Dannaya dafa barikantanya fɛ

2. Aw ka nisɔndiya barikantanya la, ka tugu dafalenya kɔ

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Matiyu 5:48 - Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na.

2 Kɔrɛntekaw 13.10 O de kosɔn ne bɛ nin kow sɛbɛn k'a sɔrɔ ne tɛ yen, walisa ne tɛ yen, walisa ne ka sebaaya kɛ ka kɛɲɛ ni Matigi ye sebaaya min di ne ma ka ne sabati, nka ne kana halaki .

Pol ye sɛbɛn ci Kɔrɛntekaw ma walisa k’u sabati, ani walisa a kana kɛ ni hakilitigi ye u fɛ a yɛrɛ la, ka baara kɛ ni fanga ye min dira a ma Matigi fɛ.

1. Se min bɛ mɔgɔ sabati: Paul ye baara kɛ n’a ka sebaaya ye cogo min na walasa ka Egilisi jɔ

2. Kanuya barika: Paul y’a yɛrɛ tanga cogo min na ka baara kɛ n’a ka sebaaya ye walasa ka Egilisi ci

1. Galasikaw 6:1-2 - "Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna kojugu dɔ la, aw minnu ye Ala ta ye, aw ka a lasegin a la ni dususuma hakili ye. Aw ka to aw yɛrɛw ɲɛ na, walisa aw fana kana kɔrɔbɔ. Aw ka ɲɔgɔn ta? 셲 doniw . " , ani o cogo la ka Krisita ka sariya dafa.??

2. Romɛkaw 15:14 - "Ne yɛrɛ wasa bɛ aw ko la, ne balimaw, ko aw yɛrɛ falen bɛ ɲumanya la, ko aw falen bɛ dɔnniya bɛɛ la, ka se ka ɲɔgɔn kalan."

2 Kɔrɛntekaw 13:11 A laban na, balimaw, aw ka foli kɛ. Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, ka dusu saalo sɔrɔ, ka kɛ hakili kelen ye, ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la. Kanuya ni hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ.»

1. Ala ka dafalenya ni a ka dususalo: 2 Kɔrɛntekaw 13:11 sɛgɛsɛgɛli

2. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la cogo min na: 2 Kɔrɛntekaw 13:11 lajɛ

1. Filipekaw 4:7-9 - Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Romɛkaw 15:5-6 - Sisan, muɲuli ni dusu donbaga Ala ka a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka nɔɔrɔ da an Matigi Yesu Fa kan ni kan kelen ye Krisita.

2 Kɔrɛntekaw 13.12 Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye.

Pol b wele bila dannabaaw ma u ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye.

1. Kelenya susuli: Pol ka foli nafa sɛgɛsɛgɛli

2. Susu senuma fanga: Kanuya ni bonya jirali Egilisi kɔnɔ

1. Efesekaw 5:21 - Aw ka aw kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn.

2. 1 Piɛrɛ 5:14 - Aw ka ɲɔgɔn fo ni kanuya susuli ye.

2 Kɔrɛntekaw 13.13 Mɔgɔ senumaw bɛɛ bɛ aw fo.

Pol bɛ foli ci Kɔrɛntekaw ma ka bɔ mɔgɔ senumaw bɛɛ la.

1. Hɛrɛ ni kelenya foli: Egilisi fanga.

2. Se min bɛ mɔgɔ la: Dusu don mɔgɔ kɔnɔ jɛɲɔgɔnya fɛ.

1. Kolosekaw 3:15 - Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, k'a masɔrɔ aw ye farikolo kelen yɔrɔw ye, aw welelen don hɛrɛ la.

2. Efesekaw 4:2-3 - Aw ka majigin pewu ani ka dusu suma; Aw ka muɲu ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. I ka cɛsiri bɛɛ kɛ walisa ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirili fɛ.

2 Kɔrɛntekaw 13.14 Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni Ala kanuya ni Ni Senu ka jɛɲɔgɔnya ka kɛ aw bɛɛ fɛ. Amiina.

Pol b’a fɛ nɛɛma, kanuya ani jɛɲɔgɔnya ni Ni Senu ka kɛ Kɔrɛntekaw fɛ.

1. Sagaden ka sebaaya: Ni Senu ka nɛɛma, kanuya ani jɛɲɔgɔnya sɔrɔcogo

2. Pol ka dugawu: Duba sɔrɔ cogo min na ni nɛɛma, kanuya ani jɛɲɔgɔnya ye

1. Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

2. Yuhana 15:26 - ? 쏝 ut ni Dɛmɛbaga nana, ne bɛna min ci aw ma ka bɔ Fa la, tiɲɛ Ni, min bɛ bɔ Fa la, a na seereya kɛ ne ko la.??

Galasikaw 1 ye Paul ka bataki min ci Galasikaw ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol y’a ka cidenw ka fanga sigi sen kan, ka kuma nkalon kalansiraw ko kan minnu donna Galasi egilisiw kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a sinsin a ka Ala weleli kan iko ciden, mɔgɔ ma min sigi, nka Yesu Krisita ni Fa Ala sababu fɛ (Galasikaw 1:1). A b’a jira ko a kabakoyara kosɛbɛ cogo min na Galasi dannabaaw y’u kɔdon joona kibaru duman lakika la ka taa fɛn tiɲɛnen dɔ la min waajuli kɛra karamɔgɔw nkalontigɛlaw fɛ. Pol b’a jira ko kibaru duman kelenpe de bɛ yen, wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kibaru duman wɛrɛ waaju, o ka kan ka danga (Galasikaw 1:6-9). A b’a sinsin a kan ko a y’a ka cikan sɔrɔ Krisita fɛ k’a ɲɛsin a yɛrɛ ma jirali sababu fɛ.

Dakun 2nan: Pol b’a ka mɔgɔw ladɔnniya ani a ka cidenyabaara lafasa a kɛtɔ k’a ka ɲɛnamaya kɔrɔ lakali iko Krecɛnw tɔɔrɔbaga timinandiyalen. A b’a jira cogo min na Ala y’a wele a ka nɛɛma la ani k’a Denkɛ jira a la walisa a ka se ka waajuli kɛ siya wɛrɛw cɛma (Galasikaw 1:13-16). Pol b’a sinsin a kan ko a ma lajɛ kɛ ni hadamadenw ka kuntigi si ye, nka a taara o yɔrɔnin bɛɛ Arabu jamana na sanni a ka segin Damasi. O kɔfɛ, a taara bɔ Jerusalɛm waati kunkurunnin kɔnɔ walisa ka Piɛrɛ ni Yakuba kunbɛn, nka a ma cikan walima kalan wɛrɛ sɔrɔ u fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul y’a jira ko a yɛrɛmahɔrɔnyalen don hadamadenw ka sɔnni walima a ka dannayakow la. A b’a jira ko ale t’a ɲini ka mɔgɔw diyabɔ nka a b’a ɲini ka Ala diyabɔ, ale min y’a wele kun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kama (Galasikaw 1:10). Pol b’a fɔ kokura ko ale y’a ka kibaru duman sɔrɔ Krisita fɛ k’a ɲɛsin a ma, wa ko mɔgɔ wɛrɛw ma nɔ bila a la wala k’a kalan. A b’a sinsin a kan ko a ka cikan bɛ bɛn mara bɛɛ kɔnɔ, k’a bɔyɔrɔ jira Ala la.

Kuma surun na, Galasikaw tilayɔrɔba fɔlɔ sinsinnen bɛ Paul ka cidenw ka fanga sigili kan ani ka kuma nkalon kalansiraw kan Galasi egilisiw kɔnɔ. Pol b’a sinsin a ka weleli ni kibaru duman sɔrɔli kan ka ɲɛsin Yesu Krisita ma, a tɛ sinsin hadamadenw ka fanga sababu fɛ. A b’a jira ko a kabakoyara dannabaaw ka bɔli teliya la ka bɔ kibaru duman lakika la ka taa fɛn tiɲɛnen dɔ la, karamɔgɔ nkalontigɛlaw ye min waaju. Pol b’a ka mɔgɔw ladɔnniya ani ka cidenyabaara lafasa, k’a ka yɛrɛmahɔrɔnya jira hadamadenw ka tiɲɛni na ani k’a jira ko a ka cikan bɛ bɛn mara bɛɛ kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka nɔrɔ kibaru duman lakika la ani ka Pol ka weleli dɔn Ala fɛ iko ciden.

Galasikaw 1:1 Paul, ciden, (a ma bɔ mɔgɔw la, a ma bɔ mɔgɔ la, nka Yesu Krisita ni Fa Ala fɛ, o min y’a lakunun ka bɔ suw cɛma).

Pol b’a yɛrɛ jira iko ciden min welelen tɛ mɔgɔ si fɛ, nka Yesu Krisita ni Fa Ala fɛ.

1: An bɛɛ welelen don Ala fɛ ka baara kɛ a sagonata ye.

2: Pol ka ɲɛnamaya bɛ kɛ hakilijigin ye an yɛrɛ weleli kan Ala fɛ.

1: Matiyu 4:19 - A y'a fɔ u ye ko: «Aw ka tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye.»

2: 1 Kɔrɛntekaw 1:9 - Ala ye kantigi ye, aw welera a Denkɛ Yesu Krisita an Matigi ka jɛɲɔgɔnya barika la.

Galasikaw 1.2 Balima minnu bɛ ne fɛ, olu bɛɛ ka ci Galasi egilisiw ma.

Pol bɛ foli ci Galasi egilisiw ma ka bɔ ale yɛrɛ n’a taamaɲɔgɔnw yɔrɔ.

1: Paul ye kanuya ni kelenya foli kɛ Galasi Egilisiw ye

2: Jɛkulu ni jɛɲɔgɔnya fanga Egilisi kɔnɔ

1: Romɛkaw 12:10 - Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye; aw ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

2: 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na.

Galasikaw 1.3 Neema ni hɛrɛ ka kɛ aw ye ka bɔ Fa Ala ni an Matigi Yesu Krisita fɛ.

Pol ye foli min kɛ Galasikaw ye, o ye nɛɛma ni hɛrɛ ye ka bɔ Fa Ala ni Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Ala ka hɛrɛ waati gɛlɛnw na

2. Ala ka nɛɛma don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

Galasikaw 1.4 Ale ye a yr di an ka jurumuw kosn, walisa a ka an kisi ka b nin diɲɛ jugu in ma, ka k ni an Fa Ala sago ye.

Yesu y'a yr di walisa ka an kisi diɲɛ ni a ka sira juguw ma, ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1: Yesu y’a yɛrɛ saraka walisa k’an kisi jurumu ni kojugu ma.

2: An bɛ se ka kisi diɲɛ ka jurumu siraw ma Yesu ka saraka barika la.

1: Efesekaw 2:8-9: "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2: Matiyu 11:28-30: "Aw ka na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye, katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.»

Galasikaw 1:5 A nɔɔrɔ ka kɛ olu ye badaa-badaa. Amiina.

Nin tɛmɛsira ye Ala tanuli doxology ye a ka kisili baara nɔɔrɔma kosɔn.

1. Ala ka Kisili nɛɛma: Kun min b’a to an ka bonya da a kan

2. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Barika dali basigi

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Galasikaw 1.6 Ne kabakoyara kosɛbɛ ko aw bɔra o yɔrɔ la joona Krisita ka nɛɛma la ka taa Kibaru Duman wɛrɛ la.

Pol y’a jira ko a kabakoyara ko Galasikaw ye Krisita ka kibaru duman bila joona ka taa kibaru duman wɛrɛ kama.

1. "Fara min bɛ Kibaru Duman nkalonmaw la".

2. "Nisɔndiya min bɛ Krisita ka nɛɛma minɛ".

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:1-4 - Paul ka Yesu Krisita ka kibaru duman waajuli

2. Romkaw 11:5-6 - Ala ka ɲumanya ni a ka juguya kisili la

Galasikaw 1:7 O tɛ ko wɛrɛ ye. Nka dɔw bɛ aw tɔɔrɔ, u b'a fɛ ka Krisita ka Kibaru Duman tiɲɛ.

Pol ye Galasikaw lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu b’a ɲini ka Krisita ka kibaru duman tiɲɛ.

1. I bɛ mɔgɔ minnu lamɛn, i k’i janto olu la

2. Aw kana aw lafili kalansira nkalonmaw fɛ

1. Romɛkaw 16:17-18 - Balimaw, ne b'aw deli sisan, aw ka farali ni jurumuw lase mɔgɔ minnu ma, aw ka olu kɔlɔsi. ani ka i yɛrɛ tanga u ma. O ɲɔgɔnnaw tɛ baara kɛ an Matigi Yesu Krisita ye, fɔ u yɛrɛw kɔnɔbara. ani kuma ɲumanw ni kuma ɲumanw fɛ, u bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw dusukunw lafili.

2. 2 Timote 4:3-4 - Sabu waati na se, u tɛna kalan ɲuman muɲu. Nka u na karamɔgɔw dalajɛ u yɛrɛ negew la, u tulo bɛ nɛ bɔ. U na u tulo bɔ tiɲɛ na, ka u ɲɛsin nsiirinw ma.

Galasikaw 1.8 Nka hali ni anw wala mɛlɛkɛ dɔ bɔra sankolo la ka Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye ni an ye min fɔ aw ye, o ka danga.

Pol bɛ Galasi egilisi lasɔmi ko u kana kibaru duman wɛrɛ lamɛn ni kibaru duman wɛrɛ tɛ, a ye min waajuli kɛ.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Ka to kantigiya la Ala ka Kuma kan

2. Karamɔgɔya nkalonma ani farati min bɛ dankarili la

1. 1 Kr=ntekaw 15:1-4 - Paul ka kisili kibaru duman Krisita ka saya ni a kununni barika la.

2. 2 Timote 2:15 - Ka Sɛbɛnniw kalan ani ka i yɛrɛ tanga nkalon kalan ma.

Galasikaw 1.9 I ko an y'a fò ka tèmèn cogo min na, ne b'a fò ko kura ko: Ni mg d bè Kibaru Duman fò aw ye ni aw ye min sòrò, o ka danga.

Pol b’a ɲini Galasikaw fɛ u ka ban kibaru duman wɛrɛ la ni u ye min sɔrɔ.

1. Ka ban nkalon kalanw na - Galasikaw 1:9

2. Ka Kibaru Duman lakika minɛ - Galasikaw 1:9

1. Dutɛrɔnɔmɛ 13:1-5 - Lakɔlɔsili kira nkalontigɛlaw ma.

2. Romɛkaw 16:17-18 - Ladilikan ka kan ka an janto karamɔgɔ nkalontigɛlaw la.

Galasikaw 1.10 Katuguni ne bɛ mɔgɔw lasun sisan wa, walima Ala wa? wala ne b'a ɲini ka mɔgɔw diyabɔ wa? Ni ne tun bɛ mɔgɔw diyabɔ hali bi, ne tun tɛna kɛ Krisita ka jɔn ye.

Pol bɛ ɲininkali kɛ ni a b’a ɲini ka mɔgɔw diyabɔ wala Ala.

1. I jija ka Ala diya, i kana diya mɔgɔw ye.

2. I ka ɲɛnamaya kɛ Ala kanminɛli la, i kana kɛ hadamadenw ye.

1. Kolosekaw 3:23-24 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni aw dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi, aw kana kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ aw ka sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Galasikaw 1.11 Balimaw, ne b'a fò aw ye ko Kibaru Duman min fèra ne fè, o tè mògòw la.

Pol ye kibaru duman min waaju, o ma b mg d la.

1: I ka i jigi da Ala ka Kuma kan, i kana i jigi da hadamaden ta kan

2: An bɛɛ welelen don ka Kibaru Duman waajuli kɛ

1: 2 Timote 3:16-17 - “Kiburuw bɛɛ bɔra Ala hakili la, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na, walisa Ala ka mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, a labɛnnen don bɛɛ ye kɛwale ɲumanw kɛ.”

2: Kolosekaw 1:23 - «Ni aw tora dannaya la, ni aw sigilen don, ni aw ma bɔ Kibaru Duman jigiya la, aw ye min mɛn, ani min fɔra sankolo jukɔrɔ danfɛn bɛɛ ye. Ne Paul kɛra o baaraden ye.»

Galasikaw 1.12 Ne ma o sɔrɔ hadamaden fɛ, ne ma kalan o la, fɔ Yesu Krisita ka jirali de barika la.

Yesu Krisita ka kibaru duman dira Paul ma Ala ka jirali sababu fɛ, a ma kɛ hadamaden ka kalan walima kalan si fɛ.

1: Yesu Krisita ka Kibaru Duman ɲɔgɔn tɛ yen

2: Ala ka Jirali ye Dɔnniya lakika sɔrɔyɔrɔ ye

1: Efesekaw 3:3-5 - Krisita ka gundo min tun ma fɔ mɔgɔw ye bɔnsɔn wɛrɛw la, o jirala sisan a ka ciden senumaw ni a ka kiraw la cogo min na Ni barika la.

2: Yuhana 14:26 - Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la.

Galasikaw 1.13 Aw ye ne ka taamacogo mɛn Yahutuw ka diinɛ la, ko ne ye Ala ka egilisi tɔɔrɔ fo ka se a dan na.

Pol b’a ka ɲɛnamaya lakali sani a ka don kerecɛnya la, a ye Ala ka egilisi tɔɔrɔ o kɔnɔ.

1. Yɛlɛma fanga: Pol ka yɛlɛma ka bɔ tɔɔrɔbaga la ka kɛ waajulikɛla ye

2. Ala ka hinɛ: Yafa ni kunmabɔli bɛɛ ye

1. Luka 15:11-32, Denkɛ tununnen ntalen

2. Romkaw 5:8, Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Galasikaw 1.14 Ne ye nafa sɔrɔ Yahutuw ka diinɛ na ka tɛmɛ ne bɔɲɔgɔnko caman kan ne ka siya la, ka ne timinandiya kɛ ne faw ka laadalakow la kosɛbɛ.

Pol ye ɲɛtaa caman sɔrɔ a ka Yahutuw ka laadaw ni sariyaw labatoli la, wa a tun b’a yɛrɛ di kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛnbaw ka laadalakow ma.

1. Denbaya ka laadalakow bonya nafa ka bon

2. Ka to an yɛrɛ di an ka dannaya taama ma

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-9

2. Kolosekaw 3:17-21

Galasikaw 1.15 Nka o diyara Ala ye, ale min ye ne faran ka bɔ ne ba kɔnɔ, ka ne wele a ka nɛɛma barika la.

Ala ka nɛɛma de ye an ka weleli sababu ye.

1. Ala b’an wele a ka nɛɛma barika la - Galasikaw 1:15 kalan

2. An ka farali Ala la ani nɛɛma bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na - Galasikaw 1:15 sɛgɛsɛgɛli

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka a ka kanuyaba kosɔn an ko la, Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, o ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye hali k’a sɔrɔ an sara sariya tiɲɛniw la—aw kisira nɛɛma de kosɔn.

Galasikaw 1.16 Ka a Denc jira ne la, walisa ne ka o waajuli ke siyaw cma. O yɔrɔnin bɛɛ, ne ma ɲɔgɔn sɔsɔ ni farisogo ni joli ye.

Pol welera Ala fɛ ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ siya wɛrɛw cɛma.

1. Ala ka welekan: Ka Ala sago jaabi

2. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli

1. Jeremi 1:5 "Sanni ne ka i da kɔnɔbara la, ne ye i dɔn, sani i ka bange, ne ye i senuma, ne ye i sigi siyaw ka kira ye."

2. Kɛwalew 10:34-35 “O la, Piɛrɛ y’a da wuli k’a fɔ ko: “Tiɲɛ na, ne y’a faamu ko Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, nka siya bɛɛ la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ, ka ko ɲuman kɛ, o ka di a ye.”

Galasikaw 1.17 Ne ma taa Jerusalɛm ka taa ne ɲɛ cidenw fɛ. Nka ne taara Arabu jamana na ka kɔsegin Damasi.

Pol y’a jira ko a ma taa Jerusalɛm ka cidenw kunbɛn, nka a taara Arabu jamana na ka segin Damasi.

1. An ka kan ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la walisa ka tugu Ala sago kɔ, hali ni a bɛ se ka kɛ ko a man di mɔgɔw ye wala a man nɔgɔn.

2. An bɛ se ka da Ala la ko a bɛna bilasirali ni ɲɛminɛni di an ma, hali ni an ka laɲiniw ma ɲɛ.

1. Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko::

2. Matiyu 6:33 - Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

Galasikaw 1.18 San saba tɛmɛnen kɔ, ne taara Jerusalɛm ka Piɛrɛ ye, ka to a fɛ tile tan ni duuru.

Pol taara bɔ Jerusalɛm ka taa bɔ Piɛrɛ ye ani a ye tile tan ni duuru kɛ a fɛ.

1. An bɛ se ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la, n’o ye ka waati kɛ ni dannabaa tɔw ye.

2. Ala bɛ se ka baara kɛ n’an ka jɛɲɔgɔnya ye ni dannabaaw tɔw ye walasa ka taa ɲɛ a ka masaya baara la.

1. Kɛwalew 9:26-27 - Saul sera Jerusalɛm tuma min na, a y'a ɲini ka fara kalandenw kan. nka u bɛɛ siranna a ɲɛ, u ma da a la ko a ye kalanden ye. Nka Barnabasi y'a minɛ ka na ni a ye cidenw fɛ.

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n’a fɔ aw b’a kɛ cogo min na.

Galasikaw 1.19 Nka ne ma ciden wɛrɛw ye, fo Matigi balimakɛ Yakuba.

Pol y’a ka ko kɛlenw lakali kibaru duman ko la, k’a fɔ ko a ma ciden si ye fo Yakuba, Matigi balimakɛ.

1. Kibaru Duman lajɛ: Pol ka ko kɛlenw sɛgɛsɛgɛ

2. Yakuba, Matigi Balimakɛ: A jɔyɔrɔ ɲɔgɔn tɛ Egilisi fɔlɔ la

1. Rom=kaw 1:16-17 - Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya ye kisili ye dannabaaw b== ma, Yahutu f=l= ani Gr=k=w fana. Katuguni Ala ka tilennenya jirala o la ka bɔ dannaya la dannaya kosɔn, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:7-8 - O kɔ, a y’a yɛrɛ jira Yakuba la, o kɔfɛ cidenw bɛɛ la. A laban na, mɔgɔ min bangera waati tɛmɛnen na, a y'i yɛrɛ jira ne fana na.

Galasikaw 1.20 Ne bɛ fɛn minnu sɛbɛn aw ye, a filɛ, Ala ɲɛ kɔrɔ, ne tɛ nkalon tigɛ.

Pol y’a ka tiɲɛtigiya ni a ka tiɲɛ fɔ a ka sɛbɛn kɔnɔ, k’a jira ko ale tɛ nkalon tigɛ Galasikaw ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: Nafa min b’a la ka kɛ tiɲɛtigi ye

2: Danbeya fanga

1: Ntalenw 12:22 - Dawolo nkalontigɛlenw ye Matigi haramulen ye, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye.

2: Efesekaw 4:25 - O de kosɔn, aw ye nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.

Galasikaw 1:21 O kɔ, ne sera Siri ni Silisi jamanaw la.

Pol taara Siri ani Silisi a ka mɔgɔw ladɔnniyalen kɔ.

1. Ka tugu Ala ka labɛn kɔ: Pol ka taama a ka mɔgɔw ladɔnniyalen kɔfɛ

2. An ka dannaya nɔgɔyali: Kalan ni bonya waati gɛlɛnw kɔnɔ

1. Kɛwalew 9:19-21 - Paul ka taama ka bɔ Damasi ka taa Jerusalɛm

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:25-27 - Paul ka tɔɔrɔ ni muɲuli kibaru duman kosɔn

Galasikaw 1.22 Jude ka egilisi minnu tun bɛ Krisita la, olu tun ma a dɔn a ɲɛda la.

Ciden Paul tun tɛ dɔn ɲɛda fɛ Jude egilisiw fɛ minnu tun bɛ Krisita la.

1. Jagɛlɛya nafa ka bon Kibaru Duman jɛnsɛnni na

2. Ni Senu ka sebaaya an ka namaya la

1. Kɛwalew 9:15-16 - "Nka Matigi y'a fɔ a ye ko: Taga, katuguni ale ye minɛn ɲɛnatɔmɔlen ye ne bolo, ka ne tɔgɔ ta siya wɛrɛw ni masakɛw ni Israɛldenw ɲɛkɔrɔ A ka kan ka tɔɔrɔba minnu sɔrɔ ne tɔgɔ kosɔn, i k'o jira a la.»

2. Filipekaw 1:27-28 - "Aw ka kɛwalew ka kɛ i ko Krisita ka Kibaru Duman bɛ cogo min na , ni hakili kelen ye ka cɛsiri kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaru duman dannaya kama."

Galasikaw 1.23 Nka u tun y'a mɛn dɔrɔn ko: Min tun bɛ an tɔɔrɔ fɔlɔ, a ye dannaya min tiɲɛ fɔlɔ, o bɛ o waajuli kɛ sisan.

Galasikaw ye Saul ka mɔgɔw ladɔnniya ko mɛn, ale min tun ye u tɔɔrɔ fɔlɔ, ani ko sisan a tun bɛ dannaya min tiɲɛ fɔlɔ, a bɛ o waajuli kɛ.

1. Ala ka nɛɛma kabakoma: Saul ka mɔgɔw ladɔnniyalen

2. Kunmabɔli dannaya fɛ: Ka an hakili to Saul ka maana la

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Esayi 55:7 - Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila, a ka segin Matigi ma, a na makari a la. an ka Ala ma, katuguni a na yafa caman ma.»

Galasikaw 1.24 U ye Ala tanu ne barika la.

Mɔgɔw ye nɔɔrɔ da Ala kan Pol ka cidenyabaara kosɔn.

1. Pol ka ɲɛnamaya kɛcogo misali ye ka nɔɔrɔ da Ala kan

2. Ala bonya cogo min don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kolosekaw 3:17, "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la."

2. 1 Piɛrɛ 4:11, "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma, o ka kan ka o kɛ i n'a fɔ Ala ka kuma fɔbaga, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ, o ka kɛ i n'a fɔ a bɛ baara kɛ Ala ka fanga barika la, walisa Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la." ka nɔɔrɔ sɔrɔ Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ni kuntigiya ye ale ta ye badaa-badaa.Amiina."

Galasikaw 2 ye Paul ka bataki tilayɔrɔba filanan ye min cilen bɛ Galasikaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka jɛɲɔgɔnyaw lakali ni cidenw ye Jerusalɛm, ani k’a ka kuntigiya n’a ka cikan lafasa.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni taama dɔ ye min kɛra Jerusalɛm a ka mɔgɔw ladɔnniyalen kɔfɛ san tan ni naani, a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na a dan na ni ɲɛmɔgɔba dɔw ye i n’a fɔ Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana. A b’a fɔ ko a tun bɛ kibaru duman min fɔ siya wɛrɛw cɛma, a y’o jira u la, k’u ka dannaya ni kelenya ɲini (Galasikaw 2:1-2). Cidenw sɔnna a ma ko Ala ye cidenyabaara kalifa Pol ma ka waajuli kɛ siya wɛrɛw ye k’a sɔrɔ u tun bɛ u sinsin Yahutuw ka baara kan (Galasikaw 2:7-9). O lajɛ in ye Pol ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin kibaru duman waajuli la, min sɔrɔla Krisita fɛ k’a ɲɛsin a ma.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol ye kɛlɛ dɔ lakali ni Piɛrɛ ye Antiose. Tuma min na Yahutu kerecɛn dɔw nana ka bɔ Yakuba fɛ, Piɛrɛ y’a yɛrɛ bɔ dumuni na ni siya wɛrɛ dannabaaw ye, k’a sababu kɛ siran ye ka o Yahutuw ka kɔrɔfɔli kɛ (Galasikaw 2:11-12). O kɛcogo ye Yahutu kerecɛn wɛrɛw bila ka tugu o kɔ, Barnabasi fana sen bɛ o la. O jaabi la, Pol ye Piɛrɛ kɔrɔfɔ jama ɲɛ na, a ka filankafoya ni a ka ɲɛnamaya kɛcogo bɛnbaliya kosɔn ka kɛɲɛ ni kibaru duman tiɲɛ ye (Galasikaw 2:14).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul y’a sinsin a kan ko tilennenya bɛ sɔrɔ dannaya dɔrɔn de la Krisita la, a tɛ sɔrɔ Yahutuw ka sariyaw walima u ka laadaw labatoli fɛ. A b’a jira ko mɔgɔ si tɛ se ka jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, fo dannaya dɔrɔn de bɛ Yesu Krisita la (Galasikaw 2:16). A b’a jira cogo min na dannabaaw sara sariya siratigɛ la, ani sisan u bɛ balo ni dannaya ye Krisita la min y’u kanu ani min y’a yɛrɛ di u kosɔn (Galasikaw 2:19-20). Pol bɛ kuma kuncɛ ni a fɔli ye ko ni tilennenya tun bɛ se ka sɔrɔ sariyaw walima laadalakow labatoli fɛ, o tuma na, Krisita ka saya tun tɛna kɛ wajibi ye.

Kuma surun na, Galasikaw tilayɔrɔba filanan bɛ kuma Paul ka jɛɲɔgɔnyaw kan ni cidenw ye Jerusalɛm ani a ka fanga ni a ka cikan lafasali kan. Pol ye taama dɔ lakali Jerusalɛm, a tun bɛ kibaru duman min fɔ siya wɛrɛw cɛma, a ye o jira yɔrɔ min na, ka dannaya sɔrɔ cidenw fɛ. A b’a sinsin a kan ko Ala tun ye cidenyabaara kalifa a ma ka waajuli kɛ siya wɛrɛw ye k’a sɔrɔ u tun bɛ u sinsin Yahutuw ka baara kan. O kɔfɛ, Pol ye kɛlɛ dɔ lakali ni Piɛrɛ ye Antiose, yɔrɔ min na a y’a kɔrɔfɔ foroba la a ka filankafoya kosɔn Yahutuw ka laadalakow ko la. Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul y’a sinsin a kan ko tilennenya bɛ na ni dannaya ye Krisita dɔrɔn de la, a tɛ kɛ Yahutuw ka sariyaw walima laadaw labatoli fɛ, ka sinsin a kan ko dannabaaw bɛ jo sɔrɔ dannaya fɛ Yesu Krisita la min y’a yɛrɛ di u kosɔn. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko kelenya nafa ka bon, ka jo sɔrɔ dannaya fɛ, ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni kibaru duman tiɲɛ ye sanni ka kɛ sariya siratigɛ la.

Galasikaw 2.1 San tan ni naani o kɔ, ne ni Barnabasi taara Jerusalɛm, ka Tite fana ta.

Pol taara bɔ Jerusalɛm walisa ka baro kɛ kibaru duman kan ni cidenw ye.

1: An ka kan ka sɔn ka kibaru duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, musaka mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na tuma bɛɛ ka kalan kɛ ani ka dɔ fara an ka dannaya kan.

1: Kɛwalew 18:23-21 - Paul taara bɔ Alabatoso la ka kibaru duman fɔ ani a ye Yahutuw kɛlɛ.

2: Matiyu 28:18-20 - Yesu b’a fɔ an ye ko an ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye.

Galasikaw 2.2 Ne taara Jirali barika la ka Kibaru Duman min f siya wɛrɛw cɛma, ne ye o fɔ u ye, nka ne kelen na, mɔgɔ minnu tɔgɔ bɔra, walisa ne kana boli, walima ne bolila fu.

Pol taara Jerusalɛm Ala ka jirali fɛ, ani a ye Kibaru Duman min fɔ siya wɛrɛw ye, a ye o fɔ a kelen na ni mɔgɔ tɔgɔbatigiw ye.

1. I kana siran k’i ka dannaya fɔ mɔgɔw ye, hali n’a bɛ kɛ i kelen na.

2. Ala bɛna jagɛlɛya ni nafolo di an ma walisa k’a sago dafa.

ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la . Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

2. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Galasikaw 2.3 Nka Tite min tun b= ne f=, o min tun ye Gr=k= ye, o si ma wajibiya ka bolokoli.

Pol taara Jerusalɛm ni Tite ye, Gɛrɛki kerecɛn dɔ, walisa ka faamuyali sabati siya wɛrɛw ni Yahutuw cɛ.

1: An man kan k’a to an ka danfara k’an fara ɲɔgɔn kan, nka an k’an jija ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ.

2: An man kan ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ u ka danfara fɛ, nka an ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na ka kalan sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

1: Romɛkaw 12:18 - ? 쏧 f a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na i ma, ka sigi hɛrɛ la ni bɛɛ ye.??

2: Kolosekaw 3:14 - ? 쏛 ka tɛmɛn bɛɛ kan, aw ka kanuya don aw yɛrɛ la, o min b'an bɛɛ siri ɲɔgɔn na bɛnkan dafalen na.??

Galasikaw 2.4 Balima nkalontigɛlaw nana k'a sɔrɔ u ma a dɔn, olu minnu donna dogo la ka an ka hɔrɔnya lajɛ, an bɛ min sɔrɔ Krisita Yesu la, walisa u ka an don jɔnya la.

Pol b lasɔmi balima nkalontigɛlaw ma minnu b’a ɲini ka dannabaaw bila jɔnya la, sanni u k’a to u ka hɔrɔnya sɔrɔ Krisita la.

1: Yesu bɛ mɔgɔ kisi jɔnya ma: Pol ye lasɔmini min di Galasikaw ma

2: I ka jɔ Krisita ka Hɔrɔnya la

1: Romɛkaw 8:1-2 ? 쏷 o de kosɔn sisan, jalaki tɛ mɔgɔ minnu na Krisita Yesu la. Katuguni Ni Senu ka sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la.??

2: Yuhana 8:36 ? 쏶 o ni Denkɛ ye i hɔrɔnya, i na hɔrɔnya tiɲɛ na.??

Galasikaw 2.5 An ye kololi di olu ma, a ma kɛ lɛrɛ kelen kɔnɔ. walisa Kibaru Duman tiɲɛ ka to aw fɛ.

Kibaru duman tiɲɛ ka kan ka mara hali ni degun o degun bɛ mɔgɔ la walisa ka sɔn hakilinaw walima dannaya suguya wɛrɛw ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya barika la: Ka jɔ Kibaru Duman tiɲɛ na

2. Ka Kibaru Duman minɛ: Ka ban ka bɛnkanw kɛ

1. Rom=kaw 1:16-17 - Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya ye kisili ye dannabaaw b== ma, Yahutu f=l= ani Gr=k=w fana.

2. Yuhana 8:31-32 - O la, Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko ? 쏧 f aw ka to ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.??

Galasikaw 2.6 Nka olu minnu tun bɛ i ko u tun bɛ cogo dɔ la, (u mana kɛ fɛn o fɛn ye, o tɛ foyi ye ne la.

Pol sɔnna mɔgɔ minnu ka jɔyɔrɔ ma, minnu tun bɛ iko u nafa ka bon hadamadenw ɲɛ na, nka Ala tɛ sɔn mɔgɔ si ma ka da u jɔyɔrɔ kan ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. An bɛɛ ye kelen ye Ala ɲɛ na

2. Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la

1. Romɛkaw 2:11 - Sabu mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bɔ Ala la.

2. Kolosekaw 3:25 - Nka min ye kojugu kɛ, a ka ko kɛlenw na sara, mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

Galasikaw 2.7 Nka u y'a ye ko bolokolibaliw ka Kibaru Duman kalifara ne ma, i ko bolokobaliw ka Kibaru Duman kalifara Piere ma cogo min na.

Pol y’a ɲini k’a ka tilennenya kibaru duman lafasa dannaya barika la cidenw ɲɛ kɔrɔ.

1: An bɛ jo sɔrɔ dannaya fɛ, an tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.

2: An bɛɛ ye kelen ye Krisita la, an ka cogoyaw walima an bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1: Efesekaw 2:8-9 (Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya fɛ, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2: Romɛkaw 10:11-13 (Kamabu Kitabu b’a fɔ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o tɛna maloya. K’a masɔrɔ danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ mana Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.)

Galasikaw 2:8 (Katuguni min ye baara kɛ Piɛrɛ la ka kɛ bolokolikɛlaw ka ciden ye, o barika tun bɛ ne la siya wɛrɛw fɛ.)

Pol bɛ sinsin kelenya kan dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ hali k’a sɔrɔ u bɔyɔrɔ tɛ kelen ye.

1: Ala ka kanuya b’an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, an bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

2: Ala ka nɛɛma bɛ se dannabaaw bɛɛ ma, u mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye.

1: Kolosekaw 3:11 - "Gɛrɛki ni Yahutu, bolokoli ni bolokobaliya, Barbari, Siti, jɔn ni hɔrɔn tɛ yɔrɔ min na, nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani fɛn bɛɛ la."

2: Efesekaw 2:14??6 - "Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, min ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ. A ye juguya ban a farisogo la, ci fɔlenw sariya min tun bɛ a kɔnɔ." sariyaw, walisa ka mɔgɔ kura kelen dilan a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten, walisa a ka bɛn ni Ala ye farikolo kelen na gengenjiri la, a kɛlen kɔ ka juguya faga o fɛ.»

Galasikaw 2.9 Yakuba ni Kefa ani Yuhana, minnu tun bɛ iko jɔnw, olu ye nɛɛma min dira ne ma, u ye o dɔn tuma min na, u ye jɛɲɔgɔnya kininbolow di ne ni Barnabasi ma. An ka taa siyaw la, olu fana ka taa bolokoliw la.»

Yakuba, Kefa ani Yuhana, minnu ye mɔgɔ saba ye minnu bonyalen don egilisi kɔnɔ, olu ye nɛɛma dɔn min dira Paul ni Barnabasi ma, ka jɛɲɔgɔnya kininbolow di u ma walisa u ka taa siya wɛrɛw fɛ ani u ka taa Yahutuw fɛ.

1. Kelenya nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Ka Ala ka nɛɛma dɔn ani k’a tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Efesekaw 4:1-6

2. Filipekaw 2:1-4

Galasikaw 2.10 U b’a fɛ dɔrɔn an hakili ka to faantanw na. o kelen de tun bɛ ne fana ɲɛnatɔmɔ ka kɛ.

Pol bɛ Galasikaw hakili jigin u k’u hakili to faantanw na.

1: An ka kan k’an hakili to faantanw na, ka bolomafara di u ma.

2: An ka kan ka hinɛ ani ka bolomafara jira magojirabagaw la.

1: Yakuba 2:14-17 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara.

2: Matiyu 25:31-46 - Yesu b kuma siyaw ka kiri kan.

Galasikaw 2.11 Nka Pir sera Antiose tuma min na, ne ye a kɛlɛ ni a ɲɛda ye, katuguni a tun ka kan ka jalaki.

Pol ye Piɛrɛ kunbɛn a ka filankafoya kɛcogo kosɔn.

1. Ka jusigilan sigi ɲɛnamaya kan min bɛ kɛ ni danbe ye

2. Ka Sɔn Jatebla ma an ka Kɛwalew la

1. Ntalenw 10:9 - Min bɛ taama tilennenya la, o bɛ taama lafiya la, Nka min bɛ a ka siraw tiɲɛ, o na dɔn.

2. Matiyu 5:37 - I ka "Ɔwɔ" ka kɛ "Ɔwɔ" ye, ani i ka "Ayi", "Ayi". K'a masɔrɔ fɛn o fɛn ka ca ni ninnu ye, o bɛ bɔ jugu de la.

Galasikaw 2.12 Sani Yakuba ka na, a tun bɛ dumuni kɛ ni siya wɛrɛw ye.

Piɛrɛ tun bɛ dumuni kɛ ni siya wɛrɛw ye fo Yakuba ka nali dɔw y’a to a y’a yɛrɛ bɔ a la ani a y’a yɛrɛ faranfasi ka bɔ bolokoli mɔgɔw ɲɛ.

1. Siranya man kan ka an bila ka fara ɲɔgɔn kan - Galasikaw 2:12

2. Kelenya barika - Galasikaw 2:12

1. Efesekaw 2:14-16 - Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, ale min ye u fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ. A ye juguya ban a farisogo la. K'a masɔrɔ a ka mɔgɔ kura kelen kɛ fila ye a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten. A ka o fila bɛɛ bɛn ni Elohim ye farikolo kelen na gengenjiri la, k'a sɔrɔ a ye juguya faga o la.

2. Zaburu 133:1 - A filɛ, balimaw ka sigi ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ, a ka ɲi kosɛbɛ, wa a ka di kosɛbɛ dɛ!

Galasikaw 2.13 Yahutu tɔw fana ye u yɛrɛ kɛ a fɛ. O kɛra sababu ye Barnabasi fana taara n'u ka lafilili ye.

Pol ye Piɛrɛ kɔrɔfɔ filankafoya kosɔn a ka kɛwalew la siya wɛrɛw ma.

1. Farati min bɛ filankafoya la: An ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛ walasa ka dannaya lakika sɔrɔ

2. Barnabasi: Misali dɔ ye ka tugu nkalon kalansira kɔ

1. Matiyu 23:27-28 - ? 쏻 oe aw ye, sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw, filankafow! Aw bɛ i ko kaburu finmanw, minnu ɲɛda cɛ ka ɲi, nka u kɔnɔna falen bɛ mɔgɔ salenw na wa? 셲 kolo ni nɔgɔ bɛɛ. O la, i fana bɛ i yɛrɛ jira kɛnɛma mɔgɔ tilennenw na mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, nka i kɔnɔ, i falen bɛ filankafoya ni sariya tiɲɛni na.??

2. Ntalenw 26:24-26 - ? 쏻 mɔgɔ min bɛ a koniya, o b'a yɛrɛ kɛ a dawolo ye, ka nanbara mara a dusukun na; ni a bɛ kuma ɲuman fɔ, aw kana da a la, katuguni ko haramulen wolonwula bɛ a dusukun na; hali n'a koniya datugulen don ni nanbara ye, a ka juguya bɛna bɔ kɛnɛ kan jamalajɛ la.??

Galasikaw 2.14 Nka ne y’a ye tuma min na ko u ma taama tilennenya la ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman tiɲɛ ye, ne y’a fɔ Piɛrɛ ye u bɛɛ ɲɛ na ko: Ni i ye Yahutu ye, i bɛ ɲɛnamaya kɛ siya wɛrɛw ka cogo la, k’a sɔrɔ i tɛ i ko Yahutuw. mun na i bɛ siya wɛrɛw wajibiya u ka ɲɛnamaya kɛ i ko Yahutuw b'a kɛ cogo min na?

Pol ye Piɛrɛ kɔrɔfɔ sabu a ye siya wɛrɛw wajibiya ka tugu Yahutuw ka laadalakow kɔ, hali k’a sɔrɔ Piɛrɛ yɛrɛ ma tugu o laadaw la.

1. Ka ɲɛnamaya tilennen kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu Krisita ka Kibaru Duman ye

2. Farati min bɛ ladamu bilali la mɔgɔ wɛrɛw kan

1. Romɛkaw 2:1-3 - O de kosɔn, mɔgɔ, i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye, i tɛ se ka yafa ɲini, katuguni i bɛ kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛ kan, i bɛ i yɛrɛ jalaki o la. E min bɛ kiri tigɛ, i bɛ o ɲɔgɔn kɛ.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 9:19-23 - Hali ni ne hɔrɔnyalen don mɔgɔw bɛɛ bolo, ne ye ne yɛrɛ kɛ bɛɛ ka jɔn ye, walisa ne ka nafa caman sɔrɔ.

Galasikaw 2.15 An minnu ye Yahutuw ye an danma, anw t siya wɛrɛw ka jurumutw ye.

Pol ye Galasikaw laadi sariya siratigɛ la tɛmɛsira kɔnɔ.

1. Neema fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka se sɔrɔ sariyako kan Dannaya fɛ

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Rom=kaw 3:20 - Hadamaden si tna jo sr sariya ka k=walew f a kr, katuguni sariya barika la, jurumu dnniya b= na.

Galasikaw 2.16 An b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an dalen bɛ Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ Sariya la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew barika la.

Pol b ba kalan ko kisili t b tn sariya labatoli de f, nka danaya de b Yesu Krisita drn de la.

1. Jolen don dannaya fɛ: Tiɲɛ min bɛ Galasikaw kɔfɛ 2:16

2. Kisili Yesu sababu fɛ: Dannaya bɛ na ni tilennenya ye cogo min na

1. Rom=kaw 3:20-24 - Katuguni aw ye kisili sr dannaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye .

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Galasikaw 2.17 Nka ni an b a f ka jo sr Krisita barika la, ni an yr ye jurumutw ye, yala Krisita ye jurumu baaraden ye wa? Ala ka a bali.

Paul b’a ɲininka ni ka tugu Krisita kɔ, o kɔrɔ ye ko mɔgɔ ye jurumut ye, ani a b’a jaabi ko o tɛ ten.

1. Kurucɛ barika: Yesu bɛ se sɔrɔ an ka jurumuw kan cogo min na

2. Ɲɛnamaya kura Krisita la: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman ye

1. Romkaw 8:1-2 - "O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki tɛ olu la. Katuguni ɲɛnamaya Ni sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la."

2. 1 Yuh.

Galasikaw 2.18 Ne ye fɛn minnu tiɲɛ, ni ne ye olu jɔ kokura, ne bɛ ne yɛrɛ kɛ sariya tiɲɛbaga ye.

Pol bɛ lasɔmi ko a kana segin kɛwalew la minnu tiɲɛna bawo o tun bɛna mɔgɔ kɛ sariya tiɲɛbaga ye.

1. Ala ye min tiɲɛ, aw kana o jɔ kokura - Galasikaw 2:18

2. Aw ka Ala kan minɛ ani ka aw mabɔ jurumu la - Romɛkaw 6:12-13

1. Romɛkaw 6:12-13: "O de kosɔn, jurumu kana kɛ masakɛ ye aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kan minɛ a negew la. Aw kana aw farikolo yɔrɔw di jurumu ma ka kɛ tilenbaliya minɛnw ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i ko mɔgɔ minnu bɛ yen." ɲɛnamaw ka bɔ suw cɛma, aw farikolo yɔrɔw ka kɛ tilennenya minɛnw ye Ala ye.»

2. Matiyu 5:17-18: "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw halaki. Ne ma na ka sariya tiɲɛ, nka ne nana a dafa jot walima tittle kelen tɛna bɔ sariya la cogo si la fo fɛn bɛɛ ka dafa."

Galasikaw 2.19 Ne sara sariya barika la sariya kosɔn, walisa ne ka ɲɛnamaya Ala ye.

Pol y’a ɲɛfɔ ko a sara sariya kosɔn walisa ka ɲɛnamaya kɛ Ala ye.

1. Saya ka kan ka kɛ walasa ka ɲɛnamaya kɛ

2. Ka se sɔrɔ sariya kan Dannaya fɛ

1. Rom=kaw 6:4-11 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka ɲɛnamaya kura kɛ.

2. Galasikaw 5:1-6 - Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya de kosɔn. O la sa, aw ka jɔ, aw kana a to jɔnya jurumu ka doni da aw kan tugun.

Galasikaw 2.20 Ne gengenna jiri la ni Krisita ye. O bɛɛ n'a ta, ne tɛ, nka Krisita bɛ balo ne la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka fɛn caman tigɛli kan dannaya fanga fɛ Yesu Krisita la.

1. "Ka ɲɛnamaya gengenjiri la: Dannaya fanga min bɛ Yesu la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ saraka la: Ala Denkɛ ka kanuya".

1. Romɛkaw 6:4-5 - "An su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

. a dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la tilennenya ni senuya lakika la.»

Galasikaw 2.21 Ne t Ala ka nɛɛma tiɲɛ, katuguni ni tilennenya nana sariya barika la, Krisita sara fu.

Ala ka nɛɛma man kan ka tiɲɛ; ni tilennenya bɛ bɔ sariya labatoli la, o tuma na, Yesu ka saya kɛra fu ye.

1) Ala ka nɛɛma fanga ani sariyako fu.

2) Yesu ka saya nafa ani a nafa ka bon ka an jigi da nɛɛma kan.

1) Efesekaw 2:5-9 - Ala ka nɛɛma min dira dannaya fɛ, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ.

2) Romɛkaw 5:1-5 - A jo bɛ a la nɛɛma barika la dannaya fɛ Yesu la.

Galasikaw 3 ye Paul ka bataki min ci Galasikaw ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma sariya siratigɛ la, ka sinsin kisili kan dannaya fɛ Krisita la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Galasi dannabaaw sɔsɔli ye, k’a ɲininka cogo min na u bɛ se ka kɛ nalomanw ye ten ka tiɲɛ bila u ka taama daminɛ kɔfɛ dannaya la (Galasikaw 3:1-5). A b’u hakili jigin ko u ma Ni Senu sɔrɔ sariya ka kɛwalew labatoli fɛ, nka u ye dannaya cikan lamɛn ani ka da a la. Pol ye Ibrahima tɔgɔ fɔ misali ye, k’a jira ko a tilennen don dannaya de kosɔn, a ma kɛ kɛwalew de kosɔn. A b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu bɛ u jigi da baara kan, olu bɛ danga kɔrɔ bawo mɔgɔ si tɛ se ka sariya fan bɛɛ mara cogo dafalen na.

Dakun 2nan: Pol b tn a ka sɔsɔli la, a kɛtɔ k’a ɲɛfɔ ko Krisita ye dannabaaw kunmabɔ sariya danga la, a kɛtɔ ka kɛ danga ye u bolo (Galasikaw 3:13-14). A b’a sinsin a kan ko dannaya de sababu la Krisita la, siya wɛrɛw bɛ don Ala ka layidu la Ibrahima ye, ka dugawuw sɔrɔ. Layidu min tara Ibrahima ye, o dafara Yesu Krisita la, ale min b tilennenya ni kisili lase dannabaaw b ma. Pol b’a jira ka t’a fɛ ko kisili tɛ sɔrɔ Yahutuw ka sariyaw labatoli fɛ, nka dannaya dɔrɔn de fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Pol y’a ɲɛfɔ mun na Ala ye sariyaw di. A b’a fɔ ko sariyaw farala u kan sariya tiɲɛniw kosɔn fo Krisita nali (Galasikaw 3:19). Nka, sisan dannaya sera, dannabaaw tɛ o sariyaw labato kosɛbɛ tugun. U b b jate Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la ani u batisera ale la. Danfara si tɛ Yahutu ni siya wɛrɛ cɛ, jɔn ni hɔrɔn, cɛ ni muso cɛ—bɛɛ ye kelen ye Krisita la.

Kuma surun na, Galasikaw tilayɔrɔba sabanan bɛ kuma sariyako kan, wa a bɛ sinsin kisili kan dannaya fɛ sanni ka Yahutuw ka sariyaw labato. Pol ye Galasi dannabaaw degun, u k’u hakili to a la ko u ye Ni Senu sɔrɔ dannaya de barika la, ko u ma sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ. A bɛ Ibrahima ka misali jira , o min ye jo sɔrɔ dannaya barika la. Pol b a f ko Krisita ka saraka min b gengenjiri kan, o ye dannabaaw kunmab ka b sariya danga la, ani dannaya de barika la a la, Yahutuw ni siya wɛrɛw b dubaw sr. A b kuma kuncɛ ni a fɔli ye ko sariyaw tun ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye ani ko u farala u kan sariya tiɲɛniw kosɔn fo Krisita nali, nka sisan dannabaaw tilennen don ani u farala ɲɔgɔn kan Krisita la dannaya barika la. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin a kan ko dannaya nafa ka bon Krisita la kisili kama ani ka hɔrɔnya ka bɔ sariya siratigɛ la.

Galasikaw 3.1 Galasikaw hakilintanw, jɔn ye aw lafili walisa aw kana tiɲɛ kan minɛ, Yesu Krisita gengennen bɛ aw cɛma minnu ɲɛ kɔrɔ?

Pol ye Galasikaw kɔrɔfɔ ko u ma Yesu Krisita ka tiɲɛ kan minɛ, u tun ye min gengen jiri la.

1. Tiɲɛ kan minɛ: Krisita min gengenna jiri la

2. Galasikaw ka nalomanya: Jɔn de ye i lafili?

1. Romɛkaw 3:21-25 - Nka sisan, Ala ka tilennenya jirala sariya ni kiraw fɛ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 2:2-5 - Katuguni ne y’a latigɛ ko ne tɛna foyi dɔn aw cɛma, fo Yesu Krisita, ani ale min gengenna jiri la.

Galasikaw 3.2 Ne b’a fɛ ka nin dɔrɔn de dɔn aw fɛ: Aw ye Ni sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ wa, walima dannaya lamɛnni fɛ wa?

Galasikaw welelen don ka jateminɛ kɛ ni u ka dannaya kɛra sariya kɛwalew sababu fɛ walima dannaya mɛnni fɛ.

1) Dannaya mɛnni fanga

2) Neema Kibaru Duman: Sariya ka baara ni Danaya

1) Romɛkaw 10:17 - Dannaya bɛ na ni mɛnni ye, ani lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ

2) Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw ta ye, o ye Ala ka nilifɛn ye. A kana kɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Galasikaw 3.3 Aw ye hakilintanw ye ten wa? I daminɛna Ni Senu la, yala aw dafalen don sisan farisogo barika la wa?

Pol bɛ Galasikaw ɲininka ni u ye nalomanw ye fo u b’a miiri ko u bɛ se ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye alako ta fan fɛ ni u bɛ u jigi da u yɛrɛ ka cɛsiriw kan Ni Senu ka sebaaya nɔ na.

1. “Ni Senu ka sebaaya: Ka bonya dannaya la Yesu ka barika barika la”

2. “Ka ɲɛnamaya kɛ Ni Senu la: Ka i jigi da Ala ka sebaaya kan” .

1. Filipekaw 2:13 - “Ala de bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka wale kɛ walisa k’a sago ɲuman dafa.”

2. Efesekaw 2:8 - “Aw kisira nɛɛma de barika la, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don.”

Galasikaw 3.4 Aw ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ fu wa? ni a kɛra fu ye hali bi.

Nin tɛmɛsira min bɔra Galasikaw 3:4 la, o bɛ ɲininkali kɛ ni dannabaaw ka dannaya kɛra fu ye ni u ka tɔɔrɔ kɛra fu ye.

1. Dannaya fanga min bɛ an ka kɔrɔbɔliw la

2. Dusukun kana bɔnɛ waati gɛlɛnw na

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; 4 timinandiya, jogo; ani jogo, jigiya. 5 Jigiya tɛ an maloya, katuguni Elohim ka kanuya donna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

. 4 Timinandiya k'a ka baara ban walisa aw ka kɛ mɔgɔ kɔgɔlenw ye ka dafa, foyi kana dɛsɛ aw la.

Galasikaw 3.5 O de kosɔn, min bɛ Ni Senu baara aw ye, ka kabakow kɛ aw cɛma, yala a bɛ o kɛ sariya kɛwalew de kosɔn wala dannaya lamɛnni de kosɔn wa?

Pol b ɲininkali kɛ ni Ni Senu ni kabakow bɔra sariya la wala dannaya mɛnni de la.

1. Dannaya fanga: Dannaya bɛ se k’an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Sariya jɔyɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi

1. Heburuw 11:1, "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2. Rom=kaw 3:20-21, «Katuguni hadamaden si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ a ɲɛ kɔrɔ, katuguni jurumu dɔnni bɛ sɔrɔ sariya barika la.»

Galasikaw 3.6 Ibrahima dara Ala la cogo min na, o jate tilennenya ye a f.

Ibrahima ye tilennenya bonya a ka dannaya kosɔn Ala la.

1.Dannaya fanga: ka kalan sɔrɔ Ibrahima ka misali la.

2.Ka dannaya kɛ Ala la: tilennenya sira.

1.Romɛkaw 4:3-4 Kitabu bɛ mun fɔ? “Ibrahama dara Ala la, o jate tilennenya ye a ɲɛ na.”

2.Yakuba 2:23 Kitabu min b’a fɔ ko: “Ibraham dara Ala la, o jatera a ɲɛ na iko tilennenya”—a welera ko Ala teri.

Galasikaw 3.7 Aw k'a dòn ko dannabaaw ye Ibrahima denw ye.

Ibrahima ka danaya b kisili lase an ma ani ka an k a denw ye.

1. Ala ka kantigiya Ibrahima barika la, o b kisili lase an ma.

2. Dannaya barika la Ibrahima la, an b k Ala denw ye.

1. Romɛkaw 4:16-17 O de kosɔn dannaya de bɛ bɔ, walisa a ka kɛ nɛɛma barika la. fo ka se a laban ma, layidu tun bɛ se ka kɛ kisɛ bɛɛ ye; A ma kɛ sariya dɔrɔn de ye, nka Ibrahima ka dannaya fana ma. ale de ye an bɛɛ fa ye.

2. Yakuba 2.23-24 Kitabu min b'a fɔ ko: Ibrahima dara Ala la, o jatera tilennenya ye. Aw b'a ye ko mɔgɔ bɛ jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, dannaya dɔrɔn tɛ.

Galasikaw 3.8 Kitabu y'a ye ko Ala na siyaw jo di dannaya barika la, a ye Kibaru Duman waaju Ibrahima ye k'a fò ko: Siyaw bèna duba i barika la.»

Kitabu y’a ye ka kɔn o ɲɛ ko Ala bɛna siyaw jo di dannaya barika la ani a ye kibaru duman fɔ Ibrahima ye, k’a fɔ ko siyaw bɛɛ bɛna duba sɔrɔ ale barika la.

1. Danaya fanga min b Ala ka Kisili Labɛn na

2. Duba layidu tara siyaw bɛɛ ye Ibrahima kɔnɔ

1. Jenɛse 12:2-3, Ne na i kɛ siya belebele ye, ne na duba i ye ka i tɔgɔ bonya. I na kɛ duba ye: Minnu bɛ duba i ye, ne na duba i ye, ka i danga, ka i danga.

. O waati la, aw tun tɛ Krisita kɔ, aw tun ye dunanw ye ka bɔ Israɛl jamana la, ka kɛ dunanw ye layidu layidu talenw na, jigiya si tun tɛ aw la, ani Ala tun tɛ aw la diɲɛ kɔnɔ Krisita joli barika la.

Galasikaw 3.9 O cogo la, dannabaaw b dugawu sɔrɔ Ibrahima kantigi fɛ.

Dannaya bɛ mɔgɔ minnu na, Ala bɛ dubaw kɛ olu ye, i ko a ye duba kɛ Ibrahima ye cogo min na.

1: Dannaya bɛ na ni dugawuw ye.

2: Ibrahima ka dannaya sara ni dugawuw ye.

1: Heburuw 11:8-10 - “Dannaya de y’a to Ibrahima ye kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ ciyɛn ye. A bɔra, a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na. Dannaya de y'a to a sigilen tora layidu jamana la i ko jamana wɛrɛ la, ka sigi fanibuguw kɔnɔ ni Isaka ni Yakuba ye, olu minnu ye layidu kelen ciyɛntalaw ye. Katuguni a ye dugu makɔnɔ min jusigilanw bɛ, a jɔbaa ni a dilabaga ye Ala ye.”

2: Romɛkaw 4:20-21 - “A ma jɔrɔ Ala ka layidu la dannabaliya kosɔn, nka a barika bonyana dannaya la, ka nɔɔrɔ da Ala kan, ka da a la kosɛbɛ ko a ye layidu min ta, a bɛ se ka o kɛ.”

Galasikaw 3.10 Katuguni sariya ka kɛwalew bɛ mɔgɔ minnu bɛɛ la danga kɔrɔ, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ to sariya kitabu kɔnɔ fɛn bɛɛ la, o dangalen don.»

O tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ u jigi da sariya ka baara kan, olu bɛ danga kɔrɔ.

1. I jigi da Matigi kan, i kana i yɛrɛ da i yɛrɛ ka baara kan

2. Ka i jigi da baara kan, o danga

1. Romɛkaw 4:13-17

2. Yakuba 2:14-26

Galasikaw 3.11 Nka a jɛlen don ko mɔgɔ si ma jo sɔrɔ sariya barika la Ala ɲɛ kɔrɔ, katuguni mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.

Jotigiya bɛ se ka sɔrɔ dannaya fɛ dɔrɔn Ala la, sariya tɛ.

1: Joli sɔrɔli Dannaya fɛ - Galasikaw 3:11

2: Ka ɲɛnamaya dannaya barika la - Galasikaw 3:11

1: Romɛkaw 1:17 - "Katuguni Kibaru Duman kɔnɔ, Ala ka tilennenya jiralen don, tilennenya min bɛ sɔrɔ dannaya fɛ k'a ta fɔlɔ la ka taa a bila laban na, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

2: Heburuw 10:38 - "Nka ne tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la. Min bɛ kɔtigɛ, ne tɛ diya ne ye."

Galasikaw 3.12 Sariya ma b danaya de la, nka: Mg min b o sariya labato, o na balo o la.

Sariya t kisili lase dannaya barika la, nka o nɔ na, mɔgɔ minnu b’a labato, olu na ɲɛnamaya sɔrɔ.

1. Kanminɛli fanga: Sariya labatoli bɛ nɔ minnu bila ɲɛnamaya la, olu faamuyali

2. Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw: Ka sariya bonya ani k’a labato dege

1. Romɛkaw 10:5-8 - Katuguni Musa ye tilennenya sɛbɛn min sinsinnen bɛ sariya kan, ko mɔgɔ min bɛ ci fɔlenw kɛ, o ka ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni o ye.

2. Yakuba 2:10-13 - Katuguni mɔgɔ min bɛ sariya bɛɛ labato, nka a dɛsɛra ko kelen na, o tigi kɛra o bɛɛ jaabi ye.

Galasikaw 3.13 Krisita ye an kunmabɔ sariya danga la, ka kɛ danga ye an kosɔn.

Krisita ye an kunmabɔ ka bɔ sariya ka danga la, a kɛlen ka kɛ danga ye an bolo.

1. "Krista ka kunmabɔli: Duba don bɛɛ ye".

2. "Yesu ka saraka: An ka danga muɲuli".

1. Efesekaw 1:7 - Kunmabli b'an bolo ale de la a joli barika la, an ka jurumuw yafali, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye.

2. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili tun bɛ a kan min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

Galasikaw 3.14 Walisa Ibrahima ka dugawu ka se siya wɛrɛw ma Yesu Krisita barika la. walisa an ka Ni Senu ka layidu sɔrɔ dannaya barika la.

Ibrahima ka dugawu dira siya wɛrɛw ma Yesu Krisita barika la, ani Ni Senu ka layidu bɛ sɔrɔ dannaya de barika la.

1. Ibrahima ka dugawu sɔrɔcogo Yesu Krisita sababu fɛ

2. Ni Senu ka layidu danaya barika la

1. Romɛkaw 4:13-16 - Katuguni layidu min tara Ibrahima ni a bɔnsɔn ye ko a na kɛ diɲɛ ciyɛntabaga ye, o ma na sariya barika la, nka dannaya tilennenya de kosɔn.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Galasikaw 3.15 Balimaw, ne b kuma mgw cogo la. Hali ni a kɛra mɔgɔ dɔ ka layidu dɔrɔn ye, ni a sabatira, mɔgɔ si tɛ a tiɲɛ, wala a tɛ dɔ fara o kan.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma layidu tiɲɛni kan, k’a jira ko a bɛ mɔgɔ siri, wa ko a tɛ se ka tiɲɛ walima ka fɛn caman Changer.

1. Ala ka layidu min tɛ yɛrɛyɛrɛ - Ala ka layidu min bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ, o cogoya banbali ni min tɛ se ka wuli, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Bɛɛnkansɛbɛn fanga - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun na hadamadenw ka bɛnkanw bɛ siri i n’a fɔ Ala ka bɛnkanw.

1. Jeremi 32:40 - "Ne na layidu banbali sigi u fɛ, ko ne tɛna ne kɔdon u la, ka ko ɲuman kɛ u ye, nka ne na ne ka siran bila u dusukunw na, walisa u kana bɔ ne la." " " .

2. Heburuw 13:20 - "Hɛrɛ Ala, min ye an Matigi Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma, o sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la."

Galasikaw 3.16 Layidu tara Ibrahima ni a bɔnsɔn ye. A m'a fɔ kisɛw ye i ko mɔgɔ caman. Nka i ko kelen de ta, ani i bɔnsɔn, o min ye Krisita ye.»

Layidu tara Ibrahima ni a bɔnsɔn ye, o min ye Krisita ye.

1. Ala ka layidu dafara Yesu Krisita barika la

2. Ibrahima ye layidu min ta ni Ala ye, o nafa ka bon

1. Romɛkaw 4:13-17

2. Jenɛse 15:1-6

Galasikaw 3.17 Ne b'a f::> ko::

Ala ye layidu min ta Krisita la, o tɛ se ka wuli, hali ni sariya sigira sen kan san kɛmɛ naani ni bi saba o kɔfɛ.

1. Ala ka layidu fanga ni a tɛ se ka Changé

2. Ala ka layidu tɛ se ka wuli

1. Heburuw 13:20-21 - Hɛrɛ Ala min ye an Matigi Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la, o ka aw labɛn ni ko ɲuman bɛɛ ye, walisa aw ka a ta kɛ a b'a fɛ ka fɛn min diya a ɲɛ kɔrɔ, o kɛ an kɔnɔ, Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

2. Esayi 55:3 - I tulo kɔrɔta, ka na ne fɛ; aw ka mɛnni kɛ, walisa aw ni ka ɲɛnamaya. Ne na layidu banbali sigi i fɛ, ne ka kanuya sabatilen ni Dawuda ko la.

Galasikaw 3.18 Ni ciyɛn bɛ bɔ sariya la, o tɛ layidu ye tun.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko ni ciyɛn dira sariya barika la, o tuma na, o tun tɛna kɛ layidu ye ka bɔ Ala yɔrɔ. O nɔ na, Ala y’o di Ibrahima ma layidu dɔ sababu fɛ.

1. Ala ka layiduw bɛ se ka da u kan, wa u bɛ se ka da u kan.

2. Sariya tɛ Ala ka layiduw fanga bila a nɔ na.

1. Jenɛse 22:15-18 - Ala ye layidu min ta Ibrahima ye siyaba dɔ ko la.

2. Rom=kaw 4:13-17 - Joli layidu tara danaya barika la, sariya ka k=walew f.

Galasikaw 3.19 Mun de bè baara kè sariya la? A farala a kan sariya tiɲɛniw kosɔn, fo ka na se kisɛ ma, layidu tara min ye. Mɛlɛkɛw y'a sigi cɛsiribaa dɔ bolo.

Sariya farala a kan walisa ka sariya tiɲɛniw bali fo ka se layidu kisɛ nali ma. A dira mɛlɛkɛw fɛ cɛsiribaa dɔ sababu fɛ.

1. Sariya ka nilifɛn: Ala ye labɛn min kɛ jurumu kama

2. Layidu tiimɛna: Yesu, an cɛsiribaa

1. Romɛkaw 8:3-4 - Sariya tun tɛ se ka min kɛ, k’a masɔrɔ a barika dɔgɔyara farisogo fɛ, Ala y’o kɛ ka a yɛrɛ Denkɛ ci farisogo jurumutɔ cogo la ka kɛ jurumu saraka ye. O cogo la, a ye jurumu jalaki farisogo la.

2. Heburuw 10:1 - Sariya ta fan fɛ, ikomi a bɛ ni fɛn ɲumanw sumayalen dɔrɔn de ye ani a tɛ o tiɲɛw cogoya lakika ye, u tɛ se abada, saraka kelenw fɛ minnu bɛ di tuma bɛɛ san o san, ka o kow dafa minnu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na.

Galasikaw 3.20 Sisan, cɛsiribaa tɛ mɔgɔ kelen cɛ, nka Ala ye kelen ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Galasikaw kɔnɔ, o b’a ɲɛfɔ ko Ala kelenpe de ye cɛsiribaa ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.

1. "Keleya fanga: Ala kelenpe de ye cɛsiribaa ye".

2. "Ala jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen: Cɛsiribaa kelenpe".

1. Romɛkaw 5:6-11

2. 1 Timote 2:5-6

Galasikaw 3.21 O tuma, yala sariya bɛ Ala ka layiduw sɔsɔ wa? Ala kana a bali, katuguni ni sariya tun dira min tun bɛ se ka ɲɛnamaya di, tilennenya tun na kɛ sariya barika la.

Sariya tɛ Ala ka layiduw sɔsɔ; ni o tun don, o tun na ɲɛnamaya ni tilennenya di.

1. Sariya ni layidu: Galasikaw 3:21 kalan

2. Tilennenya ni ɲɛnamaya faamuyali Ala ka layiduw sababu fɛ

1. Rom=kaw 10:4, Katuguni Krisita ye sariya laban ye ka tilennenya k mg o mg dannabaaw ye.

2. Galasikaw 2:16, An b’a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka Yesu Krisita ka dannaya de kosɔn, an yɛrɛ dara Yesu Krisita la, walisa an ka jo sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, nka o tɛ Sariya kɛwalew barika la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ.

Galasikaw 3.22 Nka Kitabu ye mg b b jurumu kr, walisa layidu ka di dannabaaw ma Yesu Krisita ka dannaya barika la.

Kitabu y'a jira ko mgw b b jurumu fanga kr, walisa kisili layidu min b danaya f Yesu Krisita la, o ka di mgw ma.

1. Dannaya fanga: Yesu Krisita ka layidu sɛgɛsɛgɛ

2. Ka se sɔrɔ jurumu kan: Ka Hɔrɔnya sɔrɔ dannaya fɛ Yesu Krisita la

1. Romɛkaw 3:23, "Bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la".

2. Efesekaw 2:8-9, "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

Galasikaw 3.23 Nka sani danaya ka na, an tun sirilen b sariya kr, an tun sirilen b danaya la, o min tun bna jira o kf.

Sani danaya ka k, mgw tun sirilen b sariya la, nka danaya jirala iko kisili sira.

1. Ka tugu dannaya kɔ: An b’an yɛrɛ labɔ sariya ka jɔrɔnankow la

2. Ka dannaya minɛ: Kisili kunba

1. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

Galasikaw 3.24 O de kosɔn sariya tun ye an ka lakɔli karamɔgɔ ye walisa an ka jo sɔrɔ dannaya barika la.

Sariya dira ka mɔgɔw ɲɛsin Krisita ma, walisa u ka jo sɔrɔ dannaya barika la.

1: Sariya bɛ mɔgɔ bila ka tilennenya sɔrɔ dannaya fɛ

2: Sariya kun: Ka Krisita jira

1: Romɛkaw 10:4 - “Katuguni Krisita ye sariya laban ye tilennenya kama dannabaaw bɛɛ ma.”

2: Esayi 53:11 - «A na a ni ka sɛgɛn ye, a na wasa, ne ka jɔntigi tilennen na jo di mɔgɔ caman ma a ka dɔnniya fɛ. katuguni ale na u ka tilenbaliyaw muɲu.”

Galasikaw 3.25 Nka o dannaya selen kɔ, an tɛ lakɔlikaramɔgɔw kɔrɔ tun.

Dannaya min bɛ Yesu Krisita la, o bɛ na ni hɔrɔnya ye ka bɔ sariya la min dira Musa ma.

1. Dannaya hɔrɔnyali Yesu la

2. Se min b’an jigi da Ala ka layidu kan

1. Yuhana 8:32 - "Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2. Romkaw 8:2 - "Katuguni Ni Senu ka sariya Krisita Yesu la, o ye ne hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la."

Galasikaw 3.26 Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la.

Mɔgɔw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Yesu Krisita la.

1. Fa ka kanuya: An ka danyɔrɔ faamu Krisita la

2. Ka kɛ mɔgɔya cɛɲi ye: An ka jɛɲɔgɔnya Ala ka denbaya kɔnɔ

1. Yuhana 1:12-13 - Nka minnu ye a minɛ, minnu dara a tɔgɔ la, a ye jo di olu bɛɛ ma ka kɛ Ala denw ye.

2. Efesekaw 2:19-20 - O la sa, sisan aw siya wɛrɛw tɛ dunanw ni dunanw ye tun. Aw ye jamanadenw ye ka fara Ala ka jama senumaw b kan. Aw ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye.

Galasikaw 3.27 Aw minnu batisera Krisita la, aw b= Krisita don.

Dannabaa minnu b Krisita la, olu b jira iko mg minnu batisera a la ani minnu ye a don.

1. Ka Krisita don: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye min ye, an k’o faamu

2. Batɛmu: O taamasyɛn ye ka kɛ kelenya ye ni Krisita ye

1. Romɛkaw 6:3-4 - "Aw m'a dɔn ko an bɛɛ batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? an kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la, an fana bɛ se ka taama ɲɛnamaya kura la.»

2. Kolosekaw 2:11-12 - "Aw fana ye bolokoli kɛ ni bolokɔma ye, ka farisogo farikolo bila, Krisita ka bolokoli fɛ, ka a su don batiseli la, o la A kununna fana ni ale ye dannaya barika la Ala ka baara barikama la, ale min y'a lakunun ka bɔ suw cɛma.»

Galasikaw 3.28 Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

Krisita Yesu la, danfara si tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka da u siya, u ka sigida la, walima u cɛya ni musoya kan.

1. "Keleya Krisita la: Ka ban jamanadenw ka faranfasiw ma".

2. "Bɛɛ ka kelenya Krisita la".

1. Romɛkaw 10:12-13 - “Katuguni danfara si tɛ Yahutu ni Gɛrɛki cɛ. Katuguni Matigi kelen de ye bɛɛ Matigi ye, a bɛ a ka nafolo di a welebagaw bɛɛ ma.» Sabu ‘mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.”

2. Kolosekaw 3:11 - «Yan, Gɛrɛki ni Yahutu bolokobali ni bolokobali, barbari, Siti, jɔn, hɔrɔn tɛ yen. Nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani fɛn bɛɛ la.”

Galasikaw 3.29 Ni aw ye Krisita ta ye, aw ye Ibrahima bɔnsɔn ye, ani ciyɛntalaw ka kɛɲɛ ni layidu talen ye.

Dannabaa minnu bɛ Krisita la, olu ye Ibrahima bɔnsɔnw ye ani Ala ye layidu min ta a ye, o ciyɛntalaw ye.

1. Ala ka layiduw: An bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na

2. Ka an ka ciyɛn minɛ dannaya fɛ Krisita la

1. Romɛkaw 4:13-17 Katuguni layidu min tara Ibrahima ni a bɔnsɔn ye ko a na kɛ diɲɛ ciyɛntabaga ye, o ma na sariya barika la, nka dannaya tilennenya de kosɔn.

2. Kɛwalew 3:25-26 Aw ye kiraw denw ye ani layidu min kɛra Ala fɛ ni aw bɛnbaw ye, k’a fɔ Ibrahima ye ko: ‘Dugukolo kan denbayaw bɛɛ na duba sɔrɔ i bɔnsɔnw na.

Galasikaw 4 ye Paul ka bataki min ci Galasikaw ma, o tilayɔrɔba naaninan ye. Nin tilayɔrɔba in kɔnɔ, Pol bɛ baara kɛ ni ciyɛntala ni jɔn ye walasa ka dannabaaw ka hɔrɔnya jira Krisita la, ani ka lasɔmi ko u kana segin sariya siratigɛ la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a ɲɛfɔ ko sanni Krisita ka na, dannabaaw tun bɛ i ko denmisɛnw tun bɛ kɔlɔsilikɛlaw ni ɲɛmɔgɔw kɔrɔ, minnu sirilen bɛ sariya fɛ (Galasikaw 4:1-3). A bɛ o waati suma ni jɔnya ye diɲɛ sariyakolo jɔnjɔnw kɔrɔ. Nka, waati dafalen sera tuma min na, Ala y’a Denkɛ ci, muso min bangera ani min bangera sariya kɔrɔ, ka taa sariya kɔrɔ mɔgɔw kunmabɔ. O kunmabɔli sababu fɛ, dannabaaw bɛ denfaya sɔrɔ ka kɛ Ala denkɛw ni a denmusow ye.

Dakun 2nan: Pol bɛ taa a fɛ ka kuma u ka kafiriw ka kɛwale kɔrɔw kan. A b’u hakili jigin ko u tun ye boliw ka jɔnw ye fɔlɔ, nka sisan u ye Ala dɔn Krisita barika la (Galasikaw 4:8- 9). A b’a hami jira k’a ye k’u bɛ segin sariyakolo barikamaw ni nafa tɛ minnu na, u kɛtɔ ka don dɔw, kalo dɔw, waati dɔw ani san dɔw labato. A bɛ siran ko a ka baara kɛlen u cɛma, n’a sɔrɔ o kɛra fu ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni ntalen ye min bɛ Agar ni Sara suma ɲɔgɔn na minnu bɔra Layidu Kɔrɔ kɔnɔ. Agar bɛ Sinayi kulu jira Musa ye sariya sɔrɔ yɔrɔ min na k’a sɔrɔ Sara bɛ Jerusalɛm jira sanfɛ iko hɔrɔnya taamasyɛn (Galasikaw 4:21-26). Pol y’a ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu bɛ u jigi da sariya ka kɛwalew kan, olu bɛ i n’a fɔ denw minnu bangera ka kɛɲɛ ni farisogo ye Agar sababu fɛ—den minnu tɛna ciyɛn ta ni Isaka ye. Nka, dannabaaw ye layidu denw ye i ko Isaka — wolola danaya barika la Krisita la — ani u hɔrɔnyalen don jɔnya la.

Kuma surun na, Galasikaw tilayɔrɔba naaninan bɛ baara kɛ ni misaliw ni ntalenw ye walasa ka sinsin dannabaaw ka hɔrɔnya kan Krisita la ani ka lasɔmi u kana segin sariya siratigɛ la. Pol b’a ɲɛfɔ cogo min na dannabaaw tun sirilen bɛ sariyaw fɛ fɔlɔ i n’a fɔ denmisɛnw kɔrɔsibaga kɔrɔ, nka sisan u ye denfaw sɔrɔ ka kɛ Ala denkɛw ni denmusow ye Krisita ka kunmabɔli sababu fɛ. A b’a hami jira u ka ŋaniya la ka segin kafiriw ka kɛwalew la ani ka don dɔw, kalo dɔw, waati dɔw ani san dɔw labato. Pol bɛ baara kɛ ni Agar ni Sara ka ntalen ye walasa ka danfara jira mɔgɔ minnu bɛ u jigi da sariya kɛwalew kan (Agar) ani minnu ye layidu denw ye dannaya fɛ Krisita la (Sarah). Nin tilayɔrɔba bɛ dannabaaw ka hɔrɔnya jira ka bɔ sariya siratigɛ la ani u ka danyɔrɔ la iko layidu denw dannaya fɛ Krisita Yesu la.

Galasikaw 4.1 Ne b'a fò sisan ko ciyɛntigi, ni a ye denmisɛn ye, a ni jɔn tɛ danfara si la, hali ni a ye bɛɛ kuntigi ye.

Ciyɛntabaga ni baarakɛla jɔyɔrɔ ye kelen ye fo ciyɛntabaga ka se kɔgɔli ma.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ ciyɛntabaga ni baarakɛla ka misali fɛ Galasikaw kɔnɔ ko Ala ye labɛn kɛ an ka ɲɛnamaya kama, ani ko an bɛɛ bɛ ka bonya ani ka yɛlɛma dannaya ni kɔgɔ la.

2: Galasikaw 4:1 la, Pol b’an hakili jigin ko, an minnu ye Ala denw ye, an ni baaraden bɛ jɔyɔrɔ kelen na fo ka se kɔgɔli ma alako ta fan fɛ.

1: Luka 2:52 - "Yesu ye dɔ fara a ka hakilitigiya ni a bonya kan, ka diya Ala ni hadamadenw ye."

2: 2 Kɔrɛntekaw 3:18 - "Nka an bɛɛ ɲɛda wulilen bɛ Matigi nɔɔrɔ ye i ko galasi kɔnɔ, an bɛ yɛlɛma ka kɛ ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ la ka taa nɔɔrɔ la, i ko Matigi Ni barika la.

Galasikaw 4.2 Nka a bɛ kalanfaw ni gɔfɛrɛnɛrɛw kɔrɔ fo ka se a fa ka waati latigɛlen ma.

Mɔgɔw bɛ kolo kuntigiya jatew kɔrɔ fo ka se Ala ka waati latigɛlen ma.

1. Ka kanminɛli kuntigiya kɛ i n’a fɔ sira min bɛ taa Ala ka waati la

2. Ka da Ala ka waati latigɛlen na i ka ɲɛnamaya kama

1. Efesekaw 6:1-3 - «Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ka ɲi. ‘I fa ni i ba bonya’—o ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu ye—‘walasa a ka ɲɛ i bolo ani i ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan.’”

2. Romɛkaw 12:1-2 - “O de kosɔn, balimaw, ne b’aw deli Ala ka makari kosɔn, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, i na se k’a kɔrɔbɔ ani ka sɔn Ala sago ye min ye, o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.”

Galasikaw 4.3 An tun ye o cogo kelen na, an denmisɛnman, an tun bɛ jɔnya la diɲɛ fɛnw kɔrɔ.

Pol bɛ Galasikaw jija u k’u hakili to u ka denmisɛnya la alako ta fan fɛ, ani u kɛra u ka diɲɛ negew jɔnya ye cogo min na.

1: I hakili to i ka denmisɛnya la alako ta fan fɛ ani ka i kɔdon diɲɛ negew la.

2: Aw ka aw jigi da Matigi kan walasa a ka aw hɔrɔnya ka bɔ diɲɛ jɔnya la.

1: Romɛkaw 6:16-17 - Aw kana a to jurumu ka masaya kɛ aw farikolo salen na walisa aw ka a nege juguw kan minɛ. Aw kana aw yɔrɔ si di jurumu ma ka kɛ juguya minɛn ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i n’a fɔ mɔgɔ minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la. I ka i yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ di a ma ka kɛ tilennenya minɛn ye.

2: Ntalenw 29:18 - Yeli tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ halaki, nka min bɛ sariya labato, o ye nisɔndiya ye.

Galasikaw 4.4 Nka waati dafalen sera tuma min na, Ala ye a Denkɛ ci ka bɔ muso la, min kɛra sariya kɔrɔ.

Ala ka waati dafalen kɛra sababu ye k’a Denkɛ Yesu Krisita ci.

1: Ala ka waati dafalen - Ala ka waati faamuyali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2: Ko Yesu Dabɔra muso de fɛ, o kɔrɔ ye mun ye?

1: Efesekaw 1:11 - An fana sugandira ale de la, an tun latigɛra ka kɛɲɛ ni mɔgɔ ka laɲini ye, min bɛ fɛn bɛɛ labɛn ka kɛɲɛ ni a sago ye.

2: Romɛkaw 8: 28 - An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Galasikaw 4.5 Ka t=m= minnu b= sariya k¢r¢, ka olu kunmab=, walisa an ka dendenw k=.

Ala y’a Denkɛ ci ka taa hadamadenw kunmabɔ, walisa u ka kɛ Ala denw ye.

1. A donna Ala ka denbaya kɔnɔ: Kunmabɔli nisɔndiya

2. Danyɔrɔ kura: Ka hɔrɔnya ka bɔ sariya la ani ka kɛ Ala denw ye

1. Romɛkaw 8:14-17 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu ye Ala denw ye

2. Yuhana 1:12 - Nka minnu ye a minɛ, minnu dara a tɔgɔ la, a ye jo di olu bɛɛ ma ka kɛ Ala denw ye

Galasikaw 4.6 Ikomi aw ye denw ye, Ala ye a Denc Ni ci aw dusukunw na ka pɛrɛn ko: «Aba, Fa.»

Ala ye a Ni Senu ci ka na sigi a denw dusukunw na walisa u ka se ka kule a ma, k'a wele ko "Abba Fa".

1. "Ka kule Ala ma: Ka dege k'a wele ko 'Abba Fa'".

2. "Ni Senu ka dususalo: Ka Ala dɔn iko Abba Fa".

1. Romɛkaw 8:15-17 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denkɛw ta Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn min barika la ko: «Aba! Fa!"

2. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Galasikaw 4.7 O de kosɔn i tɛ jɔn ye tun, nka i kɛra denkɛ ye. Ni denkɛ don, o tuma na fɛ, i ye Ala ciyɛntabaga ye Krisita barika la.

Ala ye an hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la, ka an kɛ a ka masaya denw ni ciyɛntalaw ye Krisita barika la.

1. "Denkɛya hɔrɔnya: Ala ka nilifɛn Krisita sababu fɛ".

2. "Ala ka Masaya ciyɛntalaw: nɛɛma ciyɛn".

1. Yuhana 1:12 - Nka minnu ye a minɛ, minnu dara a tɔgɔ la, a ye jo di olu bɛɛ ma ka kɛ Ala denw ye.

2. Romɛkaw 8:17 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw, Ala ciyɛntalaw ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an tɔɔrɔla ni a ye walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ.

Galasikaw 4.8 Nka, aw tun t Ala dn tuma min na, aw ye baara k mg minnu ye, olu minnu t Ala ye.

Pol ye Galasikaw lasɔmi u kana segin u ka bolibato ɲɛnamaya kɔrɔ la.

1. Farati minnu bɛ bolibato la - Galasikaw 4:8

2. Dɔnbaliya kɔlɔlɔw - Galasikaw 4:8

1. Romɛkaw 1:18-23 - Ala ka diminya bɛ jira ka bɔ sankolo la hadamadenw ka Ala ɲɛsiranbaliya ni u ka tilenbaliya bɛɛ kama.

2. Jeremi 10:3-5 - Jama ka laadalakow ye fu ye, katuguni mɔgɔ bɛ jiri tigɛ ka bɔ kungo kɔnɔ, baarakɛla bolo baara, ni nɛgɛbere ye.

Galasikaw 4.9 Nka sisan, aw ye Ala dn, wala ka f::> Ala ka d::>n, aw b'a f= ka kE j=nya ye kosebe, aw b'a f= ka k= j=nw ye ko kura, aw b= segin cogo di?

Pol bɛ Galasikaw ɲininka mun na u tun bɛna u kɔdon Ala dɔnniya ni a ka hɔrɔnya la, ka segin u ka jɔnya ni jɔnya cogo kɔrɔw la.

1. Sugandili fanga: Hɔrɔnya ka tugu Ala kɔ

2. Ka Bɔ jɔnya cakɛdaw la

1. Rom=kaw 6:17-18 - Nka Ala ka barika da Ala ye, ko aw tun ye jurumu ka baaradenw ye, nka aw ye kalan sifa min kisi aw ma, aw ye o kan minɛ ka bɔ aw dusukun na. O tuma la, aw hɔrɔnyara jurumu ma, aw kɛra tilennenya ka jɔnw ye.

2. Matiyu 11:28-30 - Aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè, aw ka na ne ma, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne la. Katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye.» Katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.

Galasikaw 4.10 Aw bɛ donw ni kalow ni waatiw ni sanw labato.

Pol bɛ Galasikaw jija u k’u janto u kana u jigi da don kɛrɛnkɛrɛnnenw ni seliw labatoli kan, k’o kɛ Ala ka nɛɛma sɔrɔcogo ye.

1. Ka i jigi da Baara kan kisili kama, o tɛ nafa sɔrɔ

2. Dannaya kelenpe fanga

1. Rom=kaw 10:9-11 (Ni i na j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. Jurumu bɛ kɛ ni da la ka kisili kɛ.

2. Efesekaw 2:8-9 (Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya fɛ, o tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Galasikaw 4.11 Ne b siran aw ɲɛ, walisa ne ka baara kɛ fu.

Pol jɔrɔlen don ko a y’a ka cɛsiri tiɲɛ Kibaru Duman waajuli la Galasikaw ye.

1. Timinandiya nafa - Ka a faamu ko a nafa ka bon ka to kantigiya la an ka baara la Ala ye.

2. Kibaru Duman fanga - Ka a sɛgɛsɛgɛ cogo min na Kibaru Duman fanga bɛ se ka maga mɔgɔw ka ɲɛnamaya la.

1. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. Zaburu 127:1 - "Ni Matigi ma so jɔ, a jɔbagaw bɛ baara kɛ fu."

Galasikaw 4.12 Balimaw, ne b aw deli ko aw ka k i ko ne. Katuguni ne bɛ i ko aw, aw ma ne tɔɔrɔ fewu.»

Pol b’a ɲini Galasikaw fɛ u k’a ladege, k’u hakili sigi ko a ma kojugu si kɛ u la.

1. Se min bɛ mɔgɔ ladege: Ka Paul ladege iko dannaya misali

2. Yafa nafa ka bon: Ka ko tɛmɛnenw bila, o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ."

2. Kolosekaw 3:13 - "Aw ka ɲɔgɔn muɲu ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na."

Galasikaw 4.13 Aw b’a dɔn cogo min na ne ye Kibaru Duman fɔ aw ye farisogo barikantanya kosɔn fɔlɔ.

Paul bɛ kuma a ye Kibaru Duman waajuli kɛ cogo min na Galasikaw ye a daminɛ na hali k’a sɔrɔ a farikolo barika tun ka dɔgɔ.

1. Ka se sɔrɔ farikolo barikantanya kan walisa ka Ala ka baara kɛ

2. Jagɛlɛya min bɛ an na ka tugu Yesu kɔ hali ni gɛlɛyaw bɛ an na

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - "A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la i ka lafiɲɛ ne kan.»

Galasikaw 4.14 Ne ka kɔrɔbɔli min tun bɛ ne farisogo la, aw ma o mafiɲɛya, aw ma ban o la. Nka a ye ne minɛ i ko Ala ka mɛlɛkɛ, i ko Krisita Yesu.

Pol bɛ Galasikaw tanu u ka sɔnni kosɔn a ma, hali k’a sɔrɔ a ka gɛlɛn ani a ka kɔrɔbɔli.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na ani ka sɔn u ma i n’a fɔ Galasikaw tun bɛ Paul ko la cogo min na.

2: An man kan ka teliya ka mɔgɔ dɔ kiri tigɛ wala ka ban a la, hali k’a sɔrɔ a ka barikantanya walima a ka kɔrɔbɔliw.

1: Romɛkaw 15:7 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn bisimila i ko Krisita ye aw bisimila cogo min na, Ala nɔɔrɔ kama.

2: Yakuba 2:1 - Ne balimaw, aw kana mɔgɔw mafiɲɛya ni aw bɛ dannaya minɛ an Matigi nɔɔrɔma Yesu Krisita la.

Galasikaw 4.15 Aw ye duba min kofɔ, o bɛ min? Ne bɛ aw seereya ko ni o tun bɛ se ka kɛ, aw tun na aw yɛrɛw ɲɛw bɔ ka u di ne ma.»

Pol ye Galasikaw laadi u ka kanuya n’u ka kantigiya jira a la.

1. Kantigiya Krecɛn kanuya la: Ka desizɔnw ta minnu bɛ saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw nafa kama.

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin yɛrɛsaraka ma: Ka tɛmɛ kumaw kan ka taa kɛwalew la.

1. Filipekaw 2:7-8 - nka a ma bonya foyi la, a ye baaraden cogo ta, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la kanminɛli fo saya, hali gengenjiri saya.

2. Romɛkaw 12:1-2 - Balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di saraka ɲɛnama ye, saraka senuma, min ka di Ala ye, o ye aw ka baara ye min bɛ kɛ ni hakili ye. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o kɔrɔbɔ.

Galasikaw 4.16 O de kosɔn, yala ne kɛra aw jugu ye, katuguni ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye wa?

Pol ye Galasikaw ɲininka ni a kɛra u jugu ye bawo a ye tiɲɛ fɔ u ye.

1. Tiɲɛ kuma fɔ hali ni a bɛ se ka kɛ ko mɔgɔw b’a fɛ ka min mɛn, o tɛ.

2. An man kan ka siran ka tiɲɛ fɔ hali n’a y’a to an b’an yɛrɛ jira iko an jugu.

1. Ntalenw 12:17-19 - Min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ ko ɲuman fɔ, Nka seere nkalontigɛla, nanbara.

2. Kolosekaw 3:9-10 - Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, katuguni aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ ni a kɛwalew bɔ, ka aw yɛrɛ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la.

Galasikaw 4:17 U bɛ nɔ bila aw la ni timinandiya ye, nka u tɛ koɲuman kɛ. ɔwɔ, u tun b'a fɛ ka aw bɔ kɛnɛ kan, walisa aw ka se ka nɔ bila u la.

Pol ye Galasikaw lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu tun bɛ u lafili u yɛrɛw ka nafa kama.

1: I dusukun kɔlɔsi karamɔgɔ nkalonmaw ma minnu b’a ɲini ka i lafili.

2: I ka tugu Pol ka misali kɔ ani ka jɔ Ala ka Kuma tiɲɛ na.

1: Efesekaw 4:14, “An kana kɛ denmisɛnw ye tun, minnu bɛ wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la, ka yaala-yaala ni kalan fiɲɛ bɛɛ ye, mɔgɔw ka nanbara ni nanbarako fɛ, u bɛ u lafili minnu fɛ.”

2: Jeremi 17:9, “Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ, jɔn bɛ se k’a dɔn?”

Galasikaw 4.18 Nka a ka ɲi ka to ni timinandiya ye tuma bɛɛ ko ɲuman na, ni ne bɛ aw fɛ dɔrɔn.

Pol bɛ Galasi egilisi jija u ka timinandiya u ka dannaya la tuma bɛɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya timinandiya ye

2. Ka to kantigiya la baara ɲumanw na

1. Matiyu 24:12-13 - Yesu ka lasɔmini ko kantigiya bɛna sara.

2. Heburuw 10:22-25 - A nafa ka bon ka to kantigiya la Ala ka layiduw la.

Galasikaw 4.19 Ne denw, ne b'u bange ko kura fo Krisita ka sigi aw la.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ Galasikaw ka Krisita sigi u dusukunw na.

1: An bɛɛ ka kan k’an jija walisa Krisita ka da an dusukunw na.

2: Pol tun bɛ kanuya min na Galasikaw la, an man kan ka ɲinɛ o kɔ abada.

1: Efesekaw 4:20-24 - Walisa an kana kɛ denmisɛnw ye tun, minnu bɛ wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la, ka taa ni an ye kalan fiɲɛ bɛɛ fɛ, hadamadenw ka nanbara fɛ, nanbarako namara fɛ, nka, ka tiɲɛ fɔ kanuya, ka bonya fɛn bɛɛ la ka kɛ ale ye min ye kunkolo ye — Krisita — farikolo bɛɛ, min faralen don ɲɔgɔn kan ani min sirilen don ɲɔgɔn na ni joli bɛɛ bɛ min di, ka kɛɲɛ ni baara ɲuman ye, yɔrɔ bɛɛ bɛ a niyɔrɔ kɛ min fɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka bonya farikolo min bɛ a yɛrɛ sabati kanuya la.

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a lajɛ Ala sago ɲuman ni sɔnni ni dafalen ye min ye.

Galasikaw 4.20 Ne b'a fɛ ka kɛ aw fɛ sisan, ka ne kan yɛlɛma. katuguni ne bɛ sigasiga aw la.»

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka kɛ Galasikaw fɛ ani ka kuma u fɛ a yɛrɛ ɲɛ na, bawo a dalen tɛ u ka kantigiya la.

1. Pol ka sigasiga: Cogo min na an bɛ se k’an balimaw hakili sigi Krisita la

2. Mako bɛ kumaɲɔgɔnya la ni ɲɛda ni ɲɛda ye: Kalan min bɛ bɔ Pol fɛ Galasikaw ma

1. Heburuw 10:22-25 - An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye dannaya dafalen na, ka an dusukunw seri ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye.

2. 1 Tesalonikekaw 2:7-8 - Nka an tun ye dususuma kɛ aw cɛma, i ko denba min bɛ sin di den ma, o b’a yɛrɛ denw ladon cogo min na. O la sa, an nege bɛ aw la ni kanuya ye, a diyara an ye kosɛbɛ ka Ala ka Kibaru Duman dɔrɔn lase aw ma, nka an yɛrɛw ka ɲɛnamaya fana, katuguni aw tun kɛra an kanulen ye.

Galasikaw 4.21 Aw minnu b’a fɛ ka kɛ sariya kɔrɔ, a fɔ ne ye, yala aw tɛ sariya lamɛn wa?

O tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka Ala ka sariya lamɛn ani ka tugu a kɔ.

1. "Aw ka sariya lamɛn ani ka tugu a kɔ: Kalan min bɛ Galasikaw 4:21 kɔnɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 30:11-14 - Ne bɛ ci min fɔ aw ye bi, o man gɛlɛn aw ma, a man jan.

2. Zaburu 119:4-5 - I ye ci bila ko i ka cikanw ka labato ni timinandiya ye. Ni ne ka siraw ka sabati ka aw ka sariyaw labato!

Galasikaw 4.22 A sɛbɛnnen bɛ ko Ibrahima ye denkɛ fila sɔrɔ, kelen ye jɔnmuso dɔ fɛ, tɔ kelen bɔra hɔrɔn muso dɔ fɛ.

Tɛmɛsira min bɛ Galasikaw 4:22 la, o ye Ibrahima ye denkɛ fila sɔrɔ, kelen bɔra jɔnmuso dɔ fɛ, kelen bɔra hɔrɔnmuso dɔ fɛ.

1. Ala ye labɛn min kɛ an ka ɲɛnamaya kama: Ibrahima ka maana

2. Layidu ni dugawu: Ibrahima Denkɛw ka cikan

1. Jenɛse 16:1-16

2. Heburuw 11:8-12

Galasikaw 4.23 Nka min bɔra jɔnmuso la, o bangera farisogo cogo la. Nka muso hɔrɔn ta kɛra layidu de kosɔn.

Ala ka layiduw bɛ tiimɛ tuma bɛɛ, hali n’a tɛ kɛ an makɔnɔ cogo min na.

1. Ala ka layiduw: Ka i jigi da fɛnw kan minnu ma deli ka kɛ

2. Ala ka Kuma fanga: Ka dannaya kɛ ka tɛmɛ farisogo kan

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ.

Galasikaw 4.24 O kow ye ntalen ye. Min bɛ bɔ Sinayi kulu la, min bɛ kɛ jɔnya ye, o ye Agar ye.

Layidu fila minnu bɛ tɛmɛsira kɔnɔ, olu jiralen bɛ misali la iko Agar, Ismaɛl ba, ani layidu min bɔra Sinayi kulu la min bɛ kɛ jɔnya ye.

1. Layidu fila kɔrɔ min bɛ Galasikaw 4:24 kɔnɔ

2. Layidu ka jɔnya faamuyali ka bɔ Sinayi kulu la

ye layidu ɲuman cɛsiribaa ye cogo min na, layidu ɲumanw kan yɔrɔ si ma ɲini filanan in na."

2. Galasikaw 5:1 "O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka aw jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun."

Galasikaw 4.25 Agar ye Sinayi kulu ye Arabu jamana na, a bɛ Jerusalɛm jaabi di sisan, a ni a denw bɛ jɔnya la.

Agar ye misali ye Jerusalɛm n’a denw ka jɔnya la.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Agar ka misali la walisa ka hɔrɔnya ka bɔ jurumu jɔnya la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An bɛ se ka hɔrɔnya sɔrɔ Ala ye layidu min ta Ibrahima ni Sara ye u denkɛ Isaka sababu fɛ.

1: Jenɛse 17:19 – Ala ye layidu ta Ibrahima ni Sara ye ko u bɛna denkɛ sɔrɔ, Ala bɛna a ka layidu tiimɛ min sababu fɛ.

2: Galasikaw 5:1 – Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn; O de kosɔn, aw ka jɔ kosɛbɛ, aw kana aw majigin jɔnya kungo kɔnɔ tugun.»

Galasikaw 4.26 Jerusalɛm min bɛ san fɛ, o hɔrɔnyalen don, o min ye an bɛɛ ba ye.

Pol bɛ Galasikaw laadi u k’u hakili to a la ko sankolola Jerusalɛm min hɔrɔnyalen don, o ye dannabaaw bɛɛ ba ye.

1. Ka Hɔrɔnya minɛ Sankolola Jerusalɛm kɔnɔ

2. Sankolola Jerusalɛm kanu iko Alako Ba

1. Esayi 54:1 - "E, denkɛbaliw, minnu ma den sɔrɔ, aw ka dɔnkili da! Aw ye dɔnkili da, ka pɛrɛn ni kanba ye, aw minnu ma baara kɛ kɔnɔmaya la! K'a masɔrɔ mɔgɔ lakolonw ka ca ni furulenw denw ye." muso," Matigi ko ten.

2. Romɛkaw 8:15 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ tuguni ka siran, nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn min fɛ ko: «Aba, Fa.»

Galasikaw 4.27 A sɛbɛnnen bɛ ko: «I ka ɲagali, e min tɛ den sɔrɔ. i ka kule ka pɛrɛn, e min tɛ den sɔrɔ, katuguni den caman ka ca ni cɛ lakolon ye.»

Pol bɛ dusu don bangebagaw kɔnɔ u ka ɲagali bawo u bɛna den caman sɔrɔ ka tɛmɛ cɛw fɛ.

1. "Ala ka dugawu caman: Nisɔndiya a ka bolomafaraw la."

2. "Bangebagaw ka nisɔndiya: Dugawu don bɛɛ bolo."

1. Esayi 54:1 - "E min ma den bange, i ka dɔnkili da, i ka dɔnkili da, ka pɛrɛn ni kanba ye, e min ma kɔnɔ ta muso, Matigi ko ten.»

2. Zaburu 127:3 - "Denmisɛnw ye Matigi ka ciyɛn ye, kɔnɔbara den ye a sara ye."

Galasikaw 4.28 An balimaw, i ko Isaka tun ye layidu denw ye.

Dannabaa minnu b Yesu Krisita la, olu ye layidu denw ye, i ko Isaka tun b cogo min na.

1. "Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ dannaya fɛ Krisita la".

2. "Ala ka layiduw ka sebaaya".

1. Heburuw 11:11-12 - Dannaya barika la, Saran sera ka den ta hali ni a si tɛmɛna den bangeli la, sabu a tun b’a jate kantigi ye min ye layidu ta.

2. Romɛkaw 8:16-17 - Ala Ni bɛ seereya kɛ ɲɔgɔn fɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye, ani ni an ye denw ye, o tuma na, an ye ciyɛntalaw ye—Ala ciyɛntalaw ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw.

Galasikaw 4.29 Nka o waati la, mg min bangera farisogo cogo la, o tun b= Ni Senu barika la, o b= o cogo min na sisan.

Galasikaw ka kitabu kɔnɔ, Pol bɛ kuma mɔgɔ minnu bangera Ni Senu kɔ, olu tɔɔrɔla cogo min na farisogo ta fan fɛ, ani o ye tiɲɛ ye hali bi.

1. Mɔgɔ tilennenw tɔɔrɔli: An bɛ se ka jaabi di cogo min na ka kɛɲɛ ni Bibulu ye

2. Kibaru Duman ka sebaaya: Ka jɔ kosɛbɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 5:10-12 - Minnu bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye

2. 1 Piɛrɛ 4:12-14 - Aw ka nisɔndiya tɔɔrɔ la Krisita kosɔn

Galasikaw 4.30 O bɛɛ n'a ta, Kitabu bɛ mun fɔ? Jɔnmuso ni a denkɛ gɛn ka bɔ yen, katuguni jɔnmuso denkɛ tɛna kɛ ciyɛntala ye ni hɔrɔnmuso denkɛ ye.

Sɛbɛnni bɛ ci bila ka jɔnmuso n’a denkɛ gɛn ka bɔ yen, i n’a fɔ jɔnmuso denkɛ tɛ se ka kɛ ciyɛntaɲɔgɔn ye ni hɔrɔnmuso denkɛ ye.

1. Baara ɲumanw nafa: An bɛ fɛn minnu dan, an bɛ o suman

2. Ala ye labɛn min kɛ an ka ɲɛnamaya kama: Fɛn min ma dabɔ an ye, o bɔ kɛnɛ kan

1. Romɛkaw 8:17 (Ni denw ye, o tuma na, an ye ciyɛntalaw ye, Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an bɛ tɔɔrɔ ni a ye).

2. Yuhana 8:36 (Ni Denkɛ na aw hɔrɔnya, aw na kɛ hɔrɔnw ye tiɲɛ na.)

Galasikaw 4.31 O de kosɔn balimaw, an tɛ jɔnmuso denw ye, nka hɔrɔnw de don.

Tɛmɛsira min bɛ Galasikaw 4:31 la, o b’a ɲɛfɔ ko dannabaaw tɛ jɔnmuso denw ye, nka hɔrɔnw denw don.

1. Hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la: Hɔrɔnya kɔrɔ ɲɛfɔcogo kura

2. Kunmabli sebaaya: An ka sirilenw bilali

1. Romɛkaw 8:21 - Walisa danfɛnw yɛrɛ ka hɔrɔnya ka bɔ a ka toli jɔnya la, ka don Ala denw ka hɔrɔnya nɔɔrɔ la.

2. Esayi 61:1 - Matigi Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman fɔ faantanw ye. A ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye ani ka bɔ dibi la kasodenw ye.

Galasikaw 5 ye Paul ka bataki min ci Galasikaw ma, o tilayɔrɔba duurunan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma dannabaaw ka hɔrɔnya kan Krisita la, ka o faranfasi ni sariyatigiw ka jɔnya ye.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a sinsin a kan ko dannabaaw welelen don hɔrɔnya la Krisita la, wa u man kan ka kolo tuguni jɔnya jurumu kɔrɔ (Galasikaw 5:1). A bɛ lasɔmi bolokoli ko la iko jo sɔrɔli fɛɛrɛ, k’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ jo ɲini sariya fɛ, olu farala Krisita kan, wa u binna ka bɔ nɛɛma la. O nɔ na, a b’a sinsin a kan ko dannaya min bɛ baara kɛ kanuya fɛ, o de nafa ka bon.

Dakun 2nan: Pol b’a ɲɛfɔ ko hali ni u welelen don hɔrɔnya la, u man kan ka baara kɛ n’u ka hɔrɔnya ye ka kɛ sababu ye ka u sen don jurumu negew la (Galasikaw 5:13). O nɔ na, a b’u jija u ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya sababu fɛ. A b’a jira ko kanuya bɛ sariya bɛɛ dafa ani ka lasɔmi kɛwalew la i n’a fɔ koniya, kɛlɛ, keleya, dimi, yɛrɛɲini nege, bɛnbaliya ani keleya.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul ye farisogo ka kɛwalew ni Ni Senu den danfara don. A bɛ wale suguya caman fɔ minnu bɛ tali kɛ ɲɛnamaya la min bɛ mara farisogo negew fɛ i n’a fɔ cɛnimusoya, nɔgɔ, bolibato, subagaya, dɔlɔmin ani fɛn wɛrɛw (Galasikaw 5:19-21). Nin dibi baara ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, den minnu bɛ bɔ taama senfɛ ni Ni ye—kanuya, nisɔndiya hɛrɛ muɲu ɲumanya ɲumanya kantigiya dususuma yɛrɛminɛ.

Kuma surun na, .

Galasikaw tilayɔrɔba duurunan bɛ sinsin dannabaaw ka hɔrɔnya kan Krisita la, k’a sɔrɔ a bɛ lasɔmi ko u kana segin sariya siratigɛ la. Pol ye lasɔmini kɛ ko a kana tilennenya ɲini bolokoli fɛ walima sariyaw labatoli fɛ bawo o bɛ mɔgɔ fara Krisita ka nɛɛma kan. O nɔ na, a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ka ɲɛnamaya kɛ dannaya fɛ ka baara kɛ kanuya fɛ.

Pol fana b’a sinsin baara kɛli n’u ka hɔrɔnya kan ni kunkanbaaraba ye, u kɛtɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya kɔnɔ sanni u ka u yɛrɛ bila jurumu negew la. A b’a jira ko kanuya nafa ka bon sariya bɛɛ labatoli la, wa a bɛ lasɔmi ko an kana an sen don farisogo baara la i n’a fɔ koniya, keleya, ani yɛrɛɲini.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni Pol ye farisogo ka kɛwalew ni Ni Senu denw danfara. A bɛ wale suguya caman fɔ minnu bɛ tali kɛ ɲɛnamaya la min bɛ mara farisogo negew fɛ, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin a kan ko mɔgɔ minnu ye Krisita ta ye, olu ye u ka jurumu cogoya gengen jiri la. O nɔ na, u ka kan ka den kɛ taama fɛ ni Ni Senu ye—ka jogo dɔw jira i n’a fɔ kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ dannabaaw ka welekan sinsin ka ɲɛnamaya dannaya fɛ Krisita la ani ka ɲɛminɛ a Ni ka fɛn caman tigɛli fanga fɛ sanni u ka siri sariya siratigɛ la walew la walima ka u yɛrɛ bila jurumu negew la.

Galasikaw 5.1 O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min fɛ, aw ka jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun.

A ɲininen bɛ kerecɛnw fɛ u ka to hɔrɔnw na Krisita la ani u kana siri sariya ka gɛlɛyaw la.

1. "Breaking Free: Krisita ka hɔrɔnya fanga".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka caya: Nisɔndiya min bɛ bɔ jɔnya la".

1. Yuhana 8:36 - "O la sa, ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na hɔrɔnya tiɲɛ na."

2. Esayi 61:1 - "Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun ka kibaru duman lase tɔɔrɔlenw ma, a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw siri, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, ani." hɔrɔnya ka di kasodenw ma."

Galasikaw 5.2 A filɛ, ne Paul b’a fɔ aw ye ko ni aw bolokoli, Krisita tɛna nafa foyi sɔrɔ aw la.

Pol b’a lasɔmi ko an kana an jigi da bolokoli kan, k’a kɛ fɛɛrɛ ye walisa ka kisili sɔrɔ.

1. I jigi da Krisita kelenpe kan kisili kama

2. Bokoli lakanani nkalonma

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Romɛkaw 3:21-24 - Nka sisan, Ala ka tilennenya jirala ka bɔ sariya la, hali ni sariya ni kiraw bɛ o seereya kɛ— Ala ka tilennenya dannaya barika la Yesu Krisita la dannabaaw bɛɛ ye. K'a masɔrɔ danfara si tɛ yen, katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la.

Galasikaw 5.3 Katuguni ne bɛ seereya kɛ tuguni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bolokolilen ye ko a ka kan ka sariya bɛɛ labato.

Pol bɛ Galasikaw hakili jigin ko wajibi don u ka sariya bɛɛ labato ni u y’u yɛrɛ boloko.

1: An ka kan ka sariya labato kosɛbɛ, wa an kana fɛɛrɛ ta min bɛ se ka sugandi.

2: An tɛ se k’an jigi da wale kelen kan walisa k’an kisi, nka an mago b’a la ka ɲɛnamaya kɛ Ala kanminɛli dafalen na.

1: Yakuba 2:10-11 - Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, nka a dɛsɛra ko kelen na, o tigi kɛra o bɛɛ jaabi ye.

2: Romɛkaw 3:20 - Hadamaden si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ a ɲɛ kɔrɔ, katuguni jurumu dɔnni bɛ sɔrɔ sariya barika la.

Galasikaw 5.4 Aw minnu tilennen don sariya barika la, Krisita ma foyi ye aw bolo. aw binna ka bɔ nɛɛma la.»

Kerecɛnw tɛ jo sɔrɔ sariya barika la, nka nɛɛma barika la.

1. Neema fanga: Danfara min bɛ sariya ni dannaya cɛ, o faamuyali

2. Ka an ka dannaya segin a cogo kɔrɔ la: Ka se sɔrɔ sariyako kɔrɔbɔli kan

1. Rom=kaw 3:20-24 - Katuguni aw ye kisili sr dannaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Galasikaw 5.5 An b tilennenya jigiya makɔnɔ Ni barika la dannaya barika la.

Ni Senu b an dm ka tilennenya makɔnɔni muɲu dannaya barika la.

1. Ni Senu ka sebaaya ka muɲuli

2. Tilennenya jigiya dannaya fɛ

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

2. Galasikaw 3:11 - Sisan, a jɛlen don ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya fɛ, bawo “Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

Galasikaw 5.6 K'a masɔrɔ bolokoli ni bolokobaliya tɛ foyi ɲɛ Yesu Krisita la. Nka dannaya min bɛ baara kɛ kanuya barika la.

Pol b’a sinsin a kan ko dannaya de nafa ka bon Ala ɲɛ na, kɛnɛma walew i n’a fɔ bolokoli tɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la, o kɔrɔ ye mun ye?

2. Kanuya fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya kɔnɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - Sisan, dannaya, jigiya, kanuya, nin saba bɛ to yen. nka o bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye.

Galasikaw 5.7 Aw bolila ka ɲɛ. jɔn de ye aw bali walisa aw kana tiɲɛ kan minɛ?

Pol bɛ ka Galasikaw ɲininka ko u ma tugu tiɲɛ kɔ hali k’a sɔrɔ u ye boli daminɛ ka ɲɛ.

1. I kana i fari faga tiɲɛ na; aw ka to ka boli boli la. 2. Aw kana aw bali mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw fɛ; tugu tiɲɛ kɔ.

1. Heburuw 12:1 - "O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni seerew sankaba ye, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali, an ka o bɛɛ fili. 2. Filipekaw 3:14 - "Ala ye ne wele ka taa sankolo la Krisita Yesu la, ne bɛ taa a fɛ ka o sara sɔrɔ."

Galasikaw 5.8 O laadili tɛ bɔ aw welebaa la.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko an ka dannaya tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka miiriya la, nka a bɛ bɔ an ni Ala cɛsira de la.

1: An ka dannaya min bɛ Ala la, o ka kan ka bɔ an kɔnɔ, a man kan ka bɔ kɛnɛma.

2: An ka kan ka an jigi da Ala ka kanuya ni a ka bilasirali kan sanni ka an jigi da mɔgɔ wɛrɛw ka miiriyaw kan.

1: Jeremi 17:7-8 "Nka min bɛ a jigi da Matigi kan, a jigi dalen bɛ a kan, o ye dubaden ye. U na kɛ i n'a fɔ jiri min turulen don ji da la, min bɛ a juw ci baji da la. A tɛ siran waati min na." funteni bɛ na; a buluw bɛ kɛ binkɛnɛ ye tuma bɛɛ. Hami t'a la ja san kɔnɔ wa a tɛ ban abada ka den."

2: Romɛkaw 10:17 "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Galasikaw 5.9 Funumugu dɔɔni bɛ fununfɛn bɛɛ funun.

Nin tɛmɛsira bɛ mɔgɔ hakili jigin ko nɔ misɛnninw bɛ se ka nɔba bila mɔgɔ la.

1: An ka kan k’an hakili to fɛn fitininw na ɲɛnamaya kɔnɔ, bawo u bɛ se ka nɔba bila an ka ɲɛnamaya la ani an lamini mɔgɔw la.

2: An ka kan k’an janto an kana a to hali jurumu wale fitinin ka nɔ bila an na, bawo o bɛ se ka jɛnsɛn joona ani k’an ka ɲɛnamaya tiɲɛ.

1: Matiyu 16:6 - “A’ ye aw janto Farisiɛnw ni Saduseɛnw ka fununfɛn na.”

2: 1 Kɔrɛntekaw 5:6 - “Aw ka yɛrɛbonya man ɲi. Aw m'a dɔn ko funu fitini dɔɔni bɛ fununfɛn bɛɛ funun wa?”

Galasikaw 5.10 Ne dalen b aw la Matigi barika la, ko aw tna miiri cogo wɛrɛ la.

Pol y’a jira ko a dalen bɛ Galasikaw la, ka mɔgɔw lasɔmi minnu tun bɛna u bila sira la.

1. Daŋaniya Sebaaya min bɛ Matigi la

2. Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka kiritigɛ

1. Matiyu 7:15-20 - "Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw ma saga finiw na, nka u kɔnɔna na, u ye waraba wuluwuluw ye."

2. Heburuw 13:17 - "Aw ka kuntigiya bɛ aw kan, ka aw kolo, k'a masɔrɔ u bɛ aw niw kɔlɔsi, i ko mɔgɔ minnu ka kan ka jate kɛ, walisa u ka o kɛ ni nisɔndiya ye, nka u kana kɛ ni dusukasi ye, o de kosɔn." nafa tɛ aw bolo."

Galasikaw 5.11 Ne balimaw, ni ne be bolokoli waajuli ke hali bi, mun na ne be tɔɔrɔ la hali bi? o tuma na fɛ, gengenjiri jurumu bɛ ban.

Pol bɛ ɲininkali kɛ mun na a bɛ tɔɔrɔ la hali bi ni a bɛ bolokoli waajuli kɛ, o b’a jira ko gengenjiri jurumu banna.

1. Kurucɛ ka jurumu: Yesu ye fɛn bɛɛ Changé cogo min na

2. Pol ka tɔɔrɔ: Ka tugu Yesu kɔ hali ni o musakaw ka bon

1. Romɛkaw 10:14-15 U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2. Efesekaw 2.14-16 Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, a ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka an ni ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ kogo ci. A ye juguya ban a farisogo la. K'a masɔrɔ a ka mɔgɔ kura kelen kɛ fila ye a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten.

Galasikaw 5.12 Ne b’a fɛ u ka tigɛ hali o min bɛ aw tɔɔrɔ.

Pol y’a jira k’a b’a fɛ mɔgɔ minnu bɛ Galasikaw tɔɔrɔ, olu ka tigɛ.

1. An man kan k’a to gɛlɛya lasebagaw k’an ka dannaya tiɲɛ

2. Kana a to dannabaliw ka an ka dannaya barika dɔgɔya

1. Romɛkaw 16:17-18 - «Balimaw ni balimamusow, ne b’a ɲini aw fɛ, aw ka aw janto mɔgɔw la minnu bɛ faranfasi lase aw ma, ka gɛlɛyaw don aw ka sira kan minnu bɛ aw ka kalan kalan sɔsɔ. Aw ye aw yɔrɔ janya u la. Katuguni o mɔgɔw tɛ baara kɛ an Matigi Krisita ye, nka u yɛrɛw nege don. U bɛ kuma nɔgɔlenw ni mɔgɔw mafiɲɛya fɛ, u bɛ mɔgɔ nalonmaw hakili lafili.”

2. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

Galasikaw 5.13 Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana hɔrɔnya kɛ farisogo sababu ye dɔrɔn , nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la.

An ka kan ka baara kɛ n’an ka hɔrɔnya ye, k’a kɛ sababu ye ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni kanuya ye.

1. Kanuya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni hɔrɔnya ye

2. Ka baara kɛ ni an ka hɔrɔnya ye walasa ka mɔgɔ wɛrɛw kanu

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-8 - Kanuya bɛ muɲu ani a ka ɲi; kanuya tɛ keleya wala ka waso; o tɛ kuncɛbaya walima maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan; a tɛ dimi walima dimi ye; a tɛ nisɔndiya kojugu kɛli la, nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ ye. Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ jigi, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu.

2. Romɛkaw 12:10 - Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

Galasikaw 5.14 Sariya b= dafa kuma kelen de la. I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

Ala ka sariya bɛ se ka dafa ni mɔgɔɲɔgɔn kanu ye.

1. Kanuya fanga: Ala ka sariya dafa cogo

2. Kanuya cikan: Bibulu ka miiriya min bɛ an sigiɲɔgɔnw kanu ko la

1. Yuhana 13:34-35 - Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.»

2. Romɛkaw 13:8-10 - Aw kana juru don mɔgɔ si la, ni aw ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ ɲɔgɔn kanu, o ye sariya dafa.

Galasikaw 5.15 Nka ni aw ye ɲɔgɔn kin ka ɲɔgɔn dun, aw k’aw janto ɲɔgɔn na walisa aw kana ban.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi kuma ni wale ɲumanw tiɲɛni fanga kan, k’a ɲini kalandenw fɛ u k’u hakili to u ka kumaw n’u ka kɛwalew la walasa ka bɛnbaliya bali.

1. "Jaabi nɔgɔman: ɲumanya fanga".

2. "Biting and Desouring: Kɛlɛw tiɲɛni".

1. Matiyu 5:44 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka aw deli minnu bɛ aw tɔɔrɔ, ka aw tɔɔrɔ."(Alimankan na)

2. Ntalenw 15:1 - "Jaabi nɔgɔman bɛ dimi bila, nka kuma jugu bɛ dimi lawuli."

Galasikaw 5.16 Ne b= nin f=: «Aw ka taama Ni la, aw t= farisogo nege dafa.

I ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye, i kana kɛ farisogo negew ye.

1. Ni Senu ka Sebaaya: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na Ala ye

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na hakili la

1. Romɛkaw 8:5-8 - Minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye, Ni Senu bɛ ɲɛnamaya di olu ma.

2. Efesekaw 5:18 - Aw ka fa Ni la ni aw bɛ Zaburuw ni dɔnkiliw ani hakilimaya dɔnkiliw da.

Galasikaw 5.17 Katuguni farisogo nege b Ni Ni, Ni nege b farisogo kɛlɛ.

Pol bɛ Galasikaw lasɔmi ko farisogo ni Ni bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, ko u man kan ka fili u yɛrɛ negew fɛ.

1. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni hakili ye

2. Farikolo fanga n’a nɔfɛkow

1. Rom=kaw 8:1-4 - O de kosn sisan, mg minnu b Krisita Yesu la, jalaki si t o la sisan, sabu Krisita Yesu barika la, Ni Senu ka sariya min b namaya di, o ye aw hrnya ka b jurumu ni saya sariya ma.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Galasikaw 5.18 Nka ni Ni Senu b aw bilasira, aw t sariya kr.

Dannabaaw sirilen tɛ sariya la, nka u ka kan ka ɲɛminɛ Ni Senu fɛ o nɔ na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ni Senu ka Hɔrɔnya la

2. Ka ɲɛminɛni sɔrɔ Ala fɛ a Ni fɛ

1. Romkaw 8:2-4 «Katuguni Ni Senu ka sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la. Sariya barika dɔgɔyara farisogo barika la, a ma se ka min kɛ, Ala ye o kɛ. A ye a yr Denc ci ka k farisogo jurumuta cogo la ani jurumu kosɔn, a ye jurumu jalaki farisogo la, walisa sariya ka wajibi tilennen ka dafa anw na, an minnu tɛ taama ka kɛɲɛ ni farisogo ye, nka ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye. ” .

2. Yuhana 16:13 “Tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, katuguni a tɛna kuma a yɛrɛ ka setigiya kan, nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ, a na o fɔ aw ye bɛ na.”

Galasikaw 5.19 Farisogo ka k=walew b= ye. Jatɔya, jatɔya, nɔgɔya, jatɔya, .

Farikolo ka kɛwalew bɛ ye, ni jatɔya, jatɔya, nɔgɔya ani jatɔya misaliw ye.

1. “Kɔrili fanga: ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan” .

2. “An ka kɛwalew nafa ka bon: Jurumu kɔlɔlɔw” .

1. Romɛkaw 6:12-14 «Jurumu kana kɛ masakɛ ye aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kan minɛ a negew la. Aw kana aw farikolo yɔrɔw di jurumu ma ka kɛ tilenbaliya minɛnw ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i ko mɔgɔ ɲɛnamaw ka bɔ suw cɛma, ka aw farikolo yɔrɔw di Ala ma ka kɛ tilennenya minɛnw ye. Jurumu tɛna kuntigiya kɛ aw kan, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.”

2. Yakuba 1:14-15 «Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ, ni a y’a yɛrɛ samara a yɛrɛ nege fɛ, ka a lafili. Ni nege donna, a bɛ jurumu bange, ni jurumu banna, a bɛ saya bange.”

Galasikaw 5:20 Bolobato, subagaya, koniya, danfara, ladege, dimi, kɛlɛ, murutili, diinɛ nkalonmaw,

Nin tɛmɛsira bɛ kuma bolibato, subagaya, koniya, danfara, ladege, dimi, kɛlɛ, murutili ani diinɛ nkalon juguw kan.

1. "Bolobato ni juguya wɛrɛw farati".

2. "Kanuya fanga: Ka i yɛrɛ tanga koniya ni sɔsɔli ma".

1. Efesekaw 4:31-32 - "Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kuma juguw bɛɛ bɔ aw la, ni juguya bɛɛ ye , i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn cogo min na.»

2. Romɛkaw 12:17-19 - "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la ka kɛɲɛ ni kojugu ye. Aw ka fɛn sɛbɛw di mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ aw kɔnɔ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye. Kanulen kanulenw, aw ka aw hakɛ bɔ." Aw kana aw yɛrɛw ta, nka aw ka diminya yɔrɔ di, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakɛɲumandɔn ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.»

Galasikaw 5.21 Keleya, mɔgɔfaga, dɔlɔ, ɲɛnajɛw ani o ɲɔgɔnnaw, ne bɛ o kow fɔ aw ye ka kɔrɔ, i ko ne y’a fɔ aw ye ka tɛmɛn cogo min na, ko minnu bɛ o ko suguw kɛ, olu tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

Jurumu kɛwalew, i n’a fɔ keleya, mɔgɔfaga, dɔlɔmin ani ɲɛnajɛ, olu tɛna muɲu Ala ka Masaya kɔnɔ.

1. Jurumu farati ani a nɔfɛkow

2. Tilennenya ni senuya sira

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:9-10 - Aw m’a dɔn ko mɔgɔ tilenbaliw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana aw lafili: kafoɲɔgɔnyakɛlaw ni bolibatokɛlaw ni jatɔyakɛlaw ni cɛɲɔgɔnɲininaw ni sonw, namaratɔw ni dɔlɔminnaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ni nanbarakɛlaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

Galasikaw 5.22 Nka Ni Senu den ye kanuya ni ɲagali ni hɛrɛ ni muɲuli ni dususuma ni ɲumanya ni dannaya ye.

Ni Senu den ye Krecɛn ɲɛnamaya kɛcogo yɔrɔ koloma ye.

1: Ni Senu den nafa

2: Ka bonya Ni Senu den na

1: Rom 12:9-10 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2: Yakuba 3:17-18 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ. o kɔfɛ, hɛrɛ kanubaga, jateminɛbaga, kolobaga, min falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ani mɔgɔ kɔnɔnajɛlen.

Galasikaw 5.23 Dususuma ni yɛrɛminɛ, sariya si tɛ o mɔgɔw kama.

Pol bɛ dusu don Krecɛnw kɔnɔ u ka dususuma ni yɛrɛminɛ kɛ, o bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ bɛn Ala ka sariyaw ma.

1. "Hakilijigin ni yɛrɛminɛ fanga".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye".

1. Matiyu 5:5 - "Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta".

2. 1 Piɛrɛ 4:7 - "Fɛn bɛɛ laban surunyara, o de kosɔn aw ka aw yɛrɛ minɛ ani ka aw hakili sigi aw ka deliliw kosɔn".

Galasikaw 5.24 Krisita ta minnu ye, olu ye farisogo gengen jiri la ni negew ni negew ye.

Krisita dannabaaw ye o ka jurumu negew faga.

1. Farikolo gengenjiri fanga

2. A ka kan ka ban an yɛrɛ la

1. Rom=kaw 6:11-12 - O cogo kelen na, aw ka aw yr jate salenw ye jurumu f, nka aw b mg ɲɛnamaw jate Ala ye Krisita Yesu la. O de kosn, aw kana a to jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la walisa aw ka a nege juguw kanmin.

2. Matiyu 16:24-26 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Sabu mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ. Nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la? Walima mɔgɔ bɛna mun di a ni nɔ na?

Galasikaw 5.25 Ni an b balo Ni la, an ka taama Ni la fana.

Galasikaw 5:25 la, Pol b krecɛnw jija u ka ɲɛnamaya kɛ Ni Senu la ani ka taama Ni la.

1. Ka ɲɛnamaya Ni Senu la: Nafa min b’a la ka ɲɛminɛ Ni Senu fɛ

2. Ka taama hakili la: Ka kanminɛli kantigiya kɛ Ala ye

1. Romɛkaw 8:14 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. Galasikaw 5:16 - Nka ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni Senu barika la, aw tɛna farisogo negew wasa.

Galasikaw 5.26 An kana nɔɔrɔ fu nege don an na, ka ɲɔgɔn dimi, ka ɲɔgɔn keleya.

An man kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw dɔn, wa an man kan ka bɛnbaliya walima keleya bila ɲɔgɔn cɛ.

1. Farati min bɛ nɔɔrɔ fu la

2. Ka se sɔrɔ keleya kan sigida la

1. Yakuba 3:14-16 - Nka ni keleya jugu ni yɛrɛɲini nege bɛ aw dusukun na, aw kana aw yɛrɛ bonya ani ka nkalon tigɛ tiɲɛ na.

2. Matiyu 6:1-4 - «Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi aw kana aw ka tilennenya kɛ mɔgɔw ɲɛ na walisa u ka aw ye, katuguni o tuma na aw tɛna sara sɔrɔ aw sankolola Fa fɛ.

Galasikaw 6 ye Paul ka bataki min ci Galasikaw ma, o tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ni laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikan nafamaw di walisa ka ɲɛnamaya kɛ dannabaaw ye, ka dusu don u kɔnɔ u ka ɲɔgɔn ka doni ta.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw jijali ye u ka dannabaaw lasegin u cogo kɔrɔ la, min minɛna kojugu dɔ la, k’o kɛ ni dususuma ye ani k’u yɛrɛ ka dɛsɛ jateminɛ (Galasikaw 6:1). A b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɔgɔn ka doni ta, o cogo la ka Krisita ka sariya dafa. Pol bɛ dusu don mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ u k’u yɛrɛ ka doni ta, k’a sɔrɔ u bɛ sɔn fana ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na.

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma a yɛrɛ ka kuncɛbaya ko kan, ani a bɛ lasɔmi mɔgɔ yɛrɛ lafilili ko la. A bɛ dannabaaw laadi u kana miiri kosɛbɛ u yɛrɛ la, nka o nɔ na, u ka u yɛrɛ ka kɛwalew ni u ka ŋaniyaw sɛgɛsɛgɛ (Galasikaw 6:3-4). Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan k’u ka baara kunkankow ta k’a sɔrɔ u ma u yɛrɛ suma ni mɔgɔ wɛrɛw ye. Mɔgɔ minnu bɛ kalan sɔrɔ Ala ka kuma la, olu ka kan ka fɛn ɲumanw bɛɛ fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ u kalan.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul y’a sinsin a kan ko dannabaaw bɛna min dan, u bɛna o tigɛ. A b’a ɲɛfɔ ko danni kɛli walisa ka farisogo diyabɔ, o bɛ na ni tiɲɛni ye, nka ka danni kɛ walisa ka Ni Senu diyabɔ, o bɛ na ni ɲɛnamaya banbali ye (Galasikaw 6:7-8). O kama, a b’u jija u kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, nka u ka to ka ko ɲuman kɛ. A laban na, a b’a jira ko yɛrɛbonya ka kan ka dan Krisita ka gengenjiri dɔrɔn de la, dannabaaw gengenna jiri la min sababu fɛ diɲɛ ye ani o ye u ye.

Kuma surun na, .

Galasikaw tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ cikan nafamaw di walasa ka ɲɛnamaya kɛ dannabaaw ye sigida dɔ kɔnɔ. Pol b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka mɔgɔ minnu binna sariya tiɲɛni na, u ka olu lasegin u cogo kɔrɔ la ni dususuma ye ani ka ɲɔgɔn ka doni ta. A bɛ mɔgɔw lasɔmi u kana ɲɔgɔn sanga ni kuncɛbaya ye, wa a bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ laadi u k’u yɛrɛ ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛ sanni u ka tiɲɛni ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

Pol bɛ sinsin a yɛrɛ ka kunkanbaaraw kan, k’a sɔrɔ a bɛ dusu don fana mɔgɔw kɔnɔ u ka bolomafara di mɔgɔw ma minnu bɛ Ala ka kuma kalan. A bɛ danni ni suman tigɛ sariyakolo jira, ka dannabaaw jija u ka danni kɛ walisa ka Ni Senu diyabɔ sanni u ka u yɛrɛ bila farisogo negew la. Pol bɛ a kuncɛ ni dusu don mɔgɔ kɔnɔ u ka timinandiya koɲuman kɛli la ani ka waso Krisita ka gengenjiri dɔrɔn na, o min ye hɔrɔnya lase mɔgɔ ma ka bɔ diɲɛ nɔrɔli la.

Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko sigida, mɔgɔ yɛrɛ ka kunkanbaaraw, majigilenya, ani timinandiya nafa ka bon ka ɲɛsin mɔgɔ ka dannaya ma, k’a sɔrɔ a bɛ a jigi da Krisita ka saraka fanga caman cili kan.

Galasikaw 6.1 Balimaw, ni mɔgɔ dɔ ka fili dɔ kɛra, aw minnu ye hakilimaya ye, aw ka o tigi lasegin a cogo kɔrɔ la ni dususuma ni ye. I ka i yɛrɛ jateminɛ, walisa i fana kana kɔrɔbɔ.»

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka filiw lasegin u cogo kɔrɔ la ni ɲumanya ni faamuyali ye, k’u hakili to u yɛrɛ ka barikantanya la.

1. Neema ni hinɛ bɛɛ ye: Se min bɛ an balimakɛw ni an balimamusow lasegin u cogo kɔrɔ la

2. An yɛrɛ ka barikantanya dɔnni: Ka yafa ni majigilenya dege

1. Yakuba 5:19-20 - Ne balimaw, ni aw dɔ filila tiɲɛ la, ka a lasegin a ma. A k'a dɔn ko min bɛ jurumukɛla lasegin ka bɔ a ka sira fililen na, o na ni kisi saya ma, ka jurumu caman dogo.

2. Luka 6:37 - Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

Galasikaw 6.2 Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa o cogo la.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka doni la ani k’u jija ka Yesu Krisita ka sariya tiimɛ.

1. "Ka ɲɔgɔn ka doni ta: Krecɛn kɛli yɔrɔ nafamaba".

2. "Ka Krisita ka sariya dafa: Weelekan ka taa sigida la".

1. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye, katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:26 - "Ni farikolo yɔrɔ kelen tɔɔrɔla, u bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔn fɛ, ni farikolo yɔrɔ kelen bonyalen don, u bɛɛ ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ."

Galasikaw 6.3 Ni mg b miiri ko a ye fn ye, k'a sɔrɔ a tɛ foyi ye, o b'a yɛrɛ lafili.

Nin tɛmɛsira b’an wele an ka majigin ani an kana an yɛrɛ jate kojugu, bawo o bɛ na ni an yɛrɛ lafilili ye.

1: An ka kan ka majigin ani an kana an yɛrɛ nafa jate ka tɛmɛ.

2: An ka kan k’a dɔn farati min bɛ an yɛrɛ lafili ani ka to an ka dannaya la.

1: Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa ɲɛfɛ ka kɔn bin ɲɛ.

2: Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

Galasikaw 6.4 Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka a yɛrɛ ka baara kɔrɔbɔ, o tuma na, a na ɲagali a yɛrɛ kelen na, a tɛna ɲagali mɔgɔ wɛrɛ la.

Aw ye aw jija ka aw yɛrɛ ka baara jateminɛ ani ka aw yɛrɛ ka ɲɛtaa seli kɛ.

1. An yɛrɛw n’an ka seko ni dɔnko seli

2. Ka kunkanbaaraw ta an yɛrɛw ni an ka baara la

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. Efesekaw 5:15-16 - "Aw ka taama ni hakilitigiya ye, aw kana taama i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka waati kunmabɔ, katuguni donw ka jugu."

Galasikaw 6.5 K’a masɔrɔ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ ka doni ta.

Nin tɛmɛsira b’an kalan ko a nafa ka bon ka an yɛrɛ ka kɛwalew kunkankow ta, ani an kana an jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan walasa k’an ka doni ta an ye.

1. ? 쏝 earing An Yɛrɛw ka doni??

2. ? 쏬 iving ni Kunkanbaaraw??

1. Matiyu 11:28-30 - ? 쏞 ome ye ne ye, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na lafiɲɛ di aw ma. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye. Sabu ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.??

2. Filipekaw 4:13 - ? 쏧 bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ ne barika bonya.??

Galasikaw 6.6 Mɔgɔ min bɛ kalan kuma la, o ka kuma ni mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw kalan ko ɲumanw bɛɛ la.

Dannabaaw ka kan ka bolomafara di mgw ma minnu b u kalan Ala ka Kuma la.

1. Se min bɛ bolomafara la Egilisi kɔnɔ

2. Mɔgɔ minnu b’an kalan Ala ka Kuma la, k’u dɔn ani k’u waleɲumandɔn

1. Ntalenw 11:25 - Mɔgɔ bolomafara bɛna dugawu sɔrɔ, bawo a b’a ka dumuni dɔw di faantanw ma.

2. Kɛwalew 20:35 - Ne ye fɛn o fɛn kɛ, ne y’a jira aw la ko nin baara gɛlɛn sugu in fɛ, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ, ka an hakili to Matigi Yesu yɛrɛ ka kumaw la: ? 쁈 t ka dugawu ka di ka tɛmɛn ka sɔrɔ.??

Galasikaw 6.7 Aw kana aw lafili. Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman fana.

Ala tɛna tulo geren ani an bɛna min dan.

1: An ka kan ka an ka kɛwalew kunkanbaaraw ta ani k’a faamu ko Ala tɛna tulo geren.

2: An ka kan ka wale kɛ ni hakilitigiya ye an ka ko kɛtaw bɛɛ la, ani k’an hakili to a la ko Ala bɛna an sara ka kɛɲɛ ni o ye.

1: Ntalenw 22:8 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tilenbaliya dan, o na bɔnɛ sɔrɔ, a ka dimi bere na tiɲɛ."

2: Waajulikɛla 11:4 - "Mɔgɔ min bɛ fiɲɛ kɔlɔsi, o tɛna jiri turu, min bɛ sankaba filɛ, o tɛna suman tigɛ."

Galasikaw 6.8 Katuguni min b danni k a farisogo la, o na toli suman farisogo la. Nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ.

An bɛna sugandili minnu kɛ, an na olu nɔw sɔrɔ, ɲɛnamaya banbali ni an ye danni kɛ Ni Senu ye, walima tiɲɛni ni an ye danni kɛ farisogo la.

1. Sugandili fanga: An ka sugandili bɛ nɔ min bila an ka siniɲɛsigi banbali la

2. An bɛ fɛn min dan, an bɛ o suman: An ka kɛwalew kɔlɔlɔw

1. Romɛkaw 8:1-17 - Ɲɛnamaya sebaaya Ni la

2. Yakuba 1:14-15 - Farati min bɛ an ka negew ɲɛminɛni na

Galasikaw 6.9 An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

An ka kan ka to ka ko ɲuman kɛ, bawo waati bɛnnen na, an bɛna o sara sɔrɔ ni an fari ma faga.

1: Kana i fari faga - Galasikaw 6:9

2: Aw ye aw jija - Galasikaw 6:9

1: Heburuw 10:35-36 - O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa aw kɛlen kɔ ka Ala sago kɛ, aw ka layidu sɔrɔ.

2: Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye; Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ tuma min na.

Galasikaw 6.10 Ikomi an ye cogo sɔrɔ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.

An ka kan ka baara kɛ ni cogo o cogo ye min bɛ an bolo ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu dalen bɛ Yesu la.

1. "Fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ ka ko ɲuman kɛ" - ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ se ka baara kɛ ni an ka waati, an ka fanga ani an ka nafolo ye cogo min na walasa ka koɲuman kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2. "Dannaya so" - ka sinsin nafa kan ka an balimaw ni an balimamusow dɛmɛ ani ka dusu don u kɔnɔ Krisita la.

1. Matiyu 25:35-40 - Yesu ye ntalen min kɛ Sagaw ni Bakɔrɔnw ko la, ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka magojirabagaw dɛmɛ.

2. 1 Piɛrɛ 4:8-11 - Piɛrɛ ka laadilikan ko an ka baara kɛ ni an ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.

Galasikaw 6.11 Aw y’a ye ko ne ye bataki belebeleba min sɛbɛn aw ye ni ne yɛrɛ bolo ye.

Pol ye lɛtɛrɛ jan dɔ sɛbɛn Galasi egilisi ma walisa k’u jija u ka jɔ u ka dannaya la.

1. I ka to i ka dannaya la: Pol ka cikan min cilen bɛ Galasikaw ma

2. Se min bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ: Pol ka bataki min cilen bɛ Galasikaw ma

1. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n’a fɔ aw b’a kɛ cogo min na tiɲɛ na.

2. Heburuw 10:23-25 - An bɛ jigiya min fɔ, an ka to o la, k’a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye. Ani an ka jateminɛ kɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ.

Galasikaw 6.12 Mɔgɔ minnu b’a fɛ ka u yɛrɛ jira farisogo la, u b’aw wajibiya ka bolokoli kɛ. O la sa, u kana tɔɔrɔ Krisita ka gengenjiri kosɔn.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu kan, minnu b’a ɲini ka dannabaaw degun u ka bolokoli walisa ka u yɛrɛ tanga tɔɔrɔ ma Krisita ka gengenjiri kosɔn.

1: An ka kan ka to barika la ani ka to an ka dannaya la, hali ni o kɔrɔ ye ka tɔɔrɔ Krisita ka gengenjiri kosɔn.

2: Mɔgɔ minnu b’a ɲini k’an degun walisa an k’an ka dannayakow yɛlɛma, an ka kan k’an jɔ kosɛbɛ, an kana an lafili.

1: Romɛkaw 8:31-39 - Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2: Kolosekaw 2:8-15 - Aw kana a to mɔgɔ si k’aw kiri tigɛ aw ka dumuni walima aw ka minfɛnw kan, walima diinɛ seli dɔ, kalo kura seli walima lafiɲɛ don ko la.

Galasikaw 6.13 K'a masɔrɔ bolokolibaaw yɛrɛ fana tɛ sariya labato. Nka aw b'a fɛ ka aw boloko, walisa u ka u yɛrɛ bonya aw farisogo la.»

Mɔgɔ dɔw b’a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw lasun u ka boloko, o tɛ kɛ k’a sababu kɛ u bɛ sariya labato, nka u b’a fɛ ka bonya da mɔgɔ tɔ kelen ka kɛwalew kan.

1. Aw kana aw lafili mɔgɔw fɛ minnu b’a fɛ ka nɔɔrɔ dɔrɔn de sɔrɔ u yɛrɛw ye.

2. Mɔgɔ minnu b’a fɔ ko u tilennen don, nka u tɛ tugu Ala ka sariyaw kɔ, i k’i janto olu la.

1. Filipekaw 2:3 Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn.

2. Yakuba 1:22-25 Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Galasikaw 6.14 Nka Ala ka ne yɛrɛ bonya, fo an Matigi Yesu Krisita ka gengenjiri la, o min barika la diɲɛ gengenna jiri la ne ye, ne fana gengenna diɲɛ ye.

Pol b sinsin Yesu Krisita ka gengenjiri nafa kan, ka sinsin a kan ko o de ye nɔɔrɔ lakika sira kelenpe de ye.

1. "Kurucɛ fanga: An ka ɲɛnamaya caman tigɛli".

2. "Kurucɛ: An ka ɲɛnamaya ni jigiya sɔrɔyɔrɔ".

1. Efesekaw 2:13-16 - Katuguni ale yɛrɛ de ye an ka hɛrɛ ye, a ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka juguya kogo tiɲɛ a farisogo la. A ye sariya ban n'a ka ci fɔlenw ni a ka sariyakolow ye, walisa a ka hadamadenya kura kelen da a yɛrɛ la o fila nɔ na, ka hɛrɛ kɛ o cogo la, ani ka an fila bɛɛ bɛn ni Ala ye farikolo kelen na gengenjiri sababu fɛ.

2. Kolosekaw 2:13-15 - Aw minnu sara aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya la, Ala ye ɲɛnamaya kɛ a fɛ, a kɛlen ka an ka jurumuw bɛɛ yafa an ma, ka juru minnu jɔlen to an kama, olu tiɲɛ a ka sariya ɲininiw. A y'o bila kɛrɛfɛ, k'a gengen gengenjiri la. A ye faamaw ni faamaw ka marifaw bɔ u la, k’u bila maloya la, a kɛtɔ ka se sɔrɔ u kan a kɔnɔ.

Galasikaw 6.15 K'a masɔrɔ bolokoli ni bolokolibaliya tɛ foyi ɲɛ Krisita Yesu la, fo danfɛn kura.

Krisita Yesu la, bolokoli ni bolokobaliya si tɛ nafa foyi la, nka danfɛn kura bɛ nafa foyi la.

1. Danfɛn kura fanga: Yesu ye ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Bokoli nafa tɛ: Kisili kɔrɔ lakika sɛgɛsɛgɛ Krisita la

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye; kɔrɔlen taara , kura nana !

2. Rom=kaw 8:1-2 - O de kosn sisan, mg minnu b Krisita Yesu la, jalaki si t yen sisan, sabu Krisita Yesu barika la, Ni Senu ka sariya min b namaya di, o ye aw hrnya ka b jurumu ni saya sariya ma.

Galasikaw 6.16 Minnu be taama ka kɛɲɛ ni nin sariya ye, hɛrɛ ni makari ka kɛ u ye ani Ala ka Israɛl.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko hɛrɛ ni makari bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ tugu Ala ka masaya kɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka hɛrɛ ni a ka makari la".

2. "Ka taama ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye".

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

Galasikaw 6.17 Kabini bi, mɔgɔ si kana ne tɔɔrɔ, katuguni ne bɛ Matigi Yesu taamasiyɛnw ta ne farikolo la.

Pol tun b waso ka Matigi Yesu ka taamashyɛnw ta, wa a y’a ɲini ko mɔgɔ si kana a tɔɔrɔ o kosɔn.

1. Yesu ka taamaʃyɛnw: Weelekan min b’a to an ka jɔ an ka dannaya la

2. Yesu ka taamasyɛnw ta sebaaya: Weelekan min bɛ mɔgɔ bila ka ɲɛnamaya kɛ senumaya la

1. Filipekaw 1:27-30 - Fɛn o fɛn mana kɛ, aw ka aw yɛrɛ minɛ cogo la min ka kan ni Krisita ka kibaru duman ye.

2. Romɛkaw 8:17 - Ni denmisɛnw, o tuma na, ciyɛntalaw? 봦 Ala ka eirs ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an bɛ tɔɔrɔ ni a ye walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ.

Galasikaw 6.18 Balimaw, an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw ni fɛ. Amiina.

Pol ye nɛɛma ni dugawu cikan ci Galasi balimaw ma.

1. Ka barika da Ala ye a ka nɛɛma caman kosɔn

2. Duba dɔ ka sebaaya

1. Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, an ka jurumuw yafali, ka k ni a ka nma nafolo ye.

2. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

Efesekaw 1 ye Paul ka bataki min ci Efesekaw ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ Ala tanu a ka dubaw ni a ka hakili ta fan fɛ nafolo minnu dira dannabaaw ma Krisita barika la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a ka waleɲumandɔn jira ani k’a ka tanuli jira Ala la, bawo a ye Krisita dannabaaw sugandi sani diɲɛ ka sigi (Efesekaw 1:3-4). A b’a sinsin a kan ko Ala ye u latigɛ ka kɔn ka kɛ a denw ye Yesu Krisita ka kunmabɔli baara sababu fɛ. Pol b’a jira cogo min na dannabaaw ye nɛɛma, yafa ani hakilitigiya caman sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Ala ka laɲini ye, k’a kuntilenna nɔɔrɔma jira.

Dakun 2nan: Pol bɛ t’a fɛ k’a sinsin a kan ko Krisita la, dannabaaw ye ciyɛn sɔrɔ. U sirilen b ni Ni Senu ye ka k u kunmabli sini garanti ye (Efesekaw 1:11-14). A bɛ delili kɛ walisa u ka se k’u ka weleli jigiya dɔn ani ka Ala ka sebaaya bonya min tɛ se ka suman, o min bɛ baara kɛ u kɔnɔ. Pol b Krisita kɔrɔta iko a sigilen bɛ fanga ni kuntigiya bɛɛ sanfɛ, ni fɛn bɛɛ bilalen bɛ a sen kɔrɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul ye a jira cogo min na dannabaaw ye Krisita farikolo yɔrɔ dɔ ye, o min ye Egilisi ye (Efesekaw 1:22-23). A b’a sinsin a kan ko Krisita ye fɛn bɛɛ kuntigi ye a farikolo nafa kama—Egilisi. O kelenya min bɛ Krisita la, o bɛ na ni bonya ni kɔgɔ ye alako ta fan fɛ dannabaaw cɛ minnu bɛ balo a fɛ.

Kuma surun na, .

Efesekaw tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ Ala tanu a ka dugaw kosɔn minnu dira dannabaaw ma Yesu Krisita barika la. A b’a jira cogo min na dannabaaw sugandira sani waati ka daminɛ ani u tun latigɛra ka kɔn ka kɛ Ala denw ye Yesu ka kunmabɔli baara sababu fɛ. U bɛ nɛɛma caman sɔrɔ, yafa, hakilitigiya ka kɛɲɛ ni Ala ka laɲini ye.

Pol b’a sinsin ka t’a fɛ ko Krisita la, dannabaaw bɛ ciyɛn sɔrɔ ani u bɛ taamasiyɛn kɛ ni Ni Senu ye i n’a fɔ garanti. A bɛ delili kɛ u ye walisa u ka u weleli jigiya minɛ ani ka Ala ka sebaaya sumanbali faamu min bɛ baara kɛ u kɔnɔ. Krisita kɔrɔtara i n’a fɔ kuntigi fɛn bɛɛ kan, ani dannabaaw faralen don ɲɔgɔn kan i n’a fɔ a farikolo—Egilisi.

Nin tilayɔrɔba bɛ Ala ka nɛɛma nafolo jira, a ka kunmabɔli labɛn Krisita barika la, ani kelenya ni hakili ta fan fɛ bonya min bɛ dannabaaw fɛ i n’a fɔ Krisita farikolo yɔrɔ dɔ.

Efesekaw 1:1 Paul, Yesu Krisita ka ciden Ala sago barika la, ka ci Efese mg senumaw ma ani Krisita Yesu dannabaaw ma.

Pol ye bataki sɛbɛn ka ci Efese mɔgɔ senumaw ma ani Krisita Yesu dannabaaw ma.

1. An bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na i n’a fɔ Krisita nɔfɛmɔgɔw ani a nɔfɛmɔgɔw kantigiw.

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye Yesu Krisita sababu fɛ.

1. Heburuw 10:22 - an ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye dannaya dafalen na, ni an dusukunw serilen don ka bɔ dusukun jugu la ani an farikolo ko ni ji sanuman ye.

2. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

Efesekaw 1.2 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka kɛ aw ye.

Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bolo minnu dalen bɛ a la.

1: Neema ni Hɛrɛ caman ka sɔrɔ Ala la

2: Ka Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ kabakoma sɔrɔ

1: Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

2: Romɛkaw 16:20 - Hɛrɛ Ala bɛna Sitanɛ sɔgɔ i sen kɔrɔ sɔɔni. An Matigi Yesu ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ.

Efesekaw 1.3 An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye dugawuw bɛɛ di an ma ni hakili ta fan fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita la.

Fa Ala ye dugawuw bɛɛ di an ma ni hakili ta fan fɛ Krisita la.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka da Yesu la

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ Ala Den ye

1. Yuhana 3:16 – “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.”

2. Romɛkaw 8:15-17 – “Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ tugun siran na. nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn o de fɛ ko: «Aba, Fa.» Ni Senu yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye, ko an ye Ala denw ye. Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.”

Efesekaw 1.4 A ye an sugandi cogo min na ale la sani diɲɛ ka sigi, walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, jalakibaliw ka kɛ a ɲɛ kɔrɔ kanuya la.

Ala ye an sugandi ka k mg senumaw ye ani jalaki t an na a kr kanuya la kabini sani di ka sigi.

1. Ala ka kanuya min bɛ an na, o tɛ dantigɛli ye, wa a tɛ ban

2. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ ni senuya ni jalakibali ye Ala ɲɛ kɔrɔ

1. Romɛkaw 8:38-39 - “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.”

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - “Nka aw welebaa ye senuma ye cogo min na, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, k’a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: ‘Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”

Efesekaw 1.5 A ye an latigɛ ka kɔn ka kɛ denw ye Yesu Krisita barika la a yɛrɛ ye, ka kɛɲɛ ni a sago diyanye ye.

Ala ye dannabaaw latigɛ ka kɔn ka denw ta Yesu Krisita la, ka kɛɲɛ n’a sago ɲuman ye.

1. Ala ka ko latigɛlenw ka sebaaya

2. Ala sago ɲumanya

1. Romɛkaw 8:29-30 - A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

. A y'an labɔ a yɛrɛ sago la tiɲɛ kuma barika la, walisa an ka kɛ a ka danfɛnw den fɔlɔ sugu dɔ ye.

Efesekaw 1.6 A ye a ka nɛɛma nɔɔrɔ tanu, o min y'a to an sɔnna kanulenw ma.

Ala ka nɛɛma ni a ka kanuya de y’a to an sɔnna ani an ka kan ni tanuli ye.

1. "Ala ka kanuya: Sɔn nilifɛn".

2. “Nɛɛma: An ka nafa jusigilan” .

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Efesekaw 1.7 An b kunmabli sr a joli barika la ale de la, jurumu yafali, ka k ni a ka nma nafolo ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma jurumu kunmabɔli ni jurumu yafali kan Yesu joli ni a ka nɛɛma nafolo barika la.

1. Neema nafolo: Ala ka kunmabli kanuya faamuyali

2. Yesu joli ka sebaaya: Jurumu yafali

1. Rom=kaw 3:23-25 - U b== b= jurumu k, Ala ka nr= b= b= u la, nka u b jo sr a ka nma barika la, kunmabli min nana Krisita Yesu barika la.

2. Kolosekaw 1:14 - An ye kunmabli sr Krisita la a joli barika la, jurumu yafa.

Efesekaw 1.8 O de y'a to a ye hakilitigiya ni hakilitigiya bɛɛ kɛ an ye.

Ala ka nɛɛma bɔnna an kan, a falen bɛ hakilitigiya ni hakilitigiya la.

1. Ala ka nɛɛma caman sɛgɛsɛgɛli

2. Ka Hakilitigiya ni Hakilila sɔrɔ Ala fɛ

1. Zaburu 119:98-105 - I, i ka ci fɔlenw barika la, i bɛ ne kɛ hakilitigi ye ka tɛmɛ ne juguw kan; Sabu u bɛ ne fɛ tuma bɛɛ.

.

Efesekaw 1.9 A ye a sago gundo jira an na, ka kɛɲɛ ni a diyanyeko ɲuman ye, a ye min latigɛ a yɛrɛ la.

Ala sago gundo ye ko a b k ka k ni a diyanyeko ye.

1. Ala sago dɔnni nisɔndiya

2. Ka Ala sago minɛ ni nisɔndiya ye

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Yakuba 4:15 - O nɔ na, i ka kan k’a fɔ ko: “Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.”

Efesekaw 1.10 Walisa waati dafalen waati la, a ka fɛn bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ Krisita la, sankololafɛnw ni dugukolo kan fɛnw bɛɛ. hali ale la:

Ala na fɛn bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ Krisita la waati min na fɛn bɛɛ bɛna dafa.

1. Matigi ka waati faamuyali: Efesekaw 1:10

2. Fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ Krisita la: Efesekaw 1:10

1. Kolosekaw 1:20: A ye hɛrɛ sigi a ka gengenjiri joli barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma. Ne b'a fɔ ale de barika la, a kɛra dugukolo kan fɛnw ye, walima sankolo fɛnw.»

2. Jirali 21:5: Min sigilen bɛ masasigilan kan, o ko: «A filɛ, ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ kura ye.»

Efesekaw 1.11 An ye ciyɛn sɔrɔ ale de fɛ, ka kɛɲɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye.

Dannabaaw ye ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ, ale min bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye.

1. Ala ka nɛɛmaba: Ka ko latigɛlenw faamuya

2. Ala sago fanga: An ka ciyɛn Krisita la

1. Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, olu minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Romɛkaw 9:14-16 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ? Yala Ala ye tilenbaliya ye wa? Fiyewu! Katuguni a y’a fɔ Musa ye ko: “Ne bɛ makari mɔgɔ min na, ne na makari o la, ne hinɛ bɛ mɔgɔ min na, ne na makari o la.”

Efesekaw 1.12 An ye a ka nɔɔrɔ tanu, ale min ye an jigi da Krisita kan fɔlɔ.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu dalen bɛ Krisita la, olu bɛna tanu a nɔɔrɔ kosɔn.

1. "Ka i jigi da Krisita kan, o bɛ nɔɔrɔ lase Ala ma".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ Ala bonya".

1. Esayi 43:7 - "mɔgɔ o mɔgɔ welera ne tɔgɔ la, ne ye minnu da ne nɔɔrɔ kama, ne ye minnu da ka u da."

2. 1 Piɛrɛ 4:11 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma, o ka kan ka o kɛ i ko Ala ka kuma fɔbaga. min bɛ baara kɛ, o tigi ka kan k'o kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ Ala bɛ fanga min di; walisa Ala ka nɔɔrɔ sɔrɔ fɛn bɛɛ la Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ni kuntigiya ye ale ta ye badaa-badaa. Amiina.”

Efesekaw 1.13 Aw fana ye aw jigi da o kan, aw ye tiɲɛ kuma mɛn kɔfɛ, o min ye aw ka kisili Kibaru Duman ye.

Kibaru duman tilen mɛnni kɔfɛ, Yesu Krisita dannabaaw taamasiyɛn kɛra ni layidu Ni Senu ye.

1. "Ni Senu ka layidu: Ala ka sɔnni taamasyɛn".

2. "Kibaru Duman Sebaaya: Ni Senu sɔrɔli".

1. Romɛkaw 8:15-17 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denkɛw ta Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn min fɛ ko: «Aba! Fa!»

2. Kɛwalew 19:1-6 - Apolosi tun bɛ Kɔrɛnte, Pol tɛmɛna dugu kɔnɔ ka na Efese. A ye kalanden dɔw sɔrɔ yen. A y'a fɔ u ye ko: «Aw dara Ni Senu la wa?» U ko: «Ayi, an ma a mɛn yɛrɛ ko Ni Senu bɛ yen.»

Efesekaw 1.14 O ye an ka ciyɛn ye fo ka se an ka nafolo kunmabɔli ma, walisa ka a nɔɔrɔ tanu.

Tɛmɛsira b’a jira ko Ala ka nɔɔrɔ bɛ di fɛn sannen kunmabɔli sababu fɛ.

1. Ala ka nɔɔrɔ tɛ se ka suman - Efesekaw 1:14

2. Kunmabli sebaaya - Efesekaw 1:14

1. Romɛkaw 8:23 - Olu dɔrɔn tɛ, nka an yɛrɛw fana, minnu ye Ni Senu den fɔlɔw sɔrɔ, an yɛrɛ bɛ ŋunan an yɛrɛ kɔnɔ, ka denfaya makɔnɔ, o kɔrɔ ye ko an farikolo kunmabɔli.

2. Zaburu 145:10 - I ka kɛwalew bɛɛ na i tanu, Matigi; I ka mɔgɔ senumaw na duba i ye.»

Efesekaw 1.15 O de y'a to ne fana ye aw ka dannaya ko mɛn Matigi Yesu la, ka mɔgɔ senumaw bɛɛ kanu.

Pol bɛ Efesekaw tanu u ka dannaya kosɔn Matigi Yesu la ani u ka kanuya kosɔn mɔgɔ senumaw la.

1. Dannaya ni kanuya fanga - Dannaya min bɛ Matigi Yesu la ani kanuya min bɛ mɔgɔ senumaw la, o bɛ se ka nɔ min bila an ka ɲɛnamaya la, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ka sira kan - Ka dannaya ni kanuya misali waleya Yesu Krisita ye min bila an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Yuhana 15:12-13 - Yesu ye ci bila an ma ko an ka ɲɔgɔn kanu, i ko a ye an kanu cogo min na.

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:1-13 - Paul bɛ kuma kanuya nafa kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

Efesekaw 1.16 Aw kana barika dali dabila aw kosn, ka aw kow ne ka deliliw la.

Pol bɛ barika da Ala ye Efese dannabaaw kosɔn, ka delili kɛ u ye.

1. Ka nisɔndiya Ala ka baara la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ - Efesekaw 1:16

2. Ka waleɲumandɔn jira Ala la - Efesekaw 1:16

1. Kolosekaw 1:3-12 - Paul ka barika dali delili Kolosekaw ko la.

2. 1 Tesalonikekaw 5:18 - Paul ka laadilikan ko an ka barika da Ala ye cogo bEE la.

Efesekaw 1.17 Walisa an Matigi Yesu Krisita ka Ala, nɔɔrɔ Fa, ka hakilitigiya ni jirali ni di aw ma a dɔnni na.

Nɔɔrɔ Fa b’a fɛ ka hakilitigiya ni jirali di an ma a ko la.

1. Nɔɔrɔ Fa b’a fɛ ka hakilitigiya di an ma

2. Jirali sɔrɔli Ala dɔnni fɛ

1. Yakuba 1:5-6 – Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, ale min bɛ fɛn di bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k’a sɔrɔ maloya tɛ, o na di a ma.

2. Zaburu 111:10 – Matigi ɲɛsiran ye hakilitigiya daminɛ ye; Faamuyali ɲuman b’a ka ci fɔlenw bɛɛ kɛ.

Efesekaw 1:18 Aw ka faamuyali ɲɛw bɛ yeelen bɔ. walisa aw k'a dɔn a weleli jigi ye min ye, ani a ka ciyɛn nɔɔrɔ nafolo min bɛ mɔgɔ senumaw la.

Pol bɛ dusu don Efesekaw kɔnɔ u k’u ka hakili ta fan fɛ ɲɛw da wuli walisa u ka se ka jigiya ni nɔɔrɔ faamu min bɛ sɔrɔ u weleli la iko Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw.

1. "Hakili dafalen fanga: An ka weleli jigiya ni nɔɔrɔ ye".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka ciyɛn nafolo la: Hakilijakabɔ an ka weleli nɔɔrɔma kan".

1. Kolosekaw 3:1-4 - "Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ minnu bɛ dugukolo kan, k'a masɔrɔ aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la. Ni Krisita min ye aw ka ɲɛnamaya ye, o y'i jira tuma min na, aw fana na jira a fɛ nɔɔrɔ la."

2. Esayi 55:6-8 - "Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ, aw ka a wele ka a surunya, mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila, a ka segin Matigi ma, walisa a." ka hinɛ a la ani an ka Ala la, katuguni a na yafa yafa caman ma. Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten.»

Efesekaw 1.19 A ka sebaaya ka bon cogo di an dannabaaw ma, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya baara ye.

Ala ka sebaaya b jira mg minnu na, olu b da a la, ka k ni a ka sebaaya barikama ye.

1. Dannaya fanga: Ka da Ala la, o bɛ se ka i ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Ala ka sebaayaba seko dabɔli

1. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na aw farikolo sataw fana ɲɛnamaya a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ.

2. Yuhana 14:12 - Tiɲɛ la, ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ min dara ne la, ne bɛ baara minnu kɛ, o na olu fana kɛ. A na kɛwalew kɛ minnu ka bon ni ninnu ye. katuguni ne bɛ taa ne Fa fɛ.»

Efesekaw 1.20 A ye o baara kɛ Krisita la, tuma min na a y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, k'a sigi a yɛrɛ kinin fɛ sankolo yɔrɔw la.

Ala ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ka fanga ni kuntigiya jɔyɔrɔ di a ma sankolo la.

1: Yesu ɲɛnama don, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ kuntigiya sanfɛyɔrɔ la.

2: An minnu ye Krecɛnw ye, an bɛ se ka da a la ko Yesu ka lakununni fanga b’a la ani ko fanga b’a la sankolo la.

1: Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

2: Kolosekaw 3:1-2 - Kabini aw kununna ni Krisita ye, aw ka aw dusukunw bila sankolo fɛnw kan, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan.

Efesekaw 1.21 A ka ca ni kuntigiya ni sebaaya ni sebaaya ni kuntigiya ni tɔgɔ bɛɛ ye, nin diɲɛ dɔrɔn tɛ, nka ko nata fana.

Ala ka sebaaya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ fanga tɔw bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ.

1. Ala ka masaya ni a ka kuntigiya

2. Ala ka sebaaya min tɛ se ka faamuya

1. Esayi 40:28-31

2. Jirali 19:11-16

Efesekaw 1.22 A ye fɛn bɛɛ bila a sen kɔrɔ, ka a di egilisi ka fɛn bɛɛ kuntigi ye.

Egilisi bɛ Yesu Krisita ka fanga kɔrɔ.

1. Yesu ye an kuntigi ye: Ka a ka kuntigiya dɔn ani ka sɔn a ma

2. Egilisi: Ka an ka kunkanbaaraw minɛ ɲɔgɔn fɛ

1. Kolosekaw 1:18 - "Ale ye farikolo kunkolo ye, egilisi.

. ciyɛn, nka ka kɛ misaliw ye sagakulu bolo."

Efesekaw 1.23 O ye a farikolo ye, min b b= b== fa.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Egilisi kan iko Krisita farikolo, min falen bɛ a ka dafalenya la.

1. Egilisi ye Krisita farikolo ye: Weelekan ka Egilisi kanu ani ka baara kɛ

2. Egilisi: A falen bɛ Krisita ka dafali la

1. Romɛkaw 12:5 “o cogo la, hali ni an caman ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, an kelen-kelen bɛɛ ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.”

2. Kolosekaw 1:19 “Ala ka dafalenya bɛɛ diyara ale de kɔnɔ.”

Efesekaw 2 ye Paul ka bataki min ci Efesekaw ma, o tilayɔrɔba filanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ Ala ka nɛɛma ni a ka kisili fanga caman sɛmɛntiya dannaya fɛ Krisita la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw ka hakili ta fan fɛ cogoya ɲɛfɔli ye sani u ka kisili. A b’a jira ko u tun sara u ka jurumuw ni u ka jurumuw la, ka tugu nin diɲɛ siraw kɔ ani ko Sitanɛ tun bɛ u nɔ bila (Efesekaw 2:1-3). Nka, Ala, min ye makari ni kanuya nafolotigi ye, o ye u ni Krisita ye kn hali ni o tun sara o ka jurumuw la. Dannabaaw ye kisili sr danaya barika la nɛɛma de barika la.

Dakun 2nan: Pol b taa a f ka sinsin a kan ko kisili ye Ala ka nilifɛn ye, ko a tɛ fɛn ye min bɛ sɔrɔ kɛwalew fɛ (Efesekaw 2:8-9). A b'a jɛya ko dannabaaw tɛ kisi u yɛrɛ ka cɛsiriw fɛ, nka a bɛ kisi Ala ka nɛɛma wale de kosɔn. O bɛ yɛrɛbonya walima yɛrɛbonyali si bɔ yen. O nɔ na, dannabaaw dabɔra kokura Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ walisa u ka taama u kɔnɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul ye siya wɛrɛ dannabaaw ka ko ɲɛfɔ, minnu tun bɔra Israɛl ka layidu jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye fɔlɔ (Efesekaw 2:11-22). A b’a ɲɛfɔ cogo min na Krisita ye Yahutuw ni siya wɛrɛw cɛ kogo tiɲɛ, ka kulu fila bɛɛ bɛn ka kɛ hadamadenya kura kelen ye. A ka saraka barika la gengenjiri kan, Yesu ye hɛrɛ ni kelenya lase dannabaaw bɛɛ cɛma. U ye jamanadenɲɔgɔnw ye sisan ni mɔgɔ senumaw ye ani Ala ka so kɔnɔmɔgɔw ye minnu jɔlen bɛ cidenw ni kiraw kan ni Krisita ye a jɔlan kabakurun ye.

Kuma surun na, .

Efesekaw tilayɔrɔba filanan bɛ a jira cogo min na Ala ka nɛɛma bɛ dannabaaw sɛmɛntiya ka bɔ hakili ta fan fɛ saya la ka taa ɲɛnamaya la dannaya fɛ Krisita Yesu la. Sani kisili ka sr, o tun ye jurumu ka jnya ye, nka u kra ni Krisita ye kn a ka makari ni a ka kanuya kosn.

Pol b sinsin a kan ko kisili ye Ala ka nɛɛma nilifɛn ye, a tɛ sɔrɔ kɛwalew fɛ. Dannabaaw da kura ye Krisita la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn u ye. Ka fara o kan, Pol b bnkan min b Yahutuw ni siya wɛrɛw cɛ Krisita ka saraka sababu fɛ, o kofɔ, ka barika tiɲɛ ani ka hɛrɛ ni kelenya sigi dannabaaw bɛɛ cɛ.

Nin tilayɔrɔba in bɛ Ala ka nɛɛma sebaaya jira kisili la, dannaya nafa ka bon kɛwalew kan, ani Krisita ka baara min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, ka dannabaaw suguya caman lajɛ ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ farikolo kelen a kɔnɔ.

Efesekaw 2.1 Aw minnu sara jurumuw ni jurumuw la, a ye aw lakunun.

Ala ka nɛɛma bɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ fɛ minnu sɔnna o ma, hali mɔgɔ minnu ye filiw kɛ.

1. Ala ka nɛɛma: Nilifɛn don bɛɛ ye

2. Kunmabli sira dɔ: Ka sɔn Ala ka nɛɛma ma

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Tite 3:5-7 - A ma an kisi an ka baaraw kosɔn tilennenya la, nka ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka makari ye, a ye Ni Senu ko kura ko ani ka kuraya, a ye min bɔn an kan kosɛbɛ Yesu Krisita an Kisibaa, walisa an ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, walisa an ka kɛ ciyɛntalaw ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali jigi ye.

Efesekaw 2.2 Aw tun bɛ taama ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ taamacogo ye, ka kɛɲɛ ni fiɲɛ sebaaya kuntigi ye, ni min bɛ baara kɛ sisan kanminɛbaliya denw na.

Tɛmɛsira b’a fɔ an ye cogo min na waati tɛmɛnenw na, mɔgɔw tun bɛ tugu diɲɛ siraw kɔ, i n’a fɔ fiɲɛ fanga masakɛ tun b’a fɔ cogo min na.

1. "Fiɲɛ fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ siraw kɔfɛ".

2. "Ka bɔ fiɲɛ fanga masakɛ la".

.

2. Galasikaw 5:16-17 - "Ne b'a fɔ nin ye ko: Aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo nege dafa. Katuguni farisogo nege bɛ Ni kɛlɛ, Ni ne bɛ farisogo kɛlɛ kelen ka taa tɔ kelen na, walisa aw b'a fɛ ka ko minnu kɛ, aw kana olu kɛ.»

Efesekaw 2.3 An bɛɛ tun bɛ to olu cɛma fɔlɔ, an farisogo negew la, ka farisogo ni an hakili negew dafa. U tun ye diminya denw ye u dacogo la, i ko tɔw.

An bɛɛ tun bɛ balo jurumu negew la fɔlɔ, ka an yɛrɛ negew dafa ani ka Ala ka diminya kunbɛn.

1. Ala ka makari ni a ka nɛɛma an ka jurumu cogoya ɲɛkɔrɔ

2. Nimisali ni dannaya min bɛ Yesu la, o nafa ka bon

1. Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. 1 Yuh.

Efesekaw 2.4 Nka Ala min ka makari ka bon, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ.

Ala ka kanuya ni a ka makariba b na ni kisili ye an na.

1. "Ala ka makari ni kanuya: An ka kisili".

2. "Matigi ka kanuya ka bon".

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. 1 Yuhana 4:19 - An b kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ.

Efesekaw 2.5 Hali ni an tun sara jurumuw la, a ye an ni Krisita lakunu.

Ala ye an kisi a ka nɛɛma barika la, hali ni an tun sara an ka jurumuw la.

1. Ala ka nɛɛma kabakoma: Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ, o ye an kisi cogo min na ka bɔ an ka jurumuw la

2. Neema fanga min bɛ ɲɛnamaya di: Ka ɲɛnamaya kura sɔrɔ Krisita la

1. Romɛkaw 6:23 ??? 쏤 walima jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye Krisita Yesu an Matigi la.??

2. Tite 3:5 ??? 쏦 e ye an kisi, an ye baara minnu k tilennenya la, o ma k, nka ka k ni a yr ka makari ye, Ni Senu ka bangeko kura ko ni a kurayali ye.??

Efesekaw 2.6 A ye an lakunun ɲɔgɔn fɛ ka an sigi ɲɔgɔn fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la.

An bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Krisita la ani sigiyɔrɔ dira an ma sankolo la.

1. Se min bɛ ka na ɲɔgɔn fɛ Krisita la

2. Ka sigi Sankolo yɔrɔw la Krisita la

1. Kolosekaw 3:1-3 ? 쏧 f o tuma na, aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolola fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan. Sabu i sara, i ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la.??

2. Romɛkaw 8:38-39 ? 쏤 wala ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.??

Efesekaw 2.7 Walisa waati nataw la, a ka nɛɛmaba jira an na Krisita Yesu barika la.

Ala ka nɛɛma bɛ jira an na a ka ɲumanya fɛ Krisita Yesu la.

1. Ala ka nɛɛma kabakoma: Ka miiri Ala ka ɲumanya la an fan fɛ

2. Ala ka nɛɛma nafolo tɛmɛnenw: Ala ka kanuya banbali seli an ma

1. Romɛkaw 5:8 ? 쏝 ut Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutw ye, Krisita sara an kosn.??

2. Tite 3:5-7 ? 쏦 e ma an kisi an ka ko tilennenw kosn, nka a ka makari de kosɔn. A ye an ka jurumuw ko ka b yen, ka bange kura ni namaya kura di an ma Ni Senu barika la. A ye Ni Senu bn an kan ni bolomafara ye Yesu Krisita an Kisibaa barika la.??

Efesekaw 2.8 Aw kisi danaya barika la nɛɛma de barika la. O tɛ aw yɛrɛw ta ye, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Kisili ye Ala ka nilifɛn ye min bɛ di dannabaaw ma nɛɛma ni dannaya barika la.

1. Neema fanga: Dannaya min b Ala la, o b na ni kisili ye cogo min na

2. Mɔgɔ ka kanbaliya: Ala ka kisili nilifɛn sɔrɔli

1. Tite 3:5 - An ye tilennenya kɛwale minnu kɛ, o tɛ, nka a ye an kisi ka kɛɲɛ ni a ka makari ye, ka kɛɲɛ ni bangeko kura ko ye, ani ka Ni Senu kuraya.

2. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

Efesekaw 2.9 A kana kɛ kɛwalew kosɔn, walisa mɔgɔ si kana waso.

Ala ka kisili ma b an ka k=walew la, walisa mg si t se ka waso o ko la.

1: An ka kɛwalew tɛ se ka an kisi abada, iko Ala ka nɛɛma dɔrɔn de bɛ se ka kisili di.

2: Kuncɛbaya tɛna an kisi, iko an ka kan ka an jigi da Matigi ka ɲumanya kan an ka kisili kama.

1: Romɛkaw 3:20-24 - Mɔgɔ si tɛna jate mɔgɔ tilennen ye Ala ɲɛ kɔrɔ ni a ye sariya labato; nka, sariya barika la, an b an ka jurumu dn.

2: Tite 3:5-7 - A ma an kisi an ka ko tilennenw kosn, nka a ka makari de kosɔn. A ye an kisi bangeko kura koli ni kurayali ko la Ni Senu barika la.

Efesekaw 2.10 Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la ka baara ɲumanw kɛ, Ala ye minnu sigi ka kɔrɔ walisa an ka taama u kɔnɔ.

An ye Ala ka baarakɛminɛnw ye, an dabɔra ka baara ɲumanw kɛ a ye minnu labɛn an ye.

1. Ka taama baara ɲumanw na minnu labɛnna an ye

2. An ka weleli faamuyali iko Ala ka baarakɛcogo

1. Yuhana 15:16 - "Aw ma ne sugandi , nka ne ye aw sugandi ka aw sigi walisa aw ka taa den ? i."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ , walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Efesekaw 2.11 O de kosɔn, aw hakili to a la ko aw tun ye siya wɛrɛw ye farisogo ta fan fɛ, aw minnu bɛ wele ko bolokobaliw farisogo la boloko la.

Pol b Efesekaw hakili jigin ko u tun ye siya wɛrɛw ye fɔlɔ, ani ko mɔgɔ minnu bolokoli farisogo la, olu y’u wele ko bolokobaliw.

1. Hakilijigin fanga

2. Bokoli nafa ka bon

1. Dutɛrɔnɔmɛ 30:19 - "Ne bɛ sankolo ni dugukolo wele ka seereya kɛ aw ye bi, ko ne ye ɲɛnamaya ni saya bila aw ɲɛ na, dugawu ni danga.

2. Romɛkaw 3:1-2 - "Nafa jumɛn bɛ Yahutu la? walima nafa jumɛn bɛ bolokoli la? Ko bɛɛ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, k'a masɔrɔ Ala ka kumaw dira u ma."

Efesekaw 2.12 O waati la, aw tun tɛ Krisita ye, aw tun ye dunanw ye ka bɔ Israɛl jamana la, ka kɛ dunanw ye layidu layidu talenw na, jigiya si tun tɛ aw la, Ala tun tɛ aw la diɲɛ kɔnɔ.

Fɔlɔ la, jigiya tɛ an na ani Ala tun tɛ an na, nka Ala ye an kɛ a ka denbaya kɔnɔmɔgɔ dɔ ye.

1: Ala ka kanuya ni a ka kunmabɔli min tɛ ban

2: Jigiya fanga min bɛ Krisita la

1: Romɛkaw 5:8 ? 쏝 ut Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutw ye, Krisita sara an kosn.??

2: Esayi 40:31 ? 쏝 ut minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u bɛna boli ka sɛgɛn, u bɛna taama ka sɛgɛn.??

Efesekaw 2.13 Nka sisan Krisita Yesu la, aw minnu tun bɛ yɔrɔ jan tuma dɔw la, Krisita joli barika la, aw surunyara o la.

Ala ye an gɛrɛ a la Yesu ka saraka barika la.

1: Bɛnkan musaka ye mun ye?

2: Kurucɛ fanga: Yesu bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni Ala ye

1: Rom=kaw 5:8-9 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Kolosekaw 1:20-22 - A barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma, dugukolo kan wala sankolo la, ka hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la.

Efesekaw 2.14 K'a masɔrɔ ale de ye an ka hɛrɛ ye, ale ye an fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Yesu ye an ka hɛrɛ ye, wa a ye farali kogo tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ.

1. Kelenya Yesu sababu fɛ

2. Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ farali kan

1. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de sababu fɛ, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la.

2. Kolosekaw 3:14-15 - Ka tɛmɛn ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na. Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welelen don farikolo kelen na. Ani ka barika da mɔgɔw ye.

Efesekaw 2.15 A ye juguya ban a farisogo la. K'a masɔrɔ a ka mɔgɔ kura kelen kɛ fila ye a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten.

Yesu ye ci fɔlenw ka sariya ban, ka hɛrɛ don Yahutuw ni siya wɛrɛw cɛ, a kɛtɔ ka mɔgɔ kura kelen da.

1: Yesu ye juguya ni farali kogow ci siyaw ni siyaw cɛ, a kɛtɔ ka cɛ kura kelen da.

2: Yesu nana ni hɛrɛ ye a kɛtɔ ka ci fɔlenw ka sariya ban ani ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan layidu kura kɔnɔ.

1: Galasikaw 3:26-28 - Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya barika la Krisita Yesu la. Aw minnu batisera Krisita la, aw caman ye Krisita don. Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn ni hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

Siti, jɔn ni hɔrɔn tɛ yɔrɔ min na , nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani fɛn bɛɛ la.

Efesekaw 2.16 Walisa a ka u fila ni Ala bn farikolo kelen na gengenjiri la.

Krisita ye Yahutuw ni siya wɛrɛw bɛɛ bɛn Ala ma farikolo kelen na a ka saya sababu fɛ gengenjiri kan, ka juguya ban u ni ɲɔgɔn cɛ.

1. Bɛnkan fanga: Krisita ka saya gengenjiri kan, o ye ladamu ni diinɛ farali tɛmɛn cogo min na

2. Kelenya fɛn caman na: Krisita ka kanuya bɛ mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na

1. Kolosekaw 1:20-22 - Krisita barika la, Ala ye fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma, sankolo la ani dugukolo kan.

2. Rom=kaw 5:8-11 - Ala y’a ka kanuya jira an na Krisita ka saya sababu la gengenjiri kan, k’an to jurumutw ye.

Efesekaw 2.17 A nana hɛrɛ waaju aw ye minnu tun bɛ yɔrɔ jan ani minnu tun bɛ aw gɛrɛfɛ.

Krisita nana hɛrɛ waajuli kɛ mɔgɔ minnu yɔrɔ ka jan ani minnu tun bɛ u gɛrɛ ɲɔgɔn na.

1. Krisita ka weleli ka se mɔgɔ tununnenw ma

2. Ka i bolo da an sigiɲɔgɔnw kan kanuya la

1. Matiyu 28:18-20 - "Yesu nana u ma k'a f::> ko : 쏛 fanga b di ne ma sankolo ni dugukolo kan. O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa tɔgɔ la." ani Denkɛ ni Ni Senu ta, ani ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato.Wa tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.??

2. Romɛkaw 10:14-15 - "O tuma na fɛ, u dalen tɛ min na, u bɛ se ka o wele cogo di? U ma da min mɛn, u bɛ se ka da o la cogo di? Wa u bɛ se ka mɛnni kɛ cogo di ni mɔgɔ ma waajuli kɛ a ye." u?Wa mɔgɔ bɛ se ka waajuli kɛ cogo di fo n'a ma ci?I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na: ? 쏦 ow senw ka ɲi minnu bɛ na ni kibaru duman ye!??

Efesekaw 2.18 An fila b se ka don Fa la Ni kelen barika la ale de barika la.

O tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Yesu sababu fɛ, an bɛ se ka se Fa Ala ma.

1. Yesu ka sebaaya: Ala sɔrɔli a ka saya ni a lakununni fɛ

2. Sankolo da: Yesu ye Da wulibaga ye

1. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de sababu fɛ, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la.

2. Heburuw 10:19-20 - O de kosɔn balimaw, ikomi an dalen b’a la ka don yɔrɔ senumaw la Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama fɛ, a ye min da yele an ye rido fɛ, o kɔrɔ ye ko a farisogo fɛ.

Efesekaw 2.19 O de kosɔn aw tɛ dunanw ni dunanw ye tun, nka aw ni mɔgɔ senumaw ni Ala ka somɔgɔw don.

Dannabaa minnu bɛ Krisita la, olu ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye sisan ani u ye jamanaden senumaw ye.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ ye: Efesekaw 2:19 kalan

2. An ka danyɔrɔ Ala ka denbaya kɔnɔ: Efesekaw 2:19 kalan

1. Galasikaw 6:10 - O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

2. 1 Piɛrɛ 2:9-10 - Nka aw ye siya sugandilen ye, masakɛ sarakalasebaaya, siya senuma, a yɛrɛ ta ye, walisa aw ka se ka aw wele ka bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na .

Efesekaw 2.20 U jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Yesu Krisita yɛrɛ de ye so jɔli kabakurun kunba ye.

Kerecɛn dannaya jusigilan jɔlen bɛ cidenw ni kiraw kan, Yesu Krisita ye a jɔyɔrɔba ye.

1: An ka kan ka an ka ɲɛnamaya jɔ cidenw ni kiraw jusigilan kan, ni Yesu Krisita ye a jɔyɔrɔba ye.

2: Yesu Krisita ye an ka danaya jusigilan ye, wa an ka kan ka an ka J1Enamaya J1Enamaya cidenw ni kiraw jusigilan kan.

1: Matiyu 7:24-25 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi dɔ ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan fiɲɛw ye fiyɛ, ka o so gosi. A ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.

2: 1 Kɔrɛntekaw 3:11 - Mɔgɔ si tɛ se ka jusigilan wɛrɛ sigi ni jusigilan sigilen tɛ, o min ye Yesu Krisita ye.

Efesekaw 2.21 Sow bɛɛ lajɛlen bɛ bonya ale de kɔnɔ ka kɛ Alabatosoba senuma ye Matigi la.

Egilisi jɔli bɛ fara ɲɔgɔn kan kelenya la, ka bonya ka kɛ Alabatosoba senuma ye Matigi la.

1. Kelenya fanga min bɛ Egilisi kɔnɔ

2. Matigi ka so jɔli

1. Yuhana 17:21-23, Yesu bɛ delili kɛ walasa kelenya ka kɛ dannabaaw cɛ

2. 1 Piɛrɛ 2:5, Ka so jɔ ni kabakurun ɲɛnamaw ye walisa ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye

Efesekaw 2.22 Aw fana jɔlen bɛ ale de fɛ ka kɛ Ala ka sigiyɔrɔ ye Ni barika la.

Dannabaaw jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ Ala sigiyɔrɔ ye Ni barika la.

1. So jɔli Ala ye: Ni bɛ dannabaaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

1. 1 Kɔrɛntekaw 3:16-17 - Aw m’a dɔn ko aw ye Ala ka Alabatosoba ye, ko Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ wa?

2. Romɛkaw 8:9-11 - Nka aw tɛ farisogo la, nka aw bɛ Ni la, ni Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ. Ni Krisita Ni tɛ mɔgɔ dɔ fɛ, o tɛ a ta ye.

Efesekaw 3 ye Paul ka bataki min ci Efesekaw ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba in kɔnɔ, Paul bɛ Ala ka laɲini gundo jira ka ɲɛsin siya wɛrɛw ma walisa u ka don Krisita farikolo la ani ka delili kɛ dannabaaw ka bonya ni u ka faamuyali la hakili ta fan fɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a ɲɛfɔ ko Ala ka jirali dɔ kalifara a ma ka ɲɛsin Ala ka labɛn ma siya wɛrɛw ma (Efesekaw 3:2-6). A b’a sinsin a kan ko o gundo min tun ma dɔn kosɛbɛ bɔnsɔn tɛmɛnenw na, o jirala sisan Ni barika la a ka ciden senumaw ni a ka kiraw la. Gundo ye ko siya wɛrɛw ye ciyɛntaɲɔgɔnw ye, farikolo kelen kɔnɔmɔgɔw ye, ani Ala ka layidu talenw jɛbagaw ye Krisita Yesu la kibaru duman sababu fɛ.

Dakun 2nan: Paul b’a ka siran jira Ala ka sebaaya bonya la min tɛ se ka suma, min bɛ baara kɛ dannabaaw kɔnɔ (Efesekaw 3:20-21). A sɔnna a ma ko Ala bɛ se ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ u tun bɛ se ka fɛn minnu ɲini walima ka miiri o bɛɛ la ka kɛɲɛ n’a ka sebaaya ye. Pol bɛ nɔɔrɔ da Ala kan iko a ka kan ni tanuli ye bɔnsɔn bɛɛ kɔnɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul ye delili kɛ walisa u ka fanga ni faamuyali sɔrɔ alako ta fan fɛ dannabaaw cɛ (Efesekaw 3:14-19). A b’a deli ko u ka barika don Ala Ni fɛ u kɔnɔna na walisa Krisita ka sigi u dusukunw na dannaya barika la. Pol b’a fɛ u ka Krisita ka kanuya bonya, a janya, a janya ani a juguya faamu—kanuya min tɛ se ka suman, min ka bon ni dɔnniya ye. A bɛ delili kɛ walisa u ka fa Ala ka dafalenya bɛɛ la.

Kuma surun na, .

Efesekaw tilayɔrɔba sabanan b’a jira cogo min na siya wɛrɛw sen bɛ Ala ka labɛn na Yesu Krisita sababu fɛ— gundo min jirala Ala ka jirali fɛ. Paul kabakoyara Ala ka sebaaya bonya la ani a b’a tanu ko a bɛ se ka tɛmɛ jigiya bɛɛ kan.

A bɛ delili fana kɛ dannabaaw ka bonya ni u ka faamuyali kama alako ta fan fɛ. Pol b’u kɔnɔna fanga deli, Krisita ka sigi u dusukunw na, ani Krisita ka kanuya dan tɛ min na, o faamuyali jugu. A b’a fɛ u ka fa Ala ka dafalenya la.

Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko Ala ka labɛn min kɛra siya wɛrɛw ye, o bɛɛ sen bɛ o la, Ala ka sebaaya min ka bon ni tɔw ta ye, ani Paul ka delili min kɛra dannabaaw ka bonya ni u ka faamuyali kama alako ta fan fɛ. A bɛ sinsin kelenya ni kanuya kan min bɛ sɔrɔ Krisita Yesu la, tuma min na dannabaaw bɛ u sen don a ka layiduw la dannaya barika la.

Efesekaw 3.1 O de kosɔn ne Paul, Yesu Krisita ka kasoden ye aw siya wɛrɛw kosɔn.

Pol y’a sɛbɛn ko ale ye Yesu Krisita ka kasoden ye siya wɛrɛw kosɔn.

1. An bɛ saraka minnu kɛ mɔgɔ wɛrɛw kosɔn: Pol ka misali sɛgɛsɛgɛ

2. Yesu nafa ka bon a bɛɛ la: Pol ka kanminɛli Krisita ma

1. Filipekaw 2:5-11

2. Kolosekaw 1:24-29

Efesekaw 3.2 Ni aw ye Ala ka nɛɛma ko mɛn, o min dira ne ma aw bolo.

Paul ye nɛɛma waati ɲɛfɔ, Ala ye min di Efesekaw ma.

1. Ala ka nɛɛma: Nilifɛn don bɛɛ ye

2. Ka nɛɛma waati faamuya

1. Romɛkaw 5:17 - Ni mɔgɔ kelen ka jurumu kɛra masakɛ ye. Minnu bɛ nɛɛma ni tilennenya nilifɛn caman sɔrɔ, olu na masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, Yesu Krisita kelen de barika la.

2. Tite 2:11-12 - K'a masɔrɔ Ala ka nɛɛma min bɛ kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, o y'a jira mɔgɔw bɛɛ la, ka an kalan ko ni an bɛ ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, an ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi ni tilennenya ni Ala ɲɛsiran ye nin diɲɛ in kɔnɔ.

Efesekaw 3.3 A ye gundo jira ne la jirali barika la. (i n’a fɔ ne y’a sɛbɛn cogo min na ka tɛmɛ daɲɛ damadɔw la,

Ala ye gundo dɔ jira Pol la.

1. Ala ka gundo min jirala Pol la

2. Ka Ala ka Gundo minɛ

1. Efesekaw 1:9 - A ye a sago gundo jira an na, ka kɛɲɛ ni a diyanyeko ɲuman ye, a ye min latigɛ a yɛrɛ la.

2. Romɛkaw 11:25 - Balimaw, ne t'a fɛ aw kana o gundo dɔn, walisa aw kana kɛ hakilitigiw ye aw yɛrɛw ka yɛrɛbonya la. o fiyentɔya dɔ kɛra Israɛl la, fo siya wɛrɛw ka dafa.

Efesekaw 3.4 Ni aw ye kalan kɛ, aw na ne ka dɔnniya faamu Krisita gundo la.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ka gundo labɛn jira diɲɛ kisili ko la Yesu Krisita barika la.

1: "Ala ka kisili labɛn gundo".

2: "Krista ka gundo faamuyali".

1: Yuhana 3:16-17 “Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K’a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci ka na diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.”

2: Rom=kaw 10:9-10 «Katuguni ni i b’a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. K’a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.”

Efesekaw 3.5 O tun ma jira waati wɛrɛw la hadamaden denw fɛ, i ko a jirala a ka ciden senumaw ni a ka kiraw la sisan Ni Senu barika la.

Fɔlɔ, Ala ka kisili labɛn tun ma jira hadamadenw na, nka a jirala a ka cidenw ni a ka kiraw la Ni Senu fɛ.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ala ka kisili labɛn faamuyali

2. Ka se sɔrɔ dɔnbaliw kan: Ala ka kisili labɛn jiralen don

1. Yuhana 16:13 - "Tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la."

2. Romɛkaw 8:14-16 - "Ala Ni bɛ min ɲɛminɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye. Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ ka kɛ denw ye." , an bɛ pɛrɛn min fɛ ko: “Aba! Fa!” Ni Senu yɛrɛ bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.»

Efesekaw 3.6 Siya wɛrɛw ka kɛ ciyɛntaɲɔgɔnw ye, ani farikolo kelen na, ka a ka layidu ta Krisita la Kibaru Duman barika la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Krisita dannabaaw bɛɛ ka kelenya kan, Yahutuw ni siya wɛrɛw, ka kɛ a ka layidu ciyɛntaɲɔgɔnw ye.

1: "Kelenya layidu Krisita la".

2: "Kibaru Duman ciyɛn".

1: Yuhana 17:20-21 - "Ne tɛ ninnu dɔrɔn de deli, nka mɔgɔ minnu na da ne la u ka kuma barika la, ne bɛ olu fana deli, walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye, i n'a fɔ e ne Fa, ne ni ne kɔnɔ cogo min na." aw kɔnɔ, walisa u fana ka kɛ an kɔnɔ, walisa diɲɛ ka da a la ko e de ye ne ci.»

2: Galasikaw 3:26-28 -"Katuguni aw bɛɛ ye Ala denw ye Krisita Yesu la, dannaya barika la. Aw minnu batisera Krisita la, aw bɛɛ ye Krisita don. Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn si tɛ yen." Hɔrɔnya fana tɛ, cɛ ni muso tɛ, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.»

Efesekaw 3.7 Ne kɛra o baaraden ye ka kɛɲɛ ni Ala ka nɛɛma nilifɛn ye min dira ne ma a ka sebaaya baara fɛ.

Pol sigira ka kɛ Kibaru Duman baarakɛla ye Ala ka nɛɛma fanga barika la.

1. Ala ka nɛɛma bɛ fanga di an ma ka baara kɛ

2. Cidenyabaara nilifɛn: Ala ka weleli jaabi

1. Romɛkaw 12:1-8 - Aw ye aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnamaw, saniyalenw ani minnu ka di Ala ye.

2. Kɛwalew 20:17-38 - Paul ka farali kuma min kɛra Efese maakɔrɔw ye.

Efesekaw 3.8 Ne min ka dɔgɔ ni mɔgɔ senumaw bɛɛ la dɔgɔmannin ye, o nɛɛma dira ne ma, walisa ne ka Krisita ka nafolo sɛgɛsɛgɛbali waajuli kɛ siya wɛrɛw cɛma.

Krisita ka nafolo sɛgɛsɛgɛbaliw waajuli kɛ siya wɛrɛw ye, o nɛɛma dira Paul ma, ale min ka dɔgɔ ni mɔgɔ senumaw bɛɛ la dɔgɔmannin ye.

1. Krisita ka nafolo min tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ: A ka nɛɛma nafolo sɔrɔli

2. Neema min bɛ di mɔgɔ fitininw ma: Ala bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ye cogo min na, mɔgɔ minnu tɛ se ka kɛ kosɛbɛ

1. Romɛkaw 11:33-36 - "E, Ala ka nafolo ni a ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya juguya! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! K'a masɔrɔ jɔn ye Matigi hakili dɔn, walima min kɛra a ta ye." ladilikɛla? Walima jɔn ye nilifɛn di a ma walisa a ka sara? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale barika la ani ale de fɛ. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina."

2. 1 Kɔrɛntekaw 1:27-29 - "Nka Ala ye nalomanya sugandi diɲɛ kɔnɔ ka maloya hakilitigiw ma; Ala ye fɛn min barika ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ, o sugandi ka barikantanw maloya; Ala ye min sugandi ka dɔgɔ ani a mafiɲɛyara diɲɛ kɔnɔ, hali fɛn minnu tɛ yen, ka fɛn minnu bɛ yen, olu halaki, walisa hadamaden si kana waso Ala ɲɛ kɔrɔ.»

Efesekaw 3.9 Ka mg b== b= a ye, gundo min dogolen b= Ala la kabini di ka b== da Yesu Krisita barika la.

Ala ka jɛɲɔgɔnya gundo min dogolen bɛ danfɛnw na, o jirala Yesu Krisita barika la.

1: Yesu Krisita: Ala ka gundo jirabaga

2: Gundo ka jɛɲɔgɔnya: O kɔrɔ ye mun ye an bolo?

1: Kolosekaw 1:15-17 Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ la fɔlɔ. 16 Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, kuntigiw wo, faamaw wo, faamaw wo, fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la ani ale de kosɔn. 17 A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ale de la.

2: Romɛkaw 11:33-36 Elohim ka nafolo ni hakilitigiya ni a ka dɔnniya juguya! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, wa a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! 34 «Jɔn ye Matigi hakili dɔn, wala jɔn kɛra a ladilikɛla ye?” 35 «Wali jɔn ye nilifɛn di a ma walisa a ka sara?” 36 Katuguni fɛn bɛɛ bɔra ale de la ani ale de sababu la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina.

Efesekaw 3.10 Ka Ala ka hakilitigiya caman dɔn sankolo yɔrɔw la kuntigiw ni fangatigiw fɛ.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Ala ka hakilitigiya bɛ jira egilisi sababu fɛ ka taa kuntigiw ni fangatigiw ma sankolo yɔrɔw la.

1. An bɛ Ala ka hakilitigiya jira cogo min na Egilisi fɛ

2. Egilisi ka sebaaya ka Ala ka hakilitigiya jira

1. Ntalenw 8:12-13 - "Ne hakili bɛ to ni hakilitigiya ye, ka hakilitigiya dɔn. Matigi ɲɛsiran ye ka kojugu kɔniya: kuncɛbaya ni kuncɛbaya ni sira jugu ni dajuguw bɛ o kɛ." N b'a koniya."

2. Romɛkaw 11:33-36 - "Ala ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya nafolo dunba! a ka kiriw ni a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! K'a masɔrɔ jɔn ye Matigi hakili dɔn? walima jɔn." yala a ka ladilikɛla kɛra wa? Walima jɔn ye fɔlɔ ka fɛn di a ma, o na sara a ye ko kura? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la, ani ale barika la, ani ale de fɛ.

Efesekaw 3.11 A tun ye min latigɛ an Matigi Krisita Yesu la, ka kɛɲɛ ni o kuntilenna banbali ye.

Ala b sagn d an f, o min sabatira Krisita Yesu la.

1. Kuntilenna sebaaya: Ala ye labɛn min kɛ an ka ɲɛnamaya kama

2. Ala ka kuntilenna banbali min bɛ sɔrɔ Krisita Yesu la

1. Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

Efesekaw 3.12 An bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ale la ka da a kan a ka dannaya barika la.

An bɛ se ka gɛrɛ Ala la ni dannaya ye ni dannaya ye a la.

1. Dannaya b’an jagɛlɛya ka gɛrɛ Ala la

2. Ka se ka Ala sɔrɔ Dannaya fɛ

1. Heburuw 4:16 - O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la.

2. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de sababu fɛ, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la.

Efesekaw 3.13 O de kosɔn ne b’a fɛ aw kana sɛgɛn ne ka tɔɔrɔw la aw kosɔn, o de ye aw nɔɔrɔ ye.

Pol bɛ dusu don Efesekaw kɔnɔ u ka barika sɔrɔ u ka dannaya la hali ni tɔɔrɔ bɛ u la.

1: Kana i fari faga - Pol ka dusu don Efesekaw ma

2: Ka jɔ ka jɔ waati gɛlɛnw na

1: Romɛkaw 8:37-39 - Ayi, nin kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la.

2: Heburuw 10:35-36 - O la, aw kana aw ka dannaya fili; a bɛna sara caman sɔrɔ.

Efesekaw 3.14 O de kosɔn ne bɛ ne biri an Matigi Yesu Krisita Fa ɲɛkɔrɔ.

Pol b’a ka cɛsiri jira Yesu Fa la ani a bɛ nɛɛma ni fanga deli Efese egilisi ye .

1. "I yɛrɛ di Fa ma: Krecɛn ɲɛnamaya jusigilan".

2. "Delili fanga: Ka nɛɛma ni fanga sɔrɔ waati gɛlɛnw na".

1. Matiyu 6:9-13 - Matigi ka delili

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami

Efesekaw 3.15 Sankolo ni dugukolo kan denbaya bɛɛ tɔgɔ dara ale de la.

Ala ka denbaya bɛɛ, sankolo la ani dugukolo kan, o bɛ wele a tɔgɔ la.

1. Ala ka denbaya: Kelenya suguya caman na

2. Matigi tɔgɔ: Duba ani ci fɔlen

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:10 - Dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ na a ye ko i welera Matigi tɔgɔ la. U na siran i ɲɛ.»

2. Kɛwalew 4:12 - Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la fana, katuguni tɔgɔ wɛrɛ si ma di mɔgɔw ma sankolo jukɔrɔ, an ka kan ka kisi min fɛ.

Efesekaw 3.16 A tun b'a to aw ka barika don aw la ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ nafolo ye, a Ni barika la aw kɔnɔna na.

Ala Ni ka sebaaya b an kɔnɔna mg barika bonya.

1. Ni Senu barika ka bon anw na

2. Ala ka sebaaya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na

1. Romɛkaw 8:11 - "Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na aw farikolo sataw fana ɲɛnamaya a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ."

2. Galasikaw 5:16 - "Ne b'a fɔ nin ye ko: Aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo nege dafa."

Efesekaw 3.17 Walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la. k'a to aw ka kanuya la, ka aw sinsin kanuya la.

Tɛmɛsira bɛ kuma dannaya ni kanuya sigida dabɔli kan an dusukunw na.

1: Kanuya jujɔlen don ani min sinsinnen don kanuya la - A min bɛ dannaya ni kanuya nafa kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: Ka sigi Krisita la - A kan ka Krisita kɛ an ka ɲɛnamaya jusigilan ye.

1: Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

2: 1 Yuhana 4:8 - "Mɔgɔ min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye."

Efesekaw 3.18 A bonya ni a janya ni a juguman ni a janya ye min ye, i ka se ka o faamu ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma dannabaa mago kan ka Ala ka kanuya bonya faamu.

1: Ala ka kanuya tɛ se ka suman

2: An ka kan ka Ala ka kanuya faamu

1: Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2: Romɛkaw 8:38-39 - «Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la.” se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Efesekaw 3.19 Aw ka Krisita ka kanuya dn, o min ka bon ni dnniya ye, walisa aw ka fa Ala ka dafalenya b= la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Krisita ka kanuya dɔnni kan, o min ka bon ni dɔnniya bɛɛ ye, walisa dannabaaw ka fa Ala ka dafalenya la.

1. Krisita ka kanuya min tɛ se ka da a la: A ka nɛɛma nafolo sɔrɔli

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min falen don fo ka se ka fa: Ala ka caya sɔrɔli

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Efesekaw 1:7-8 - Kunmabli b sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni a ka nma nafolo ye, a ye min di ka caya an ma hakilitigiya ni hakilitigiya bee la.

Efesekaw 3.20 Min bè se ka baara kè ka tèmèn an ka delili ni an ka miiriliw bèè kan, ka kè ni an ka sebaaya ye.

Ala bɛ se ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ an tun bɛ se ka min ɲini walima an tun bɛ se ka miiri min na, ka da fanga kan min bɛ baara kɛ an kɔnɔ.

1. Ala ka sebaaya: An ka se ka se ka tɛmɛ an jigi tun bɛ min kan

2. Ala ka caya: Ka tɛmɛ an ka miiriliw kan

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

2. Esayi 40:29 - "A bɛ fanga di sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ minnu bolo, a bɛ fanga bonya olu la."

Efesekaw 3.21 A ka kan ka bonya Egilisi la Krisita Yesu barika la waati b la, diɲɛ dan tɛ min na. Amiina.

Ala ka nɔɔrɔ ka kan ka seli kɛ egilisi kɔnɔ Yesu fɛ badaa-badaa.

1: An ka Ala tanu a ka nɔɔrɔ banbali kosɔn, ka masaya kɛ an kan.

2: Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ, katuguni a nɔɔrɔ tɛ dan ani a ka kanuya bɛ to badaa.

1: Zaburu 145:1-3 - "Ne na i bonya, ne ka Ala, ne ka Masakɛ, ka duba i tɔgɔ ye badaa-badaa. Don o don ne na duba i ye ka i tɔgɔ tanu fo abada. Matigi ka bon, a ka bon kosɛbɛ." ka tanu, a ka bonya tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.»

2: Esayi 6:3 - «Mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn wele k’a fɔ ko: ‘Sebaaya Matigi ye senuma, senuma, senuma ye. dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la!’”

Efesekaw 4 ye Paul ka bataki min ci Efesekaw ma, o tilayɔrɔba naaninan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ sinsin Krisita dannabaaw ka kelenya ni u ka kɔgɔli kan, k’u jija u ka ɲɛnamaya kɛ ka bɛn u weleli ma.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw jijali ye u ka taama cogo la min ka kan ni u weleli ye, ni majigilenya ni dususuma, muɲuli ani kanuya ye (Efesekaw 4:1-3). A b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kelenya sabati Ni Senu la ani ka hɛrɛ sigi ɲɔgɔn cɛ. Pol y’a jira ko farikolo kelen, Ni kelen, jigiya kelen, Matigi kelen, dannaya kelen, batiseli kelen, ani Ala ni Fa kelen bɛ fɛn bɛɛ kan.

Dakun 2nan: Pol b’a ɲɛfɔ ko Krisita ye nilifɛn suguya caman di walisa ka dannabaaw labɛn baara kɛtaw kama ani ka Krisita farikolo jɔ (Efesekaw 4:11-13). O nilifɛnw dɔw ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, pastɛriw ani karamɔgɔw ye. O kun ye ka kelenya sɔrɔ dannaya ni dɔnniya la Krisita ko la, k’a sɔrɔ an bɛ ka bonya ka taa kɔgɔ la. Ni dannabaaw bɛ tiɲɛ fɔ kanuya kɔnɔ ani ka baara kɛ i n’a fɔ farikolo kelen Krisita ka kuntigiya kɔrɔ, dusu bɛ don dannabaaw kɔnɔ u ka bonya ɲɔgɔn fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikan nafamaw ye Krecɛn ɲɛnamaya ko la (Efesekaw 4:17-32). Pol b’a ɲini dannabaaw fɛ u kana ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ u tun bɛ cogo min na sani u ka Krisita dɔn, nka u ka u yɛrɛ kɔrɔ bila kɔfɛ, nanbara nege minnu bɛ dɔn. O nɔ na, u ka kan ka kuraya u hakili la, ka u yɛrɛ kura don min dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko kɔfɛ—min taamasiyɛn ye tilennenya ni senuya ye.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka kumaɲɔgɔnya lakika kɛ, k’a sɔrɔ u b’u yɛrɛ tanga kuma juguw ma walima dusukasi ma. A bɛ sinsin ɲumanya kan, yafali i n’a fɔ Ala ka yafali ye min jira Yesu ka saraka fɛ. Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u ka Ala ka kanuya ladege min jiralen bɛ saraka kɛwalew fɛ sanni u ka u sen don jurumu kɛwalew la.

Kuma surun na, .

Efesekaw tilayɔrɔba naaninan b’a jira ko a nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni an weleli ye iko Krisita nɔfɛmɔgɔw. Pol bɛ sinsin kelenya kan Ni Senu la ani hɛrɛ la dannabaaw cɛ, ka sɔn nilifɛn suguya caman ma minnu dira Krisita ma walisa k’u labɛn baara ni bonya kama.

A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u jɔyɔrɔ minɛ Krisita farikolo jɔli la k’a sɔrɔ u bɛ kelenya sɔrɔ dannaya ni dɔnniya la. Pol bɛ cikan nafamaw di Krecɛn ɲɛnamaya kama, k’u jija u k’u yɛrɛ kɔrɔ bila, ka kuraya u hakili la, ka u yɛrɛ kura don min dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la.

Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko kelenya, kɔgɔ, ani ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na fɛn caman tigɛli la, tilennenya, ɲumanya, yafa ani kanuya bɛ min na. A b dannabaaw wele u ka u jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minɛ Krisita farikolo kɔnɔ, k’a sɔrɔ u bɛ bonya nɔfɛ ani ka Krisita bɔɲɔgɔnko jogo jira u ni mɔgɔ wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnyaw la.

Efesekaw 4.1 Ne min ye Matigi ka kasoladen ye, ne b'aw deli ko aw ka kan ni weleli ye, aw welelen don min na.

I ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni i ka weleli ye.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ ni kuntilenna ni kɔrɔ ye, bawo Ala ye an bɛɛ wele ka taa kuntilenna belebeleba dɔ la.

2: An k’an jija k’an ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye, bawo an welelen don k’o kɛ.

1: Filipekaw 2:12-13 - «O de kosɔn, ne kanulenw, i ko aw ye kan minɛ tuma bɛɛ, sisan, i ko ne ɲɛ na dɔrɔn, nka ne tɛ yen, aw ka aw yɛrɛw ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, k'a masɔrɔ a bɛ ten Ala min bɛ baara kɛ aw kɔnɔ, ka baara kɛ a diyanyeko la.”

2: Kolosekaw 1:10 - “Ka taama cogo la min ka kan ni Matigi ye, ka a diya a ye kosɛbɛ, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka dɔ fara Ala dɔnniya kan.”

Efesekaw 4.2 Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la.

An ka kan ka majigin ani ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ, ka ɲɔgɔn kanu.

1. ɲumanya ni muɲuli fanga jɛɲɔgɔnyaw la

2. Ka kanuya ni majigilenya dusukun sɛnɛ

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:1-7

2. Kolosekaw 3:12-14

Efesekaw 4:3 Aw ka aw jija ka Ni Senu ka kelenya to hɛrɛ siri la.

Kelenya dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ nafa ka bon walisa ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la.

1: Kelenya Egilisi kɔnɔ: Kanuya fanga

2: Kelenya nafa ka bon diɲɛ tiɲɛnen kɔnɔ

1: Yuhana 17:21-23 «Walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye, i ko e, ne Fa, i bɛ ne la cogo min na, ne fana ka kɛ kelen ye an kɔnɔ, walisa diɲɛ ka da a la ko i ye ne ci. I ye nɔɔrɔ min di ne ma, ne ye o di u ma. walisa u ka kɛ kelen ye, i ko anw ye kelen ye cogo min na: ne bɛ u kɔnɔ, e fana bɛ ne la, walisa u ka dafa kelen ye. walisa diɲɛ ka a dɔn ko i ye ne ci ka u kanu i ko i ye ne kanu cogo min na.”

2: Galasikaw 3:28 “Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.”

Efesekaw 4.4 Farikolo kelenpe ni Ni kelenpe de b yen, i ko aw welelen don cogo min na aw weleli jigi kelen na.

Kelen : An bɛɛ welelen don ka kɛ dannabaaw kulu kelen kɔnɔmɔgɔw ye ani ka an niyɔrɔ sɔrɔ jigiya kelen na.

Filanan : Ka ɲɛnamaya kɛ bɛn kɔnɔ i n’a fɔ farikolo kelen, o b’a ɲini an fɛ an ka kɛ kelen ye Ni la.

Fɔlɔ : 1 Kɔrɛntekaw 12:12-13 - "Katuguni farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman b'a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten. K'a masɔrɔ an tun bɛ Ni kelen de la." u bɛɛ batisera farikolo kelen na — Yahutuw walima Gɛrɛkiw, jɔnw walima hɔrɔnw — ani u bɛɛ kɛra ka Ni kelen min."

Filanan : Kolosekaw 3:14-15 - "Ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na. Krisita ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, aw welera min na farikolo kelen na. Aw ka barika da a ye." ."

Efesekaw 4.5 Matigi kelen, dannaya kelen, batiseli kelen.

O tɛmɛsira bɛ sinsin kelenya nafa kan Matigi la, dannaya ani batiseli.

1: Matigi ka kelenya: An ka kelenya seli cogo

2: Batɛmu ka dannaya: Siniɲɛsigi kelen-kelen jusigilan

1: Yuhana 17:20-23 - Yesu ka delili ka ke kelenya ye dannabaaw c

2: Filipekaw 2:1-4 - Paul ye wele bila kelenya ma Krisita ka majigin kosɔn

Efesekaw 4.6 Ala kelenpe ani b== Fa, min ka bon ni b== b== ye, ani aw b== la.

Ala kelenpe de b yen ani ale de ye b== Fa ye, ka bn b== la, b== f=, ani b== la.

1. Ala kelenpe ka sebaaya min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan

2. Ala ka kɛ yɔrɔ bɛɛ

1. Efesekaw 4:1-5

2. Romɛkaw 11:36

Efesekaw 4.7 Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni Krisita ka nilifɛn sumanikɛlan ye.

Ala ye nɛɛma di bɛɛ ma hakɛ caman na, ka kɛɲɛ ni Krisita ka nilifɛn ye.

1. Krisita ka nɛɛma dan tɛ: an jigi bɛ gɛlɛya waatiw la.

2. Krisita ka nilifɛnw: ka nɛɛma fanga da wuli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:7-10 - Ni Senu ka nɛɛma bɛ jira cogo caman na.

2. Romɛkaw 5:15-17 - Neema bɛ caya an na Krisita ka nilifɛn barika la.

Efesekaw 4.8 O de kosɔn a ko: «A yɛlɛla san fɛ tuma min na, a ye jɔnya ta ka nilifɛnw di mɔgɔw ma.»

Efesekaw 4:8 la, Pol b kuma Yesu jiginni kan sankolo la ani ka nilifɛnw di hadamadenw ma.

1. Minɛbaga minɛbaga: Yesu ka wuli ni se sɔrɔli ye sankolola la ani a ka nilifɛnw dicogo

2. Ɲɛnamaya nilifɛn: Ala ye nilifɛn minnu di an ma, k’olu waleɲumandɔn

1. Filipekaw 2:8-11 - Yesu y’a yɛrɛ majigin, ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan. O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

2. Romɛkaw 5:15-17 - Nka nilifɛn fu tɛ i ko jurumu. Ni mɔgɔ caman sara mɔgɔ kelen ka jurumu kosɔn, Elohim ka nɛɛma ni nilifɛn fu ka caya o mɔgɔ kelen ka nɛɛma barika la ka tɛmɛn o kan.

Efesekaw 4:9 (A wulila tuma min na, mun tɛ yen ni a jiginna fɔlɔ dugukolo duguma yɔrɔw la?

Nin tɛmɛsira min bɛ Efesekaw 4:9 kɔnɔ, o bɛ kuma Yesu jigincogo kan ka taa dugukolo duguma yɔrɔw la.

1. Yesu Krisita ka jigin ni a ka se sɔrɔli: Misali kɔrɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Yesu ka jigin nafa ka bon a nɔfɛmɔgɔw bolo

1. Romɛkaw 10:9 - "Ni i y'a fɔ i da ye ko: "Yesu ye Matigi ye," ka da a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi."

2. Filipekaw 2:8-10 - "A ye a yɛrɛ majigin i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo saya la— hali saya gengenjiri kan! O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min bɛ san fɛ." tɔgɔ bɛɛ."

Efesekaw 4.10 Min jiginna, o ye kelen ye fana sankolo b= sanf=, walisa a ka f=n b= fa.)

O tɛmɛsira bɛ kuma Krisita jigira cogo min na ani a wulila cogo min na walisa ka fɛn bɛɛ fa.

1. Krisita ka wuli sankolola ani an mago bɛ ka tugu a kɔ

2. Krisita ka bonya ani an ka jaabi

1. Yuhana 14:1-3 «Aw dusukunw kana jɔrɔ. Aw ka da Ala la; I ka da ne la fana. So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ ten, yala ne tun bɛna a fɔ aw ye ko ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye wa? Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka na aw ta ne yɛrɛ fɛ, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.”

2. Filipekaw 2:5-8 «Aw hakili ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.”

Efesekaw 4.11 A ye cidenw di dɔw ma. dɔw fana ye kiraw ye. dɔw fana ye kibaru duman fɔbagaw ye; dɔw fana, pastɛriw ni karamɔgɔw;

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Yesu ye cidenw, kiraw, kibaru duman fɔbagaw, pastɛriw ani karamɔgɔw ka nilifɛnw di mɔgɔ dɔw ma.

1. Yesu ka nilifɛnw ka sebaaya

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka baara la

1. Romɛkaw 12:6-8 - Nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma min dira an ma, o kɛra kiraya ye, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye. Walima cidenyabaara, an ka cidenyabaara makɔnɔ. Min bɛ ladili kɛ, o bɛ ladili kɛ. min bɛ kuntigiya kɛ, o ka timinandiya. Min bɛ makari kɛ, ni ɲagali ye.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 12:4-11 - Sisan, nilifɛn suguya caman bɛ yen, nka Ni kelen de don. Wa, danfara bɛ maraw la, nka Matigi kelen. Baara suguya caman bɛ yen, nka Ala kelen de bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la. Nka Ni Senu jirali dira mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma walisa u ka nafa sɔrɔ a la. Sabu hakilitigiya kuma bɛ di mɔgɔ ma Ni Senu fɛ. Dɔnniya kuma bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma o Ni kelen de barika la. Ka taa dannaya wɛrɛ la o Ni kelen barika la. Kɛnɛya nilifɛnw di dɔ wɛrɛ ma o Ni kelen barika la. Kabako kɛli dɔ wɛrɛ fɛ; ka taa kiraya wɛrɛ la; ka taa jinɛw faamuyali wɛrɛ la; kan suguya caman bɛ fɔ dɔ wɛrɛ fɛ; kan wɛrɛw kɔrɔ fɔ dɔ wɛrɛ fɛ.

Efesekaw 4.12 Ka mg senumaw dafa, ka cidenyabaara baara, ka Krisita farikolo sabati.

Nin tɛmɛsira min bɛ Efesekaw 4:12 la, o bɛ kuma Ala b’an wele cogo min na ka mɔgɔ senumaw dafa, ka cidenyabaara baara kɛ, ka Krisita farikolo sabati.

1. "Weleli min bɛ kɛ baara la: Ka mɔgɔ senumaw dafa ani ka Krisita farikolo sabati".

2. "Ala ka cidenyabaara baara ani Krisita farikolo".

1. Romɛkaw 12:3-8 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri aw yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye Ala ye baara kalifa. K'a masɔrɔ farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, ni farikolo yɔrɔw bɛɛ tɛ baara kɛ kelen ye, o cogo kelen na, hali ni an ka ca, an ye farikolo kelen ye Krisita la, an kelen-kelen bɛɛ ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye. Nilifɛn minnu tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, an ka baara kɛ n'u ye: ni kiraya don, ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye. ni baara kɛra, an ka baara la; min bɛ mɔgɔw kalan, a ka kalan na; min bɛ laadi, a ka laadili la. min bɛ bolomafara di, bolomafara la; min bɛ ɲɛminɛ, ni timinandiya ye; min bɛ makari walew kɛ, ni nisɔndiya ye.

2. Yakuba 1:27 - Diinɛ min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

Efesekaw 4.13 Fo an bèè ka na danaya ni Ala Denc dòn kelenya la, ka kè mg dafalen ye, fo ka se Krisita ka dafalenya suman ma.

O tɛmɛsira b sinsin a kan ko kelenya nafa ka bon dannabaaw ni ɲɔgɔn cɛ Yesu Krisita ka dannaya ni a ka dɔnniya la.

1. "Dannaya ni dɔnniya ka fara ɲɔgɔn kan Krisita la".

2. "Ka dafalenya sɔrɔ kelenya fɛ Krisita la".

1. Kolosekaw 2:2-3 - ko u dusukunw ka se ka dusu saalo, ka u siri ɲɔgɔn na kanuya la, ani ka faamuyali dafalen nafolo bɛɛ sɔrɔ, ka Ala ka gundo dɔn, ani Fa, ani Krisita. ; Hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ.

2. Efesekaw 4:3 - Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.

Efesekaw 4.14 Kabini sisan, an kana k denw ye tun, minnu b= to ka y=r=y=n ka yaala ka yaala ni kalan f== b== ye, mgw ka nanbaraw ni namara la, u b= u lafili.

An man kan ka fili nɔgɔya la tugun cɛw ka nkalon hakilitigiw ni u ka nkalonw fɛ.

1. Aw kana aw lafili nkalon hakilitigiw ni nkalontigɛlenw fɛ.

2. I ka jɔ i ka dannaya la ani i ka to Ala ka kalansiraw la.

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 16:13 - Aw ka aw janto aw yɛrɛ la; I ka jɔ dannaya la. aw ka jagɛlɛya sɔrɔ; barika ka bonya.

Efesekaw 4.15 Nka aw ka ti f ni kanuya ye, aw ka bonya ka don ale la fn b la, o min ye kuntigi ye, Krisita.

Kerecɛnw ka kan ka tiɲɛ fɔ kanuya kɔnɔ walisa u ka se ka gɛrɛ Krisita la min ye Egilisi kuntigi ye.

1. Se min bɛ mɔgɔ la ka tiɲɛ fɔ kanuya kɔnɔ

2. Ka gɛrɛ Krisita la tiɲɛ ni kanuya sababu fɛ

1. Ntalenw 12:17 - Min bɛ tiɲɛ fɔ, o bɛ tilennenya jira, nka seere nkalontigɛla bɛ nanbara jira.

2. Yuhana 15:17 - Ne bɛ nin ko fɔ aw ye ko aw ka ɲɔgɔn kanu.

Efesekaw 4.16 Farikolo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni a yɔrɔ bɛɛ ye, ka kɛɲɛ ni a farikolo yɔrɔ bɛɛ sumanikɛlan ye, o bɛ farikolo bonya ka a yɛrɛ sabati kanuya la.

Dannabaaw bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka ɲɔgɔn sabati kanuya la.

1. Kelenya: Egilisi barika

2. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kanuya kɔnɔ

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:12-27

2. Kolosekaw 3:12-17

Efesekaw 4.17 O de kosɔn ne bɛ nin fɔ, ka seereya kɛ Matigi la, ko kabini sisan, aw kana taama i ko siya wɛrɛw bɛ taama cogo min na, u hakili fu la.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u kana ɲɛnamaya kɛ i ko siya wɛrɛw, minnu bɛ bila u yɛrɛ negew ni u ka miirili fuw fɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ka yeelen na: Tilennenya sira taamacogo

2. An ka miiriliw nafantan: Ka an yɛrɛ tanga jurumu kɔrɔbɔli ma

1. Filipekaw 4:8-9 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa ni fɛn ye min ka kan ni tanuli ye—aw ka miiri o suguw la." fɛnw.Aw ye fɛn o fɛn kalan, wala aw ye min sɔrɔ, wala aw ye min mɛn ne fɛ, wala aw ye min ye ne la, aw k’o waleya, hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ.”

2. Kolosekaw 3:2 - "Aw ka aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na."

Efesekaw 4.18 U hakili dibi donna, u y’u yɔrɔ janya Ala ka ɲɛnamaya la, u dusukun fiyentɔya kosɔn.

Mɔgɔw bɛ se ka tigɛ ka bɔ Ala la ni u ma se k’a faamu ka da dɔnniya dɛsɛ ni dusukun gɛlɛn kan.

1. Farati min bɛ dɔnbaliya ni dusukun gɛlɛnw na

2. Ka jɛɲɔgɔnya kura don ni Ala ye Faamuyali ni hinɛ fɛ

1. Jeremi 17:9-10 - "Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew den ye.»

2. Romɛkaw 10:13-15 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi u na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

Efesekaw 4.19 U y=r=w y=r= di saniyali ma, ka nɔgɔlenya b== k= ni namara ye.

Mɔgɔ minnu y’u dusukunw gɛlɛya ani minnu tɛ dusukunnataw dɔn tugun, olu y’u yɛrɛ di jogo juguw ni kɛwale nɔgɔlenw ma, minnu bɛ bila namara fɛ.

1. Farati min bɛ an dusukunw gɛlɛyali la - Efesekaw 4:19

2. Nafabaliya: Nafolo tiɲɛni min bɛ jogoɲumanya tiɲɛ - Efesekaw 4:19

1. Ntalenw 28:14 - “Mɔgɔ min bɛ siran Matigi ɲɛ tuma bɛɛ, o ye dubaden ye, nka min b’u dusukun gɛlɛya, o bɛ bin tɔɔrɔ la.”

2. 1 Timote 6:10 - «Katuguni wari kanu ye kojugu sifa bɛɛ ju ye. Mɔgɔ dɔw, minnu kɔrɔtɔlen don wariko la, u y’u yaala ka bɔ dannaya la ka u yɛrɛ sɔgɔ ni dusukasi caman ye.”

Efesekaw 4.20 Nka aw ma Krisita kalan ten.

Bibulu b’an kalan ko an kana kɛ i ko diɲɛ mɔgɔw, nka o nɔ na, an ka Yesu Krisita dege ani ka tugu a kɔ.

1: Ka Yesu ka sira dege: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na min ka di Ala ye

2: Krisita ka sebaaya: An ka ɲɛnamaya yɛlɛma ka bɔ kɔnɔna na ka taa kɛnɛma

1: Matiyu 11:29 – Aw bɛɛ, aw sɛgɛnnenw ni doni girinyalenw, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya.

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 – O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, danfɛn kura nana: Kɔrɔ taara, kura bɛ yan!

Efesekaw 4.21 Ni aw ye a lamn, ka aw kalan a f, i ko ti b Yesu la cogo min na.

Vɛrise bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Yesu ka kuma mɛn ani ka u kalan, o min ye tiɲɛ ye.

1. A nafa ka bon ka kɛ Yesu ka kalanden ye a si bɛɛ la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka tiɲɛ ye

1. Yuhana 14:6 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

2. 2 Timote 3:16 - "Kɛtalenw bɛɛ dira Ala ka hakili senu barika la, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na."

Efesekaw 4.22 Aw ye aw ka taamacogo kɔrɔw bila, o min tiɲɛna ka kɛɲɛ ni nanbara negew ye.

Kerecɛnw ka kan k’u ka jurumu kɛcogo kɔrɔw bila kɔfɛ, ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1. "Aw ka Yɛrɛ kɔrɔ bila ka bɔ yen ka kura minɛ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ja la".

1. Kolosekaw 3:9-10 - "Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k'a masɔrɔ aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ ni a ka kɛwalew bɔ, ka aw yɛrɛ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la." " " .

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Efesekaw 4.23 Aw ka kuraya ni aw hakili la.

Aw ka aw hakili kuraya walisa ka kɛ i ko Krisita.

1. Hakili kura: Ka i ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya Krisita barika la

2. Ka hakili kuraya walasa ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ."

2. Filipekaw 4:8 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu—ni fɛn dɔ ka fisa ni fɛn ye min ka kan ni tanuli ye—aw ka miiri o ko suguw la." " " .

Efesekaw 4.24 Aw ka mg kura don, o min dara Ala cogo la tilennenya ni senumaya lakika la.

Dannabaaw ka kan ka mg kura don, o min dara ka k ni Ala ka tilennenya ni senuya sariya ye.

1. "Ala ka weleli: Ka mɔgɔ kura don".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya ni senuya la".

1. Kolosekaw 3:10 - "Aw ye mɔgɔ kura don, min bɛ kuraya dɔnniya la, a dabaga ja la".

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - "Nka aw welebaga ye senuma ye cogo min na, aw ka kɛ saniyalenw ka kɛwalew bɛɛ la cogo min na.

Efesekaw 4.25 O de kosɔn aw ka nkalon dabila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ aw mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.

Aw ka nkalon dabila ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, katuguni an bɛɛ ye farikolo yɔrɔ kelen ye.

1. Tiɲɛ fanga: Tiɲɛni ni danbe bɛ an ka jɛɲɔgɔnyaw barika bonya cogo min na

2. Tiɲɛni wajibiyalen: Ka kumaɲɔgɔnya kɛ kɛnɛ kan ani ka kɛ tiɲɛ ye

1. Kolosekaw 3:9-10 “Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k’a masɔrɔ aw ye mɔgɔ kɔrɔ ni a kɛwalew bɔ, ka mɔgɔ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la.”

2. Zaburu 34:13 “I nɛnkun tanga kojugu ma, i dawolo kana nanbara kuma.”

Efesekaw 4.26 Aw ka dimi, aw kana jurumu kɛ, tile kana bin aw ka diminya kan.

An ka kan ka dimi tuma dɔw la, nka o man kan ka kɛ sababu ye ka jurumu kɛ. An man kan k’a to an ka dimi ka mɛn kojugu.

1. "Dimi tilennen fanga".

2. "An dusukunnataw ɲɛnabɔli Ala sira fɛ".

1. Ntalenw 15:18 - Diminnen bɛ kɛlɛ lawuli, nka min bɛ dimi joona, o bɛ kɛlɛ lajɔ.

2. Yakuba 1:19-20 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka mɛn ka dimi.

Efesekaw 4.27 Aw kana yɔrɔ di Sitanɛ ma fana.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a ka kan ka yɔrɔ si di an ka ɲɛnamaya kɔnɔ jinɛ ka fanga ma.

1. An ka kan ka jinɛ ka fanga kɛlɛ, an kɛtɔ k’an jija kosɛbɛ ka ko ɲuman kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

2. An ka kan k’an hakili to a la ko jinɛ b’a ɲini k’an bila ka bɔ Ala sago la, wa an ka kan k’an hakili to a ka cɛsiriw la k’o kɛ.

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. 1 Yuhana 4:4 - "Aw, den kanulenw, aw bɔra Ala la, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye."

Efesekaw 4.28 Sonyalikɛla kana sonyali kɛ tun, nka a ka baara kɛ, ka ko ɲuman kɛ ni a bolow ye, walisa a ka se ka fɛn di mɔgɔ ma.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka baara kɛ kosɛbɛ ani ka baara kɛ n’u ka baara ye walasa ka magojirabagaw dɛmɛ.

1. Baara gɛlɛn nafa ka bon: An ka cɛsiriw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ cogo min na

2. Ala ye bolomafara boloda: Ka baara kɛ ni an bolofɛnw ye walisa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Ntalenw 13:11 - Nafolo min bɛ sɔrɔ joona, o bɛna dɔgɔya, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a lajɛ dɔɔnin dɔɔnin, o bɛna dɔ fara a kan.

2. 1 Yuhana 3:17-18 - Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ni a y’a ye ko a balimakɛ mago bɛ a la, k’a sɔrɔ a y’a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kɛ kuma wala kuma la, nka an ka kanuya kɛwalew ni tiɲɛ na.

Efesekaw 4.29 Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fɔ min ka ɲi ka kɛ mɔgɔ sabatili ye, walisa a ka nɛɛma kɛ a lamɛnbagaw ye.

An ka kan ka baara kɛ n’an ka kumaw ye walasa ka mɔgɔ wɛrɛw sabati, an man kan k’u ci, walisa ka nɛɛma jira an lamɛnbagaw la.

1. Daɲɛw fanga: Ka baara kɛ n’an ka kuma ye walasa ka mɔgɔ wɛrɛw sabati

2. Kuma ka nɛɛma: Ka nɛɛma jira an lamini mɔgɔw la

1. Yakuba 3:5-6 - "O cogo kelen na, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso fɛnbaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ don. O cogo kelen na." kan bɛ an farikolo yɔrɔw cɛma, ko a bɛ farikolo bɛɛ nɔgɔ, ka danfɛnw taama tasuma don, ka jahanama tasuma don a la.»

2. Kolosekaw 4:6 - "Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k'a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na."

Efesekaw 4.30 Aw kana Ala Ni senu dusukasi, aw taamashyɛn bɛ kunmabɔli don na.

Aw kana Ala Ni Senu dusu kasi, o min b an taamashyɛn fo ka se kunmabli don ma.

1: An ka kan k’an hakili to a la ko Ni Senu man kan ka jate fɛn ye, bawo ale de bɛ an taamasiyɛn fo kunmabɔli don.

2: Ni Senu ye an lakanabaa ni an bilasirali ye, wa a na an lakana ani ka an lakana fo ka se kunmabli don ma.

1: Rom=kaw 8.16 Ni Senu yr b seereya k ni an ni ye ko an ye Ala denw ye.

2: Yuhana 14:26 Nka Dɛmɛbaga, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, a na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka ne ka kuma fɔ aw ye, a na aw hakili jigin o bɛɛ la.

Efesekaw 4.31 Aw ka dusukasi ni diminya ni dimi ni kuma juguw bɛɛ bɔ aw la ni juguya bɛɛ ye.

An ka kan ka dusukasi, dimi, dimi, mankan, kuma jugu fɔli ani juguya bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: An k’an jija ka kɛ i n’a fɔ Krisita, ka fɛn o fɛn bɔ an yɛrɛ la, o bɛ se k’an bali ka kɛ i n’a fɔ Krisita.

2: Fɛn o fɛn bɛ se ka faranfasi ni sɔsɔli lase an cɛma, an ka kan k’an yɛrɛ bɔ o la, ka o nɔ na, an k’an jija ka kɛ kelen ye kanuya ni faamuyali la.

1: Kolosekaw 3:8-10 - "Nka sisan aw ka kan k'u bɛɛ bɔ aw da la: dimi, dimi, juguya, tɔgɔjugu fɔli, ani kuma nɔgɔlenw. Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye, k'a masɔrɔ aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ bila." n' a ka kɛwalew ye ani u ye yɛrɛ kura don , min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja kɔfɛ ."

2: Yakuba 1:19-20 - "Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona, katuguni mɔgɔ ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.

Efesekaw 4.32 Aw ka ɲagali ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn.

Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Krisita yafara an ma cogo min na.

1: Yafa sebaaya

2: I ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ani ka yafa

1: Kolosekaw 3:13 - Ka ɲɔgɔn muɲu ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la.

2: Luka 6:36-37 - Aw ka makari kɛ i ko aw Fa hinɛbaga cogo min na. Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. yafa i ma, i na yafa i ma.»

Efesekaw 5 ye Paul ka bataki min ci Efesekaw ma, o tilayɔrɔba duurunan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma Krecɛn taamacogo suguya caman kan, k’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Ala ka kanuya ladege ani ka ɲɛnamaya kɛ kɛnɛ kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw jijali ye u ka Ala ladege ani ka taama kanuya la, i n’a fɔ Krisita y’u kanu cogo min na ani a y’a yɛrɛ di u kosɔn cogo min na (Efesekaw 5:1-2). A b’a sinsin a kan ko dannabaaw ka kan k’u yɛrɛ tanga cɛnimusoya, nɔgɔ, ani namara ma, nka u ka kan ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ kɛ ni barika dali ye. Pol b’a lasɔmi ko an kana an sen don dibi baara la minnu tɛ den kɛ, nka an k’u bɔ kɛnɛ kan ɲɛnamaya tilennen fɛ.

Dakun 2nan: Pol y’a jira ko nafa b’a la ka taama hakilitigiya la ani ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la ɲuman na (Efesekaw 5:15-17). A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka fɛn faamu min ka di Matigi ye, u kana kɛ hakilintanw ye, nka u ka kɛ hakilitigiw ye. U b’a ɲini u fɛ u ka fa Ni Senu la, ka zaburuw, dɔnkiliw ani hakili ta fan fɛ dɔnkiliw da k’a sɔrɔ u bɛ barika da Ala ye tuma bɛɛ fɛn bɛɛ la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye jɛɲɔgɔnya suguya caman kan Krecɛn duw kɔnɔ (Efesekaw 5:22-33). Pol bɛ kuma musow fɛ, k’u bila ka kolo u cɛw ye i n’a fɔ u bɛ Matigi kɔrɔ. Furucɛw welelen don ka u musow kanu saraka la i ko Krisita ye Egilisi kanu cogo min na. Denmisɛnw bɛ dusu don u kɔnɔ u ka u bangebagaw kan minɛ k’a sɔrɔ faw bɛ dusu don u kɔnɔ u kana u denw dimi nka u lamɔ ni kololi ni kalan ye.

Pol bɛ kuma fana jɛɲɔgɔnyaw kan jɔnw ni matigiw cɛ, a bɛ sinsin tilennenya kan ani ka mɔgɔ ka baara kɛ ni dusukun ye i n’a fɔ a bɛ Krisita ta cogo min na.

Kuma surun na, .

Efesekaw tilayɔrɔba duurunan bɛ sinsin Ala ka kanuya ladege kan ani ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ dan tilennenya ma. Dannabaaw welelen don ka taama kanuya la, ka u yɛrɛ tanga jogo juguw ma, k’a sɔrɔ u bɛ dibi baara minnu tɛ den, olu bɔ kɛnɛ kan ɲɛnamaya tilennen fɛ.

Pol b’a jira ka taama hakilitigiya la, ka fa Ni Senu la, ka barika dali jira, ani ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la. A bɛ cikanw di jɛɲɔgɔnya suguya caman kan Krecɛn duw kɔnɔ, ka musow, cɛw, denw, faw, jɔnw ani matigiw jɔyɔrɔw ɲɛfɔ.

Nin tilayɔrɔba b’a jira ko a nafa ka bon ka Ala ka kanuya ladege, ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya ni hakilitigiya la. A bɛ sinsin a nafa kan ka jɛɲɔgɔnya kɛnɛmanw mara kerecɛn duw kɔnɔ ani ka i yɛrɛ minɛ ni tilennenya ye sigida cogoya caman na.

Efesekaw 5.1 Aw ka kɛ Ala nɔfɛmɔgɔw ye i ko den kanulenw.

Aw ka tugu Ala ka misali kɔ i n’a fɔ den kanulenw.

1: An welelen don ka kɛ Ala denw kanminbagaw ye.

2: An ka kan k’an jija ka Ala ka kanuya ni a ka makari jira an ka ko kɛtaw bɛɛ la.

1: Matiyu 5:44-45 - "Nka ne b'a fɔ aw ye ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka dugawu kɛ aw dangabagaw ye, ka ko ɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye, ka aw deli minnu bɛ aw tɔɔrɔ, ka aw tɔɔrɔ."(Alimankan na)

2: 1 Yuhana 4:12 - "Mɔgɔ si ma Ala ye abada, nka ni an bɛ ɲɔgɔn kanu, Ala bɛ balo an kɔnɔ, a ka kanuya bɛ dafa an kɔnɔ."

Efesekaw 5.2 Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita fana ye an kanu cogo min na, ka a yr di an kosn ka k saraka ni saraka ye Ala ye, ka k= duman duman ye.

Kerecɛnw welelen don ka tugu Yesu Krisita ka misali kɔ, ale min ye an kanu saraka la ani a y’a yɛrɛ di Ala ma i n’a fɔ saraka min ka di Ala ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kanuya ye: Weelekan ka tugu Yesu ka misali kɔ

2. Saraka ni baara: Yesu y’an kanu cogo min na ani an bɛ se ka min kalan a fɛ

1. Yuhana 15:12-13 - "Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na. Kanuya ka bon ni nin ye, mɔgɔ ka a ni di a teriw kosɔn."

2. Romɛkaw 12:1 - "Balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye.

Efesekaw 5.3 Nka jatɔya ni nɔgɔlenya bɛɛ, wala wasabaliya, o tɔgɔ kana fɔ aw cɛma siɲɛ kelen, i ko a ka kan ka kɛ mɔgɔ senumaw ye.

Kerecɛnw welelen don ka ɲɛnamaya senuma kɛ, u hɔrɔnyalen don ka bɔ miirili nɔgɔlenw, kumaw ani kɛwalew la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la".

2. "An ka kumaw fanga".

1. Yakuba 1:22-25 – Aw ka kɛ Kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:18-20 – Aw ka boli cɛnimusoya ma.

Efesekaw 5.4 Nɔgɔya tɛ, wala hakilintan kumaw, wala tulonko minnu man ɲi, nka barika dali ye.

Ka ɲɛnamaya kɛ waleɲumandɔn ni barika dali Ala ka dugaw kosɔn.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ waleɲumandɔn ni waleɲumandɔn na

2: Dusukun min bɛ waleɲumandɔn jira, o fanga

1: Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

2: Zaburu 92:1 - Kɔrɔtalenba, ka barika da Matigi ye, ka i tɔgɔ tanuli dɔnkili da, o ye ko ɲuman ye.

Efesekaw 5.5 Aw b'a dɔn ko jatɔmuso si tɛ se ka ciyɛn sɔrɔ Krisita ni Ala ka masaya la.

Nin tɛmɛsira min bɛ Efesekaw 5:5 la, o bɛ mɔgɔw kalan ko mɔgɔ minnu bɛ kɛwale juguw kɛ, ni u nɔgɔlen don, ani minnu ye bolibatobagaw ye, jo tɛ olu la ka Krisita ni Ala ka masaya ciyɛn ta.

1. Farati minnu bɛ kɛwale juguw la: Kalan min bɛ Efesekaw 5:5 kɔnɔ

2. Kisili sira: Efesekaw 5:5 kalan

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:9-10 - Aw m’a dɔn ko mɔgɔ tilenbaliw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana lafili, aw kana jatɔyakɛlaw ni bolibatokɛlaw ni jatɔyakɛlaw ni musomanninw ni hadamadenw tɔɲɔ.

2. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

Efesekaw 5.6 Mɔgɔ si kana aw lafili ni kuma fuw ye, katuguni o kow de kosɔn Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan.

Ala ka diminya bɛ na mɔgɔ minnu kan, olu minnu tɛ a ka ci fɔlenw labato.

1: Aw kana aw lafili kuma lankolonw fɛ, ka tugu Ala ka kuma kɔ.

2: N’an tora Ala kanminɛli la, o tuma na, an bɛna kisi Ala ka diminya ma.

1: Yuhana 14:15, "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara."

2: Ntalenw 3:5-6, "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Efesekaw 5.7 O de kosɔn aw kana kɛ u fɛ.

Tɛmɛsira Krecɛnw man kan ka u sen don dannabaliw ka baara la.

1. Ka tugu Ala ka sira la - Ka i yɛrɛ tanga sira juguw ma

2. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la - Ka i yɛrɛ tanga jurumu ma

1. 1 Tesalonikekaw 5:22 - "Aw ka aw yɛrɛ tanga kojugu bɛɛ ma."

2. Romkaw 12:2 - "Aw kana i ko nin diɲɛ ta, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ."

Efesekaw 5.8 Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la.

Dannabaaw tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan u ye yeelen ye Matigi la. U ka kan ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ yeelen denw.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ Yeelen Denw".

2. "Yɛlɛma ka bɔ dibi la ka taa yeelen na".

1. Romɛkaw 13:12-14, “Su tɛmɛna, tile surunyara, an ka dibi kɛwalew fili, ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don. 13 An ka taama ni tilennenya ye i ko tile fɛ. a kana kɛ yurukuyuruku ni dɔlɔmin na, a tɛ kɛ fɛn ye min bɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, a tɛ kɛ sɔsɔli ni keleya la. 14 Nka aw ka Matigi Yesu Krisita don, aw kana farisogo negew dafa.”

2. Matiyu 5:14-16, “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. 15 Mɔgɔw fana tɛ fitinɛ mana k'a bila bɔgɔdaga jukɔrɔ, nka u tɛ fitinɛ da la. O bɛ yeelen bɔ so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye.» 16 Aw ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

Efesekaw 5:9 (Katuguni Ni Senu den bɛ ɲumanya ni tilennenya ni tiɲɛ bɛɛ la.)

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ni Senu denw kan minnu ye ɲumanya, tilennenya ani tiɲɛ ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ni Senu denw fɛ - Efesekaw 5:9

2. Ka ɲumanya, tilennenya ani tiɲɛ sɛnɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ - Efesekaw 5:9

1. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu—ni fɛn o fɛn ka fisa walima ni fɛn dɔ ka kan ka tanu—aw ka miiri o ko suguw la .

Efesekaw 5.10 Min ka di Matigi ye, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

Tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Matigi ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ sɔn Matigi fɛ".

2. "Ala ka ɲɛnamaya dugawu".

1. Kolosekaw 1:10 - "Walisa aw ka taama ka kɛɲɛ ni Matigi ye, ka kɛɲɛ ni mɔgɔw bɛɛ ye, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka dɔ fara Ala dɔnniya kan".

2. 1 Tesalonikekaw 4:1-2 - "Balimaw, an b'aw deli, ka aw laadi Matigi Yesu barika la, ko aw ka kan ka taama cogo min na ka diya Ala ye, aw ye o sɔrɔ an fɛ cogo min na, o cogo la aw ka caya ka taa a fɛ caman."

Efesekaw 5.11 Aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni dibi kɛwalew ye minnu tɛ den kɛ, nka aw ka u kɔrɔfɔ.

Aw kana jɛn ni Ala ɲɛsiranbaliya walew ye, nka aw k’u kɔrɔfɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ yeelen na: Ka bonya senuya la

2. Ka taama Ni la: Ka i kɔdon jurumu la

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ , walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. 1 Yuh.

Efesekaw 5.12 Ko minnu b k u la gundo la, o ye maloyako ye.

Pol ye kerecɛnw laadi ko u kana kuma maloya kow kan minnu bɛ kɛ gundo la.

1. Kuma fanga - An bɛ min fɔ, an bɛ se k’o minɛ cogo min walasa k’an yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛw lakana.

2. Fɛn bɛɛ man kan ka fɔ - Hakilitigiya nafa ka bon ani ka Ala bonya ni an ka kumaw ye, o lajɛ.

1. Ntalenw 10:19 - "Ni kumaw ka ca, sariya tiɲɛni tɛ dɛsɛ, nka mɔgɔ min bɛ a dawolo bali, o tigi hakili ka di."

2. Yakuba 3:5-8 - "Nɛn fana ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, nka a bɛ waso fɛnbaw la. Kungo belebeleba bɛ tasuma don o tasuma fitinin fɛ dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ." .Nɛn bɛ bila an farikolo yɔrɔw cɛma, ka farikolo bɛɛ nɔgɔ, ka tasuma don ɲɛnamaya taabolo bɛɛ la, ka tasuma don jahanama fɛ.K’a masɔrɔ waraba ni kɔnɔ suguya bɛɛ, fɛnɲɛnamaw ni kɔgɔji kɔnɔfɛnw, bɛ se ka ladon, wa a kɛra hadamadenw ye a ladon, nka hadamaden si tɛ se ka kan ladon. O ye juguya ye min tɛ lafiya, min falen bɛ baga fagalen na."

Efesekaw 5.13 Nka f=n minnu b= u k=, olu b= jira yeelen de f.

Yeelen bɛ kɛ tiɲɛ ntalen ye nin tɛmɛsira kɔnɔ min bɔra Efesekaw kɔnɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ yeelen na: Ala sago dɔnni ani a kɛli

2. Yeelen fanga: Tiɲɛ dɔnni bɛ se ka i ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

1. Yuhana 3:19-21 - O jalaki ye nin ye, ko yeelen nana diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔw ye dibi kanu ka tɛmɛ yeelen kan, katuguni u ka kɛwalew tun ka jugu. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen kɔniya, a tɛ na yeelen na, walisa a ka kɛwalew kana kɔrɔfɔ. Nka min bɛ tiɲɛ kɛ, o bɛ na kɛnɛ kan, walisa a ka kɛwalew k'a jira ko u kɛra Ala la.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.

Efesekaw 5.14 O de kosɔn a ko: «I sunɔgɔlen, i kunu ka kunun ka bɔ suw cɛma, Krisita na yeelen bɔ i ye.»

Pol b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la alako ta fan fɛ, k’a to Krisita ka yeelen di u ma.

1. "Wuli ka bɔ hakilimaya sunɔgɔ la".

2. "Krista ka yeelen".

1. Esayi 60:1-3 - "A' ye wuli ka yeelen bɔ, katuguni aw ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ wulila aw kan."

2. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k'a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na, u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, ka." o bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma."

Efesekaw 5.15 Aw k'a kɔlɔsi ko aw kana taama i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw.

I ka kɛ hakilitigi ye i taamacogo la.

1. Hakilitigiya nafa ka bon an ka taama na ni Ala ye

2. Ka sugandili kɛ ni hakilitigiya ye don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Ntalenw 4:7 - Hakilitigiya de ye fɛnba ye; o de kosɔn i ka hakilitigiya sɔrɔ.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

Efesekaw 5.16 Aw ka waati kunmabɔ, katuguni donw ka jugu.

An ka kan ka nafa ɲuman sɔrɔ an ka waati la, ikomi donw falen bɛ kojugu la.

1. "Ka baara kɛ ni an ka waati ye ni hakilitigiya ye".

2. "Waati, fɛn nafamaba".

1. Waajulikɛla 3:1-8

2. Kolosekaw 4:5-6

Efesekaw 5.17 O de kosɔn aw kana kɛ hakilintanw ye, nka aw ka Matigi sago faamu.

Ala sago faamu ani ka kɛ hakilitigi ye.

1: Ka taama Ala sago la

2: Hakilitigiya min bɛ Matigi sago faamuyali la

1: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2: Yakuba 4:17 - O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Efesekaw 5.18 Aw kana dɔlɔ min diwɛn na. Nka aw ka fa Ni Senu la.

Dannabaaw ka kan ka fa Ni Senu la, u man kan ka fa diwɛn na min bɛ taa ni dantɛmɛ ye.

1. "Ka ɲɛnamaya ni hakili la: Alako caman sɔrɔli kun".

2. "Fara min bɛ dɔlɔmin na ani dugawu min bɛ mɔgɔ fa ni hakili la".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. Romɛkaw 8:14 - "Mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye."

Efesekaw 5.19 Aw ka kuma aw yrw ye Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ka dɔnkili da Matigi ye aw dusukunw na.

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u ka dannaya jira dɔnkili ni bato fɛ.

1: Mankan min bɛ mɔgɔ nisɔndiya: Ka dannaya jira dɔnkilida fɛ

2: Ka dɔnkili da Matigi ye ni i dusukun ye

1: Kolosekaw 3:16-17 - "Krista ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye. Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ." kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye ale barika la.»

2: Zaburu 98:4-5 - "Aw ka nisɔndiya mankan bɔ Matigi ye, dugukolo bɛɛ Zaburu dɔ."

Efesekaw 5.20 An ka barika da Ala ni Fa Ala ye tuma b, an Matigi Yesu Krisita tg la.

An ka kan ka barika da Ala ye tuma b fn b la Yesu Krisita barika la.

1. Ala ka nɛɛma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ: Barika dali

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni waleɲumandɔn ye: Barika dali ye

1. Kolosekaw 3:15-17 - Krisita ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, k'a masɔrɔ aw ye farikolo kelen yɔrɔw ye, aw welelen don hɛrɛ la. Ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka cikan ka sigi aw cɛma kosɛbɛ, k’a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi ni hakilitigiya bɛɛ ye Zaburuw, dɔnkiliw ani dɔnkiliw fɛ minnu bɛ bɔ Ni la, ka dɔnkili da Ala ye ni waleɲumandɔn ye aw dusukunw na.

2. Zaburu 95:1-5 - Na, an ka dɔnkili da Matigi ye ni nisɔndiya ye; an ka pɛrɛn ni kanba ye an ka kisili Farakurun na. An ka na a ɲɛkɔrɔ ni barika dali ye, k’a tanu ni dɔnkili ni dɔnkili ye. K'a masɔrɔ Matigi ye Ala belebeleba ye, masakɛba min ka bon ni ala bɛɛ ye. Dugukolo dunbaw bɛ a bolo, kuluw kuncɛw ye ale ta ye. Kɔgɔji ye ale ta ye, katuguni ale de y’a dilan, a bolow de ye dugukolo jalen dilan.

Efesekaw 5.21 Aw ka aw kolo Ala siranya la.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u yɛrɛ kolo ɲɔgɔn ye Ala bonya kosɔn.

1: “Jiginni: Jɛɲɔgɔnya min bɛ Ala sirataama, o kun ye”

2: “Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Matigi siranya ye” .

1: Matiyu 22:37-39 “A y’a fɔ a ye ko: ‘I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ i n’a fɔ: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’”

2: 1 Piɛrɛ 5:5 «O cogo kelen na, aw minnu ka dɔgɔ, aw ka kolo maakɔrɔw ye. Aw bɛɛ ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni ‘Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di majiginlenw ma.’”

Efesekaw 5.22 Musow, aw ka aw kolo aw c=w bolo i ko Matigi.

O tɛmɛsira bɛ dusu don musow kɔnɔ u ka kolo u cɛw ye i n’a fɔ u tun bɛna u kolo Matigi kɔrɔ cogo min na.

1. "Majigin fanga: Musow ni cɛw Krecɛn furu kɔnɔ".

2. "Ka Ala kanminɛli kɛ furuɲɔgɔnmaw kololi fɛ".

1. Kolosekaw 3:18-19 - "Musow, aw ka aw kolo aw cɛw kɔrɔ, i ko a bɛnnen don Matigi ma. Furucɛw, aw ka musow kanu, aw kana dusu tiɲɛ u kɔrɔ."

2. 1 Piɛrɛ 3:1-2 - "O cogo kelen na, aw musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ, walisa ni mɔgɔ dɔw ma kuma kan minɛ, musow ka kɛwalew ka se sɔrɔ u ka kuma kɔ aw ka baro saniyalen filɛ min farala siran kan.»

Efesekaw 5.23 Cɛ ye muso kuntigi ye, i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye cogo min na.

Cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye Egilisi kuntigi ye cogo min na ani ale ye farikolo kisibaa ye.

1. Furucɛ ni Krisita: So ni Egilisi kuntigiw

2. Furucɛ ni Krisita: So ni farikolo kisibagaw

1. Kolosekaw 3:18-19 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ, i ko a bɛnnen don Matigi ma. Furucɛw, aw ka musow kanu, aw kana dusukasi u kɔrɔ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 11:3 - Nka ne b’a fɛ aw k’a dɔn ko mɔgɔ bɛɛ kuntigi ye Krisita ye. Muso kunkolo ye cɛ ye. Krisita kunkolo ye Ala ye.

Efesekaw 5.24 O de kosɔn egilisi bɛ kolo Krisita kɔrɔ cogo min na, musow ka kɛ u cɛw kɔrɔ ko bɛɛ la.

Egilisi ka kan ka kolo Krisita ye, musow ka kan ka kolo u cɛw ye ko bɛɛ la.

1. Ala ye fɛɛrɛ min tigɛ furu ko la: Ka kololi ni kanuya

2. Furucɛ ni muso jɔyɔrɔ furu layidu kɔnɔ

1. Kolosekaw 3:18-19 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ, i ko a bɛnnen don Matigi ma. Furucɛw, aw ka musow kanu, aw kana dusukasi u kɔrɔ.

2. 1 Piɛrɛ 3:7 - O cogo kelen na, aw cɛw, aw ka sigi u fɛ ka kɛɲɛ ni dɔnniya ye, ka muso bonya i ko minɛn barikama, ani ka kɛ ɲɛnamaya nɛɛma ciyɛntalaw ye ɲɔgɔn fɛ. walisa aw ka deliliw kana bali.

Efesekaw 5.25 Cɛw, aw ka musow kanu, i ko Krisita fana ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di o kosɔn.

Furucɛw welelen don ka u musow kanu i n’a fɔ Krisita ye Egilisi kanu cogo min na ani a y’a yɛrɛ saraka o kosɔn.

1. Krisita ka kanuya min tɛ se ka faamuya ani welekan min bɛ an furuɲɔgɔnw kanu

2. Kanuya min bɛ saraka bɔ: O kɔrɔ ye mun ye tiɲɛ na?

1. 1 Yuhana 4:7-12

2. Romɛkaw 5:6-8

Efesekaw 5.26 Walisa a ka a saniya ka a saniya ni ji ko ye kuma barika la.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala ka Kuma bɛ se ka an saniya ani k’an saniya.

1: Ala ka Kuma bɛ se ka an saniya ani k’an saniya

2: Ala ka Kuma kanminɛli nafa ka bon

1: Zaburu 119:9-11 “Kamalennin na a ka sira saniya ni mun ye? I ka i janto o la ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye.» Ne ye i ɲini ni ne dusukun bɛɛ ye. Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i kɔrɔ.”

2: Yuhana 15:3 “Ne ye kuma min fɔ aw ye, aw saniyalen don sisan.”

Efesekaw 5.27 Walisa a ka Egilisi nɔɔrɔma jira a yɛrɛ la, nɔgɔ tɛ min na, wala kurukuruw tɛ a la, wala o ɲɔgɔnna fɛn si tɛ a la. nka a ka kɛ sanuman ye, nɔgɔ tɛ min na.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka egilisi jira iko farikolo nɔɔrɔma, senuma ani dafalen.

1. Egilisi senuma ka cɛɲi

2. An ka Egilisi dafalen

1. 1 Piɛrɛ 1:15-16 – “Nka min ye aw wele, o senuma don cogo min na, aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye taamacogo bɛɛ la . Katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye. katuguni ne ye senuma ye.”

2. Matiyu 5:48 – “Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na.”

Efesekaw 5.28 Cɛw ka kan ka u musow kanu i ko u yɛrɛ farikolow. Min b'a muso kanu, o b'a yɛrɛ kanu.

Efesekaw 5:28 la, Pol bɛ dusu don cɛw kɔnɔ u k’u musow kanu i n’a fɔ u tun bɛna u yɛrɛ kanu cogo min na.

1. I Muso kanu i ko i yr - Efesekaw 5:28

2. Ka i muso kanu - ka bɔ Bibulu ka miiriya la

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - "Kanuya bɛ muɲuli ni ɲumanya ye, kanuya tɛ keleya wala waso, a tɛ kuncɛbaya ni maloya ye. A tɛ sinsin a yɛrɛ ka sira kan, a tɛ dimi wala a tɛ dimi; a tɛ kɛ." aw ka ɲagali kojugu kɛli la, nka a bɛ ɲagali tiɲɛ na.Kanuya bɛ fɛn bɛɛ muɲu, a bɛ da fɛn bɛɛ la, a bɛ jigiya kɛ fɛn bɛɛ la, a bɛ fɛn bɛɛ muɲu.

2. Matiyu 22:37-39 - A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

Efesekaw 5.29 Mɔgɔ si ma a yɛrɛ farisogo koniya fɔlɔ. Nka a b'a balo ani k'a ladon i ko Matigi Egilisi.

Mɔgɔ si ma deli k’a yɛrɛ farikolo koniya, o nɔ na, u b’u janto a la, i n’a fɔ Matigi b’a janto Egilisi la cogo min na.

1. Ka an yɛrɛ ladon i n’a fɔ an b’a fɛ cogo min na Matigi ka Egilisi la

2. Yɛrɛladon nafa

1. 1 Kɔrɛntekaw 6:19-20 - Aw m’a dɔn ko aw farikolo ye Ni Senu ka batoso ye aw kɔnɔ, aw ye min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye, katuguni aw sanna ni sɔngɔ ye. O la sa, aw ka Ala tanu aw farikolo la.

2. Filipekaw 4:5 - Aw ka dususuma ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi ka surun.

Efesekaw 5.30 An ye a farikolo ni a farisogo ni a kolow ye.

Dannabaaw ye Krisita farikolo, a farisogo ani a kolotugudaw ye.

1. Farikoloɲɛnajɛ gundo: An ni Krisita ka jɛɲɔgɔnya faamuyali

2. Egilisi kɔrɔ: Ka kɛ Krisita farikolo ye

1. Kolosekaw 1:15-20 – Krisita ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ.

2. Romɛkaw 12:4-5 – An ye farikolo yɔrɔ kelenw ye, an yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ n’a kuntilenna don.

Efesekaw 5.31 O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka fara a muso kan, u fila na kɛ farisogo kelen ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma furu sirilan senuma kan ani a jɔlen bɛ cogo min na cɛ ni muso ka denbayaw to yen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ.

1. "Furu layidu: Kanuya min jɔlen bɛ saraka kan".

2. "Ni fila ka jɛɲɔgɔnya: Furu jɛɲɔgɔnya sabatili".

1. Jenɛse 2:24–25, "O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka a muso minɛ kosɛbɛ, u na kɛ farisogo kelen ye."

2. 1 Kɔrɛntekaw 7:4, "Muso tɛ fanga sɔrɔ a yɛrɛ farikolo kan, nka cɛ bɛ fanga sɔrɔ. O cogo kelen na, cɛ tɛ fanga sɔrɔ a yɛrɛ farikolo kan, nka muso bɛ fanga sɔrɔ."

Efesekaw 5.32 Nin ye gundoba ye, nka ne b kuma Krisita ni egilisi ko la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Krisita ni Egilisi cɛ jɛɲɔgɔnya kan iko gundoba.

1. Krisita ka kanuya gundo min bɛ Egilisi la

2. Krisita ni Egilisi ka gundo jirali

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw, kuntigiw ni fanga, ni fɛn minnu bɛ yen, wala fɛn nataw, wala sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛ yen." , na se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Efesekaw 5.33 O bɛɛ n'a ta, aw kelen-kelen bɛɛ k'a muso kanu i ko a yɛrɛ yɛrɛ. Muso y'a ye ko a bɛ bonya da a cɛ kan.

Mɔgɔ bɛɛ ka kan k’a jɛɲɔgɔn kanu k’a sɔrɔ a ma fɔ, muso fana ka kan k’a cɛ bonya.

1: Kanuya ni bonya: Furu jɔnjɔnw

2: Furu barikama sigili: Ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ kanuya ni bonya la

1: Kolosekaw 3:19 - Furucɛw, aw ka musow kanu, aw kana gɛlɛya u ma.

2: 1 Piɛrɛ 3:7 - O cogo kelen na, cɛw, aw ka ɲɛnamaya kɛ ni aw musow ye hakilitigiya la, ka muso bonya i ko minɛn barikama, k'a masɔrɔ u ye ɲɛnamaya nɛɛma ciyɛntalaw ye aw fɛ, walisa aw ka deliliw kana kɛ balilen don.

Efesekaw 6 ye Paul ka bataki min ci Efesekaw ma, o tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ni laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma alako ta fan fɛ kɛlɛ minnu bɛ dannabaaw kan, ani a bɛ cikanw di Ala ka kɛlɛkɛminɛnw doncogo kan.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ daminɛ ni denw ni bangebagaw cɛsira kofɔ ye, ka denmisɛnw jija u ka u bangebagaw kan minɛ Matigi la (Efesekaw 6:1-4). A b’a sinsin a kan ko o bɛnnen don, wa a bɛ layidu ta ko dugawuw bɛna di mɔgɔ ma minnu bɛ bonya da u bangebagaw kan. Pol fana b’a fɔ faw ye ko u kana u denw dimi, nka u ka u lamɔ Matigi ka kololi ni a ka kalan na.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol y’a ɲɛsin jɛɲɔgɔnyaw ma jɔnw ni matigiw cɛ (Efesekaw 6:5-9). A bɛ dusu don jɔnw kɔnɔ u ka baara kɛ u makɛw ye ni kɔnɔnajɛya ye i n’a fɔ u bɛ baara kɛ Krisita yɛrɛ ye. A ɲininen bɛ matigiw fɛ u k’u ka jɔnw minɛ cogo bɛnnen na, k’a sɔrɔ u b’a dɔn ko Matigi dɔ b’u fana fɛ sankolo la. Pol y’a jira ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ Ala la, a bɛ sinsin tilennenya ni bɛnbaliya kan dannabaaw cɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan barikama ye alako ta fan fɛ kɛlɛ ko la (Efesekaw 6:10-18). Pol b dannabaaw jija u ka barika don Matigi ka sebaaya la, ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa ka jɔ hakili ta fan fɛ juguya fanga kɔrɔw kama. A bɛ kɛlɛkɛminɛn kelen-kelen bɛɛ ɲɛfɔ—tiɲɛ, tilennenya, labɛnni ka bɔ hɛrɛ kibaru duman la, dannaya, kisili ani Ala ka Kuma — ani a bɛ sinsin delili kan iko marifa nafama.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka delili kɛ waati bɛɛ Ni la dannabaaw bɛɛ ye, k’a sɔrɔ u bɛ kɔrɔtɔ ani ka timinandiya delili la.

Kuma surun na, .

Efesekaw tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ kuma jɛɲɔgɔnya suguya caman kan Krecɛn duw kɔnɔ—denmisɛnw ni bangebagaw cɛ ani jɔnw ni matigiw cɛ. A bɛ sinsin kanminɛli kan, bonya kan, mɔgɔw minɛcogo ɲuman kan, ani bɛnkan kan.

O kɔfɛ, Pol b’a ɲɛsin alako kɛlɛ ma. A b dannabaaw jija u ka Ala ka kɛlɛkɛminɛn dafalenw don, o ye tiɲɛ ye, tilennenya, labɛn ka bɔ hɛrɛ kibaru duman la, dannaya, kisili ani Ala ka Kuma. A bɛ sinsin a kan ko delili nafa ka bon ani ka kɛ kɔrɔsili ye alako ta fan fɛ juguya fanga ma.

Nin tilayɔrɔba in bɛ jɛɲɔgɔnya kɛnɛman nafa jira kerecɛn duw kɔnɔ, tilennenya ani bɛnkan. A bɛ hakili ta fan fɛ kɛlɛ lakika fana sinsin ani ka cikanw di dannabaaw ma walisa u k’u yɛrɛ labɛn ni Ala ka kɛlɛkɛminɛnw ye ani ka delili kɛ tuma bɛɛ.

Efesekaw 6.1 Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ye tiɲɛ ye.

Denmisɛnw ka kan k’u bangebagaw kan minɛ bawo o ye jogoɲumanya wajibi ye.

1: An Bangebagaw kan minɛ: I Fa ni i Ba bonya.

2: Kanminɛli dugaw: Denmisɛn ka baara Matigi la.

1: Ntalenw 22:6 "A' ye denmisɛn dege a ka taama sira la, ni a kɔrɔla, a tɛna bɔ o sira kan."

2: Kolosekaw 3:20 "Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ ko bɛɛ la, katuguni o ka di Matigi ye."

Efesekaw 6.2 I fa ni i ba bonya. O ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu talen ye.

Denmisɛnw ka kan ka bonya da u bangebagaw kan.

1: I bangebagaw bonya: Cikan min bɛ ni layidu ye

2: Ka bonya da i fa ni i ba kan: Ala ka dugawu sɔrɔcogo dɔ

1: Kolosekaw 3:20 - “Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ fɛn bɛɛ la, katuguni o ka di Matigi ye.”

2: Ekisode 20:12 – “I fa ni i ba bonya, walisa i ka ɲɛnamaya ka jan jamana kɔnɔ, Matigi i ka Ala bɛ min di i ma.”

Efesekaw 6.3 Walisa a ka di i ye, i ka to ka balo dugukolo kan.

Efesekaw 6:3 bɛ dusu don denmisɛnw kɔnɔ u ka kan minɛ u bangebagaw fɛ walisa u ka se ka ɲɛnamaya jan sɔrɔ ani ka ɲɛtaa sɔrɔ.

1. "Ka kanminɛli dugawu: Ka ɲɛtaa sɔrɔ dannaya fɛ".

2. "Bangebagaw ka kanuya: Nisɔndiya ɲɛnamaya jan sira".

1. Talenw 3:1-2 - "Ne denkɛ, i kana ɲinɛ ne ka sariya kɔ, nka i dusukun ka ne ka ci fɔlenw mara.

2. Kolosekaw 3:20 - "Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ ko bɛɛ la, katuguni o ka di Matigi ye."

Efesekaw 6.4 Aw faw, aw kana aw denw dimi, nka aw ka u lamɔ Matigi ka ladonni ni a laadili la.

Bangebagaw ka kan k’u denw bilasira ni kanuya ye dannaya ni kololi la.

1. Ka denmisɛnw kalan kanuya ni kololi fɛ

2. Ka denmisɛnw fanga bonya Ala ka kololi fɛ

1. Talenw 29:17 - Aw ka aw denw kolo, u na hɛrɛ di aw ma; aw b'a fɛ ka nisɔndiya minnu sɔrɔ, u bɛna olu lase aw ma.

2. Kolosekaw 3:21 - Faw, aw kana aw denw dimi, walisa u fari kana faga.

Efesekaw 6.5 Baaradenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelenpe la, i ko Krisita.

Kerecɛnw welelen don ka u ka dugukolo kan matigiw kan minɛ ni majigilenya ni kɔnɔnajɛya ye, i n’a fɔ u bɛ baara kɛ Krisita yɛrɛ ye.

1. Kerecɛn weleli ka baara kɛ ni majigilenya ye

2. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye i n’a fɔ An bɛ baara kɛ Krisita ye

1. Kolosekaw 3:22-24 - "Jɔndenw, aw ka aw matigiw kan minɛ fɛn bɛɛ la ka kɛɲɛ ni farisogo ye Matigi, mɔgɔw tɛ, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.»

2. Matiyu 20:25-28 - "Nka Yesu y'u wele k'a fɔ a ye ko: «Aw b'a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ kuntigiya kɛ u kan aw: nka min b'a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka baarakɛla ye, ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ aw cɛma kuntigi ye, o ka kɛ aw ka baaraden ye a ka ɲɛnamaya kɛra kunmabɔsara ye mɔgɔ caman bolo.»

Efesekaw 6.6 Aw kana baara kɛ ni ɲɛnayeli ye, i ko cɛw diyagoyabagaw. Nka i ko Krisita ka baarakɛlaw, ka Ala sago kɛ ka bɔ an dusukun na.

Krisita ka baarakɛlaw ka kan ka Ala sago kɛ ni kɔnɔnajɛya ni tilennenya ye, u man kan ka kɛ wajibi ye walima ka mɔgɔw diyabɔ.

1. Ka Ala sago kɛ ni kɔnɔnajɛya ni danbe ye

2. Ka baara kɛ Ala ye walisa k’a diyabɔ, Mɔgɔw tɛ

1. Kolosekaw 3:23 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi kama, aw kana kɛ mɔgɔw ye.

.

Efesekaw 6.7 I ka baara k ni nege ɲuman ye i ko Matigi, i kana baara kɛ mɔgɔw ye.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka baara kɛ Matigi ye ni sago ɲuman ye.

1. Baara kɛli Matigi ye ni diyanye ye

2. Ka baara kɛ Matigi ye ni hakilina ɲuman ye

1. Kolosekaw 3:23-24 - I mana fɛn o fɛn kɛ, i ka baara kɛ o la ni i dusukun bɛɛ ye, i n’a fɔ i bɛ baara kɛ Matigi ye, i kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k’a masɔrɔ i b’a dɔn ko i bɛna ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. I bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.

2. Matiyu 25:40 - Masakɛ bɛna a jaabi ko: 'Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko aw ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ fitininw dɔ la kelen ye, aw ye o kɛ ne ye.'

Efesekaw 6.8 K'a dòn ko mògò bè ko ɲuman o ko ɲuman kè, a na o de sòrò Matigi fè, a kɛra jɔn ye wo, a kɛra hɔrɔn ye wo.

Matigi bɛ kɛwale ɲumanw sara, mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo jamana kɔnɔ.

1: Mɔgɔ minnu bɛ koɲuman kɛ, Ala bɛ olu sara, u ka sigiyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

2: Ka mɔgɔ bɛɛ minɛ ni ɲumanya ni bonya ye, o bɛ na ni Ala ka dugawu ye.

1: Matiyu 5:44-45 - Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ka aw tɔɔrɔbagaw deli, walisa aw ka kɛ aw Fa denw ye sankolo la.

2: Galasikaw 6:7-8 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ se ka tulo geren. Mɔgɔ bɛ min dan, a bɛ o tigɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa k'u fari diyabɔ, o na halakili suman ka bɔ farisogo la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa ka Ni Senu diyabɔ, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ka bɔ Ni Senu de la.

Efesekaw 6.9 Aw kuntigiw, aw ka o ɲɔgɔn kɛ u la, ka bagabagali muɲu. Mɔgɔw bonya fana tɛ a fɛ.

Matigiw ka kan k’u sagokɛlaw minɛ ni bonya ni ɲumanya ye, k’a dɔn ko olu fana ka kan ka Ala jaabi.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka yeelen na: Weelekan ka ɲɛsin ɲumanya ni bonya ma".

2. "Matigi ka misali: An bɛ mɔgɔ minnu ɲɛminɛ, ka bonya jira".

1. Matiyu 7:12 - "O de kosɔn aw b'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

2. Kolosekaw 3:22-25 - "Jɔndenw, aw ka aw matigiw kan minɛ fɛn bɛɛ la ka kɛɲɛ ni farisogo ye, aw kana kɛ ni ɲɛnayeli ye, i ko mɔgɔw diyanyekow, nka ni dusukun kelenpe ye, ka siran Ala ɲɛ Matigi, a tɛ kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye mɔgɔw."

Efesekaw 6.10 A laban na, ne balimaw, aw ka barika bonya Matigi la ani a ka sebaaya la.

I barika ka bonya Matigi ni a ka sebaaya la.

1: Ka Matigi ka fanga minɛ

2: Ala ka sebaaya min bɛ baara kɛ an kɔnɔ

1: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya

2: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Efesekaw 6.11 Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow kɛlɛ.

An ka kan ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw don walisa ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

1. "Ka jɔ jugu kɛlɛ: Ala ka kɛlɛkɛminɛnw doncogo".

2. "Ala ka kɛlɛkɛminɛnw: I yɛrɛ tanga Sitanɛ ka fɛɛrɛw ma".

1. Esayi 59:17 - A ye tilennenya don i ko disi la, ka kisili kasɛti don a kun na. A ye waleɲumandɔn finiw don finiw nɔ na, ka timinandiya don i n'a fɔ fini.

2. Romɛkaw 13:12 - Su tɛmɛna, tile surunyara, an ka dibi kɛwalew fili, ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don.

Efesekaw 6.12 An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni Ala ta fan fɛ juguya ye sanfɛyɔrɔw la.

An bɛ alako ta fan fɛ kɛlɛ la ni fanga juguw ye, wa an ka kan ka labɛn ka kɛlɛ kɛ.

1. Armor Up: Aw ye aw labɛn Alako kɛlɛ kama

2. Dibi kɛlɛli: Ka jɔ kojugu juguw kama

1. Esayi 59:17 - A ye tilennenya don i ko disi, ka kisili kasɛti don a kun na. A ye waleɲumandɔn finiw don finiw nɔ na, ka timinandiya don i n'a fɔ fini.

2. Efesekaw 6:10-18 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

Efesekaw 6.13 O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta aw bolo, walisa aw ka se ka don jugu muɲu, ka fɛn bɛɛ kɛ ka jɔ.

Krecɛnw ka kan k’u yɛrɛ labɛn alako ta fan fɛ kɛlɛw kama, u kɛtɔ ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw don.

1. “Ala ka kɛlɛkɛminɛnw: Ka an labɛn Alako kɛlɛ kama” .

2. “Ka jɔ kosɛbɛ juguya ɲɛkɔrɔ” .

1. Esayi 11:5 - “Tilennenya na kɛ a cɛsirilan ye, kantigiya na kɛ a cɛsirilan ye.”

2. Romɛkaw 13:12 - “Su tɛmɛna yɔrɔ jan. don surunyara. O la sa, an ka dibi kɛwalew fili ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don.”

Efesekaw 6.14 O de kosɔn, aw ka jɔ, ka aw cɛsirilan siri ni tiɲɛ ye, ka tilennenya fini don.

Tɛmɛsira bɛ dannabaaw wele u ka tilennenya ni tiɲɛ kɛlɛkɛminɛnw don.

1. Tilennenya kɛlɛkɛminɛnw: Ka dannaya disi don

2. Tiɲɛ fanga: Ka i siri ni tilennenya ye

1. Kolosekaw 3:12-14 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ni kanulen kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la.

2. Esayi 59:17 - A ye tilennenya don i n’a fɔ a disi, ka kisili kasɛti don a kun na; a ye waleɲumandɔn finiw don ka a yɛrɛ siri ni timinandiya ye i n'a fɔ a bɛ fini don cogo min na.

Efesekaw 6.15 Aw senw ye sanbara don hɛrɛ Kibaru Duman labɛnni na.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka labɛn ka Yesu Krisita ka kibaru duman fɔ diɲɛ ye.

1. "Hɛrɛ Kibaru Duman: Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔli".

2. "Ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don: Ka i labɛn kɛlɛ kama ni Kibaru Duman ye".

1. Romɛkaw 10:14-15 - "O tuma na fɛ, u bɛna a wele cogo di, u ma da a la, u ka kan ka da a la cogo di ko u ma deli ka min mɛn? Wa u ka kan ka mɛn cogo di k'a sɔrɔ u ma waajuli kɛ? u ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo ni u cilen don ?»

2. Jeremi 20:9 - «Ni ne y’a fɔ ko: «Ne tɛna a tɔgɔ fɔ tugun, ne tɛna kuma a tɔgɔ la tugun,” ne dusukun na i n’a fɔ tasuma manaman min datugulen bɛ ne kolow la, ne sɛgɛnnen don.» ka a minɛ, ne tɛ se.»

Efesekaw 6.16 Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, aw ka dannaya kunsigi ta, aw na se ka mɔgɔ juguw ka tasumamuguw bɛɛ faga ni o ye.

Dannabaaw ka kan k’u jigi da dannaya kan walisa k’u tanga mɔgɔ juguw ka fɛɛrɛw ma.

1. Dannaya fanga min bɛ se sɔrɔ juguya kan

2. Ka jɔ dannaya la

1. Yakuba 4:7, "A' ye aw kolo Ala ye. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. 1 Piɛrɛ 5:8-9, "Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ, katuguni aw jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun, aw k'o kɛlɛ.

Efesekaw 6.17 Aw ka kisili kunsigi ni Ni Senu ka npan ta, o min ye Ala ka kuma ye.

Kisili kasɛti ani Ni Senu ka npan, o min ye Ala ka Kuma ye, olu ye marifa nafamaw ye hakili ta fan fɛ kɛlɛ kama.

1. Kuma fanga: Alako kɛlɛ ɲɛminɛbaga

2. Ka kisili kasɛti ta: Weelekan min bɛ kɛ ka wale kɛ

1. Esayi 59:17 - “A ye tilennenya don i n’a fɔ barajuru, ka kisili kasɛti don a kun na.”

2. Heburuw 4:12 - “Ala ka kuma ɲɛnama don, a fanga ka bon, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan.”

Efesekaw 6.18 A' ye delili ni delili bɛɛ kɛ tuma bɛɛ Ni Senu la.

Aw ka delili kɛ ni timinandiya ye, ka delili kɛ mɔgɔ senumaw bɛɛ ye.

1. Delili fanga: Ka timinandiya Senumaw ye

2. Ka delili kɛ ni ɲɛmajɔ ye: Ka delili kɛ Krisita farikolo ko la

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. 1 Tesalonikekaw 5:17 - "aw ka delili kɛ k'a sɔrɔ aw ma dabila," .

Efesekaw 6.19 Ne kosɔn, walisa kuma ka di ne ma, walisa ne ka ne da wuli ni jagɛlɛya ye, ka Kibaru Duman gundo ladɔnniya.

Pol ye delili kɛ walisa a ka se ka kibaru duman gundo fɔ ni jagɛlɛya ye.

1. Ka Kibaru Duman weleweleda ni jagɛlɛya ye - Efesekaw 6:19

2. Kibaru Duman gundo - Efesekaw 6:19

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya Krisita ka kibaru duman la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye.

2. Kolosekaw 4:3-4 - Ka delili kɛ an fana ye o waati kelen na, ko Ala ka da wuli an ye kuma la, ka Krisita gundo fɔ, ne fana sirilen bɛ o gundo la, walisa ne ka o kɛ a bɛ jira, i n'a fɔ ne ka kan ka kuma cogo min na.

Efesekaw 6.20 O de kosɔn ne ye ciden ye kaso la, walisa ne ka kuma ni jagɛlɛya ye o la, i ko ne ka kan ka kuma cogo min na.

Pol tun ye Krisita ka ciden ye ani gɛlɛya o gɛlɛya tun b’a ɲini a fɛ, a tun bɛ sɔn ka o muɲu walisa ka kuma kibaru duman kan ni jagɛlɛya ye.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka baara kɛ: Pol ka misali

2. Ka an yɛrɛ labɛn walasa ka jagɛlɛya sɔrɔ Kibaru Duman weleweleda la

1. Filipekaw 1:12-14

2. Kɛwalew 26:16-18

Efesekaw 6.21 Nka walisa aw fana ka ne ka kow ni ne ka kow dn, Tisike, balima kanulen ani Matigi ka baaraden kantigi, na o f=w laj= aw ye.

Tikisi ye Matigi balima kanulen ye ani a ka cidenyabaarakɛla kantigi ye min bɛna Paul ka kow bɛɛ ladɔnniya Efesekaw la.

1. Ka kɛ Matigi ka cidenyabaarakɛla kantigi ye: Efesekaw 6:21

2. Ka kalan sɔrɔ Tikisi ka misali la: Efesekaw 6:21

1. Kolosekaw 4:7-9 - Pol ye Tisike tanu a ka baara kantigiya kosɔn

2. 2 Timote 4:12 - Pol b kuma Tisike cili kan Efese walisa a ka kow lase a ma

Efesekaw 6.22 Ne ye o ci aw ma o kun kelen de kama, walisa aw ka an ka kow dn, walisa a ka aw dusukunw dusu saalo.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka ciden cilen kan Efese egilisi la walisa ka u ka kow kibaruya fɔ u ye ani ka u dusukunw dusu saalo.

1. Dususalo sɔrɔ cogo min waati gɛlɛnw na

2. Dusudon fanga

1. Romɛkaw 15:5 - "Muɲuli ni dusu donbaga Ala ka aw dɛmɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye".

2. Esayi 40:1-2 - "Masaara, dusu saalo, aw ka Ala ko ten. Aw ka kuma ni dususuma ye Jerusalɛm ma, ani ka weleweleda a ma ko a ka baara gɛlɛn dafara, ko a ka jurumu sarala, ko a ye min sɔrɔ ka bɔ matigi bolo fila ye a ka jurumuw bɛɛ la" .

Efesekaw 6.23 Hɛrɛ ni kanuya ni dannaya ka kɛ balimaw ye, ka bɔ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita la.

Pol bɛ hɛrɛ ni kanuya cikan ci balimaw ma ni dannaya ye, ka bɔ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Kanuya ni dannaya fanga: An bɛ se ka an ni Ala ani an balimakɛw cɛsira barika bonya cogo min na

2. Ka hɛrɛ ni kanuya sɔrɔ Ala la: An bɛ se ka dususalo sɔrɔ cogo min na ka bɔ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita fɛ

1. 1 Yuhana 3:18 - "Denmisɛnw, an kana kanuya kanu kuma wala kuma la, nka an ka kanuya kɛ kɛwalew ni tiɲɛ na."

2. Romkaw 5:5 - "Jigiya t'an maloya, katuguni Ala ka kanuya donna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

Efesekaw 6.24 Minnu b an Matigi Yesu Krisita kanu ni tiɲumanya ye, nɛɛma ka kɛ olu bɛɛ ye. Amiina.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ Ala ka nɛɛma ka kɛ Yesu Krisita kanubaga bɛɛ fɛ ni kɔnɔnajɛya ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kɔnɔnajɛya ye - Ka dege ka ɲɛnamaya kɛ Krecɛn ɲɛnamaya lakika la

2. An Matigi kanu - Ka bonya an ni Yesu cɛsira la

1. Yuhana 15:9-10 - “Ne Fa ye ne kanu cogo min na, ne fana ye aw kanu ten. Aw ka to ne ka kanuya la. Ni aw ye ne ka ci fɔlenw mara, aw na to ne ka kanuya la, i ko ne ye ne Fa ka ci fɔlenw mara ka to a ka kanuya la cogo min na.”

2. 1 Yuhana 4:7-8 - «Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye.”

Filipekaw 1 ye Paul ka bataki min cilen don Filipekaw ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka kanuya ni a ka waleɲumandɔn jira Filipe dannabaaw la, ka dusu don u kɔnɔ u ka dannaya la, ani ka a ka miiriya fɔ tɔɔrɔw ni kibaru duman ɲɛtaa ko la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a ka kanuyaba jira Filipe dannabaaw la ani ka barika da Ala ye u ka jɛɲɔgɔnya kosɔn kibaru duman jɛnsɛnni na (Filipekaw 1:3-8). A b’u hakili sigi ko a bɛ delili kɛ u ye ni nisɔndiya ni daŋaniya ye, k’a da a la ko Ala min ye baara ɲuman daminɛ u la, o bɛna o kɛ ka ban. Pol b’a fɛ kosɛbɛ u ka kanuya ka caya ka taa a fɛ ni dɔnniya ni faamuyali ye.

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma a ka kaso kan, o min kɛra tiɲɛ na ka kibaru duman taa ɲɛ (Filipekaw 1:12-18). A b’a ɲɛfɔ ko a ka cakɛdaw ye dusu don mɔgɔ caman kɔnɔ, ka daŋaniya sɔrɔ ka Ala ka kuma fɔ ni siran tɛ. Dɔw bɛ Krisita waaju k’a sababu kɛ keleya wala ɲɔgɔn sɔsɔli ye, nka Pol nisɔndiyalen don bawo Krisita bɛ weleweleda ŋaniya mana kɛ min o min ye. A b’a jira ko a ɲɛnama don wo, a mana sa wo, Krisita bɛna bonya ale barika la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Pol ye miirili kɛ ɲɛnamaya ni saya ko la (Filipekaw 1:19-30). A b’a ka jigiya ni a ka jigiya jira ko a tɛna maloya, nka a bɛna kɔrɔta u ka deliliw fɛ ani Ni Senu ka labɛn fɛ. Ale fɛ, ɲɛnamaya kɔrɔ ye baara ye min bɛ den kɛ k’a sɔrɔ saya kɔrɔ ye ka kɛ ni Krisita ye—nege min bɛ a kɛlɛ. O bɛɛ n’a ta, a bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u yɛrɛ minɛ cogo la min ka kan ni kibaru duman ye, kɛlɛw cɛma, k’a sɔrɔ u ma siran.

Kuma surun na, .

Filipekaw tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ Pol ka kanuyaba jira Filipe dannabaaw la ani a ka waleɲumandɔn fana u ka jɛɲɔgɔnya kosɔn kibaru duman jɛnsɛnni na. A b’a jira ko a dalen bɛ Ala ka baara la u kɔnɔ.

Pol b’a fɔ cogo min na hali ni a donna kaso la, o kɛra sababu ye ka Krisita weleweledalaw taa ɲɛ. A bɛ nisɔndiya kibaru duman ɲɛtaa la, mɔgɔ wɛrɛw ŋaniya mana kɛ min o min ye. A bɛ miiri ɲɛnamaya ni saya fana na, k’a jira ko a jigi b’a la baara nafama na, ani a b’a fɛ ka kɛ Krisita fɛ.

Nisɔndiya, waleɲumandɔn ani dannaya min bɛ Paul bolo Ala ka baara la dannabaaw cɛma, nin tilayɔrɔba bɛ sinsin o kan. A b’a jira ko Pol ka kasoladon ye nɔ ɲuman min bila kibaru duman jɛnsɛnni na ani a ka miiriya ɲɛnamaya ni saya ko la. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka kan ni kibaru duman ye, gɛlɛyaw ni kɛlɛw cɛma.

Filipekaw 1:1 Paul ni Timote, Yesu Krisita ka baaradenw, ka ci Krisita Yesu la mg senumaw b ma, minnu b Filipe, ni Episkopow ni diacrew ye.

Pol ni Timote b’u ka foli ci Filipe mɔgɔ senumaw ma, episkɔpuw ni diacrew fana sen bɛ o la.

1. Kelenya fanga Krisita farikolo la

2. Nafa min b’a la ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Efesekaw 4:16 - "Farikolo bɛɛ, min sirilen bɛ ale de la, ni a sirilen don ɲɔgɔn na ni a dɛmɛnanw bɛɛ ye, o bɛ bonya ka a yɛrɛ sabati kanuya la, i n'a fɔ a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ b'a ka baara kɛ cogo min na."

2. Matiyu 20:25-28 - "Nka Yesu y'u wele a yɛrɛ ma k'a fɔ a ye ko: «Aw b'a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya aw, nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka baarakɛla ye.Wa mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ fɔlɔ ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka jɔn ye— i n’a fɔ Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ cogo min na, nka ka baara kɛ, ani ka a ni di ka kɛ kunmabɔsara ye mɔgɔ caman kosɔn.”»

Filipekaw 1.2 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka kɛ aw ye.

Pol b’a fɛ Filipekaw ka nɛɛma ni hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Ala ni Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Neema ni hɛrɛ fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲagali Ala ni Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ la

1. Romɛkaw 5:1-2 «O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de sababu fɛ, an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigi la.”

2. Efesekaw 1:2 “An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka di aw ma.”

Filipekaw 1.3 Ne bɛ barika da ne ka Ala ye aw hakili jigintɔ bɛɛ la.

Pol b’a ka waleɲumandɔn jira Ala la Filipe egilisi kosɔn.

1: "I ka waleɲumandɔn jira mɔgɔw la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2: "Waleɲumandɔn ye nilifɛn ye Ala ma".

1: 1 Tesalonikekaw 5:16-18 - Aw ka ɲagali tuma bɛɛ, ka delili kɛ tuma bɛɛ, ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la. Elohim sago ye aw ye Krisita Yesu la.

2: Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa a ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma.

Filipekaw 1.4 Ne ka delili bɛɛ la aw bɛɛ ye tuma bɛɛ, aw bɛ delili kɛ ni ɲagali ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka delili kan Filipekaw ye ni nisɔndiya ye.

1. Ka nisɔndiya sɔrɔ delili sababu fɛ

2. Se min bɛ mɔgɔ wɛrɛw delili la

1. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2. Kolosekaw 1:9-12 - "O de kosɔn kabini an ye aw ko mɛn don min na, an ma delili dabila aw kosɔn. An bɛ Ala deli tuma bɛɛ a ka aw fa a sago dɔnniya la hakilitigiya ni o faamuyali bɛɛ fɛ." Ni Senu bɛ di, walisa aw ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka kan ni Matigi ye, ka a diyabɔ cogo bɛɛ la: ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka bonya Ala dɔnniya la, ka barika sɔrɔ ni sebaaya bɛɛ ye ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ sebaaya ye, walisa aw ka se aw ka muɲuli ni muɲuliba kɛ, ka barika da Fa Ala ye ni nisɔndiya ye, ale min y'a to aw ka se ka aw niyɔrɔ sɔrɔ a ka jama senuma ka ciyɛn na yeelen masaya la.»

Filipekaw 1.5 Aw ka jɛ kibaru duman la kabini tile fɔlɔ fo ka na se bi ma.

Tɛmɛsira bɛ kuma kibaru duman jɛɲɔgɔnya kan kabini a don fɔlɔ fo ka na se bi ma.

1. Jɛɲɔgɔnya ni kibaru duman nafa ka bon ani mun na an ka kan k’an jija k’a mara.

2. Kibaru duman ka bɛnbaliya ani a ye muɲuli kɛ cogo min na sanw kɔnɔna na.

1. Kɛwalew 2:42, U jɔlen tora cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya la, buru karili ni delili la.

2. Heburuw 10:24-25, An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw lawuli, an kana an ka ɲɔgɔn lajɛli bila i ko dɔw bɛ kɛ cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn laadi, ka tɛmɛ o kan i n' a fɔ i b' a ye cogo min na Don bɛ ka surunya .

Filipekaw 1.6 Ka da a la ko min ye baara ɲuman daminɛ aw la, o na o kɛ fo ka se Yesu Krisita ka don ma.

Pol bɛ dusu don Filipekaw kɔnɔ u ka da Ala la, ale min ye baara ɲuman daminɛ u la, wa a bɛna taa a fɛ k’o dafa fo ka se Yesu Krisita ka don ma.

1. I jigi da Matigi kan: Ka i jigi da Ala ka baara dafalen kan

2. Dusu doncogo dannabaliya cɛma: Dususalo sɔrɔli Ala ka layidu kɔnɔ

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Heburuw 13:5-6 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wariko kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i bila abada, ne tɛna i bila abada.” O la sa, an bɛ se k’a fɔ ni jagɛlɛya ye ko: “Matigi ye ne dɛmɛbaga ye; Ne tɛna siran; mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ ne la?”

Filipekaw 1.7 I ko a ka kan ne ka miiri aw b la cogo min na, katuguni aw b ne dusukun na. Ne ka sirili ni Kibaru Duman lafasali ni a sabatili la, aw bɛɛ ye ne ka nɛɛma jɛɲɔgɔnw ye.

Pol b’a ka waleɲumandɔn jira Filipe egilisi la, bawo u jɔlen bɛ a fɛ Kibaru Duman lafasali ni a sabatili la.

1. Egilisi jɔyɔrɔ Kibaru Duman lafasali ni a sabatili la

2. Ka jɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ye Kibaru Duman lafasali la

1. Kɛwalew 4:29 - "Sisan, Matigi, u ka bagabagali filɛ .

2. Heburuw 10:23-25 - "An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ, k'a sɔrɔ an ma sigasiga; (k'a masɔrɔ layidu tabaga ye kantigi ye.) An ka ɲɔgɔn jateminɛ ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ an yɛrɛw fɛ ɲɔgɔn fɛ, i ko dɔw ka kɛwalew, nka an bɛ ɲɔgɔn laadi.

Filipekaw 1.8 K'a masɔrɔ Ala ye ne seereya ye, ne b'a fɛ kosɛbɛ ka aw bɛɛ nɔfɛ Yesu Krisita kɔnɔ.

Pol b’a ka kanuyaba jira Filipe dannabaaw la.

1: Ala ka kanuya min bɛ an na, o tɛ dantigɛli kɛ

2: Kanuya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la, o ka kan ka kɛ Ala ka kanuya jiralan ye

1: 1 Yuhana 4:19 - An b'an kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ

2: Yuhana 13:34-35 - Aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na

Filipekaw 1.9 Ne bɛ nin deli, walisa aw ka kanuya ka caya ka taa a fɛ dɔnniya ni kiritigɛ bɛɛ la.

Pol bɛ dusu don Filipekaw kɔnɔ u ka dɔ fara u ka dɔnniya ni kiritigɛ bɛɛ kan u ka kanuya sababu fɛ.

1) An bɛ se ka bonya cogo min na dɔnniya ni kiritigɛ la kanuya sababu fɛ

2) Kanuya caya fanga min bɛ dɔnniya ni kiritigɛ la

1) Kolosekaw 3:14 - Ka tɛmɛn o fɛnw bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min ye dafalenya sirilan ye.

2) 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - Sisan, dannaya, jigiya, kanuya, nin saba bɛ to yen. nka o bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye.

Filipekaw 1.10 Walisa aw ka fisa ni kow ye minnu ka fisa. walisa aw ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye, aw ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye fo Krisita ka don.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ min ka fisa kosɛbɛ ani min jalaki tɛ, walisa u ka se ka sɔrɔ jalakibaliw ye Krisita don na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na: Filipekaw ka sebaaya 1:10

2. Ka cɛsiri kɛ senuya kama: I bɛ se ka kɛ cogo min na ni jurumu tɛ fo ka se Krisita ka don ma

.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - "Nka aw welebaa ye senuma ye cogo min na, aw fana ka kɛ saniyalenw ye aw taamacogo bɛɛ la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”»

Filipekaw 1.11 Ka fa tilennenya denw na, Yesu Krisita barika la, ka Ala bonya ni a tanu.

Tilennenya denw dira an ma Yesu Krisita fɛ, ka Ala bonya ani ka a tanu.

1: An ye dugawu sɔrɔ tilennenya denw fɛ, minnu dira an ma Yesu Krisita fɛ, Ala nɔɔrɔ kama.

2: Ni an b’an jigi da Yesu Krisita kan, an bɛ se ka tilennenya denw sɔrɔ, ka nɔɔrɔ lase Ala ma.

1: Kolosekaw 1:10 - Walisa aw ka taama ka bɛn Matigi ma fo ka diya mɔgɔw bɛɛ ye, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka dɔ fara Ala dɔnniya kan.

2: Yakuba 3:18 - Tilennenya den bɛ dan hɛrɛ la hɛrɛ kɛbagaw fɛ.

Filipekaw 1.12 Balimaw, ne b'a fò aw k'a faamu ko ko minnu kɛra ne la, olu binna Kibaru Duman taa ɲɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul ye gɛlɛyaw ni kɔrɔbɔli minnu sɔrɔ, olu jiginna cogo min na ka kɛ fɛn nafama ye, ka kibaru duman taa ɲɛ.

1: An bɛ se ka an jigi da Ala kan walisa ka ko ɲuman bɔ an ka kɛlɛw la.

2: An bɛ se ka jigiya sɔrɔ Ala la, hali an ka tɔɔrɔw sababu fɛ.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

Filipekaw 1.13 O cogo la, ne sirilen bɛ Krisita la, masaso bɛɛ la, ani yɔrɔ tɔw bɛɛ la.

Pol ka kaso la, o kɛra a ka dannaya ni a ka cɛsiri seereya ye Krisita ma, k’a jira ko a ka kantigiya kibaru duman ma, o tun tɛ se ka wuli.

#1: An ka kantigiya Krisita ma, o ka kan ka barika sɔrɔ fo k’a jira an ka kɛwalew bɛɛ la.

#2: An ka cɛsiri kibaru duman la, o ka kan ka sabati i n’a fɔ kasobon kɔnɔ, ka fɔɲɔba bɛɛ kunbɛn.

#1: Matiyu 10:32-33 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, ne fana na sɔn o ma ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ kɔrɔ, ne na ban ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ.”

#2: Kolosekaw 3:17 - aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

Filipekaw 1.14 Balima caman minnu dalen bɛ Matigi la ne ka sirili kosɔn, olu ja gɛlɛyara kosɛbɛ ka kuma fɔ ni siran tɛ.

Balima minnu b Matigi la, olu dalen b Ala ka kuma f ka siran ka tmn Paul ka sirili kosn.

1. Se min bɛ timinandiya la ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye

2. Ka se sɔrɔ siran kan ni dannaya ni dannaya ye Ala la

1. Matiyu 10:28 - Aw kana siran mɔgɔ minnu fari faga nka u tɛ se ka ni faga. Nka, aw ka siran ale ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.

2. Romɛkaw 10:13-14 - Sabu “mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.” O tuma na fɛ, u ma da min na, u na o wele cogo di? U ma da min ko mɛn, u na da o la cogo di? U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

Filipekaw 1.15 Dɔw bɛ Krisita waaju hali keleya ni sɔsɔli fɛ. Dɔw fana bɛ ni diyagoya ɲuman ye.

Pol b’a ɲini Filipe egilisi fɛ u ka sɔn Krisita ka waajuli ma, ŋaniya mana kɛ min o min ye.

1 - Dusu donna cogo o cogo, Krisita ka cikan ka kan ka sɔn ani ka sɔn a ma.

2 - Ala bɛ se ka baara kɛ ni ko bɛɛ ye walasa ka na n’a ka kisili cikan ye.

1 - Talenw 21:1 - Masakɛ dusukun bɛ Matigi bolo ; i n'a fɔ ji bajiw, a b'a fɛ yɔrɔ o yɔrɔ.

2 - Jeremi 29:11 - Katuguni ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi b’o fɔ, “laɲiniw ye ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, labɛnw ka jigiya ni siniko di aw ma.

Filipekaw 1.16 Mɔgɔ bɛ Krisita waaju sɔsɔli la, a tɛ kɛ ni kɔnɔnajɛya ye.

Pol bilali kaso la, o m’a bali ka Krisita ka Kibaru Duman weleweleda, hali k’a sɔrɔ a ma kɛlɛ.

1: Gɛlɛya waatiw la, i ka to i ka dannaya la, ka taa a fɛ ka Krisita ka kanuya jɛ.

2: Hali n’i bɛ kɛlɛ la, i kana i ka dannayakow tiɲɛ abada.

1: Romɛkaw 8:31-39 - Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka jɔ ka jɔ ani u kana u fari faga kɛlɛ fɛ.

2: Matiyu 5:11-12 - Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw kalan u ka to barika la hali ni u tɔɔrɔla.

Filipekaw 1.17 Nka o tɔ kelen bɛ kanuya la, a y’a dɔn ko ne bilalen bɛ Kibaru Duman lafasali kama.

Pol b’a dɔn ko a welelen don ka Kibaru Duman lafasa ani kanuya de b’a bila ka miiri.

1. Kanuya fanga: Kanuya bɛ se ka an ka cidenyabaara lawuli cogo min na

2. Ka jɔ ka jɔ: Jagɛlɛya min bɛ an na ka Kibaru Duman lafasa

1. 1 Yuhana 4:7-12 – “Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.”

2. Romɛkaw 12:1-2 – “O de kosɔn, balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Filipekaw 1:18 O tuma na fɛ, mun bɛ kɛ? O bɛɛ n'a ta, cogo bɛɛ la, a kɛra i n'a fɔ a kɛra cogo o cogo, wala tiɲɛ na, Krisita bɛ waajuli kɛ. Ne bɛ ɲagali o la, ɔwɔ, ne na ɲagali.

Krisita bɛ waajuli kɛ cogo bɛɛ la, wa Pol bɛ nisɔndiya o la.

1: Kow bɛɛ la, an ka kan ka ɲagali Krisita ka kibaru duman sebaaya la.

2: An minnu ye Krecɛnw ye, an ka kan ka nisɔndiya sɔrɔ k’a ye ko Krisita ka cikan bɛ ka jɛnsɛn cogo o cogo.

1: 1 Kɔrɛntekaw 1:17-18 - Krisita ma ne ci ka batise, nka ka Kibaru Duman fɔ, o ma kɛ ni hakilitigiya ni kuma fɔcogo ɲuman ye, walisa Krisita ka gengenjiri kana lankolon a ka sebaaya la.

2: Rom=kaw 1:16-17 - Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya de b kisili lase dannabaaw b ma: fɔlɔ Yahutuw ma, o kɔfɛ siya wɛrɛw.

Filipekaw 1.19 Ne b'a dòn ko nin na ne ka kisili lase aw ka delili ni Yesu Krisita Ni barika la.

Pol b’a jira ko a dalen b’a la Ala ka labɛn na a ka kisili kama.

1. Ala ka laɲini an ka kisili ko la, o ka bon ni an ta ye tuma b.

2. Ala ka nɛɛma Ni Senu ka sebaaya fɛ, o bɛ se ka an sabati.

1. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu b’an dɛmɛ an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min deli, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ an deli ni ŋunankanw ye minnu ka dun fo ka se kumaw ma.

Filipekaw 1.20 Ka k= ne jigi b= ne jigi b= ne jigi la, ko ne t= maloya foyi la, f= ko Krisita na bonya ne farikolo la ni jagb=ya b= ye, i ko a b= cogo min na tuma b==, sisan fana Krisita na bonya ne farikolo la, ni o ye ɲɛnamaya ye wo, a kɛra saya barika ye wo .

O tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Krisita bonya mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani k’o kɛ ni jagɛlɛya ye, a nɔfɛkow mana kɛ fɛn o fɛn ye.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ye Krisita kosɔn - Nafa min bɛ ɲɛnamaya la min bɛ Krisita bonya.

2: Maloya tɛ Krisita la - Ka maloya ka ɲɛnamaya Krisita kosɔn hali ni o kɔlɔlɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye.

1: Matiyu 5:14-16 - “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, a bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma. O cogo kelen na, aw ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan sankolo la.

2: Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

Filipekaw 1.21 Katuguni ne bolo ka namaya, o ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.

Pol b’a ka dannaya jira ko ka ɲɛnamaya kɛ Krisita kosɔn, o nafa ka bon ka tɛmɛ saya kan.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ye, o nafa ka bon ka tɛmɛ saya kan

2: Dannaya fanga min bɛ Krisita la

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Filipekaw 3:10 - Ne b’a fɛ ka Krisita dɔn—ɔwɔ, ka a lakununni fanga dɔn ani ka a sen don a ka tɔɔrɔw la, ka kɛ i n’a fɔ ale a ka saya la.

Filipekaw 1.22 Nka ni ne b balo farisogo la, o ye ne ka baara den ye.

Pol b’a jira ko a dalen tɛ a la, a ka kan ka min sugandi farisogo la, walima ka sa Krisita la.

1. Sugandili hɔrɔnya: Desizɔn ɲuman ta cogo

2. Bibulu ka hakilitigiya nafa ka bon desizɔnw ta la

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

2. Talenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Filipekaw 1.23 Ne b'a fè ka taa ni Krisita ye. min ka fisa kosɛbɛ:

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul nege kan ka bɔ nin ɲɛnamaya la ka kɛ Krisita fɛ, o min ka fisa kosɛbɛ.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Pol ka misali la walisa ka ɲɛnamaya ɲuman ɲini ka tɛmɛ nin kan, an kɛtɔ k’an jija ka kɛ Krisita fɛ.

2: An ka kan ka nege don an na ka kɛ Krisita fɛ, bawo o ka fisa kosɛbɛ ni nin diɲɛ bɛ se ka fɛn o fɛn di.

1: 2 Kɔrɛntekaw 5:7-8 - Katuguni an bɛ taama dannaya de la, an tɛ taama yeli la. Ɔwɔ, an dalen b’a la tiɲɛ na, wa a ka fisa an ma ka yɔrɔ jan farikolo la ani ka kɛ so ni Matigi ye.

2: Jirali 14:13 - O kɔ, ne ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la ko: «I ka nin sɛbɛn: Suw minnu bɛ sa Matigi la kabini sisan, olu ye dubadenw ye.» Ni Senu ko: "Ɔwɔ, u na lafiɲɛ u ka baara la, katuguni u ka kɛwalew na tugu u kɔ."

Filipekaw 1.24 O bɛɛ n’a ta, ka to farisogo la, o de ka kan aw bolo ka tɛmɛn fɔlɔ kan.

Tɛmɛsira b’a fɔ ko a mago bɛ kalanden na kosɛbɛ ka to farisogo la.

1. An ka kan ka to farisogo la ani ka Ala bonya

2. Duba min bɛ sɔrɔ ka to farisogo la

1. Romɛkaw 8:13-14 - "Ni aw bɛ balo farisogo cogo la, aw na sa Ala, u ye Ala denw ye.»

2. Galasikaw 5:16-17 - "Ne b'a fɔ nin ye ko: Aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo nege dafa. Katuguni farisogo nege bɛ Ni kɛlɛ, Ni ne bɛ farisogo kɛlɛ kelen ka taa tɔ kelen na, walisa aw b'a fɛ ka ko minnu kɛ, aw kana olu kɛ.»

Filipekaw 1.25 Ni ne dalen b'a la, ne b'a dɔn ko ne na to aw bɛɛ fɛ ka to aw fɛ aw ka ɲɛtaa ni dannaya ɲagali kosɔn.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka dannaya kan a ka jɛɲɔgɔnya min bɛ senna ni Filipekaw ye, u ka dannaya sabatili ni u ka nisɔndiya nisɔndiya kosɔn.

1: Pol tun dalen bɛ Filipekaw la cogo min na, ani o bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na an ka jɛɲɔgɔnya sabati ni an kerecɛnɲɔgɔnw ye.

2: Pol ye misali min kɛ jɛɲɔgɔnya ko la ni Filipekaw ye, ani an bɛ se k’o waleya cogo min na an yɛrɛ ka ɲɛnamaya n’an ka jɛɲɔgɔnyaw la.

1: Kɛwalew 20:35 - Fɛn bɛɛ la ne y'a jira aw la ko ni an bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin cogo la, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ ani ka an hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko: 'Duba ka di ka tɛmɛ sɔrɔ kan.' .'

2: Kolosekaw 3:13 - Ka ɲɔgɔn muɲu ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la.

Filipekaw 1.26 Walisa aw ka ɲagali ka caya Yesu Krisita la ne kosɔn ne nali fɛ aw ma ko kura.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka kɛ Filipekaw fɛ tugun walisa u ka se ka ɲagali kosɛbɛ Yesu Krisita la.

1. Aw ka ɲagali Yesu Krisita la, katuguni ale de ye An ka Nisɔndiya sɔrɔyɔrɔ ye!

2. Nisɔndiya caman sɔrɔli Yesu Krisita la: O kɔrɔ ye min ye an bolo.

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

2. Yuhana 15:11 - Ne ye nin kumaw f aw ye, walisa ne ka ɲagali ka k aw la, ka aw ka ɲagali dafa.

Filipekaw 1.27 Aw ka miiriya ka k i ko Krisita ka Kibaru Duman b= cogo min na, walisa ni ne nana aw ye, wala ne t= yen, ne ka aw ka kow mn, walisa aw ka j= ni kelen na, ka k=l=k= ni hakili kelen ye Kibaru Duman dannaya kosɔn.

Pol b’a ɲini Filipekaw fɛ u ka baro kɛ alaɲɛsiran fɛ ani ka jɔ ɲɔgɔn fɛ hakili ni kuntilenna la kibaru duman kosɔn.

1. Kelenya fanga - Ka jɔ ɲɔgɔn fɛ Kibaru Duman kama

2. Baro fanga - Ka Kibaru Duman to a ka kuma an fɛ

1. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

2. Rom=kaw 12:2 - Aw kana i k= nin diɲɛ ta cogo la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

Filipekaw 1.28 Aw kana siran aw juguw ɲɛ foyi la, o ye halakili taamasyɛn ye u bolo, fo aw bolo, kisili ni Ala ta.

Pol ye Filipekaw jija u kana siran u juguw ɲɛ, katuguni o ye u yɛrɛw ka kisili taamasyɛn ye sanni u ka halaki.

1: Jagɛlɛya gɛlɛyaw la: Ka siran ani ka fanga sɔrɔ Ala la

2: Kisili sebaaya: Ala ka nɛɛma daliluw

1: Esayi 41:10 - O la, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2: Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Filipekaw 1.29 K'a masɔrɔ a dira aw ma Krisita kosɔn, aw kana da a la dɔrɔn, nka aw ka tɔɔrɔ fana a kosɔn.

Nin tɛmɛsira b’an jija an kana da Yesu la dɔrɔn, nka an ka sɔn fana ka tɔɔrɔ a kosɔn.

1. Tɔɔrɔ minnu bɛ Krisita kosɔn: Ɲɛjirali min bɛ mɔgɔ bila ka tugu Yesu kɔ

2. Dannaya fanga: Dannaya ɲɛnamaya kɛcogo

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye.

2. 1 Piɛrɛ 4:12-13 - Teri kanulenw, aw kana kabakoya tasumaba la min nana aw kan walisa k’aw kɔrɔbɔ, i n’a fɔ kabako dɔ bɛ ka aw sɔrɔ. Nka aw ka ɲagali k'aw sen don Krisita ka tɔɔrɔw la, walisa aw ka ɲagali kosɛbɛ ni a nɔɔrɔ jirala.

Filipekaw 1.30 Aw ye o kɛlɛ min ye ne la, ka o mɛn sisan ko ne bɛ ne la.

Pol bɛ dusu don Filipekaw kɔnɔ u k’a ka limaniya sabatilen ladege tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

1: An ka jɔ an ka dannaya la, hali ni musaka mana kɛ fɛn o fɛn ye.

2: I jigi da Ala kan ani k’a dɔn ko a bɛna kɛ an fɛ tuma bɛɛ kɛlɛ waatiw la.

1: 1 Piɛrɛ 5:8-9 – “Aw ka hakili sigi. aw ka aw janto aw yɛrɛ la. I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n’a fɔ waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun. Aw ka a kɛlɛ, aw ka dannaya sabatilen to.”

2: Esayi 41:10 – “Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Filipekaw 2 ye Paul ka bataki tilayɔrɔba filanan ye min cilen bɛ Filipekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Krisita ka majigilenya, a ka kelenya ani a ka yɛrɛdɔnbaliya ladege tuma min na u bɛ u ka dannaya sirataama.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw jijali ye u ka hakilina kelen sɔrɔ i n’a fɔ Krisita Yesu, ale min y’a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma (Filipekaw 2:1-11). A bɛ sinsin kelenya ni yɛrɛdɔn nafa kan, k’u jija u ka mɔgɔ wɛrɛw jate ko u nafa ka bon ka tɛmɛ u yɛrɛ kan. Pol b’a ɲini an fɛ an ka majigin ani ka sɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya kɔnɔ.

Dakun 2nan: Pol ye Timote ni Epafrodite ka misali jira iko yɛrɛdɔnbaliya ni yɛrɛdicogo misaliw (Filipekaw 2:19-30). A b’a fɛ ka Timote ci sɔɔni walisa k’u jija ni kibaruyaw ye a yɛrɛ ka ko kan. A bɛ Timote tanu a ka hami lakika la u ka ɲɛtaa ko la. O cogo kelen na, a bɛ Epafrodite tanu bawo a y’a ka ɲɛnamaya bila farati la ka baara kɛ a ye Filipe egilisi tɔgɔ la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye dannabaaw ye, u ka yeelen bɔ i n’a fɔ dolow bɔnsɔn jugu kɔnɔ (Filipekaw 2:12-18). Pol b’u jija u ka u ka kisili baara ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, k’a dɔn ko Ala de bɛ baara kɛ u kɔnɔ walisa k’a diyanyeko ɲuman sago kɛ ani k’a kɛ. A b’u jija u kana ŋunuŋunu wala ka sɔsɔli kɛ, nka u ka to Ala ka kuma la kosɛbɛ walisa a ka waso Krisita ka don na.

Kuma surun na, .

Filipekaw tilayɔrɔba filanan bɛ sinsin Krisita ka majigilenya, a ka kelenya ani a ka yɛrɛdɔnbaliya ladege kan. A bɛ dannabaaw wele u ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ nafamaw ye ka tɛmɛ u yɛrɛ kan, k’a sɔrɔ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya la.

Pol bɛ misaliw di Timote ni Epafrodite sababu fɛ—mɔgɔ kelen-kelen minnu y’a jira ko u b’u janto tiɲɛ na mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛtaa la u ka yɛrɛdɔnbaliya walew fɛ.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye dannabaaw ye, u ka u ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, ka Ala ka kuma minɛ kosɛbɛ ani ka yeelen bɔ i ko yeelenw diɲɛ dibi la. A bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka majigilenya, kelenya, ani kanminɛli kantigiya kɛ Ala sago la.

Filipekaw 2.1 Ni dusu saalo dɔ bɛ Krisita la, ni dususalo dɔ bɛ yen Krisita la, ni dususalo dɔ bɛ yen ni kanuya ye, ni jɛɲɔgɔnya dɔ bɛ Ni Ni fɛ, ni kɔnɔnafili ni makari dɔ bɛ yen.

Pol b’a ɲini Filipekaw fɛ u ka kɛ kelenya ni majigilenya ye, ani u ka kɛ kelen ye ani u ka kɛ kelen ye, i ko Yesu Krisita y’a kɛ cogo min na.

1: An ka kan k’an jija ka Yesu Krisita ladege, an kɛtɔ ka kelenya ni majigilenya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ.

2: Dususalo, dusu saalo, jɛɲɔgɔnya, banakɔtaa ani makari minnu bɛ sɔrɔ Krisita la, an ka kan k’olu dɔn ani k’u waleɲumandɔn.

1: Yuhana 13:34-35 - «Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.» Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.”

2: Efesekaw 4:2-3 - “ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ siri la.”

Filipekaw 2.2 Aw ka ne ka ɲagali dafa, walisa aw ka kɛ kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka na ɲɔgɔn fɛ kelenya ni kanuya la, ni hakilina ni miiriya kelen ye.

1. Kelenya Krisita farikolo la: Kelen ka sebaaya

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ kelen ye: Weelekan min bɛ kɛ ka kɛ kelen ye

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:17 - Hali ni an caman ka ca, an ye dumuni kelen ni farikolo kelen ye. Katuguni an bɛɛ bɛ o nbuuru kelen dun.

2. Yuhana 17:20-23 - Ne tɛ delili kɛ ninnu dɔrɔn ye, nka ne bɛ delili kɛ fana mɔgɔ minnu na da ne la u ka kuma barika la; walisa u bɛɛ ka kɛ kelen ye, i n'a fɔ I Fa, ne bɛ ne la cogo min na, ne fana bɛ i la cogo min na; walisa olu fana ka kɛ kelen ye An kɔnɔ, walisa diɲɛ ka da a la ko i ye ne ci.

Filipekaw 2.3 Foyi kana kɛ kɛlɛ wala kuncɛbaya fu fɛ. Nka ni yɛrɛmajigin ye, u kelen-kelen bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan.

Krecɛnw man kan ka wale kɛ u yɛrɛ sago wala kuncɛbaya kosɔn, nka o nɔ na, u ka kan k’a miiri ni majigilenya ye ko mɔgɔ wɛrɛw nafa ka bon ka tɛmɛ u yɛrɛ kan.

1. Majigilenya fanga - Mɔgɔ wɛrɛw bilali an yɛrɛ ɲɛ cogo min na ani Krecɛn majigin nafa.

2. Yɛrɛdɛsɛ nafa - Nafa min bɛ mɔgɔ wɛrɛw nafa bonya la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ani yɛrɛdɔnbaliya kɛcogo.

1. Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2. Matiyu 20:25-28 - Yesu ko: «Aw b’a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya, u ka mɔgɔbaw bɛ kuntigiya kɛ u kan. A kana kɛ ten aw cɛma. Nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka jɔn ye, mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye.”

Filipekaw 2.4 Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kana i ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka kow la, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka filɛli kɛ mɔgɔ wɛrɛw ta fana na.

Tɛmɛsira b’an jija an ka miiri mɔgɔ wɛrɛw la, an kana an sinsin an yɛrɛ nafaw dɔrɔn kan.

1: Ala b’an wele an ka kɛ yɛrɛdɔnbaliw ye, an kɛtɔ ka mɔgɔ wɛrɛw magow ɲɛ.

2: An ka kan k’an hakili to a la ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ.

1: Galasikaw 6:2 "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

2: Romɛkaw 12:10 "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka ɲɔgɔn fisa ni bonya ye."

Filipekaw 2.5 Hakili min tun b Krisita Yesu la, o ka k aw la.

Tɛmɛsira Krecɛnw ka kan k’u jija ka hakilina kelen sɔrɔ i n’a fɔ Yesu.

1. Ka kɛ i ko Yesu: An bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ i n’a fɔ Krisita

2. Krisita hakili: Yesu ka hinɛ ni a ka majigilenya ladege

1. Kolosekaw 3:12-14 - O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ni dɔ bɛ mɔgɔ kelen na, ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la.

14 Ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Filipekaw 2.6 K'a to Ala cogo la, a tun t'a miiri ko a ni Ala ye kelen ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka majigilenya kan, ale min tun bɛ Ala cogo la, nka a tun t’a jate ko ka kɛ kelen ye ni Ala ye, o ye fɛn ye min ka kan ka nafa sɔrɔ.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ ni majigilenya ye: Ka dege ka tugu Yesu ka misali kɔ”

2. “Majigilenya fanga: Krisita ka misali ye ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la”

1. Matiyu 16:24-25 : “Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: ‘Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ.’”

2. Filipekaw 4:5 : “Aw ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara.”

Filipekaw 2.7 Nka a ma bonya foyi la, a ye baaraden cogo ta.

Nin tɛmɛsira min bɛ Filipekaw 2:7 kɔnɔ, o bɛ kuma Yesu ka a yɛrɛ majigin kan, ka baarakɛla cogo ta walisa ka kɛ i ko mɔgɔw.

1. Majigilenya ye Bonya sira ye

2. Yesu ka misali: Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni kanuya ye

1. Matiyu 20:26-28 «Nka o tɛna kɛ aw cɛma, nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma, o ka kɛ aw ka baarakɛla ye. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ kuntigi ye aw cɛma, o ka kɛ aw ka baaraden ye, i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye cogo min na, nka a nana baara kɛ, ka a ni di mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.”

2. 1 Piɛrɛ 5:5-6 «O cogo kelen na, aw dɔgɔmanninw, aw ka aw kolo kɔrɔba kɔrɔ. Ɔwɔ, aw bɛɛ ka kolo ɲɔgɔn kɔrɔ, ka majigin fini don, katuguni Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, ka nɛɛma di majiginlenw ma. Aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ, walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na.”

Filipekaw 2.8 A ye a ye cogo min na i ko mg, a y'a majigin ka kanminE fo saya, gengenjiri saya.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka a yɛrɛ majigin kan ani ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma, hali gengenjiri saya.

1. Ala ka kunmabli bolodalen: Yesu ka saraka

2. Majigilenya fanga: Ka tugu Krisita ka misali kɔ

1. Esayi 53:5-10

2. Heburuw 5:7-9

Filipekaw 2.9 O de y'a to Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu kan ani cogo min na Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ ani ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

1. Tɔgɔ fanga: Ka kalan sɔrɔ Yesu ka maana kɔnɔ

2. A kɔrɔtara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan: Yesu tɔgɔ nafa

1. 1 Piɛrɛ 2:21 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ."

. Matigiba kininbolo bɛ san fɛ.”

Filipekaw 2.10 Walisa u gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo fɛnw ni dugukolo kan fɛnw ani dugukolo jukɔrɔ fɛnw.

Yesu tɔgɔ la, bɛɛ ka kan k’i kunbiri gwan bato la, hali mɔgɔ minnu bɛ sankolo la, dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ.

1: Filipekaw 2:10 la, Bibulu b’a fɔ an ye ko mɔgɔ bɛɛ ka kan k’i biri Yesu tɔgɔ la bato la.

2: An ka kan ka Yesu bonya an kɛtɔ k’an gɛnɛgɛnɛw biri bato la tuma o tuma n’a tɔgɔ fɔra.

1: Esayi 45:23 "Ne ye kali ne yɛrɛ la ko kuma bɔra ne da la tilennenya la, nka a tɛna segin, ko gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na kali ne ɲɛ."

2: Romɛkaw 14:11 "K'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: Ne ɲɛnama don, Matigi ko ten, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na sɔn Ala ma."

Filipekaw 2.11 Anw b= b== ka j= a kan ko Yesu Krisita ye Matigi ye, walisa ka Fa Ala bonya.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka sɔn Yesu Krisita ma iko Matigi ani ka Fa Ala tanu a nɔɔrɔ kosɔn.

1: Sebaaya min b’a la ka Yesu Krisita Jira ko a ye Matigi ye

2: Ka nɔɔrɔ min ka kan ni Fa Ala ye, o di a ma

1: Romɛkaw 10:9 - Ko ni i y’a fɔ i da ye ko: “Yesu ye Matigi ye,” ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi.

2: Yuhana 5:23 - Walisa bɛɛ ka Denkɛ bonya i ko u bɛ Fa bonya cogo min na. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Denkɛ bonya, o tɛ Fa Ala bonya, ale min ye a ci.

Filipekaw 2.12 O de kosɔn, ne kanulenw, i ko aw ye kan minɛ tuma bɛɛ i ko ne ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn, nka sisan ne tɛ yen, aw ka aw yɛrɛw ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye.

Pol ye Filipekaw jija u ka taa a fɛ ka Ala kan minɛ, ani ka u yɛrɛw ka kisili baara kɛ ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye.

1. Wajibi don ka kanminɛli kɛ: Mun na an ka kan ka Ala kan minɛ

2. Siranya ni yɛrɛyɛrɛ wajibiya: An yɛrɛ ka kisili baara cogo

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:1-2 «Ni aw ye Matigi aw ka Ala kan minɛ ni kantigiya ye, ka aw janto a ka ci fɔlenw bɛɛ la, ne bɛ minnu ci aw ma bi, Matigi aw ka Ala na aw kɔrɔta ka tɛmɛ dugukolo kan siyaw bɛɛ kan.» .Ni aw ye Matigi aw ka Ala kan minɛ.

2. Romɛkaw 12:1-2 O de kosɔn balimaw, ne b’a ɲini aw fɛ Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Filipekaw 2.13 K'a masɔrɔ Ala de bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka a diyanyeko kɛ.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala bɛ baara kɛ hadamadenw na walisa k’a to u ka desizɔnw ta minnu ka di a ye.

1: Ala ye hɔrɔnya di an ma walisa an ka se k’an yɛrɛ ka desizɔnw ta, nka a nafa ka bon an k’a lajɛ an ka latigɛw bɛ bɛn a sago ma cogo min na.

2: An bɛɛ bɛ se ka kobaw kɛ Ala ye n’an y’an sago di a ma ani k’a to a ka baara kɛ an kɔnɔ.

1: Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman ni min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ."

2: Efesekaw 3:20-21 - "Mɔgɔ min bɛ se ka ko caman kɛ ka tɛmɛ an ka delili walima an ka miiriliw bɛɛ kan, ka kɛɲɛ ni sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ, o ka bonya ka da a kan Krisita Yesu barika la waati bɛɛ." , diɲɛ min tɛ ban. Amiina."

Filipekaw 2.14 Aw ka fɛn bɛɛ kɛ ni ŋunuŋunu ni sɔsɔli tɛ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka miiri ani ka wale ɲumanw kɛ, k’a sɔrɔ an ma ŋunan walima ka sɔsɔli si kɛ.

1: Nisɔndiya sugandi: Wasa ni hɛrɛ sɔrɔli ɲɛnamaya kɔnɔ

2: Ka ɲɛnamaya kɛ ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛw ye: Yafa fanga

1: Yakuba 1:19 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi.

2: Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma, yɛrɛminɛ ye.

Filipekaw 2.15 Walisa aw ka kɛ jalakibaliw ye, aw ka kɛ mɔgɔ jalakibaliw ye, Ala denw, kɔrɔfɔbaliya tɛ minnu na, siya jugu ni juguman cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelenw diɲɛ kɔnɔ.

Kerecɛnw welelen don ka kɛ jalakibaliw ye ani kojugu tɛ minnu na, Ala ka kanuya misaliw diɲɛ kɔnɔ, diɲɛ kɔnɔ min bɛ fili tuma caman na ani min bɛ kɛ cogo jugu la.

1. Ala ka kanuya yeelen diɲɛ dibi la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni jalakibali ni senuya ye

1. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw tɛ fitinɛ mana k'a bila sigilan kɔrɔ, nka a bɛ jɔ jɔyɔrɔ kan, a bɛ yeelen bɔ." so kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:11-12 - "Kanulenw, ne b'a ɲini aw fɛ, aw minnu ye dunanw ni jɔnw ye, aw ka aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma, minnu bɛ aw ni kɛlɛ aw minnu ye kojugukɛlaw ye, u bɛ se k'aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da Ala kan u ka bɔdon don na.»

Filipekaw 2.16 Aw ka ɲɛnamaya kuma minɛ. walisa ne ka ɲagali Krisita ka don na, ko ne ma boli fu, ko ne ma baara kɛ fu.»

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka taa a fɛ ka Ala ka kuma jɛnsɛn hali ni gɛlɛyaw bɛ yen.

1. "Aw ka to Ala ka Kuma la".

2. "Dannaya fanga waati gɛlɛnw na".

1. Matiyu 16:18 - "Ne b'a fɔ i ye ko i ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ farakurun in kan, jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan."

aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

Filipekaw 2.17 Tiɲɛ don, ni ne dira aw ka dannaya saraka ni baara kosɔn, ne bɛ ɲagali ka ɲagali aw bɛɛ fɛ.

Ciden Pol b nisɔndiya jira Filipe mɔgɔw ka dannaya la, wa a bɛ sɔn ka di a ma baara la ani ka saraka kɛ o ye.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni dannaya ye

1. Yuhana 15:13 - "Kanuya ka bon ni nin ye: ka i ni di i teriw kosɔn."

2. Kolosekaw 3:23 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana kɛ mɔgɔw ye."

Filipekaw 2.18 Aw fana ka ɲagali ka ɲagali ne fɛ.

Pol bɛ dusu don Filipe egilisi kɔnɔ u ka ɲagali a fɛ a ka kantigiya kosɔn Ala ma ani a ka kibaru duman cidenyabaara kosɔn.

1. Nisɔndiya Matigi la: Nisɔndiya an ka kantigiya la Ala ye

2. Ka nisɔndiya jɛɲɔgɔnya la: Ka ɲɔgɔn ka nisɔndiya sɔrɔ

1. Yuhana 15:11 - “Ne ye nin kow fɔ aw ye, walisa ne ka nisɔndiya ka to aw kɔnɔ, aw ka nisɔndiya ka dafa.”

2. Romɛkaw 12:15 - “A’ ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasikɛlaw ye.”

Filipekaw 2.19 Ne jigi b Matigi Yesu kan ko a na Timote ci aw ma joona, walisa ne fana ka dusu saalo di aw ma, ni ne ye aw ka cogoya dn.

Ciden Pol y’a jigi da Matigi Yesu kan walisa ka Timote ci ka taa Filipekaw fɛ, ka dusu saalo lase a ma tuma min na a y’u cogoya dɔn.

1. Ka i jigi da Matigi kan, dannayabaliya waatiw la

2. Ala ka layiduw waati gɛlɛnw na

1. Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

2. Zaburu 55:22 - I ka doni da Matigi kan, a na i dɛmɛ, a tɛna a to mɔgɔ tilennen ka lamaga abada.

Filipekaw 2.20 K'a masɔrɔ mɔgɔ si tɛ ne fɛ min bɛ a janto aw cogoya la.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛna a janto Filipe egilisi la i n’a fɔ ale.

1. Baarakɛla dusukun: Ka mɔgɔ wɛrɛw ladonni dege

2. Sigida lakika ka gɛlɛya: Ka ɲɔgɔn kanu ani ka baara kɛ ɲɔgɔn ye

1. Yuhana 13:34-35 - Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.»

2. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya kana kɛ filankafoya ye. Fɛn min ye kojugu ye, aw ka o kɔniya. I nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan.

Filipekaw 2.21 Bɛɛ bɛ u yɛrɛ ta ɲini, Yesu Krisita ta tɛ.

Tuma caman na, mɔgɔw bɛ u sinsin fɛn kan min bɛ nafa lase u ma, sanni u ka u sinsin fɛn kan min bɛ Yesu Krisita nafa.

1. An ka kan k’an hakili to tuma bɛɛ ka Yesu Krisita bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. An ka kan k’an jija ka mɔgɔ wɛrɛw bila an yɛrɛ ɲɛ.

1. Matiyu 16:24-25 "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka min bɔnɛna a ni la." ɲɛnamaya bɛna a sɔrɔ ne fɛ."

2. Galasikaw 2:20 "Ne gengenna jiri la ni Krisita ye, ne tɛ ɲɛnamaya kɛ tun, nka Krisita bɛ balo ne kɔnɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya min kɛ sisan farikolo la, ne bɛ ɲɛnamaya kɛ dannaya de la Ala Denkɛ la, ale min ye ne kanu ka a yɛrɛ di." ne fɛ."

Filipekaw 2.22 Nka aw b’a dòn ko a ye baara kè ni ne ye cogo min na Kibaru Duman ko la, i ko a denkɛ ni a fa fɛ.

Pol bɛ kuma Timote ka cɛsiri kan kibaru duman la, k’a tanu a ka baara kosɔn a kɛrɛfɛ.

1. Timote ka cɛsiri: Misali ye an bɛɛ ye

2. Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ: Kibaru Duman jusigilan

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:14-15 - Krisita ka kanuya bɛ an mara, katuguni an ye nin kuma fɔ: ko mɔgɔ kelen sara bɛɛ kosɔn, o de kosɔn bɛɛ sara. A sara bɛɛ kosɔn, walisa mɔgɔ ɲɛnamaw kana ɲɛnamaya u yɛrɛw ye tun, nka min sara ka kunun u kosɔn.

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.

Filipekaw 2.23 O de kosɔn ne jigi b’a kan ko ne bɛna a ci joona, ni ne bɛna a lajɛ a bɛna taa ne fɛ cogo min na dɔrɔn.

Pol bɛ ka Timote ci ka taa Filipekaw fɛ, wa a bɛna o kɛ waati latigɛ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kow ye.

1. "Muɲuli nafa ka bon ni an bɛ Ala ka waati makɔnɔ".

2. "Mɔgɔ wɛrɛw baara saraka".

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

Filipekaw 2.24 Nka ne jigi b’a kan Matigi la ko ne yɛrɛ na na sɔɔni.

Pol y’a jira ko a dalen bɛ Matigi la, wa a dalen b’a la ko sɔɔni a bɛna na fara Filipekaw kan.

1. Ala ka kantigiya ani an ka da a la

2. Ala ka waati ni an ka muɲuli

1. Romɛkaw 15:13 - "Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la ni aw jigi dalen bɛ a la, walisa aw ka jigiya fa Ni Senu ka sebaaya barika la."

2. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Filipekaw 2.25 O bɛɛ n’a ta, ne y’a ye ko a ka kan ka ne balimakɛ Epafrodite ci aw ma, ani ne balimakɛ, ani sɔrɔdasiɲɔgɔn, nka aw ka ciden, ani ne magoɲɛfɛnw baarabaga.

Pol ye Epafrodite bila ka taa Filipekaw fɛ i n’a fɔ a ka ciden, balimakɛ ani baarakɛɲɔgɔn, walisa ka dɛmɛ don u ka cidenyabaara la.

1. Kelenya nafa ka bon cidenyabaara la

2. Ka Ala ka baarakɛɲɔgɔnw ka nilifɛn dɔn

1. Yuhana 15:12-13 - "Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na. Kanuya ka bon ni nin ye, mɔgɔ ka a ni di a teriw kosɔn."

2. Romɛkaw 12:4-5 - "Katuguni farikolo yɔrɔ caman bɛ an farikolo kelen na cogo min na, farikolo yɔrɔ bɛɛ tɛ baara kelen na cogo min na.

Filipekaw 2.26 A tun b’a fɛ ka aw bɛɛ nege don a la, a tun falen bɛ girinya la, katuguni aw tun y’a mɛn ko a banana.

Pol b’a ka kanuyaba jira ani k’a hami Filipekaw la, bawo a tun falen bɛ girinya la u ka bana ko mɛnni kosɔn.

1. Ka kanuya dege ni kanuya ye min bɛ i n’a fɔ Paul

2. Ka an janto mɔgɔ wɛrɛw la ani k’an hami

1. Romɛkaw 12:15 - Aw ka nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.

2. 1 Yuhana 4:7 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ, ka Ala dɔn.

Filipekaw 2.27 Tiɲɛ na, a banana fo ka se saya ma. Aw kana kɛ ale dɔrɔn de kan, nka ne fana kan, walisa ne kana dusukasi sɔrɔ dusukasi kan.»

Pol y’a lakali cogo min na Ala hinɛra ale ni banabagatɔ la, k’u fila bɛɛ kisi dusukasi ni dusukasi kan.

1. Ala ka hinɛ

2. Ala ka hinɛ cogoyaw la minnu tun ma deli ka kɛ

1. Matiyu 9:36 – Yesu ye jama ye tuma min na, a hinɛ donna u la, bawo u tun bɛ tɔɔrɔ ani u tun tɛ se ka foyi kɛ, i n’a fɔ saga minnu tɛ sagagɛnna ye.

2. Zaburu 103:8 – Matigi ye hinɛ ni nɛɛma ye, a tɛ dimi joona, kanuya ka ca a la.

Filipekaw 2.28 O de kosɔn ne ye a ci ka taa a fɛ, walisa ni aw ye a ye tugun, aw ka ɲagali, ne ka dusukasi dɔgɔya.

Pol ye Timote bila ka taa ni hakilijagabɔba ye, walisa Filipekaw ka se ka ɲagali ni u y’a ye tugun, ani Pol ka dusukasi dɔgɔya.

1. "Jɛkulu ka ɲɔgɔnye nisɔndiya".

2. "Dusudon fanga".

1. Zaburu 30:5: "A ka dimi bɛ kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn kɔnɔ, a ka nɛɛma bɛ to a si bɛɛ la. kasi bɛ se ka mɛn su fɛ, nka nisɔndiya bɛ na ni sɔgɔma ye."

2. Romɛkaw 12:15: “A’ ye nisɔndiya ni nisɔndiyabaaw ye, ka kasi ni kasibagaw ye.”

Filipekaw 2.29 A' ye a minɛ Matigi la ni ɲagali bɛɛ ye. ani ka o ɲɔgɔnnaw tɔgɔ ɲuman minɛ:

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Matigi baarabagaw bisimila ni dusu ye u ka sigida la ani ka u minɛ ni bonya ye.

1. Baarakɛla bisimila: Ka seli kɛ dannabaaw ye

2. Bonya ni bonya: Jɛɲɔgɔnya kunba

1. Romɛkaw 16:2 - "Aw ka a minɛ Matigi la, i ko a ka kan ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, ka a dɛmɛ a mago bɛ aw la baara o baara la, katuguni a kɛra mɔgɔ caman dɛmɛbaga ye, ani ne yɛrɛ fana.

2. Ntalenw 16:7 - "Ni mɔgɔ ka kɛwalew diyara Matigi ye, a bɛ a juguw kɛ hɛrɛ la a fɛ."

Filipekaw 2.30 Katuguni Krisita ka baara kosɔn, a tun surunyana saya la, a tun tɛ a ka ɲɛnamaya jate, walisa ka aw ka baara dɛsɛ ne ɲɛ.

Pol ye Epafrodite tanu a ka ɲɛnamaya bila farati la walisa k’a ka baara dafa egilisi ye.

1: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ k’an ka ɲɛnamaya di egilisi baara kama.

2: An man kan ka egilisi ta abada, nka an ka kan ka sɔn tuma bɛɛ k’an yɛrɛ di a ka cidenyabaara ma.

1: Yuhana 15:13 - “Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye: ka i ni di i teriw kosɔn.”

2: 1 Yuhana 3:16 - “An b’a dɔn kanuya ye min ye, o filɛ nin ye: Yesu Krisita y’a ni di an kosɔn. An ka kan k’an ni di an balimaw ni an balimamusow kosɔn.”

Filipekaw 3 ye Paul ka bataki tilayɔrɔba sabanan ye min cilen bɛ Filipekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma a yɛrɛ ka hakili ta fan fɛ taama kan, ka lasɔmini kɛ ka ɲɛsin kalansira nkalonmaw ma, ani ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka taa ɲɛ ka taa Krisita dɔnni kuntilenna la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw lasɔmini ye ko u k’u yɛrɛ kɔlɔsi karamɔgɔ nkalonmaw la minnu bɛ u jigi da kɛnɛma diinɛ walew kan (Filipekaw 3:1-6). A b’a sinsin a kan ko bolokoli lakika ye dusukun ko ye, wa a tɛ kɛ kɛnɛma laadalakow dɔrɔn ye. Pol b’a yɛrɛ ka Yahutu diinɛko dɔn, k’a ka diinɛ seereyaw jira minnu bɛ mɔgɔ kabakoya. Nka, a b’o seko bɛɛ jate bɔnɛ ye ni i y’a suma ni Krisita dɔnni ye.

Dakun 2nan: Pol b’a ɲɛfɔ ko a bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye Krisita dɔnni kosɔn ani ka sɔrɔ a la (Filipekaw 3:7-11). A b'a fɛ ka sɔrɔ Krisita la ni tilennenya ye min bɛ sɔrɔ dannaya fɛ sanni ka sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ. Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka Krisita dɔn kosɛbɛ—ka a sen don a ka tɔɔrɔw la ani ka kɛ i n’a fɔ ale a ka saya la walisa a ka se ka lakunu ka bɔ suw cɛma.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye dannabaaw ye, u ka taa ɲɛ ka taa kɔgɔli la u ka dannaya la (Filipekaw 3:12-21). Pol sɔnna a ma ko a ma se ka dafa fɔlɔ, nka a bɛ ka taa ɲɛ. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲinɛ fɛn kɔ min bɛ u kɔfɛ, ka u cɛsiri ka taa ɲɛfɛ ka ɲɛsin fɛn ma min bɛ u ɲɛfɛ, o ye sankolo weleli ye Krisita Yesu la. A bɛ mɔgɔw lasɔmi minnu bɛ balo iko gengenjiri juguw nka a b’u hakili sigi ko u ka jamanadenya bɛ sankolo la, k’u Kisibaa seginni makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

Kuma surun na, .

Filipekaw ka tilayɔrɔba sabanan b’a jira ko fɛn caman tigɛli lakika ka kɛ alako ta fan fɛ sanni an k’an jigi da kɛnɛma diinɛ walew walima seko ni dɔnko kan.

Pol b’a yɛrɛ ka taama kɛ ɲɔgɔn fɛ, k’a ka diinɛ seereyaw bɛɛ jate bɔnɛ ye ni i y’a suma ni Krisita dɔnni ye kosɛbɛ dannaya barika la.

A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka taa ɲɛ ka taa kɔgɔli la, ka ɲinɛ u ka wale tɛmɛnenw kɔ walima u ka dɛsɛw kɔ ani ka u cɛsiri ka taa u ka sankolo weleli la Krisita Yesu la. Sapitiri bɛ lasɔmi nkalon kalansiraw ma ani ka sinsin dannabaaw ka jamanadenya laban kan sankolo la, k’u Kisibaa seginni makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

Filipekaw 3.1 A laban na, ne balimaw, aw ka ɲagali Matigi la. Ka o kuma kelenw sɛbɛn aw ye, tiɲɛ na, o tɛ ne ɲɛnasisi ye, nka o tɛ kojugu ye aw bolo.

Aw ka ɲagali Matigi la!

1: An k’a dege ka nisɔndiya sɔrɔ Matigi la, hali ni an mana ko minnu kɛ.

2: An k’an ɲɛsin Matigi ma, walisa a ka dususalo ni fanga di an ma an magoɲɛ waatiw la.

1: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2: Habakuki 3:17-18 - Hali ni torosun tɛna falen, den tɛna den ɛrɛzɛnsunw na. oliviye baara na ban, forow tɛna balo si sɔrɔ. sagakulu na tigɛ ka bɔ sagakulu la, sagaw tɛna kɛ sow kɔnɔ.

Filipekaw 3.2 Aw ye aw janto wuluw la, aw k'aw janto baara juguw la, aw k'aw janto kumaw la.

Pol ye Filipekaw lasɔmi ko u k’u janto mɔgɔw la minnu bɛ se k’a ɲini k’u lafili ni nkalon kalansiraw ye.

1. An ka kan ka hakilijagabɔ kɛ ani an kana tugu nkalon kalansira kɔ

2. I sinsin Ala ka Kuma kan, i kana i sinsin Hadamaden ka miiriya kan

1. 1 Tesalonikekaw 5:21-22 - I ka fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ; Fɛn min ka ɲi, aw k'o minɛ kosɛbɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:3-4 - Nka ne bɛ siran ko Hawa lafilira sa ka namara fɛ cogo min na, aw hakili bɛ se ka bɔ aw ka cɛsiri lakika ni saniyalen na Krisita ma cogo dɔ la.

Filipekaw 3.3 Anw ye bolokoliw ye, minnu b Ala bato ni la, ka ɲagali Krisita Yesu la, an dalen t farisogo la.

An ka kan ka an ka danaya ni an jigi da Krisita kan, an man kan ka da an yr la.

1: Walasa ka nisɔndiya ni wasa lakika sɔrɔ, an ka kan k’an jigi da Krisita kan, an kana da an yɛrɛ la.

2: Aw ka ɲagali Krisita Yesu la, ani aw kana aw jigi da farisogo kan – o ye nisɔndiya ni wasa lakika sɔrɔcogo kelenpe ye.

1: Romɛkaw 8:37-39 – “Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.”

2: Yuhana 15:11 - “Ne ye nin fɔ aw ye walisa ne ka nisɔndiya ka kɛ aw la ani aw ka nisɔndiya ka dafa.”

Filipekaw 3.4 Hali ni ne tun b se ka da farisogo la. Ni mɔgɔ wɛrɛ b'a miiri ko a bɛ se ka a jigi da farisogo kan, ne ka ca ni o ye.

Pol b’a jira ko a dalen bɛ a yɛrɛ ka sekow la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan.

1. Hakilina min bɛ mɔgɔ jigi da a kan, o fanga

2. Ka da an yɛrɛ la vs. Ka da Ala la

1. Ntalenw 3:5-6 "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

2. Romɛkaw 12:3 "Ne b'a fɔ aw cɛma mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ka nɛɛma barika la, ko a kana miiri a yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka a ka miiri ni hakilisigi ye ka kɛɲɛ ni Ala ye min kɛ." Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka dannaya sumanikɛlan.»

Filipekaw 3.5 A bolokoli tile 8nan na, ka bɔ Israɛl bɔnsɔn na, ka bɔ Bɛnzamɛn kabila la. Sariya ta fan fɛ, Farisiɛn don.

Pol b’a yɛrɛ jira iko Yahutu cɛ min bolokoli tile 8nan na, ani a tun bɛ Bɛnzamɛn kabila la, Israɛl siya la, ani a tun ye Farisiɛn ye sariya siratigɛ la.

1. "Bokoli fanga: Pol ka Yahutuya cogoya lajɛ".

2. "Farisiɛn ka dannaya: Paul ka sariya faamuyali".

1. Jenɛse 17:10-14 - Ala ye layidu min kɛ ni Ibrahima ye bolokoli ko la

2. Matiyu 23:1-3 - Yesu ka farisiw ka sariyatigiya jalaki

Filipekaw 3:6 Ka ɲɛsin timinandiya ma, ka egilisi tɔɔrɔ. I maga tilennenya la sariya la, jalaki tɛ min na.

Pol ye Filipekaw lasɔmi ko u kana timinandiya kojugu Egilisi tɔɔrɔli la, nka u ka sariya tilennenya sabati.

1. Timinandiya Ala ka Kuma ko la: Tilennenya sebaaya

2. Farati min bɛ yɛrɛtilennenya la: I ka timinandiya sɛgɛsɛgɛ

1. Romɛkaw 10:2-3 - Ne bɛ u seereya ko u cɛsirilen don Ala ko la, nka u tɛ ka kɛɲɛ ni dɔnniya ye. Katuguni u tun tɛ Elohim ka tilennenya dɔn, ka u ka tilennenya sabati, u ma u kolo Ala ka tilennenya kɔrɔ.

2. Heburuw 11:6 - Nka ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a ye sara dibaga ye minnu bɛ a ɲini ni timinandiya ye.

Filipekaw 3.7 Nka f=n minnu k= ne bolo, ne ye olu jate bɔnɛ ye Krisita kosn.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka nafolomafɛnw saraka Krisita kosɔn.

1: An ka kan ka sɔn ka Krisita bila fɛn tɔw bɛɛ ɲɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: An ka kan ka labɛn ka sarakaw kɛ Krisita kosɔn.

1: Matiyu 16:24-25 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ."

2: Matiyu 6:33 - "Nka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana."

Filipekaw 3.8 Siga t'a la, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye, ne Matigi Krisita Yesu dɔnniya bonya kosɔn , ne ye fɛn bɛɛ bɔnɛ o kosɔn, ka u jate bɔgɔ dɔrɔn ye, walisa ne ka se sɔrɔ Krisita la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita dɔnniya sɔrɔli nafa kan ani ka sɔn ka diɲɛ fɛnw bɛɛ saraka walisa k’a sɔrɔ.

1: Fɛn si tɛ diɲɛ kɔnɔ min nafa ka bon ka tɛmɛ Yesu Krisita dɔnniya kan ani nisɔndiya min bɛ na ni o ye.

2: An ka kan ka sɔn ka fɛn o fɛn bila walisa ka Yesu Krisita sɔrɔ, bawo a nafa ka bon ka tɛmɛ nin diɲɛ bɛ se ka fɛn o fɛn di.

1: Matiyu 13:44-46 - Nafolo dogolen foro dɔ kɔnɔ ntalen.

2: Kolosekaw 3:1-4 - Aw k'aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana aw hakili to dugukolo kan fɛnw na.

Filipekaw 3.9 Ne ka tilennenya min b b sariya la, o t ne ka tilennenya ye ale la, nka o min b b Krisita ka dannaya barika la, tilennenya min b b Ala la dannaya barika la.

Pol b dannabaaw jija u ka da Krisita la sanni u ka u jigi da u yr ka tilennenya kan, o min sinsinnen b sariya kan.

1. I ka dannaya don Krisita la: Ala bɛ tilennenya min di

2. Dannaya fanga: Tilennenya lakika sɔrɔli Krisita la

1. Rom=kaw 3:21-22 - Nka sisan, Ala ka tilennenya jirala sariya ni kiraw f=, 22 Ala ka tilennenya seereya b= danaya barika la Yesu Krisita la danaya.

2. Galasikaw 2:15-16 - Anw yrw ye Yahutuw ye bange f, an t siya jurumutw ye. 16 O bɛɛ n'a ta, an b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka dannaya de kosɔn Yesu Krisita la, o cogo la, an fana dara Krisita Yesu la, walisa ka jo sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la, sariya kɛwalew fɛ, katuguni sariya ka kɛwalew, mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ.

Filipekaw 3.10 Walisa ne ka ale dɔn, ani a ka su kununni sebaaya, ani a ka tɔɔrɔw jɛɲɔgɔnya, ka kɛɲɛ ni a ka saya ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Krisita dɔnni nege kan a ka sebaaya ni a ka tɔɔrɔ faamuyali fɛ walisa ka bɛn a ka saya ma.

1: Ka kɛɲɛ ni Krisita ka saya ye

2: Ka Krisita dɔn a ka sebaaya ni a ka tɔɔrɔ fɛ

1: Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye.

2: Matiyu 16:24 - O kɔ, Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: “Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.”

Filipekaw 3.11 Ni ne tun b se ka suw kunun cogo si la.

Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka suw lakununni sɔrɔ.

1. Timinandiya sebaaya: Paul ka tugu lakununni kɔ

2. Sankolo jigiya: Suw lakununni

1. Romɛkaw 8:18-25 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:12-20 - Nka tiɲɛ yɛrɛ la, Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, a kɛra sunɔgɔlenw ka den fɔlɔw ye.

Filipekaw 3.12 Ne tun t i ko ne sera ka ban, ne tun dafalen don ka ban, nka ne b tugu o la, walisa ne ka se ka Krisita Yesu minɛ o ko la.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u jija ka dafa u ka dannaya la.

1. Dafalen dannaya la: An ka weleli kɔrɔtalen sɔrɔli

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’an ka Krecɛn kunkanbaaraw ye

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Matiyu 5:48 - O de kosɔn aw ka kan ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na.

Filipekaw 3.13 Balimaw, ne t= ne yr jate ko ne ye mn, nka ne b= nin ko kelen de k=, ne b= ɲinɛ kɔfɛ kow kɔ, ka taa ɲɛfɛ kow la.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an sinsin siniko kan, ka tɛmɛnenw to yen.

1: "Aw ka ɲɛfɛla lajɛ: Ka tɛmɛnenw to kɔfɛ".

2: "Bonya ni Yɛlɛma ye: Ka taa siniɲɛsigi la".

1: Esayi 43:18-19 "Aw kana aw hakili to ko fɔlɔw la, aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la. A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ, a bɛ bɔ sisan, aw t'a dɔn wa?"

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 "O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔ tɛmɛna, a filɛ, kura nana."

Filipekaw 3.14 Ne b= taa taamas=n f= ka Ala ka sanf= weleli sara Krisita Yesu la.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don an kɔnɔ an ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin an ka laɲiniw ma ani ka baara kɛ ni Krisita ka sebaaya ye walasa k’an dɛmɛ sira kan.

1. "Ala ka weleli sanfɛla: Ka tugu an ka laɲiniw kɔ Krisita la".

2. "Press Towards the Mark: Ka to sira kan ni Yesu ye".

1. Matiyu 6:33 - "Nka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana."

2. Galasikaw 6:9 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na ni an ma an fari faga."

Filipekaw 3.15 O de kosɔn, an minnu ye mɔgɔ dafalenw ye, an ka an hakili to nin cogo la.

Tɛmɛsira b’an jija an k’an jija ka dafa, wa a b’an hakili sigi ko ni an ma bɛn, Ala bɛna sira jira an na.

1. Dafalen ye Laɲini ye min bɛ se ka sɔrɔ

2. Ka tugu Ala ka sira kɔ, o de ye ɲɛtaa kun ye

1. Efesekaw 4:13 - “Fɔ an bɛɛ ka na dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya la, ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, fo ka se Krisita ka dafalenya hakɛ ma.”

2. Yakuba 1:4 - “Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.”

Filipekaw 3.16 O bɛɛ n'a ta, an sera min na kaban, an ka taama sariya kelen de la, an hakili ka to o ko kelen na.

Dannabaaw ka kan k’u jija ka taa a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sariyakolow ye u ye minnu sɔrɔ kaban.

1. "Ka to sira kan: Ka tugu taama basigilen kɔ ni Ala ye".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sariyakolow ye an ye minnu sɔrɔ".

1. Galasikaw 5:25 - "Ni an bɛ balo Ni Senu barika la, an ka taama Ni barika la fana."

2. Kolosekaw 2:6 - "O de kosɔn aw ye Krisita Yesu Matigi minɛ cogo min na, aw ka taama a la ten."

Filipekaw 3.17 Balimaw, aw ka ne tugubagaw ye, ka taama taamabagaw taamassi, i ko aw ye anw ka misali ye cogo min na.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka tugu a ka misali kɔ, n’o ye ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ɲɛsinnen bɛ Krisita ma.

1. Ka taama Paul senna: Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi ye Ala ye

2. Ka tugu Senumaw ka misali kɔ: Ka bonya senumaya la

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:1 - "Aw ka kɛ ne ladegebagaw ye, i ko ne fana bɛ Krisita ladege cogo min na."

. an ɲɛ na, an ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya kosɔn, a ma maloya maloya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.»

Filipekaw 3.18 (Ne ye minnu ko f aw ye tuma caman na, sisan ne b a f aw ye ni kasi ye, ko u ye Krisita ka gengenjiri juguw ye.

) .

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi mɔgɔ minnu ma, olu ye Krisita ka gengenjiri juguw ye.

1: Ka tugu Krisita ka sira la - A nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka kalanw ye ani a ka saraka ye an kosɔn.

2: Ka ban diɲɛ kalansira nkalonmaw la - Ka tilennenya sira minɛ ani ka ban diɲɛ kɔrɔbɔliw la.

1: Kolosekaw 3:5-10 - O de kosɔn, dugukolo kan fɛn minnu bɛ aw kɔnɔ, aw ka olu faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege jugu, nege jugu ani wasabaliya, o ye bolibato ye.

2: 2 Tesalonikekaw 3:6-15 - Balimaw, an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la, an b'a fɔ aw ye sisan, ko aw ka aw yɔrɔ janya balima o balima la, min bɛ taama gansan na, ka kɛɲɛ ni laada ye, aw ye min sɔrɔ an fɛ .

Filipekaw 3:19 U laban ye halakili ye, u kɔnɔbara ye u ka Ala ye, u nɔɔrɔ bɛ u maloya la, u bɛ miiri dugukolo kan kow la.)

Mɔgɔ dɔw bɛ balo u yɛrɛ diyanyekow kama ani u b’u janto dugukolo kan fɛnw dɔrɔn de la, nka o bɛna kɛ sababu ye ka halaki.

1: Tiɲɛni sira tɛ ɲɛnamaya sira ye. An ka kan ka Ala filɛ ani k’a bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni an b’a fɛ ka nisɔndiya ni hɛrɛ lakika sɔrɔ.

2: An man kan ka fili dugukolo kan negew ni diyanyekow fɛ, nka an ka Ala ɲini an sagonata ani an ka nisɔndiya lakika kosɔn.

1: Kolosekaw 3:2 - Aw ka aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan.

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Filipekaw 3.20 An ka baro bɛ sankolo la. An bɛ Kisibaa Matigi Yesu Krisita makɔnɔ o yɔrɔ de la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Matigi Yesu Krisita ɲinini kan, an Kisibaa, ka bɔ Sankolo la.

1. Yesu Krisita ka jigiya ni a ka kisili - Filipekaw 3:20

2. Ka da an ka sankolola baro la - Filipekaw 3:20

1. Matiyu 16:27 - Katuguni Mɔgɔ Denkɛ na na n’a ka mɛlɛkɛw ye a Fa nɔɔrɔ la, o kɔ, a na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n’u ka ko kɛlenw ye.

.

Filipekaw 3.21 A na an farikolo juguw ylma, walisa a ka k i ko a farikolo nɔrɔlen, ka kɛɲɛ ni a ka baara ye, a bɛ se ka fɛn bɛɛ kolo a yɛrɛ kɔrɔ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Filipekaw 3:21 la, o b’an kalan ko se bɛ Ala ye ka an farikolo farikolow yɛlɛma ka kɛ i n’a fɔ a farikolo nɔɔrɔma.

1. An ka yɛlɛma ka kɛ Ala ja ye

2. Ala ka sebaaya nɔɔrɔma ka fɛn bɛɛ kolo

1. Romɛkaw 8:29 - A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y’a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:18 - Nka an bɛɛ ɲɛda wulilen bɛ Matigi nɔɔrɔ ye i ko galasi kɔnɔ, an bɛ yɛlɛma ka kɛ o ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ la ka taa nɔɔrɔ la, i ko Matigi Ni barika la.

Filipekaw 4 ye Paul ka bataki min cilen don Filipekaw ma, o tilayɔrɔba naaninan ani laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikan nafamaw di dannabaaw ma walisa u ka nisɔndiya, hɛrɛ ani wasa mara u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni dannabaaw laadili ye u ka jɔ Matigi la, ka bɛnbaliya fɛn o fɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ (Filipekaw 4:1-5). A bɛ dusu don muso fila kɔnɔ, Ewodi ni Sintiki, u ka bɛn Matigi la. Pol b’a sinsin ɲagali kan tuma bɛɛ ani ka dususuma dɔn mɔgɔw bɛɛ fɛ. A b’a ɲini dannabaaw fɛ u kana jɔrɔ, nka u ka u haminankow lase Ala ɲɛ kɔrɔ delili fɛ ni barika dali ye.

Dakun 2nan: Pol y’a jira ko a nafa ka bon ka an sinsin jogo ɲumanw ni Ala ka miiriya kan (Filipekaw 4:6-9). A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana hami foyi la, nka o nɔ na, u k’u ka deliliw lase Ala ma. Ala ka hɛrɛ bɛna u dusukunw ni u hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la. Pol b’u jija u ka sinsin fɛnw kan minnu ye tiɲɛ ye, minnu bɛ bonya, minnu bɛ tilennenya, minnu saniyalen don, minnu ka di, minnu ka kan ka tanu, olu ye jogo ɲumanw ye minnu ka kan ni tanuli ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni waleɲumandɔn jirali ye dɛmɛ min sɔrɔla Filipekaw fɛ (Filipekaw 4:10-23). Pol sɔnna u ka bolomafara ma k’a magow ɲɛ k’a to kaso la. A b’u hakili sigi ko Ala bɛna u magow bɛɛ di u ma ka kɛɲɛ n’a ka nafolo ye nɔɔrɔ la Krisita Yesu barika la. Pol bɛ foli lase a baarakɛɲɔgɔnw ma ani k’a ka kanuya ni a ka dugawu ci min falen bɛ nɛɛma la.

Kuma surun na, .

Filipekaw tilayɔrɔba naaninan bɛ sinsin nisɔndiya, hɛrɛ, wasa marali kan bɛnbaliya walima jɔrɔnankow cɛma, ka da Ala kan delili fɛ.

Pol bɛ dannabaaw laadi u ka jɔ Matigi la, ka bɛnbaliya fɛn o fɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, k’a sɔrɔ u bɛ hakilina dɔ sɛnɛ min sinsinnen bɛ jogo ɲumanw kan minnu ka kan ni tanuli ye.

A bɛ waleɲumandɔn jira dɛmɛ min sɔrɔla Filipekaw fɛ, k’a sɔrɔ a b’u hakili sigi ko Ala bɛna u magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ n’a ka caya ye. Sapitiri bɛ kuncɛ ni foli ye ani dugawu ye min falen bɛ nɛɛma la ka bɔ Pol n’a baarakɛɲɔgɔnw yɔrɔ.

Nin tilayɔrɔba bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka kelenya, delili, miiri ɲuman ani waleɲumandɔn bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, k’a sɔrɔ u bɛ u jigi da Ala ka labɛn kan ani k’a ka nɛɛma lase mɔgɔ wɛrɛw ma.

Filipekaw 4.1 O de kosɔn, ne balima kanulenw, ne ka ɲagali ni ne ka masafugulan, ne kanulenw, aw ka jɔ Matigi la, ne kanulenw.

Tɛmɛsira b’an jija an ka to an ka dannaya la ani ka an jigi da Matigi kan.

1. An ka jɔ Matigi la: An ka dannaya barika

2. Ka an sinsin Matigi la: Ka to an sabatilen na Ala ka Kuma la

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Heburuw 10:23 - An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ; (k'a masɔrɔ min ye layidu ta, a ye kantigi ye.)

Filipekaw 4.2 Ne b Ewodiya ni Sintiki deli ko u ka miiri kelen ye Matigi la.

Pol ye Ewodiya ni Sintiki jija u ka miiriya kelen kɛ Matigi la.

1: Ka kelenya sɔrɔ Matigi la.

2: Ka ɲɛnamaya kɛ bɛnkan kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Kolosekaw 3:12-14 - O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, dusukun senumaw ni kanulenw, dusukun hinɛlenw, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli don.

2: Heburuw 12:14 - Aw ka aw jija ka hɛrɛ sɔrɔ ni bɛɛ ye, ani senuya min tɛ mɔgɔ si tɛna Matigi ye.

Filipekaw 4.3 Ne b'i deli, i ye j1Enamaya s::>g::> s::>g::> s::>g::> s::>r::>, i ka muso minnu ye baara kè ni ne ye Kibaru Duman ko la, i ka olu dèmè, ni Klεmεnt ni ne baarakɛɲɔgɔn tɔw fana ye, minnu tɔgɔw bɛ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ.

Tɛmɛsira Paul bɛ dɛmɛ ɲini a baarakɛɲɔgɔn fɛ kibaru duman ko la, Clement, ani a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw fɛ minnu tɔgɔw bɛ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ.

1. Baarakɛɲɔgɔnya fanga Kibaru Duman kɔnɔ

2. Tɔgɔw nafa min bɛ ɲɛnamaya gafe kɔnɔ

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisi dannabaaw b== ma. Yahutu fɔlɔ, Gɛrɛki fana.

2. Jirali 20:15 - Mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔrɔ min sɛbɛnnen bɛ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, o filila tasuma kɔ la.

Filipekaw 4.4 Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ.

Tɛmɛsira b’an jija an ka nisɔndiya ni wasa sɔrɔ Matigi la tuma bɛɛ.

1: Ka nisɔndiya ni wasa sɔrɔ Matigi la

2: Ka nisɔndiya Ala ka ɲumanya la

1: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2: Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

Filipekaw 4.5 Aw ka danbe ka dn mg b la. Matigi bɛ ka surunya.

An ka kan ka danbe kɛ tuma bɛɛ an ka kɛwalew la, katuguni Matigi ka surun.

1. Nafa min bɛ danbe la - Filipekaw 4:5

2. Matigi ka gɛrɛgɛrɛ - Filipekaw 4:5

1. Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

Filipekaw 4:6 Aw kana aw janto foyi la. nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la.

An man kan ka hami foyi la, o nɔ na, an ka kan ka Ala deli ni barika dali ye ani ka an ka deliliw ladɔnniya a la.

1. Delili fanga: An bɛ se ka an jigi da Ala delili kan sanni an ka hami.

2. I ka barika da: An bɛ se k’an ka waleɲumandɔn jira Ala la ni an bɛ barika da a ye an ka deliliw kɔnɔ.

1. Matiyu 6:25-34 - Yesu b’an kalan ko an kana hami ani ka an jigi da Ala kan o nɔ na.

2. 1 Tesalonikekaw 5:16-18 - An ka kan ka ɲagali, ka delili kɛ ani ka barika da Ala ye cogo bɛɛ la.

Filipekaw 4.7 Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw dusukunw ni aw hakili mara Krisita Yesu barika la.

Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hadamadenw ka faamuyali bɛɛ kan, o bɛna dannabaaw dusukunw ni u hakiliw kɔlɔsi Yesu Krisita barika la.

1. Ala ka hɛrɛ min tɛ se ka faamuya - Ala bɛ hɛrɛ min di an ma Yesu Krisita barika la, o jugumanba sɛgɛsɛgɛ.

2. An dusukunw ni an hakiliw kɔlɔsili - ka an yɛrɛ tanga cogo min na diɲɛ ni a nɔfɛkow ma Yesu Krisita sababu la.

1. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ di aw ma i ko diɲɛ bɛ min di aw ma. Aw kana jɔrɔ, aw kana siran."

2. Esayi 26:3 - "I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i la, katuguni a dalen bɛ i la."

Filipekaw 4.8 A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di. ni jogo ɲuman dɔ bɛ yen, ni tanuli dɔ bɛ yen, aw ka miiri o kow la.

Pol b dannabaaw bila ka u hakilinaw sinsin fɛnw kan minnu ye tiɲɛ ye, minnu ye tiɲɛtigiw ye, minnu bɛ tilennenya la, minnu saniyalen don, minnu ka di, minnu ka kan ka fɔ, minnu ka ɲi, minnu ka ɲi, ani minnu ka kan ka tanu.

1. Miirili fanga: An ka miiriliw bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na

2. Miirili ɲuman nafa: I hakili sɛmɛntiya walisa k’i ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya

1. Romɛkaw 12:2 “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

2. Ntalenw 23:7 “A bɛ miiri cogo min na a dusukun na, a bɛ o cogo kelen na.”

Filipekaw 4.9 Aw ye ko minnu kalan, ka minnu sɔrɔ, ka minnu mɛn, ka minnu ye ne la, aw ka olu kɛ, hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka taa a fɛ ka fɛn minnu kalan, u ye minnu sɔrɔ, u ye minnu mɛn ani u ye minnu ye Yesu fɛ, Ala na kɛ u fɛ hɛrɛ la.

1. Matigi ka hɛrɛ: Ka kalan sɔrɔ Yesu fɛ ani k’a to Ala k’i bilasira

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an bɛ min dɔn: Ka tugu Yesu kɔ ani ka Matigi ka hɛrɛ sɔrɔ

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye, ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Aw dusukun kana jɔrɔ, aw kana siran.

Filipekaw 4.10 Nka ne ɲagalila kosɛbɛ Matigi la, katuguni aw ka hami ne la, a laban na, a yiriwara ko kura. Aw fana ye aw janto o la, nka sababu dɛsɛra aw la.

Kumafɔla nisɔndiyara Matigi la bawo mɔgɔ wɛrɛw ka ladonni a ko la, o tun bɛ ka yiriwa kokura hali ni a daminɛ na, cogo tun t’u bolo k’o kɛ.

1. Aw ka nisɔndiya Matigi la mɔgɔ wɛrɛw ladonni dugaw kosɔn.

2. An bɛ ladonni ni ɲumanya waati minnu sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ, an k’olu nafa bonya.

1. 1 Tesalonikekaw 5:18 - "aw ka barika da Ala ye fɛn bɛɛ la, k'a masɔrɔ Ala sago ye aw ye Krisita Yesu la."

2. Heburuw 10:24 - "An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw lawuli."

Filipekaw 4.11 A kana kɛ ko ne bɛ kuma dɛsɛ ko la, katuguni ne ye wasa sɔrɔ o la cogo o cogo, ne ye o dege.

Tɛmɛsira bɛ kuma wasa kan, a mana kɛ cogo o cogo.

1. "Wasa: Hɛrɛ sira".

2. "Wasa: Dugawu min bɛ a yɛrɛ dogo".

1. Matiyu 6:25-34 - Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko an kana hami nafolomafɛnw na.

2. Yakuba 1:2-4 - Dannaya ni nisɔndiya kɔrɔbɔli kɔrɔbɔliw la.

Filipekaw 4.12 Ne b= majigin cogo dn, ne b= b=n cogo dn.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka to wasa la ko bɛɛ la, a kɛra ko caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo.

1: "Wasa sɔrɔli caya ni dɛsɛ la".

2: "Balan sɔrɔli fɛn bɛɛ la".

1: Zaburu 37:3-5 - I jigi da Matigi kan ka ko ɲuman kɛ; sigi dugukolo kan ani ka baganmarayɔrɔ lakananen diyabɔ. Aw ka nisɔndiya Matigi la, a na aw dusukun negew di aw ma. I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan, a bɛna nin kɛ.

2: Yakuba 4:13-15 - Aw ka na sisan, aw minnu b’a fɔ ko: “Bi walima sini an bɛna don nin dugu in na, ka san kelen kɛ yen ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ”— o bɛɛ n’a ta, aw t’a dɔn sini bɛna kɛ min ye ka a naati. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. O nɔ na, aw ka kan k’a fɔ ko: “Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.”

Filipekaw 4.13 Ne b se ka fn b k Krisita barika la min b ne barika bonya.

Nin tɛmɛsira bɛ Yesu Krisita ka sebaaya jira walisa k’an dɛmɛ ka se sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ kan ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Yesu ka barika: An bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ cogo min na n’a ka dɛmɛ ye

2. Ka se sɔrɔ min tɛ se ka kɛ: Yesu ka sebaaya ka se sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ kan

1. Matiyu 19:26 - Nka Yesu y'u ye, a y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔw fɛ, o tɛ se ka kɛ. Nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ.

2. Efesekaw 3:20 - Min bè se ka ko caman kè ka tèmèn an ka delili ni an ka miiriliw bèè kan, ka kè ni sebaaya ye min bè baara kè an na.

Filipekaw 4.14 Hali ni aw ye ko ɲuman kɛ, aw ye ne ka tɔɔrɔw fɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Filipekaw ka bolomafara kan ka Pol magow ɲɛ a ka tɔɔrɔ waati la.

1: Boloma ye Ni Senu den ye.

2: Ala bɛ bolomafara sara.

1: Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma: sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka don aw disi la. K'a masɔrɔ aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman." ka kɔsegin aw ma.»

2: Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman tigɛ. Katuguni min bɛ danni kɛ a farisogo la, o na toli ka bɔ a farisogo la, nka min bɛ danni kɛ." Ni Senu b’a fɛ ka ɲɛnamaya banbali suman.”

Filipekaw 4.15 Aw Filipekaw fana b'a dòn ko Kibaru Duman daminè la, ne bɔra Masedwanɛ jamana na tuma min na, egilisi si ma kuma ne fɛ nili ni sɔrɔli ko la, fɔ aw dɔrɔn.

Pol ye foli lase Filipe egilisi ma, u ka dɛmɛ kosɔn ni bolomafara ye a ka cidenyabaara la.

1. Filipe Egilisi ka bolomafara: Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo misali dɔ

2. Nili ni sɔrɔli dubaw Krisita farikolo la

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:7 - “Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kan ka nili kɛ i n’a fɔ a y’a latigɛ cogo min na a dusukun na, a kana kɛ ni kɔnɔnafili ye walima ni wajibi ye, katuguni Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.”

2. Luka 6:38 - «Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.”

Filipekaw 4.16 Katuguni hali Tesalonike, aw ye ci bila ne mago la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Filipekaw ka dɛmɛ cilen kan Pol ma Tesalonike.

1. Se min bɛ bolomafara la: Nili bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na

2. Nisɔndiya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛni na: An bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma don cogo min na

1. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2. Matiyu 10:8 - "Aw ka banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn. Aw ye o sɔrɔ fu, aw ka o di fu."

Filipekaw 4.17 A ma kɛ sabu nilifɛn nege bɛ ne la, nka den b’a fɛ ka caya aw ka jate la.

Pol bɛ dusu don Filipekaw kɔnɔ u ka nili kɛ a ka cidenyabaara la, u kana kɛ wajibi kosɔn, nka u ka kanuya ni nisɔndiya kosɔn.

1. Nisɔndiya ka bolomafara: Nili kɛli ni waleɲumandɔn dusukun ye, o fanga

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ nili la: Mun na an ka kan ka nili kɛ k’a sɔrɔ an ma jigiya kɛ

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-8

2. Luka 6:38

Filipekaw 4.18 Nka b== b= ne bolo, u ka ca.

Ciden Pol ye dugawu sɔrɔ ni nilifɛn ye min bɔra Filipekaw fɛ, o min tun ye saraka ye min diyara Ala ye ani min tun ka di a ye.

1. Ka waleɲumandɔn jira: Ala ka dugaw waleɲumandɔn cogo min na

2. bolomafara fanga: Nili kɛcogo ni dusukun saniyalen ye

1. 2 Kɔrɛntekaw 9:6-7 - «Aw k’aw hakili to nin na: Min bɛ danni dɔɔnin kɛ, o na suman tigɛ dɔɔnin, ni min bɛ danni kɛ ni bolomafara ye, o na suman tigɛ ni bolomafara ye. Aw kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min latigɛ aw dusukun na, aw kana o di, aw kana kɛ ni kɔnɔnafili ye, walima ni wajibi ye, bawo Ala bɛ nilikɛla nisɔndiyalen kanu.”

2. Heburuw 13:16 - “Aw kana ɲinɛ ko ɲuman kɛli kɔ, ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye, katuguni o saraka suguw ka di Ala ye.”

Filipekaw 4.19 Nka ne ka Ala na aw magow b== di aw ma ka k= a ka nafolotigiya ye Krisita Yesu barika la.

Ala na an magow b di an ma ka k ni a ka nafolo nrma ye Krisita Yesu la.

1. Ala de ye fɛnw dibaga ye: An k’an jigi da a kan

2. Ka i jigi da Ala kan walisa ka balo sɔrɔ magoɲɛ waatiw la

1. Matiyu 6:25-34 - I kana hami i ka ɲɛnamaya la, i bɛna min dun walima i bɛna min min, walima i farikolo la, i bɛna min don.

2. Zaburu 145:15-16 - Matigi tilennen don a ka siraw bɛɛ la, a ka ɲumanya ka kɛ a ka kɛwalew bɛɛ la.

Filipekaw 4.20 Bonya ka k Ala ni an Fa ye badaa badaa. Amiina.

Nin tɛmɛsira ye doxology surun ye min bɛ Ala n’a nɔɔrɔ banbali tanu.

1: Ala ye an Fa ye ani a ka kan ni an ka tanuli ye a ka nɔɔrɔ banbali kosɔn.

2: Ka a to Ala ka nɔɔrɔ ka yeelen bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ u ka a ka bonya ɲini.

1: Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelenw Fa fɛ, min tɛ Changé i n'a fɔ biɲɛ wulilenw.

2: Zaburu 145:1-3 - Ne na i kɔrɔta, ne ka Ala Masakɛ; Ne na i tɔgɔ tanu fo abada. Don o don ne na i tanu ka i tɔgɔ tanu fo abada. Matigi ka bon ani a ka kan ni tanuli ye kosɛbɛ; a ka bonya mɔgɔ si tɛ se k'o faamu.

Filipekaw 4.21 Aw ka mɔgɔ senuma bɛɛ fo Krisita Yesu la. Balima minnu bɛ ne fɛ, olu bɛ aw fo.

Nin tɛmɛsira ye foli ye ka bɔ Ciden Pol fɛ ka taa Filipe dannabaaw ma, ka dusu don u kɔnɔ u ka ɲɔgɔn fo Yesu tɔgɔ la.

1. Foli fanga min bɛ Yesu la: ɲumanya ɲɔgɔn falen-falen fitinin bɛ se ka nɔba bila cogo min na

2. Kelenya Krisita farikolo la: Dannabaaw ka jɛkulu kɛnɛman sabati cogo

1. Heburuw 13:1-2 “Balima kanuya ka to sen na. Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y’a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma a dɔn.”

2. Romɛkaw 12:9-10 “Kanuya ka kɛ tiɲɛtigi ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. min ka ɲi, aw ka aw minɛ kosɛbɛ. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.”

Filipekaw 4.22 Mɔgɔ senumaw bɛɛ bɛ aw fo, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sesar ka somɔgɔw.

Nin tɛmɛsira min bɛ Filipekaw 4:22 kɔnɔ, o bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon Krecɛnw ka bonya da kuntigiw kan, hali mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ dannabaaw tɛ.

1. Bonya jɔyɔrɔ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ kɔgɔ ni yeelen diɲɛ kɔnɔ

1. Romɛkaw 13:1-7

2. 1 Piɛrɛ 2:13-17

Filipekaw 4.23 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ ye. Amiina.

Tɛmɛsira ye dugawu ye, ka Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma deli a ka kɛ an bɛɛ fɛ.

1. Neema fanga: Yesu Krisita ka nɛɛma bɛ se ka i ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Ka Yesu Krisita ka nɛɛma sɔrɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Efesekaw 2:8-9 - “Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew la, walisa mɔgɔ si kana waso.”

2. Romɛkaw 6:14 - “Jurumu tɛna se ka aw mara, k’a masɔrɔ aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.”

Kolosekaw 1 ye Paul ka bataki min ci Kolosekaw ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a ka barika dali jira Kolose dannabaaw ka dannaya ni u ka kanuya kosɔn, ka Krisita ka kuntigiya kɔrɔta, ka sinsin a yɛrɛ ka cidenyabaara kan iko kibaru duman baarakɛla.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni a ka waleɲumandɔn jirali ye dannaya, kanuya ani jigiya ko la, dannaya min kɛra Kolose dannabaaw cɛma (Kolosekaw 1:1-8). A bɛ u ka jaabi tanu kibaru duman la ani u ka ɲɛnamaya min bɛ den kɛ. Pol b’u hakili sigi ko a bɛ to ka delili kɛ u ye, k’a ɲini Ala fɛ a k’u fa a sago dɔnniya la, ka hakilitigiya ni faamuyali di u ma alako ta fan fɛ.

Dakun 2nan: Pol ye Krisita ka kuntigiya kɔrɔta danfɛnw bɛɛ kan (Kolosekaw 1:9-20). A bɛ delili kɛ walasa u ka bonya dɔnniya ni hakili ta fan fɛ hakilitigiya la walisa u ka taama cogo la min ka kan ni Matigi ye. Pol b’a sinsin a kan ko Krisita ye Ala ja ye, fɛn yetaw ni fɛn yebaliw bɛɛ dabaga. Fɛn bɛɛ dabɔra ale fɛ ani ale de kosɔn cogo min na, a b’o ɲɛfɔ. Krisita bɛ ɲɛfɛ fɛn bɛɛ la, hali a ka kunmabɔli baara dugukolo kan a ka saya sababu fɛ gengenjiri kan.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Pol ye a ka cidenyabaara ɲɛfɔ cogo min na iko baarakɛla min bɛ Krisita weleweleda (Kolosekaw 1:21-29). A b’a jira cogo min na u tun yɔrɔ ka jan Ala la fɔlɔ, nka sisan u bɛnna Krisita ka saraka sababu fɛ. Pol nisɔndiyalen don ka o gundo fɔ Yahutuw ni siya wɛrɛw bɛɛ ye, o min ye nɔɔrɔ jigiya ye. A bɛ baara kɛ ka mɔgɔ bɛɛ jira Krisita la kɔgɔlen don, a kɛtɔ k’a weleweleda ni hakilitigiya bɛɛ ye walisa u ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

Kuma surun na, .

Kolosekaw tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ daminɛ ni waleɲumandɔn jiracogo ye Kolose dannabaaw ye dannaya ni kanuya jira.

Pol bɛ Krisita ka kuntigiya kɔrɔta danfɛnw kan, ka sinsin a jɔyɔrɔ kan iko danbaga ani kunmabɔli baara min kɛra a ka saya fɛ gengenjiri kan.

A b’a ka cidenyabaara ɲɛfɔ iko baarakɛla, ka Krisita ka bɛnkan cikan weleweleda ani ka baara kɛ walasa dannabaaw kɔgɔlen don a la. Dannaya, dɔnniya bonya, ani Krisita ka kɔrɔta fɛn bɛɛ la, o nafa ka bon nin tilayɔrɔba in na. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni Matigi ye ani ka nɔɔrɔ jigiya minɛ min bɛ sɔrɔ Krisita la.

Kolosekaw 1:1 Paul, Yesu Krisita ka ciden Ala sago barika la, ani an balima Timote.

Pol ni Timote ye nɛɛma ni hɛrɛ foli ci ka bɔ Fa Ala ni Yesu Krisita fɛ, Ala Denkɛ.

Pol ni Timote ye nɛɛma ni hɛrɛ foli ci ka bɔ Fa Ala ni Yesu Krisita fɛ, Ala Denkɛ.

1. Ala ka nɛɛma: A ka hinɛ sɔrɔcogo ani a maracogo

2. Hɛrɛ ni Ala cɛ Yesu Krisita barika la

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma.» I ko diɲɛ b’a di cogo min na, ne tɛ o di aw ma. Aw dusukunw kana jɔrɔ, u kana siran.

Kolosekaw 1.2 An b= Ala senumaw ni Krisita balima dannabaaw ye minnu b Kolose la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma nɛɛma ni hɛrɛ kan min dira mɔgɔ senumaw ni balima kantigiw ma Krisita la Kolose Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita fɛ.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ bɛɛ ye

2. Dannabaaw ka kantigiya: Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka nɛɛma ni hɛrɛ la

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki. Nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Kolosekaw 1:3 An bɛ barika da Ala ye, an Matigi Yesu Krisita Fa, ka delili kɛ aw kosɔn tuma bɛɛ.

Pol b’a ka barika da Ala ye Kolosekaw kosɔn, ka delili kɛ u ye.

1. "Ka barika da Ala ye a ka kantigiya kosɔn".

2. "An ka nisɔndiya an ka deliliw la mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Esayi 43:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, ne ye min da ne nɔɔrɔ kama; Ne y'a da, ɔwɔ, ne y'a da.

2. Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

Kolosekaw 1.4 Kabini an ye aw ka dannaya ko mɛn Krisita Yesu la, ani kanuya min bɛ aw la ka ɲɛsin mɔgɔ senumaw bɛɛ ma.

Pol b’a ka nisɔndiya jira Kolosekaw ka dannaya ni kanuya mɛnni na Krisita Yesu la ani mɔgɔ senumaw bɛɛ la.

1. "Dannaya ni kanuya fanga Krisita la".

2. "I bɛ se ka dannaya ni kanuya sɛnɛ cogo min na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - "Dannaya ni jigiya ni kanuya, nin saba bɛ to yen sisan, nka u bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye."

Kolosekaw 1.5 Jigiya min bilalen bɛ aw ye sankolo la, aw ye o min mɛn ka kɔrɔ Kibaru Duman tiɲɛ kuma la.

Nin tɛmɛsira bɛ ɲɛnamaya banbali jigiya nafa jira min bɛ di kibaru duman fɛ.

1: Jigiya ka kɛ Kibaru Duman la: Layidu banbali

2: Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni jigiya ye: Kolosekaw 1:5 lajɛ

1: Heburuw 11:1 - "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2: Romɛkaw 5:2-5 - "An jɔlen bɛ nin nɛɛma in na dannaya barika la ale de barika la, an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigi la. Ka tɛmɛ o kan, an bɛ ɲagali an ka tɔɔrɔw la, k'a dɔn o de." tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, jogo bɛ jigiya lase an ma, jigiya tɛ maloya lase an ma, bawo Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu fɛ min dira an ma.»

Kolosekaw 1:6 O nana aw ma, i ko a kɛra diɲɛ bɛɛ la cogo min na. A bɛ den kɛ i ko a bɛ kɛ aw kɔnɔ cogo min na, kabini aw ye o ko mɛn don min na, ka Elohim ka nɛɛma dɔn tiɲɛ na.

Krisita ka kibaru duman sera Kolose ani a be den don kabini jama y'o mɛn ani ka Ala ka nɛɛma faamu.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka nɛɛma la - Kibaru Duman faamuyali ani a waleya

2. Ka den don Masaya la - Ka Kibaru Duman cidenyabaara sabati

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye .

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Kolosekaw 1.7 I ko aw y’a kalan an baarakɛɲɔgɔn kanulen Epafrasi fɛ cogo min na, o min ye Krisita ka baarakɛla kantigi ye aw kosɔn.

O tɛmɛsira bɛ kuma Epafrasi kan iko Krisita ka cidenyabaarakɛla kantigi.

1. Kantigiya cidenyabaara la

2. Ka kalan sɔrɔ misaliw la

1. 1 Kɔrɛntekaw 4:1-2 - "Mɔgɔ ka an jate Krisita ka baarakɛlaw ye ani Ala ka gundo marabagaw.

2. 1 Timote 4:12 - "Mɔgɔ si kana i ka kamalenninya mafiɲɛya, nka i ka kɛ misali ye dannabaaw ye kuma la, taamacogo la, kanuya la, ni la, dannaya la, saniya la."

Kolosekaw 1:8 A ye aw ka kanuya jira an na Ni Senu la.

Tɛmɛsira bɛ kuma kanuya kan, Ala Ni bɛ min lase an ma.

1: Ala Ni ka kanuya

2: Matigi ka Nisɔndiya ye An ka Fanga ye

1: Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2: Efesekaw 3:16-17 - Ko a ka a di aw ma, ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye, ka barika don aw la ni sebaaya ye a Ni fɛ, aw kɔnɔna na. Walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la. ko aw, aw ka sinsin kanuya la.

Kolosekaw 1.9 O de kosɔn, kabini an y’o mɛn don min na, an t’a dabila ka delili kɛ aw ye, ka a ɲini aw fɛ aw ka fa a sago dɔnniya la hakilitigiya ni hakili ta fan fɛ faamuyali bɛɛ la.

Pol ye delili kɛ walisa Kolosekaw ka fa Ala sago dɔnniya la ani hakili ta fan fɛ faamuyali la.

1. Delili kɛ walisa Ala sago ka jira i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. I ka Alako faamuyali minɛ walisa ka ɲɛnamaya kɛ Ala sago la

1. Jeremi 29:13 - Aw na ne ɲini ka ne sɔrɔ, ni aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye.

2. Yuhana 10:10 - Son tɛ na, fo ka sonyali kɛ, ka mɔgɔ faga, ka mɔgɔ halaki.

Kolosekaw 1.10 Walisa aw ka taama ka kɛɲɛ ni Matigi ye fo ka diya mɔgɔw bɛɛ ye, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka dɔ fara Ala dɔnniya kan.

Kerecɛnw welelen don ka ɲɛnamaya kɛ min ka di Matigi ye, u kɛtɔ ka nafa sɔrɔ, ka baara ɲumanw kɛ, ani ka bonya Ala dɔnniya la.

1: Ala b’an wele ka ɲɛnamaya kɛ: Ka taama ka kan ni Matigi ye

2: Ka bonya Ala dɔnniya la

1: Efesekaw 4:1-3 O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la , minnu kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2: Rom=kaw 12:2 Aw kana aw k= nin diɲɛ ta cogo la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Kolosekaw 1.11 A barika bonyalen don ni sebaaya bɛɛ ye, ka kɛɲɛ ni a ka nɔɔrɔ sebaaya ye, ka muɲuli ni muɲuli bɛɛ kɛ ni ɲagali ye.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a ka kan ka barika sɔrɔ ni fanga ni muɲuli bɛɛ ye walasa ka nisɔndiya sɔrɔ.

1: An ka kan ka an jigi da Ala ka nɔɔrɔma sebaaya kan walisa ka muɲuli ni muɲuli kɛ.

2: An ka kan k’an jija ka nisɔndiya sɔrɔ Ala ka fanga sababu fɛ.

1: Romɛkaw 15:4-5 - Katuguni fɛn o fɛn sɛbɛnna fɔlɔ, o sɛbɛnna an kalanni kama, walisa an ka jigiya sɔrɔ muɲuli ni Kitabuw ka dusudon fɛ.

2: Yakuba 1:2-3 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ basigi lase aw ma.

Kolosekaw 1.12 Aw ka barika da Fa Ala ye, ale min ye an kɛ mɔgɔ senumaw ka ciyɛn ye yeelen na.

Pol b mɔgɔw kalan ka barika da Fa ye, ale min y’a to an ka kan ka mɔgɔ senumaw ka ciyɛn sɔrɔ yeelen na.

1. "Mɔgɔ senumaw ka ciyɛn sɔrɔli: waleɲumandɔn taama".

2. "Mɔgɔ senumaw ka yeelen: Ala ka nilifɛn min tɛ ban an ma".

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ, hali ni an tun sara jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ.

Kolosekaw 1.13 Ale de ye an kisi dibi fanga ma, ka an bila a Denkɛ kanulen ka masaya la.

Ala ye an kisi dibi fanga ma, ka an don a ka masaya la a Denc barika la.

1: Ala ka masaya la, an hɔrɔnyalen don dibi ni juguya fanga ma ani an bɛ se ka an Matigi ka hɛrɛ ni nisɔndiya sɔrɔ.

2: Yesu ka saya ni a kununni barika la, an kunmabɔra dibi fanga ma, ka na ni an ye Ala ka masaya la.

1: Romɛkaw 8:1-2 "O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki tɛ olu la. Katuguni ɲɛnamaya Ni sariya min bɛ Krisita Yesu la, o ye aw hɔrɔnya ka bɔ jurumu ni saya sariya la."

2: Efesekaw 2:4-7 "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba ye, an salen an ka jurumuw la, an ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ — a ye an lakunun a fɛ ka an sigi a fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la, walisa waati nataw la, a ka nɛɛma nafolo sumanbali jira an na Krisita Yesu la.»

Kolosekaw 1.14 An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumuw yafali.

Kolosekaw 1:14 b an kalan ko Yesu b kunmabli ni jurumu yafa di an ma a ka saraka barika la.

1. Yesu joli ka sebaaya: A ka saraka b kunmabli ni yafa sr cogo min na

2. Kunmabli jigiya: Yesu bɛ yafa ni ɲɛnamaya kura di an ma cogo min na

1. Efesekaw 1:7 - Kunmabli b'an bolo ale de la a joli barika la, an ka jurumuw yafali, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye.

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Kolosekaw 1.15 Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu kan iko Ala yebali ja ani danfɛnw den fɔlɔ.

1: Yesu ye Ala yebali jiracogo yelen ye.

2: Yesu ye danfɛnw bɛɛ la fɔlɔ ye, wa a ka kan ni bonya ye.

1: Yuhana 14:9 - Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne bɛ i fɛ kabini tuma jan, nka i ma ne dɔn, Filipe? Fa'?

2: Jirali 4:11 - "Matigi, i ka kan ka nɔɔrɔ ni bonya ni sebaaya sɔrɔ, k'a masɔrɔ i ye fɛn bɛɛ da, i sago de kosɔn u bɛ yen, u dara."

Kolosekaw 1.16 Fɛn minnu bɛ sankolo la, ani minnu bɛ dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, olu bɛɛ dara ale de fɛ, a kɛra masasigilanw ye wo, a kɛra kuntigiw ye wo, a kɛra kuntigiw ye wo, a kɛra fangatigiw ye wo a:

Fɛn minnu bɛ sankolo la ani dugukolo kan, fɛn minnu bɛ ye ani minnu tɛ ye, olu bɛɛ dabɔra Yesu de fɛ ani Yesu de kama.

1. Danfɛnw fanga: An bɔyɔrɔ sɛgɛsɛgɛ Yesu sababu fɛ

2. An kuntilenna Yesu la: An jɔyɔrɔ faamuyali diɲɛ kɔnɔ

1. Yuhana 1:3 - Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, foyi ma da a kɔ.

2. Efesekaw 3:9 - ani ka mɔgɔw bɛɛ a ye, gundo min dogolen bɛ Ala la kabini waati jan, o min ye fɛn bɛɛ da Yesu Krisita barika la.

Kolosekaw 1.17 A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ, fɛn bɛɛ bɛ sigi ale de fɛ.

Yesu bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ani fɛn bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na a fɛ.

1. Yesu ye fɛn bɛɛ jusigilan ye - Kolosekaw 1:17

2. Yesu ka sebaaya faamuyali - Kolosekaw 1:17

1. Yuhana 1:3 - Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, fɛn si ma da a kɔ.

2. Heburuw 1:3 - Ale ye Ala nɔɔrɔ yeelen ye ani a cogoya taamasiyɛn tigitigi, wa a bɛ diɲɛ sabati a ka sebaaya kuma fɛ.

Kolosekaw 1.18 Ale de ye farikolo kunkolo ye, egilisi. walisa a ka se ka kuntigiya kɛ fɛn bɛɛ la.

Yesu ye egilisi kuntigi ye ani ale de ye fɔlɔ ye min kununna ka bɔ suw cɛma, o la sa, a ka bon ni fɛn bɛɛ ye.

1. Yesu ka kɔrɔta: Yesu ka bon cogo min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.

2. Egilisi kuntigi: Yesu ka kɛ egilisi kuntigi ye, o nafa ka bon.

1. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

2. Efesekaw 1:20-23 - A ye o baara kɛ Krisita la, tuma min na a y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, k'a bila a yɛrɛ kinin fɛ sankolo yɔrɔw la, a yɔrɔ ka jan kuntigiya ni fanga ni fanga ni fanga bɛɛ la. Tɔgɔ o tɔgɔ fɔra, nin diɲɛ dɔrɔn tɛ, nka ko nataw fana na. Min bɛ fɛn bɛɛ fa fɛn bɛɛ la, o ka dafa.

Kolosekaw 1.19 K'a masɔrɔ a diyara Fa ye ko dafalen bɛɛ ka sigi ale kɔnɔ.

Ala ka nisɔndiya bɛ sɔrɔ Yesu de la, dafalen bɛɛ sigilen bɛ ale de kɔnɔ.

1: Ala ka diya Yesu la

2: Yesu, Ala ka diyanye dafalen

1: Efesekaw 1:9-10 - A ye a sago gundo jira an na, ka kɛɲɛ ni a diyanyeko ɲuman ye, a ye min latigɛ a yɛrɛ la Krisita, minnu bɛ sankolo la, ani minnu bɛ dugukolo kan. hali ale la:

2: Filipekaw 2:13 - K'a masɔrɔ Ala de bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka a diyanyeko kɛ.

Kolosekaw 1.20 A ye hɛrɛ sigi a ka gengenjiri joli barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma. Ne b'a fɔ ale de barika la, a kɛra dugukolo kan fɛnw ye, walima sankolo fɛnw.»

Krisita ka saya sababu la gengenjiri kan, a ye fn b bn, sankolo la ani dugukolo kan, ni a yr ye.

1. "Bɛnkan fanga Krisita ka gengenjiri sababu fɛ".

2. "Hɛrɛ bɛ sɔrɔ Krisita joli barika la".

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2. Efesekaw 2:16 - Aw fana bɛ jɔ ale de la ka kɛ sigiyɔrɔ ye Ala bɛ balo min kɔnɔ a Ni barika la.

Kolosekaw 1.21 Aw minnu tun y’a janto aw hakili la tuma dɔw la kɛwale juguw kosɔn, o bɛɛ n’a ta, a ye bɛnkan sɔrɔ sisan

1: Ala ka nɛɛma bɛ bɛnkan lase mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun ye juguw ye fɔlɔ.

2: An tilennen don Ala ɲɛkɔrɔ Yesu Krisita ka baara barika la.

1: Efesekaw 2:12-18 - Ala b'an gɛrɛ a yɛrɛ la Krisita barika la, ka an kɛ kelen ye Ni la.

2: Rom=kaw 5:10 - An bè bèn ni Ala ye Yesu Krisita ka saya sababu la gengenjiri kan.

Kolosekaw 1.22 A farisogo farikolo la saya barika la, walisa ka aw jira aw senumaw la, jalakibaliw ni jalakibaliw a ɲɛ kɔrɔ.

Yesu Krisita ka saya y’a to dannabaaw ka se ka jira Ala la iko mɔgɔ senumaw ani jalakibaliw.

1. Krisita ka senuya: A ka saraka b’an kɛ mɔgɔ tilennenw ye cogo min na

2. Jalaki tɛ min na ani min tɛ se ka jalaki: Ka ɲɛnamaya kɛ saniyalen na Ala ɲɛ kɔrɔ

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:21 - Katuguni a ye jurumu kɛ an kosɔn, ale min tun tɛ jurumu dɔn. walisa an ka kɛ Ala ka tilennenya ye ale barika la.

2. Romɛkaw 8:1 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ Krisita Yesu la, minnu tɛ taama farisogo sira fɛ, fɔ Ni Senu sira fɛ.

Kolosekaw 1.23 Ni aw tora dannaya la, ni aw sigilen don, ni aw ma bɔ Kibaru Duman jigiya la, aw ye min mɛn, ani min fɔra sankolo jukɔrɔ danfɛnw bɛɛ ye. Ne Paul kɛra o baaraden ye.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka to basigi la ani ka to u jɔlen na dannaya, jigiya ani kibaru duman la, dannaya min tun fɔra danfɛnw bɛɛ ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka to Kibaru Duman kɔnɔ

2. Jigiya min bɛ Kibaru Duman la: An ka ɲɛnamaya sabatili Krisita la

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

Kolosekaw 1.24 Aw b ɲagali ne ka tɔɔrɔw la aw kosɔn, ka Krisita ka tɔɔrɔw fa ne farisogo la a farikolo kosɔn, o min ye egilisi ye.

Pol b ɲagali a ka tɔɔrɔw la Egilisi kosɔn, o min ye Krisita farikolo ye.

1. Nisɔndiya min bɛ baara la: Paul ka misali min bɛ baara kɛ Egilisi la

2. Krisita ka kanuya fanga: Krisita ka tɔɔrɔw kɔfɛ fɛn min bɛ yen, o fa

1. Filɛ. 3:10-11 - walisa ne ka a dɔn, ani a ka su kununni sebaaya, ani a ka tɔɔrɔw jɛɲɔgɔnya, ka kɛɲɛ ni a ka saya ye.

2. Heb. 12:1-2 - O de kosɔn, k'a ye ko an fana lamininen don ni seerew sankaba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ an minɛ nɔgɔya la, ka boli ni muɲuli ye boli min bilalen bɛ an ɲɛ an.

Kolosekaw 1.25 Ne kɛra o baaraden ye ka kɛɲɛ ni Ala ka waati ye min dira ne ma aw kosɔn, walisa ka Ala ka kuma dafa.

Ala ye Pol sigi Kolosekaw ka cidenyabaarakɛla ye walisa k’a ka Kuma dafa.

1. Paul ka sigili - Ala ka labɛn b’an labɛn baara kama cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni kuma ye - Ala sago dɔnni an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Jeremi 1:5 - "Sanni ne ka i da kɔnɔbara la, ne tun b'i dɔn, sani i ka bange, ne ye i faranfasi; ne ye i sigi siyaw ka kira ye."

2. Matiyu 28:18-20 - “Yesu nana u ma k’a fɔ u ye ko: ‘Sankolo ni dugukolo kan kuntigiya bɛɛ dira ne ma. O de kosɔn taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan u ka ne ka ci fɔlen bɛɛ labato. Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban yɛrɛ ma.’”

Kolosekaw 1.26 O gundo min dogolen tun don kabini waati jan, nka a jirala a ka mɔgɔ senumaw la sisan.

Ala ka laɲini gundo jirala a ka mɔgɔ senumaw la.

1. Ala ka laɲini gundo faamuyali

2. Aw ka nisɔndiya Ala ka Labɛn Gundo la

1. Efesekaw 3:6-11

2. Romɛkaw 16:25-27

Kolosekaw 1.27 Ala tun b'a fɛ ka nin gundo nɔɔrɔ nafolo min ye siya wɛrɛw cɛma, o ladɔnniya olu la. O ye Krisita ye aw la, nɔɔrɔ jigiya.

Ala ye Krisita ka gundo jira an kɔnɔ, o min ye nɔɔrɔ jigi ye.

1. Krisita ka gundo: Nɔɔrɔ jigiya

2. Krisita ka nɔɔrɔ nafolo minnu bɛ an kɔnɔ

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye?

2. Efesekaw 1:17-19 - walisa an Matigi Yesu Krisita ka Ala, nɔɔrɔ Fa, ka hakilitigiya ni jirali Ni di aw ma a dɔnni na, ka aw dusukunw ɲɛw yeelen, walisa aw ka se a ye aw wele jigiya min na, aw k'o dɔn.

Kolosekaw 1.28 An bɛ o waajuli kɛ, ka mɔgɔ bɛɛ lasɔmi, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kalan hakilitigiya bɛɛ la. walisa an ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jira Krisita Yesu la.

Pol tun b’a jija ka mɔgɔw bɛɛ waaju, ka mɔgɔw lasɔmi ani ka mɔgɔw kalan hakilitigiya la walisa mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka jira iko mɔgɔ dafalenw Krisita Yesu la.

1. Se min bɛ waajuli kɛ cogo dafalen na

2. Dafalen Krisita Yesu la: Weelekan min bɛ kɛ ka wale kɛ

1. Matiyu 28:19-20 «O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye fɛn minnu fɔ aw ye, u ka olu bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2. Romɛkaw 12:2 “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago ɲuman ni sɔnni ni dafalen min ye, aw k’o sɛgɛsɛgɛ.”

Kolosekaw 1.29 O de kosɔn ne fana bɛ baara kɛ ka kɛɲɛ ni a ka baara ye, o min bɛ baara kɛ ne kɔnɔ ni barika ye.

Pol b’a jija ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye, ale min bɛ baara kɛ a kɔnɔ ni sebaaya ye.

1. "Ala ka sebaaya min bɛ baara kɛ an fɛ".

2. "Fanga min bɛ mɔgɔ la ka muɲu Ala ka baara la".

1. Efesekaw 3:20-21 - Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ min tɛ se ka suma ka tɛmɛ an bɛ fɛn minnu ɲini walima an bɛ minnu miiri, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara la an kɔnɔ, a ka nɔɔrɔ mɔgɔw bɔnsɔnw, badaa-badaa! Amiina.

2. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k ne barika la.

Kolosekaw 2 ye Paul ka bataki tilayɔrɔba filanan ye min cilen bɛ Kolosekaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma nkalon kalansiraw kan, ka sinsin Krisita ka dafalenya ni a ka kuntigiya kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a hami jira Kolose dannabaaw la, k’u lasɔmi ko u kana u lafili ni hakilitigiya fuw ye minnu bɛ mɔgɔ lasun, nka u ye filozofi lankolonw ye (Kolosekaw 2:1-8). A b’a fɛ u ka dusu don u kɔnɔ u dusukun na ani u ka fara ɲɔgɔn kan kanuya la, ka dannaya dafalen sɔrɔ ani ka Ala ka gundo faamu, n’o ye Krisita yɛrɛ ye. Pol b’u lasɔmi ko u kana u minɛ jɔnya la hadamadenw ka laadalakow walima hakilimaya fanga fɔlɔw fɛ, nka u ka to u ju la Krisita la.

Dakun 2nan: Paul bɛ nkalon kalan suguya caman sɔsɔ minnu tun bɛ ka don egilisi kɔnɔ (Kolosekaw 2:9-23). A b’a jira ko alaɲɛsiran dafalen bɛɛ sigilen bɛ Krisita la farikolo la. Dannabaaw dafalen don a la, u ye a ka bolokoli sɔrɔ hakili ta fan fɛ dannaya barika la. Pol bɛ lasɔmi ko an kana kɛ jɔnw ye sariya siratigɛ la walima asceticism fɛ, k’a sinsin a kan ko nafa foyi tɛ o kow la ka diɲɛ ka ɲɛnajɛw bali.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikanw ye minnu ka kan ka sinsin sankolola kow kan sanni ka sinsin dugukolo kan sariyaw kan (Kolosekaw 3:1-17). Pol bɛ dannabaaw jija u k’u hakili sigi sankolola fɛnw kan ani k’u ka dugukolo kan cogoya faga. A b’u jija u k’u yɛrɛ fini don ni hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma, muɲuli, yafa ye—o bɛɛ ju bɔra kanuya de la. U welelen don ka Krisita ka hɛrɛ bila ka u dusukunw mara ani k’a to a ka kuma ka sigi u cɛma kosɛbɛ.

Kuma surun na, .

Kolosekaw tilayɔrɔba filanan b’a jira ko Pol tun b’a hami dannabaaw la, u kana lafili hakilitigiya lankolonw fɛ, nka u ka to u ju la Krisita la.

A be nkalon kalanw sɔsɔ ani a b’a sinsin a kan ko dannabaaw dafalen don Krisita kelenpe la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye dannabaaw ye, u k’u sinsin sankolola kow kan, k’a sɔrɔ u bɛ jogo ɲumanw jira i n’a fɔ hinɛ, ɲumanya, majigilenya, yafa — o bɛɛ sinsinnen bɛ kanuya de kan. A bɛ sinsin Krisita ka dafalenya n’a ka bonya kan diɲɛ sariyaw ni laadalakow kan. Nin tilayɔrɔba bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u ka dannaya la, min ju sinsinnen bɛ Krisita ka dafalenya tiɲɛ kan.

Kolosekaw 2.1 K'a masɔrɔ ne b'a fɛ aw k'a dɔn ne bɛ kɛlɛba min kɛ aw ni Laodise jamana na, ani mɔgɔ minnu ma ne ɲɛda ye farisogo la.

Pol y’a jira ko a b’a janto Kolosekaw la kosɛbɛ ani k’a hami kosɛbɛ Laodisekaw la ani mɔgɔ minnu m’a ye u yɛrɛ ɲɛ na.

1. "Ladonni fanga: Jɛɲɔgɔnya banbaliw sɛnɛni".

2. "Baara nisɔndiya: Ka ɲɛnamaya kɛ an ka kanuya kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. 1 Tesalonikekaw 2:8 - "An tun b'aw nege don aw la ni kanuya ye, an tun b'a fɛ ka Ala ka Kibaru Duman dɔrɔn di aw ma, nka an yɛrɛw fana, katuguni aw tun ka di an ye."

2. Filipekaw 1:7-8 - "Aw ka kan ka miiri aw bɛɛ la cogo min na, katuguni aw bɛ ne dusukun na bɛɛ ye ne ka nɛɛma jɛɲɔgɔnw ye.»

Kolosekaw 2.2 Walisa u dusukunw ka dusu saalo, u sirilen don ɲɔgɔn na kanuya la, ka se nafolo bɛɛ ma, ka kɛɲɛ ni hakili dafalen ye, walisa ka Ala ni Fa ni Krisita gundo dɔn.

Tɛmɛsira bɛ sinsin kanuya ni faamuyali nafa kan walisa ka Ala ka gundo dɔn.

1. Kanuya fanga: Ka kelenya sɔrɔ faamuyali fɛ

2. Ala ka gundo: Ka jɛya sɔrɔ jɛɲɔgɔnya fɛ

1. 1 Yuhana 4:7-8 "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya jira, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye." ."

2. Efesekaw 3:14-19 "O de kosɔn ne bɛ ne biri an Matigi Yesu Krisita Fa ɲɛ kɔrɔ, sankolo ni dugukolo kan denbaya bɛɛ tɔgɔ dara ale de la ko a ka a di aw ma ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye." . ani ka juguya, ani ka kɔrɔta, ka Krisita ka kanuya dɔn, min ka ca ni dɔnniya ye, walisa aw ka fa Ala ka dafalenya bɛɛ la.»

Kolosekaw 2:3 Hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ ale de kɔnɔ.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka hakilitigiya ni dɔnniya ɲini u kɛtɔ ka u ɲɛsin Yesu ma, hakilitigiya ni dɔnniya nafolo bɛɛ dogolen bɛ min kɔnɔ.

1. Hakilitigiya ni Dɔnniya ɲini Yesu fɛ

2. Yesu ka nafolo dogolenw

1. Ntalenw 3:13-15 - Min bɛ hakilitigiya sɔrɔ, ka faamuyali sɔrɔ, o ye dubaden ye, katuguni tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a la, o ka fisa ni tɔnɔ ye warijɛ la, a ka tɔnɔ ka fisa ni sanu ye. A nafa ka bon ka tɛmɛ kabakurunw kan, wa i nege bɛ fɛn o fɛn na, o tɛ se ka suma n’a ye.

2. Zaburu 119:104 - I ka cikanw sababu fɛ ne bɛ faamuyali sɔrɔ; O de kosɔn ne bɛ sira nkalonma bɛɛ kɔniya.»

Kolosekaw 2.4 Ne b= nin f=, walisa mg si kana aw lafili ni kuma lafililenw ye.

Pol b’a lasɔmi ko an kana lafili karamɔgɔw nkalontigɛlaw fɛ ani u ka kuma minnu bɛ mɔgɔ lafili.

1. Aw ye aw janto Karamɔgɔ nkalontigɛlaw la - Kolosekaw 2:4

2. Aw kana aw lafili ni nanbara kumaw ye - Kolosekaw 2:4

1. 1 Yuhana 4:1-3 - Niw kɔrɔbɔ

2. Efesekaw 5:6-7 - Aw kana aw lafili kalan nkalonmaw fɛ

Kolosekaw 2.5 Hali ni ne tɛ yen farisogo la, ne bɛ aw fɛ ni la, ka ɲagali ka aw ka kow sigicogo ni aw ka dannaya sabatilen ye Krisita la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Paul ka nisɔndiya kan Kolosekaw ka dannaya la hali ni a tun tɛ yen farisogo la.

1. Dannaya fanga min bɛ Krisita la: An bɛ se ka to cogo min na waati gɛlɛnw na

2. Jɛɲɔgɔnya dugawu: Jɛkulu ka nisɔndiya Krisita la

1. Heburuw 10:23-25; An ka an ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ; (k'a masɔrɔ min ye layidu ta, a ye kantigi ye.)

2. Romɛkaw 15:13; Jigiya Ala ka aw fa ɲagali ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa aw ka jigiya caya, Ni Senu ka sebaaya barika la.

Kolosekaw 2.6 Aw ye Krisita Yesu Matigi minɛ cogo min na, aw ka taama a la ten.

Dannabaaw ka kan ka o ka namaya k cogo la min b o ka danaya jira Yesu Krisita la iko u Matigi ani u Kisibaa.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye min ye.

2. Kolosekaw 2:6: Ka taama Matigi kanminɛli la.

1. Romɛkaw 6:17-18 - "Ala ka barika da Ala ye, ko aw ye jurumu ka baaradenw ye, nka aw ye o kalan sugu min di aw ma. tilennenya ko la."

2. Efesekaw 5:1-2 - "Aw ka kɛ Ala nɔfɛmɔgɔw ye, i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita fana y'an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn ka kɛ saraka ni saraka ye Ala ye ka kɛ kasa duman ye." ."

Kolosekaw 2.7 Aw ye aw sinsin a la, ka sabati dannaya la, i ko aw kalanna cogo min na, ka barika dali caya o la.

An jujɔn Krisita la, an bɛ se ka jɔ dannaya la ani ka ɲɛnamaya kɛ barika dali la.

1: I ka sabati dannaya la ni waleɲumandɔn ye

2: Aw ka ɲagali Matigi la ani ka barika don aw ka dannaya la

1: Romɛkaw 12:12 - Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ.

2: Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

Kolosekaw 2.8 A' ye aw yɛrɛ kɔlɔsi walisa mɔgɔ si kana aw tiɲɛ hakilitigiya ni nanbara fu fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ ko fɔlɔw ye, nka Krisita tɛ.

Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi nkalon kalansiraw la minnu bɛ Yesu Krisita ka kalansiraw sɔsɔ.

1: I ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu Krisita ka kalansiraw ye, i kana ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni diɲɛ hakililakow ye.

2: Aw kana aw lafili hakilitigiya fɛ minnu bɛ Yesu ka kalanw sɔsɔ.

1: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2: 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu walima diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa Ala kanuya tɛ u kɔnɔ. Katuguni fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ, n’o ye farisogo nege, ɲɛw nege, ani ɲɛnamaya kuncɛbaya, o tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ balo badaa.

Kolosekaw 2.9 Ala ka dafalenya b= sigi ale de la farikolo la.

Pol y’a sɛbɛn Kolosekaw 2:9 la ko Ala sigilen bɛ Yesu la farikolo dafalen na.

1. "Ala ka immanence: Ala bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min".

2. "Ala dafalen, Hadamaden dafalen: Yesu ka Alaya seli".

1. Yuhana 1:1-2 - "Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun bɛ Ala fɛ, a tun bɛ Ala fɛ fɔlɔ."

2. Yuhana 14:9 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: «Ne bɛ i fɛ kabini tuma jan, nka i ma ne dɔn, Filipe wa? Min ye ne ye, o ye ne Fa ye, o la, i bɛ se k'a fɔ cogo di ko: 'A jira." anw Fa ye’?”

Kolosekaw 2.10 Aw dafalen don ale la, o min ye kuntigiya ni fanga bɛɛ kuntigi ye.

Ala ye an dafalenw kɛ Krisita barika la, ale min ye kuntigiya bɛɛ kuntigi ye.

1. Ka lakanabaliya bila: Ka an jigi da Ala ka kanuya kan walisa an ka dafa

2. An ka dannaya barika: An ka an sinsin Krisita la

1. Efesekaw 3:20-21 - Sisan, min bɛ se ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ an bɛ fɛn minnu bɛɛ ɲini walima an bɛ minnu miiri, ka kɛɲɛ ni fanga ye min bɛ an kɔnɔ, ka kɛ nɔɔrɔ ye Egilisi kɔnɔ ani Krisita Yesu la, o bɛɛ la mɔgɔw bɔnsɔnw, fo abada. Amiina.

2. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la. Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw, ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ minnu bɛ danfɛnw bɛɛ la, olu tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi.

Kolosekaw 2.11 Aw fana bolokolen don ale de barika la, boloko min kɛra ni bolo tɛ, ka farisogo jurumuw farikolo bɔ Krisita ka bolokoli barika la.

Kolosekaw 2:11 la, Pol b kuma hakili ta fan f bolokoli min b k ni bolo t, o min b k ni farisogo jurumuw farikolo b bn Krisita ka bolokoli barika la.

1. Krisita ka bolokoli: Mun na an hɔrɔnyalen don jurumu ma

2. Bokoli min bɛ Alako ta fan fɛ, o fanga: Ka hɔrɔnya sugandi ka bɔ jurumu la

1. Romɛkaw 6:6-7: "An b'a dɔn ko an yɛrɛ kɔrɔ gengenna jiri la ni ale ye walisa jurumu farikolo ka kɛ sebaaya ye, walisa an kana kɛ jurumu jɔnw ye tun."

2. Galasikaw 5:24: "Minnu ye Krisita Yesu ta ye, olu ye farisogo gengen jiri la n'a negew ni a negew ye."

Kolosekaw 2.12 Aw su donna ni ale ye batiseli la, o de la aw kununna ni ale ye Ala ka baara danaya barika la, ale min ye a lakunun ka b suw cma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma batiseli ni kununli kan ni Krisita ye dannaya barika la Ala ka sebaaya la, ale min y’a lakunun ka bɔ saya la.

1: An jigi b’an kan Yesu lakununni na.

2: Dannaya fanga min bɛ Ala ka Kisili nɛɛma la.

1: Rom=kaw 6:4 - O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2: 1 Piɛrɛ 3:21 - O cogo kelen na, hali batɛmu bɛ an kisi sisan (farisogo nɔgɔ bɔli tɛ, nka dusukun ɲuman jaabi Ala fan fɛ), Yesu Krisita lakununni fɛ .

Kolosekaw 2.13 Aw salen aw ka jurumuw ni aw farisogo bolokolibaliya la, a ye aw ni a ka jurumuw b yafa aw ma.

Ala ye an ka hakɛw bɛɛ yafa an ma, ka ɲɛnamaya kura di an ma.

1. Yafa sebaaya: An jigi b’a kan Matigi la

2. Kunmabli ni kura: Ka se sɔrɔ jurumu kan ni nɛɛma ye

1. Esayi 43:25 - “Ne, ne yɛrɛ de bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.”

2. Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ jan.

Kolosekaw 2.14 A ye sariya sɛbɛn minnu tun bɛ an kɛlɛ, a ye olu bɔ sira kan, ka o gengen a gengenjiri la.

Yesu Krisita ye sariya bɔ yen min tun bɛ hadamadenw faranfasi ka bɔ Ala la, a kɛtɔ k’a gengen gengenjiri la.

1. Yesu ka kanuya ye se sɔrɔ sariya kan - Yesu ka saya gengenjiri kan cogo min na o ye sariya bila nɛɛma nɔ na.

2. Ka gengen gengenjiri la - Ka an ka jurumuw gengen gengenjiri la, o kr ye min ye.

1. Romɛkaw 8:1 - "O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki tɛ olu la sisan."

2. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

Kolosekaw 2.15 A ye kuntigiw ni sebaaw tiɲɛ, a ye u jira kɛnɛ kan, ka se sɔrɔ u kan o la.

Yesu ye se sɔrɔ kuntigiw ni fangatigiw kan cogo min na, o tɛmɛsira bɛ o ɲɛfɔ.

1. Yesu ye se sɔrɔ jurumu ni saya kan

2. Se sɔrɔli gengenjiri kan: Yesu ye se sɔrɔ an jugu kan

1. Heburuw 2:14-15 - Ikomi denw b farisogo ni joli tila, ale yr fana ye o ko kelenw dm, walisa saya sebaaya b= min na, o ye Sitanɛ ye, a ka o halaki saya fɛ.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:54-57 - Ni fɛn tiɲɛnen bɛ fɛn tiɲɛbali don, ni mɔgɔ salen ye sabali don, o tuma na, kuma na kɛ min sɛbɛnnen bɛ ko: “Saya munumunu se sɔrɔli la.” E saya, i ka se sɔrɔli bɛ min? E saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min? Saya ka bnkan ye jurumu ye, jurumu sebaaya ye sariya ye. Nka barika da Ala ye, ale min bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.

Kolosekaw 2.16 O de kosɔn, mɔgɔ si kana aw kiri tigɛ dumuni ni minfɛn ni seli don ko la, wala kalo kura ko la, wala lafiɲɛ donw ko la.

Pol bɛ Kolose dannabaaw jija u kana a to mɔgɔ si ka kiri tigɛ u kan u ka dumuni, u ka minfɛnw, walima u ka diinɛ don senumaw marali ko la.

1. Hɔrɔnya min bɛ mɔgɔ la ka kiri tigɛ

2. Ka i jigi da Pol ka laadilikan kan Kolosekaw ka kitabu kɔnɔ

1. Galasikaw 5:1 “O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka aw jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun.”

2. Romɛkaw 14:1-4 «Mɔgɔ min barika ka dɔgɔ dannaya la, aw ka o minɛ, nka aw kana sɔsɔli sigasiga la. Mɔgɔ kelen dalen b'a la ko a bɛ se ka fɛn bɛɛ dun. Dumunikɛla kana dumunikɛbali mafiɲɛya. Min tɛ dumuni kɛ, o kana kiri tigɛ dumunikɛla kan, katuguni Ala y'a minɛ. I ye jɔn ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔnkɛ kiri tigɛ? a bɛ jɔ walima a bɛ bin a yɛrɛ makɛ fɛ. Ɔwɔ, a na minɛ ka kɔrɔta, katuguni Ala bɛ se k’a jɔ.”

Kolosekaw 2:17 O ye ko nataw dulonnen ye. Nka farikolo ye Krisita de ta ye.

Farikolo ye Krisita ta ye ani ko nataw ye a dulonnen ye.

1. Krisita ka tiɲɛ: ka i jigi da a kan ɲɛnamaya banbali kama

2. Siniɲɛsigi biɲɛw : ka ɲɛnamaya kɛ sisan ni jigiya ye siniko la

1. Heburuw 9:27-28 - «I ko a latigɛra mɔgɔw ka sa siɲɛ kelen, nka o kɔfɛ, kiri nana, o cogo kelen na, Krisita saraka don siɲɛ kelen walisa ka mɔgɔ caman ka jurumuw ta. Minnu b’a makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, a na a yɛrɛ jira siɲɛ filanan na, jurumu kɔfɛ, kisili kama.”

2. Romɛkaw 8:18-19 - “Ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na. K’a masɔrɔ danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.”

Kolosekaw 2.18 Mɔgɔ si kana aw lafili aw ka sara la ni yɛrɛmajigilenya ni mɛlɛkɛw batoli ye, ka don a ma ko minnu ye, a yɛrɛ bonya fu a farisogo hakili fɛ.

Pol bɛ lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu tun bɛna mɔgɔw bila ka bɔ kibaru duman sara la, u kɛtɔ ka majigilenya ni mɛlɛkɛ bato kalansiraw kalan, minnu sinsinnen bɛ hadamadenw ka miiriliw kan Ala ka tiɲɛ nɔ na.

1: An ka kan k’an janto k’an yɛrɛ tanga kalanw ma minnu bɛna an bila ka bɔ kibaru duman sara la, Ala bɛ min di fu.

2: An ka kan k’an janto an ka to ka sinsin Ala ka kuma tiɲɛ kan, ani ka ban kalansiraw la minnu sinsinnen bɛ hadamadenw ka miiriliw kan.

1: Kolosekaw 1:15-17 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, kuntigiw wo, faamaw wo, faamaw wo, fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn.

2: Efesekaw 4:14 - Walisa an kana kɛ denmisɛnw ye tun, jikuruw bɛ minnu wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la, ka taa ni an ye kalan fiɲɛ bɛɛ fɛ, hadamadenw ka nanbara fɛ, nanbara fɛ.

Kolosekaw 2.19 Ni an ma kunkolo minɛ, farikolo bɛɛ tun bɛ baara kɛ ni min ye kolotugudaw ni bololanɛgɛw fɛ, ka u siri ɲɔgɔn na, o bɛ bonya ni Ala ka caya ye.

Dannabaaw farikolo b bonya sr ni u farala Krisita kan ka k u kuntigi ye.

1: Yesu ye Egilisi kuntigi ye - Kolosekaw 2:19

2: Egilisi bɛ bonya kelenya fɛ - Kolosekaw 2:19

1: Efesekaw 4:15-16 - Ka tiɲɛ fɔ kanuya la, an ka kan ka bonya cogo bɛɛ la ka kɛ kuntigi ye, ka don Krisita la.

2: 1 Kɔrɛntekaw 12:12-13 - Farikolo ye kelen ye cogo min na, farikolo yɔrɔ caman b'a la cogo min na, farikolo yɔrɔw bɛɛ, hali ni u ka ca, olu ye farikolo kelen ye, o cogo kelen na Krisita fana bɛ ten. Katuguni an bɛɛ batisera ka kɛ farikolo kelen ye Ni kelen de la, Yahutuw walima Gɛrɛkiw, jɔnw walima hɔrɔnw, ani bɛɛ ye Ni kelen min.

Kolosekaw 2.20 O de y'a to ni aw ni Krisita sara ka bɔ diɲɛ ko fɔlɔw la, mun na aw bɛ aw kolo sariyaw kɔrɔ i n'a fɔ aw bɛ diɲɛ kɔnɔ.

Krisita dannabaaw bɔra diɲɛ sariyaw ni sariyakolow la, o bɛɛ n’a ta, u bɛ balo diɲɛ kɔnɔ hali bi.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ kɔnɔ k’a sɔrɔ i sara a ma

2. Krisita dannabaaw ka hɔrɔnya ni u ka kunkanbaaraw

1. Romɛkaw 6:4-6 - An su donna Krisita fɛ ani an kununna ka taa ɲɛnamaya kura la.

2. Galasikaw 5:1 - Krisita ye an hɔrɔnya cogo min na, aw ka jɔ o la.

Kolosekaw 2:21 (Aw kana maga a la, aw kana a nɛnɛ, aw kana aw bolo minɛ;

) .

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko an kana an yɛrɛ minɛ diɲɛ ka kɛwale lankolonw ni wale fuw la.

1: An man kan ka lafili diɲɛ ka layidu nkalonmaw fɛ, nka an ka tiɲɛ ɲini Yesu la.

2: I kana i minɛ diɲɛ laadalakow fuw ni nafa tɛ minnu na, nka i sinsin Yesu ka tiɲɛ kan min bɛ i ka ɲɛnamaya yɛlɛma.

1: Heburuw 12:1-2 - "O de kosɔn, ikomi an lamininen bɛ ni seerew sankaba ye, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali, an ka o bɛɛ fili an,"

2: 1 Yuhana 2:15-17 - "Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa kanuya tɛ u la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ—farisogo nege, farisogo nege, o ɲɛw nege, ani ɲɛnamaya kuncɛbaya—o tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ balo badaa-badaa."

Kolosekaw 2:22 Mɔgɔw bɛɛ ka kan ka halaki ni baara kɛra;) hadamadenw ka ci fɔlenw ni u ka kalansiraw kɔ?

Pol b’a lasɔmi ko an kana tugu mɔgɔw ka cikanw ni u ka kalansiraw kɔ, o minnu bɛna laban ka halaki.

1. Hadamaden ka sariyaw banbali: Kana a to i ka dannaya ka yɛrɛyɛrɛ

2. Hadamadenw ka kalansiraw bɛ tɛmɛn: I ka i jigi da Krisita kan

1. Matiyu 6:24: "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na kɛ kantigi ye kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye."

2. Esayi 55:8-9: “‘Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw tɛ ne ka siraw ye,’ Matigi ko ten. ‘K’a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.’”

Kolosekaw 2.23 Hakilitigiya jiralen bɛ o kow batoli ni majigilenya ni farikolo dɛsɛ la. A kana kɛ bonya si la farisogo wasa kama.

O tɛmɛsira bɛ kuma a ka kan ka kɛ yɛrɛminɛ ni danbe la ni an bɛ diinɛ walew kɛ.

1: Aw ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ani ka aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma

2: Aw ka Alako ta fan fɛ kɛnɛya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ farikolo kɛnɛya kan

1: Yakuba 4:7- O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2: Romɛkaw 13:14 - Nka aw ka Matigi Yesu Krisita don, aw kana farisogo negew dafa.

Kolosekaw 3 ye Paul ka bataki min ci Kolosekaw ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ dannabaaw bilasira u ka ɲɛnamaya kɛcogo caman na Krisita la, ka sinsin a kan ko a nafa ka bon ka u hakili bila sankolola fɛnw kan ani ka jurumu kɛcogo kɔrɔw bila kɔfɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a ɲini dannabaaw fɛ u k’u hakili sigi sankolola fɛnw kan ani k’u ka dugukolo kan cogoya faga (Kolosekaw 3:1-11). A b’u jija u k’u sinsin Krisita ka tiɲɛ banbaliw kan, ale min sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Dannabaaw welelen don ka jurumu walew bila kɔfɛ i n’a fɔ cɛnimusoya, nɔgɔ, nege juguw, namara, dimi ani tɔgɔjugu fɔli. O nɔ na, ci fɔra u ye k’u ka jogo ɲumanw don u yɛrɛ la i n’a fɔ hinɛ, ɲumanya, majigin, dususuma, muɲuli, yafa—o bɛɛ ju bɔra kanuya de la.

Dakun 2nan: Pol bɛ sinsin kelenya ni kanuya kan dannabaaw cɛ (Kolosekaw 3:12-17). A b’u jija u ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma i n’a fɔ Krisita yafara u ma cogo min na. Ka tɛmɛ o bɛɛ kan, u welelen don ka kanuya don, o min ye kelenya dafalen sirili ye. Dusu donna u kɔnɔ u k’a to Krisita ka hɛrɛ ka mara u dusukun na ani ka barika da mɔgɔw ye cogo bɛɛ la. Pol b’u laadi u ka Krisita ka kuma to u cɛma kosɛbɛ, u ka ɲɔgɔn kalanni ni ɲɔgɔn laadili fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye jɛɲɔgɔnya suguya caman kan Krecɛn duw kɔnɔ (Kolosekaw 3:18-25; Kolosekaw 4:1). Musow welelen don k’u yɛrɛ kolo u cɛw kɔrɔ i n’a fɔ u bɛnnen don Matigi ma k’a sɔrɔ cɛw kalanna k’u musow kanu saraka la. Denmisɛnw b’a ɲini u fɛ u k’u bangebagaw kan minɛ fɛn bɛɛ la k’a sɔrɔ faw man kan k’u denw dimi walima k’u fari faga. Jɔnw (baarakɛlaw) ka kan ka baara kɛ ni timinandiya ye i n’a fɔ Matigi ta k’a sɔrɔ matigiw (baarakɛlaw) ka kan ka jɔnw minɛ tilennenya ni tilennenya la.

Kuma surun na, .

Kolosekaw tilayɔrɔba sabanan bɛ sinsin ɲɛnamaya caman tigɛli kan Krisita la, ka dannabaaw wele u ka u hakili bila sankolola fɛnw kan ani ka jurumu kɛcogo kɔrɔw bila kɔfɛ.

Pol bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka kɛ kelenya ye, kanuya ani jogo ɲumanw i n’a fɔ hinɛ, ɲumanya, majigin, yafa—o bɛɛ ju bɔra kanuya de la.

Sapitiri bɛ cikanw di jɛɲɔgɔnya suguya caman kan Krecɛn duw kɔnɔ, wa a bɛ kanminɛli, saraka kanuya, ani tilennenya minɛcogo nafa jira. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Krisita ka hɛrɛ bila u dusukunw na ani k’a to a ka kuma ka sigi u cɛma kosɛbɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka mɔgɔ ka dannaya sirataama cogo nafamaw la, k’a sɔrɔ a bɛ to ka sinsin sankolo nafaw kan.

Kolosekaw 3.1 Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na Ala kinin fɛ.

Krisita dannabaaw ka kan ka sankolola fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na Ala kinin fɛ.

1. Sanfɛfɛnw ɲinini fanga: Alako kuntilenna dɔnni ani u sɔrɔli

2. Sankolo sirilen: Ka tugu Sankolola sara kɔ ɲɛnamaya la Krisita la

1. Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tilennenya ye, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di. ni jogo ɲuman dɔ bɛ yen, ni tanuli dɔ bɛ yen, aw ka miiri o kow la.

Kolosekaw 3:2 Aw ka kanuya don sankolola fɛnw na, aw kana dugukolo kan fɛnw kan.

I ɲɛ da Ala kan, i kana i ɲɛ da diɲɛ kan.

1. Ka ɲɛnamaya ni Sankolo ye an hakili la: Weelekan min bɛ an ka miirili kɔrɔta

2. Sinsin fanga: A sugandili ka tugu nafolo banbaliw kɔ

1. Matiyu 6:19-21 - «Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ min na sonw tɛ don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2. Filipekaw 4:8 - «A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ni tanuli ye, miiri o kow la.”

Kolosekaw 3.3 Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la.

Dannabaaw sara alako ta fan fɛ diɲɛ ye, wa u ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita ni Ala la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ka yeelen na".

2. "Siya kɔrɔ ka saya".

1. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min sigilen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo."

2. Romɛkaw 6:3-7 - "Aw m'a dɔn ko an minnu batisera Yesu Krisita la, olu caman batisera a ka saya la wa?"

Kolosekaw 3.4 Krisita min ye an ka J1Enamaya ye, o nana yira tuma min na, aw fana na yira a f=.

Kerecɛnw bɛna u yɛrɛ jira don dɔ ni Krisita ye nɔɔrɔ la ni a seginna.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita ye a seginni makɔnɔni na".

2. "Nafa min b'a la ka Krisita ka nɔɔrɔ jirali la".

1. 1 Piɛrɛ 1:13 - O de kosɔn, aw hakili labɛn wale kama; ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ a yɛrɛ minɛ; aw jigi b'a kan kosɛbɛ nɛɛma min bɛna di aw ma ni Yesu Krisita jirala.

ni an Kisibaaba Yesu Krisita nɔɔrɔ jirali ye .

Kolosekaw 3.5 Aw ka aw farikolo yɔrɔw faga dugukolo kan. Jatɔya, nɔgɔya, kanuya damatɛmɛ, nege jugu ani wasabaliya, o ye bolibato ye.

Dannabaaw ka kan ka jurumu negew faga i n’a fɔ cɛnimusoya, nɔgɔ, nege ani namara, o minnu ye bolibato ye.

1. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan: Jurumu negew kunbɛncogo

2. Senumaya sira: Min ka kan ka kɛ walasa ka kɛ mɔgɔ tilennen ye

1. Rom=kaw 6:11-13 - O cogo kelen na, aw ka aw yr jate salenw ye jurumu f, nka aw b mg ɲɛnamaw jate Ala ye Krisita Yesu la.

2. Galasikaw 5:16-17 - O de kosɔn ne b’a fɔ ko aw ka taama Ni Senu barika la, aw tɛna farisogo negew wasa.

Kolosekaw 3.6 O kow de kosɔn, Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan.

Ala ka diminya bɛ lase mɔgɔ ma minnu tɛ a kan minɛ.

1. Ala ka kiritigɛ: Kanminɛbaliya kɔlɔlɔ

2. Kanminɛli sugandili: Ala ka dugawu sira

1. Efesekaw 5:6: "Mɔgɔ si kana aw lafili ni kuma gansanw ye, katuguni o kow de kosɔn Ala ka diminya bɛ na kanminɛbaliya denw kan."

2. Ntalenw 1:10-19: “Ne denkɛ, ni jurumutw b’i lafili, i kana sɔn. an k'u munumu ɲɛnama i ko Sheol, ka kɛnɛya, i n'a fɔ minnu bɛ jigin dingɛ kɔnɔ, an na fɛn nafamaw bɛɛ sɔrɔ, an na an ka sow fa ni fɛnw ye;..."

Kolosekaw 3.7 Aw fana taamana o cogo la waati dɔ la, aw tora u kɔnɔ tuma min na.

Pol b Kolosekaw hakili jigin ko u tun b namaya ka k ni jurumu siraw ye, nka sisan, o ka kan ka namaya ka k ni Krisita ka kalanw ye.

1. Yɛlɛma fanga: Fanga sɔrɔli Yesu Krisita la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ min sinsinnen bɛ Krisita kan: An bɛ se ka tugu Krisita ka misali kɔ cogo min na

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔba tɛmɛna; A filɛ, kura nana.»

2. Efesekaw 4:17-24 - Ne b'a fò ni seereya ye Matigi la, ko aw kana taama tun i ko siya wɛrɛw b'a kɛ cogo min na, u hakili fu la. U bɛ dibi don u ka faamuyali la, u yɔrɔ ka jan Ala ka ɲɛnamaya la k’a sababu kɛ dɔnbaliya ye min bɛ u kɔnɔ, k’a sababu kɛ u dusukun gɛlɛya ye.

Kolosekaw 3.8 Nka sisan aw fana b= ninnu b== la. dimi, dimi, juguya, Ala tɔgɔ tiɲɛ, kumaɲɔgɔnya nɔgɔlen ka bɔ i da la.

I ka dimi, dimi, juguya, Ala tɔgɔ tiɲɛ ani kuma nɔgɔlenw bila kɔfɛ.

1: An ka kumaɲɔgɔnya tilenbali bila kɔfɛ, ka kanuya ni hinɛ bila o nɔ na.

2: An k’an ka kuma fɔcogo kɔrɔw bila kɔfɛ, ka Ala ka Kuma bila u nɔ na.

1: Yakuba 3:9-10 - An bɛ an Matigi ni an Fa tanu ni kan ye, an bɛ hadamadenw danga ni o ye, minnu dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la. Tanuli ni danga bɛ bɔ o da kelen de la. N balimaw, nin man kan ka kɛ.

2: Efesekaw 4:29 - Aw kana a to kuma jugu si ka bɔ aw da la, nka kuma min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka kɛɲɛ ni u magow ye, o dɔrɔn ka bɔ aw la, walisa o ka nafa don a lamɛnbagaw la.

Kolosekaw 3.9 Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k'a masɔrɔ aw ye cɛkɔrɔba ni a ka kɛwalew bɔ ɲɔgɔn na.

Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na kabini aw ye yɛrɛ kɔrɔ bɔ a la n’a delinankow ye.

1. Tiɲɛni nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka yɛrɛ kɔrɔ bila kɔfɛ ani ka kura don

1. Efesekaw 4:22-24 - Aw kalanna, aw ka ɲɛnamaya kɛcogo kɔrɔ ko la, ka aw yɛrɛ kɔrɔ bɔ, o min bɛ ka tiɲɛ a ka nanbara negew fɛ; ka kɛ kura ye aw hakili ta fan fɛ; ani ka mɔgɔ kura don, min dabɔra ka kɛ i ko Ala tilennenya ni senuya lakika la.

2. Ntalenw 12:22 - Matigi bɛ nkalontigɛ dawolo kɔniya, nka a ka di mɔgɔw ye minnu bɛ se ka da u kan.

Kolosekaw 3.10 Aw ye mɔgɔ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la ka kɛɲɛ ni a dabaga ja ye.

Dannabaaw ka kan k’u jija ka kuraya dɔnniya la ka kɛɲɛ ni Ala ja ye min y’u da.

1. An ka Ala dɔnniya kura

2. Ka Cɛ kura don

.

2. Efesekaw 4:23-24 - "Aw ka kuraya aw hakili ni la, ka mɔgɔ kura don, min dabɔra Ala cogo la tilennenya ni senuya lakika la."

Kolosekaw 3:11 Gɛrɛki ni Yahutu, bolokoli ni bolokobali, Barbari ni Siti, jɔn ni hɔrɔn tɛ yen, nka Krisita ye fɛn bɛɛ ye, ani fɛn bɛɛ la.

Krisita ye danyɔrɔ bɛɛ cɛmancɛ ye, wa bɛɛ bɛ kelen ye a ɲɛkɔrɔ.

1: Bɛɛ bɛ kelen ye Krisita ɲɛ kɔrɔ - Kolosekaw 3:11

2: Danyɔrɔ bɛɛ bɛ na ni filanan ye Krisita kɔfɛ - Kolosekaw 3:11

1: Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2: Efesekaw 2:14-15 - Katuguni ale de ye an ka hɛrɛ ye, a ye u fila bɛɛ kɛ kelen ye, ka cɛmancɛ kogo ci an ni ɲɔgɔn cɛ. A ye juguya ban a farisogo la. K'a masɔrɔ a ka mɔgɔ kura kelen kɛ fila ye a yɛrɛ la, ka hɛrɛ kɛ ten.

Kolosekaw 3.12 O de kosɔn, i ko Ala ka ɲɛnatɔmɔlenw, senumaw ni kanulenw, makari ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli la.

Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw jogo don: makari, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli.

1. Majigilenya fanga: Kolosekaw 3:12 sɛgɛsɛgɛli

2. Ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw jogo minɛ: Kolosekaw 3:12 kalan

1. Yakuba 3:13-18

2. Filipekaw 2:1-11

Kolosekaw 3.13 Aw ka ɲɔgɔn muɲu, ka yafa ɲɔgɔn ma, ni mɔgɔ dɔ ye sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ dɔ ye.

An ka kan ka yafa ɲɔgɔn ma i ko Krisita ye yafa an ma cogo min na.

1. Yafa fanga - Yesu ka misali bɛ se ka an ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ cogo min na

2. Cikan kura - An balimakɛw ni an balimamusow muɲuli ani ka yafa u ma

1. Matiyu 6:14-15 - "Ni aw ye yafa mg wrw ma ni u ye jurumu k aw la, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma. Nka ni aw ma u ka jurumuw yafa, aw Fa tena aw ka jurumuw yafa."

. ."

Kolosekaw 3.14 Ka tɛmɛn o fɛnw bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min ye dafalenya sirilan ye.

An welelen don ka kanuya don, o min b an siri ɲɔgɔn na ani ka an dafa.

1. "Kanuya fanga: Kanuya bɛ se ka dafalenya lase an ka ɲɛnamaya ma cogo min".

2. "Kɛya fanga: Dafalen sirili faamuyali".

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - "Sisan, dannaya, jigiya, kanuya, nin saba bɛ to yen, nka u bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye."

2. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.

Kolosekaw 3.15 Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelenpe la. Aw ka barika da Ala ye.»

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka Ala ka hɛrɛ bila an dusukunw na, ani ka barika da an ye ko an welelen don ka kɛ farikolo kelen ye.

1. Ka Ala ka Hɛrɛ bila ka Mara an dusukunw na

2. Ka barika da an ka weleli ye ka kɛ farikolo kelen ye

1. Efesekaw 4:3-4 "Aw ka aw jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilen na. Farikolo kelen ni Ni kelen bɛ yen, i ko aw welera cogo min na aw weleli jigiya kelen na."

2. 1 Tesalonikekaw 5:16-18 "Aw ka ɲagali tuma bɛɛ. A' ye delili kɛ k'a sɔrɔ aw ma dabila. Aw ka barika da Ala ye fɛn bɛɛ la, katuguni Ala sago ye aw ko la Krisita Yesu la."

Kolosekaw 3.16 Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

Kerecɛnw ka kan k’a to Krisita ka kalanw ka u dusukun fa, ani k’u ka dannaya jira Zaburuw, dɔnkiliw ani hakili ta fan fɛ dɔnkiliw dali fɛ Matigi ye.

1. Krisita ka kuma ka sebaaya

2. Tanu dɔnkili min bɛ i dusukun na

1. Zaburu 95:1-2 - "E na, an ka dɔnkili da Matigi ye, an ka nisɔndiya mankan bɔ an ka kisili farakurun na! An ka na a ɲɛ kɔrɔ ni barika dali ye; an ka nisɔndiya mankan bɔ a ye." ni tanuli dɔnkiliw ye dɛ !

2. Romɛkaw 15:13 - "Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya."

Kolosekaw 3.17 Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala Fa ye a barika la.

An ka kan ka fn b k Yesu tg la, ka barika da Fa Ala ye.

1. "Ka barika da Ala ye: Ka barika dali ɲɛnamaya kɛ".

2. "Tɔgɔ fanga: Ka fɛn bɛɛ kɛ Yesu tɔgɔ la".

1. Efesekaw 5:20 - An ka barika da Ala ni Fa ye tuma b fn b la an Matigi Yesu Krisita tg la.

2. Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala ye a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ di a ma min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye fɛn minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ; Nɛn bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka nɔɔrɔ da Fa Ala kan.

Kolosekaw 3.18 Musow, aw ka kolo aw c=w ye, i ko a b= cogo min na Matigi la.

Dusu bɛ musow kɔnɔ u ka kolo u cɛw ye, i n’a fɔ Matigi y’a fɔ cogo min na.

1. "Majigin ni bonya: Krisita ka fɛɛrɛ tigɛcogo furu kama".

2. "Ka Matigi sago kan minɛ: Ka i yɛrɛ majigin furu kɔnɔ".

1. Efesekaw 5:22-33

2. 1 Piɛrɛ 3:1-7

Kolosekaw 3.19 Furucɛw, aw ka musow kanu, aw kana dusu tiɲɛ u kɔrɔ.

Furucɛw ka kan ka kanuya jira u musow la, u kana dimi.

1. Kanuya fanga: Kanuya jiracogo i furuɲɔgɔn ye

2. Farati min bɛ dusukasi la: Ka se sɔrɔ dimi kan furu kɔnɔ

1. Efesekaw 5:25-33 (Cɛw ka kan k’u musow kanu i ko Krisita ye Egilisi kanu cogo min na)

2. 1 Piɛrɛ 3:7 (Cɛw ka kan ka sigi n’u musow ye faamuyali ni bonya la)

Kolosekaw 3.20 Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ fɛn bɛɛ la, katuguni o ka di Matigi ye.

Denmisɛnw ka kan ka u bangebagaw kan minɛ fɛn bɛɛ la walisa ka diya Matigi ye.

1. Ka kanminɛli dugawu labɔ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ye i bangebagaw ye

2. Ka kɛ Duba ye Matigi ye: Ka i bangebagaw kan minɛ fɛn bɛɛ la

1. Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ka ɲi. “I fa ni i ba bonya” -- o ye ci fɔlɔ ye ni layidu ye -- “walasa a ka ɲɛ i bolo ani i ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan.”

2. Ntalenw 6:20-22 - Ne den, i fa ka cikan mara, i kana i ba ka kalan bila. U siri i dusukun na tuma bɛɛ; aw bɛ u siri aw kɔ la. Ni aw bɛ taama, u bɛna aw bilasira; ni aw sunɔgɔra, u bɛna aw kɔlɔsi; ni i kununna, u na kuma i fɛ.

Kolosekaw 3:21 Faw, aw kana aw denw dimi, walisa u fari kana faga.

Bangebagaw man kan ka juguya kojugu u denw kɔrɔ walisa k’u fari faga.

1. A nafa ka bon ka ɲumanya jira an denw na

2. Ka denmisɛnw lamɔ ni kanuya ni faamuyali ye

1. Efesekaw 6:4 “Faw, aw kana aw denw dimi, nka aw ka u lamɔ Matigi ka kololi ni a ka kalan la.”

2. Ntalenw 22:6 “A’ ye den dege a ka taama sira la. hali ni a kɔrɔla, a tɛna bɔ o la.”

Kolosekaw 3.22 Baaradenw, aw ka kan minɛ fɛn bɛɛ la ka kɛɲɛ ni farisogo ye. A kana kɛ ni ɲɛnayeli ye, i n'a fɔ cɛw diyabɔbagaw; Nka aw dusukun kelen na, aw bɛ siran Elohim ɲɛ.

Kanminɛli ye fɛnba ye min b’a to an ka diya Ala ye ani k’an ka kunkanbaaraw dafa.

1. Ka kanminɛli sabati an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dusukun kelen-kelen fanga

1. Efesekaw 6:5-7 "Jɔndenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelenpe la, i ko Krisita Krisita ta, ka Ala sago kɛ ka bɔ dusukun na, ka baara kɛ ni sago ɲuman ye, i ko Matigi, nka mɔgɔw tɛ.»

2. Yakuba 4:7 "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

Kolosekaw 3.23 Aw ye fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun ye i ko Matigi, aw kana o kɛ mɔgɔw ye.

An mana fɛn o fɛn kɛ, an ka kan k’o kɛ ni an dusukun bɛɛ ye i n’a fɔ an b’o kɛ Matigi de kama, an tɛ o kɛ mɔgɔw ye.

1. Aw ka baara kɛ Matigi ye ni aw dusukun bɛɛ ye

2. Ka i jigi da Matigi kan i ka cɛsiriw bɛɛ la

1. Efesekaw 6:5-8 «Jɔndenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelenpe la, i ko Krisita. A tɛ kɛ ni ɲɛnayeli ye, i n’a fɔ cɛw diyabɔbagaw; Nka i ko Krisita ka baarakɛlaw, ka Ala sago kɛ ka bɔ an dusukun na. Aw bɛ baara kɛ ni sago ɲuman ye i ko Matigi, aw tɛ baara kɛ mɔgɔw ye.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani i seko bɛɛ la.”

Kolosekaw 3.24 Aw b’a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.

Mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ a ye, Matigi na olu sara.

1. Baara kɛ ni kantigiya ye: Sara min bɛ bɔ Matigi yɔrɔ

2. Ka baara kɛ Matigi Krisita ye: Duba ciyɛn

1. Matiyu 6:19-21 “Aw kana nafolo mara aw yɛrɛ ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ. Nka aw ka nafolo mara aw yɛrɛw ye sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na, ka sonyali kɛ yɔrɔ min na. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.”

2. Heburuw 11:6 “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye, katuguni min bɛ na Ala ma, o ka kan ka da a la ko ale bɛ yen, ko a ye a ɲinibagaw sarabaga ye.”

Kolosekaw 3.25 Nka min b ko jugu k, o na sr a ka tilenbaliya la.

Bɛɛ bɛna jate a ka kɛwalew la, a mana kɛ cogo o cogo, a ka sigida la, walima a ka fanga mana kɛ min o min ye.

1. An Bɛɛ bɛna jatebɔ kɛ an ka kɛwalew kan

2. Bɛnkanba: An bɛ fɛn min dan, an bɛɛ bɛ o suman

1. Ntalenw 24:12 - «Ni i y’a fɔ ko: An tun t’a dɔn. Mɔgɔ min bɛ miiri a dusukun na, o tɛ o jateminɛ wa? Min bɛ i ni mara, o t'o dɔn wa? A tɛna kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kɛwalew ye wa?”

2. Romɛkaw 2:11 - “Mɔgɔw bonya tɛ Ala ɲɛkɔrɔ.”

Kolosekaw 4 ye Paul ka bataki min cilen don Kolosekaw ma, o tilayɔrɔba naaninan ani laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ cikanw di mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya ko la, ka dannabaaw jija u ka delili kɛ ani ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye, ani ka foli ni kuma labanw ci.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ dannabaaw bilasira u ka taamacogo la mɔgɔ wɛrɛw fɛ (Kolosekaw 4:2-6). A b’u jija u k’u bɛɛ di delili ma, k’u ɲɛmajɔ ani ka barika da Ala ye. Pol be deliliw deli a tɔgɔ la fana, walisa Ala ka da wuli a ye ka Krisita ka gundo weleweleda. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la, ka kuma ni nɛɛma ni hakilitigiya ye kɛnɛmamɔgɔw fɛ.

Dakun 2nan: Pol bɛ foli ci a baarakɛɲɔgɔnw ma minnu bɛ a fɛ (Kolosekaw 4:7-14). A bɛ Tikisi kofɔ, balimakɛ kanulen dɔ min bɛna kunnafoni kuraw di a ka kow kan. Aristarke, Marka, Yusitɔsi ani Epafrasi fana kofɔlen bɛ iko kasolaɲɔgɔnw walima Krisita ka baarakɛlaw. Pol bɛ Luka tanu a ka furakɛli seko kosɔn ani Demas ka tanu a baarakɛɲɔgɔn ye. A bɛ foli lase ka bɔ Laodise ni Nimfa ka so egilisi la.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Pol yɛrɛ ka kumaw ye (Kolosekaw 4:15-18). A bɛ Kolose dannabaaw bila ka Laodise mɔgɔw fo k’u to a ka bataki kalanni na foroba la u cɛma fana. A ɲininen bɛ Arkipu fɛ a k’a ka cidenyabaara dafa ni kantigiya ye. A laban na, Pol y’a bolonɔ bila ni a yɛrɛ ka foli ye a yɛrɛ bolo, k’u hakili jigin a ka kaso la, a bɛ delili ɲini min kosɔn walisa a ka kibaru duman fɔ ni jagɛlɛya ye.

Kuma surun na, .

Kolosekaw tilayɔrɔba naaninan bɛ laadilikanw di ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma delili fɛ, hakilitigiya kɛli fɛ kuma la, ani ka baara kɛ ni cogoyaw ye.

Pol bɛ foli ci ka bɔ a baarakɛɲɔgɔnw yɔrɔ minnu bɛ a fɛ, k’a sɔrɔ u bɛ u ka baara tanu Krisita la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ka kumaw ye, i n’a fɔ cikan minnu bɛ foli kɛ egilisiw ni ɲɔgɔn cɛ, dusu don an kɔnɔ cidenyabaara kantigiya la, ani hakili jigin Paul ka kaso la. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin delili, taamacogo hakilitigi ani kelenya nafa kan dannabaaw cɛ. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u ka dannaya sirataama cogo nafamaw la ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ kibaru duman cikan jɛnsɛnni na.

Kolosekaw 4:1 Matigiw, aw ka fɛn tilennenw di aw ka jɔnw ma. Aw k'a dɔn ko Karamɔgɔ bɛ aw fana fɛ sankolo la.»

Matigiw ka kan k’u ka baarakɛlaw minɛ ni tilennenya ni tilennenya ye, k’u hakili to a la ko Matigi bɛ olu fana fɛ Sankolo la.

1. Ala bɛ tilennenya makɔnɔ baarakɛlaw fɛ

2. Sariya sanulama: I ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n’a fɔ i b’a fɛ u ka minɛ cogo min na

1. Efesekaw 6:9 - «Matigiw, aw ka o ɲɔgɔn kɛ u la, aw ka bagabagali muɲu. Mɔgɔw bonya tɛ a fɛ fana.”

2. Matiyu 7:12 - “O de kosɔn aw b’a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye.”

Kolosekaw 4:2 Aw ka to ka delili kɛ, ka to o delili la ni barika dali ye.

I ka taa a fɛ delili la ani ka barika da Ala ye.

1: An man kan ka barika dali dabila abada ani ka Ala deli an magow bɛɛ la.

2: Ka Ala deli, o ye fɛɛrɛ nafama dɔ ye an bɛ se k’an ka waleɲumandɔn n’an ka kanuya jira a la.

1: 1 Tesalonikekaw 5:17 - Delili kɛ k'a sɔrɔ i ma dabila.

2: Filipekaw 4:6 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye.

Kolosekaw 4.3 Aw ka Ala deli an kosn fana, walisa Ala ka kuma da yele an ye, ka Krisita gundo f, ne fana sirilen b o ko la.

Pol b delili deli ko Ala ka cogo di a ma a ka kuma Krisita ka gundo ko la, a b kaso la o kosn.

1. Delili fanga: Delili bɛ se ka da wuli an ye cogo min na

2. Krisita ka gundo: Kibaru Duman Sebaaya faamuyali

1. Efesekaw 3:14-21 - Paul ka delili ka di egilisi ma, a ka Ala ka kanuya faamu.

2. Rom=kaw 8:38-39 - Foyi t se ka an fara Krisita ka kanuya kan.

Kolosekaw 4.4 Walisa ne ka o jira i ko ne ka kan ka kuma cogo min na.

Tɛmɛsira Paul bɛ ka a nege jira ka kuma cogo la min bɛ Ala ka tiɲɛ jira ka ɲɛ.

1. Kuma ɲuman fanga

2. Ka Ala ka tiɲɛ jira an ka kumaw fɛ

1. Yakuba 3:2-12 - Kan ladonni

2. Ntalenw 12:18 - Dusukun hakilitigiw ka kumaw bɛ fɔ ni nɛɛma ye

Kolosekaw 4.5 Aw ka taama hakilitigiya la kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka waati kunmabɔ.

An ka kan ka baara kɛ n’an ka hakilitigiya ye walasa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Egilisi kɔkanmɔgɔw ye cogo la min bɛ an ka waati nafa kosɛbɛ.

1. Ka baara kɛ ni an ka waati ye cogo ɲuman na: Kalan min bɛ kɛ Kolosekaw 4:5 kan

2. Ka taama hakilitigiya la: Hakilijakabɔ Kolosekaw 4:5 kan

1. Ntalenw 4:7, “Hakilitigiya de ye fɛnba ye. o de kosɔn, i ka hakilitigiya sɔrɔ, i ka faamuyali bɛɛ sɔrɔ.»

2. Efesekaw 5:15-16, “Aw ka taama ni hakilitigiya ye, aw kana taama i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka waati kunmabɔ, katuguni donw ka jugu.”

Kolosekaw 4.6 Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k’a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na.

Kerecɛnw ka kan ka baara kɛ n’u ka kuma ye ni nɛɛma ni hakilitigiya ye, walisa u ka se ka mɔgɔ wɛrɛw jaabi cogo la min ka di Ala ye.

1. An ka kumaw fanga - Talenw 18:21

2. Kuma ɲumanw cɛɲa - Talenw 15:1

1. Ntalenw 15:1 - Jaabi nɔgɔlen bɛ dimi bila, nka kuma juguw bɛ dimi lawuli.

2. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun.

Kolosekaw 4.7 Tisike na ne ka cogoya bɛɛ fɔ aw ye, ale min ye balima kanulen ye, ani baarakɛla kantigi ani baarakɛɲɔgɔn Matigi la.

Tikisi tun ye Matigi balima kanulen ye ani a ka cidenyabaarakɛla kantigi ye.

1: I ka kɛ Matigi ka cidenyabaarakɛla kantigi ye i ko Tikisi.

2: Ka ɲɔgɔn kanu ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ i n’a fɔ balimakɛw ni balimamusow Matigi la.

1: 1 Kɔrɛntekaw 16:15-16 - "Aw ka kɔlɔsili kɛ, ka jɔ dannaya la, ka kɛ i ko mɔgɔw, ka barika sɔrɔ. Aw ka ko kɛtaw bɛɛ ka kɛ kanuya la."

2: Galasikaw 6:10 - "O la sa, ni sababu b'an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye."

Kolosekaw 4.8 Ne ye ale ci aw ma o kun kelen de kama, walisa a ka aw ka ko dɔn, ka aw dusukunw dusu saalo.

Pol ye balimakɛ kanulen dɔ ci ka na dɛmɛ don ka Kolosekaw dusu saalo.

1. Sigida fanga: An bɛ se ka ɲɔgɔn dusu saalo cogo min na Egilisi kɔnɔ.

2. Krisita ka dususalo: Ka an jigi da Ala ka kɛta kan waati gɛlɛnw na.

1. 2 Kɔrɛntekaw 1:3-4 - An Matigi Yesu Krisita Fa, makari Fa ni dususalo bɛɛ Ala ka tanu, min bɛ an dusu saalo an ka tɔɔrɔw bɛɛ la, walisa an ka se ka mɔgɔ minnu dusu saalo an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la, ni dususalo ye, Ala bɛ an dusu saalo cogo min na.

2. Heburuw 13:20-21 - Sisan, hɛrɛ Ala min ye an Matigi Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma, sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la, o ka aw labɛn ni ko ɲuman bɛɛ ye, walisa aw ka a ta kɛ a b'a fɛ ka fɛn min diya a ɲɛ kɔrɔ, o kɛ an kɔnɔ, Yesu Krisita barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

Kolosekaw 4:9 An ni Onesimu, balima kantigi kanulen, aw dɔ ye. Fɛn minnu bɛ kɛ yan, u na olu bɛɛ ladɔnniya aw la.

Onezimu ye balima kantigi ni kanulen ye min ye Kolosekaw ka jɛkulu kɔnɔmɔgɔ dɔ ye, wa a bɛna u ladɔnniya o kibaruya la ka bɔ u sigiyɔrɔ la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye sigida la

2. Teriya kantigiw ka sebaaya

1. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

2. Ntalenw 27:17 - Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ, mɔgɔ kelen bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ.

Kolosekaw 4.10 Ne kasolaɲɔgɔn Aristarku bɛ aw fo, ani Barnabasi balimamuso denkɛ Marku, (aw magara ci fɔlenw na.

Pol ye Kolosekaw fo ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ a kasodenɲɔgɔn fila fɛ.

1: An ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka sɔn an lamini mɔgɔw ma ani k’u kanu jira u la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la magojirabagaw.

2: An ka kan k’an ɲɛsin Ala ma fɔlɔ tuma bɛɛ walisa a ka bilasirali ni ɲɛminɛni sɔrɔ, hali ni an ka kan ka mɔgɔ min sɔrɔ ani ka kanuya jira min na.

1: Heburuw 13:2 - "Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y'a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k'a sɔrɔ u ma a dɔn."

2: 1 Yuhana 4:7-8 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya jira, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

Kolosekaw 4.11 Yesu min b wele ko Yusus, olu minnu ye bolokolidenw ye. Olu dɔrɔn de ye ne baarakɛɲɔgɔnw ye Ala ka masaya la, o minnu kɛra ne dusu saalo ye.

Pol ye Yesu ni Yusiti kofɔ, olu minnu tun ye a baarakɛɲɔgɔn fila ye Ala ka masaya la, k’a fɔ ko olu kɛra dususalo ye a bolo.

1. Ala-ka-marako jɛkulu ka dususalo

2. Jɛɲɔgɔnya fanga min bɛ Ala ka Masaya la

1. Waajulikɛla 4:9-12

2. Romɛkaw 15:1-3

Kolosekaw 4.12 Epafrasi, min ye aw la kelen ye, Krisita ka baaraden, o b aw fo, a b baara k ni timinandiya ye aw kosn tuma b delili la, walisa aw ka to dafalen ni dafalen Ala sago b la.

Epafrasi ye misali di delili fɛ k’a yɛrɛ di Ala sago ma.

1: An ka kan k’an jija k’an yɛrɛ di ka Ala sago dafa.

2: An ka kan ka Epafrasi filɛ iko misali min b’an yɛrɛ di Ala sago ma ni delili ye.

1: Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili barika ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2: Matiyu 6:10 - "I ka masaya ka na, i sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na."

Kolosekaw 4.13 Katuguni ne b’a seereya ko a cɛsirilen don kosɛbɛ aw ni Laodisekaw ni Hierapoli.

Pol ye Epafrasi tanu sabu a tun cɛsirilen don kosɛbɛ Laodise ni Hierapoli egilisiw la.

1. An bɛ se ka timinandiya sɔrɔ cogo min na Ala ka Masaya ko la

2. Dusukun min cɛsirilen don, o fanga

1. Matiyu 22:37-39 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun ni i ni bɛɛ ani i hakili bɛɛ ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:58 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana wuli, ka caya Matigi ka baara la tuma bɛɛ, k'a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

Kolosekaw 4:14 Luka, dɔgɔtɔrɔ kanulen, ani Demas, bɛ aw fo.

Nin tɛmɛsira bɛ Luka ni Dema jira iko mɔgɔ kelen-kelen minnu bɛ Kolosekaw fo.

1. Foli fanga: An ni mɔgɔ wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnya bɛ an ka dannaya jira cogo min na

2. Dɔgɔtɔrɔ kantigi: Luka ka cɛsiri Kibaru Duman ko la

1. Romɛkaw 16:21 - Timote, ne baarakɛɲɔgɔn, bɛ aw fo; Lusius ni Jason ni Sosipater, ne somɔgɔw fana bɛ ten.

2. 2 Kɔrɛntekaw 13:12 - Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye. Mɔgɔ senumaw bɛɛ bɛ aw fo.

Kolosekaw 4.15 Balimaw fo Laodise ani Nimfasi ani Egilisi min b a ka so.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka bonya ni kanuya jira an dannabaaw la Laodise ni Nimfasi, ani egilisi min bɛ u ka so kɔnɔ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ kelenya kɔnɔ: Bonya ni kanuya jirali fanga dannabaaw la".

2. "Delili so dɔ: Egilisi nafa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Efesekaw 4:1-3 - "Ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b'a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu." kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na."

2. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

Kolosekaw 4.16 Ni nin bataki kalanna aw cɛma, aw ka a kalan Laodisekaw ka egilisi kɔnɔ fana. Aw fana ka o bataki kalan ka bɔ Laodise.

Pol ye Kolosekaw laadi u k’a ka bataki kalan Laodise egilisi la ani ka bataki kalan min bɔra Laodise egilisi la.

1. Ala ka Kuma fanga: Sɛbɛnniw kalanni bɛ Egilisi fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Sɛbɛnniw fanga: Ka Egilisi cɛsiri waati ni yɔrɔ cɛ

1. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan.

2. Kolosekaw 3:12-15 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ni kanulen kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

Kolosekaw 4.17 A fɔ Arkipu ye ko: «I ye baara min sɔrɔ Matigi la, i k’i janto o la, walisa i k’o dafa.»

A tun kalifara Arkipu ma ko a k’a janto cidenyabaara la, cidenyabaara min dira a ma, ani k’o dafa.

1. Ka to ka dannaya kɛ i ka cidenyabaara tiimɛni na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Matigi ye cidenyabaara min di i ma

1. Matiyu 25:14-30

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:20-21

Kolosekaw 4.18 Foli ne Paul bolo. Aw hakili to ne ka sirilenw na. Neema ka kɛ aw fɛ. Amiina.

Pol bɛ Kolosekaw jija u k’u hakili to a ka sirilenw na ani k’a ka nɛɛma dugawu di u ma.

1. Dugawu fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ni nɛɛma ye

2. Ciyɛn fanga: An bɛnbaw hakili toli

.

2. Romɛkaw 12:14-15 - Aw ka duba kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye. Aw ka ɲagali ni ɲagalibaaw ye, ka kasi ni kasibaaw ye.

1 Tesalonikekaw 1 ye ciden Pol ye bataki min ci Tesalonike dannabaaw ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. A bɛ daminɛ ni foli duman ye, ka waleɲumandɔn jira u ka dannaya, u ka kanuya ani u ka muɲuli la tɔɔrɔw cɛma.

Dakun fɔlɔ: Pol ye Tesalonike dannabaaw tanu u ka dannaya ni baara la min bɛ bɔ dannaya fɛ (1 Tesalonikekaw 1:1-3). A sɔnna u tɔgɔ ma iko misali egilisi, k’u ka timinandiya jira Krisita nɔfɛ hali k’a sɔrɔ u bɛ tɔɔrɔ la. Pol y’a ka waleɲumandɔn jira Ala la u ka seereya kantigiya kosɔn, ani a y’a fɔ u ka dannaya kibaruya jɛnsɛnna yɔrɔ jan cogo min na.

Dakun 2nan: Sapitiri bɛ t’a fɛ ni Paul hakili jiginna a ka taama fɔlɔ la Tesalonike (1 Tesalonikekaw 1:4-7). A b’u hakili jigin u ye kibaru duman cikan sɔrɔ cogo min na ni fanga ye, ni dannaya ye ani ni hakilisigi jugu ye. Tesalonikekaw y’u kɔdon bolibato la walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye ni kɔnɔnajɛya ye k’a sɔrɔ u tun bɛ Yesu seginni makɔnɔ ka bɔ sankolo la. U ka fɛn caman tigɛli ma ye kumaw dɔrɔn fɛ, nka u kɛra walew fana fɛ, k’a sɔrɔ u kɛra misali ye dannabaa tɔw bolo.

Dakun 3nan: Pol bɛ kuma kuncɛ ni a sinsincogo ye u ka dannaya ye nɔ bila cogo min na ka tɛmɛ u yɛrɛ ka sigida kan (1 Tesalonikekaw 1:8-10). A b’a fɔ ko u ka mɔgɔw ladɔnniyacogo kibaruya tun sera mara suguya caman na, ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ u ka boliw kɔdon ka baara kɛ Ala ye. Ciden y’a jira k’u tun bɛ ka Yesu seginni makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye ka bɔ sankolo la—Ala ye Denkɛ min lakunun ka bɔ suw cɛma—o min tun bɛna u kisi diminya nata ma.

Kuma surun na, .

1 Tesalonikekaw tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ Tesalonike dannabaaw tanu u ka dannaya, kanuya ani muɲuli misali ɲuman kosɔn tɔɔrɔw cɛma.

Pol b’u tanu ko u kɛra Krecɛn ɲɛnamaya kɛcogo misaliw ye, wa a sɔnna a ma cogo min na u ka dannaya kibaruya jɛnsɛnna yɔrɔ jan.

A hakili b’a la ka taa bɔ u ye tuma min na u ye kibaru duman cikan minɛ ni u dusukun bɛɛ ye, k’u kɔdon bolibato la walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye. U ka yɛlɛma kɛra dusudon ye mɔgɔ wɛrɛw bolo, wa u tun bɛ Yesu seginni makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, k’a kɛ u kisibaga ye ka bɔ kiri nata la. Nin tilayɔrɔba bɛ Tesalonikekaw ka limaniya barikama jira, u ye nɔ min bila mɔgɔ wɛrɛw la, ani u jigi bɛ Krisita seginni ko la.

1 Tesalonikekaw 1:1 Pol ni Silvan ni Timote ye an ci Tesalonikekaw ka egilisi ma, o min be Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita la .

Pol ni Silvan ani Timote ye nɛɛma ni hɛrɛ ci Tesalonikekaw ka egilisi ma, olu minnu bɛ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita la.

1. Aw ka nisɔndiya Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ la

2. Ka Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka Kanuya minɛ

1. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An jɔlen bɛ nin nɛɛma min na, an ye o sɔrɔ dannaya barika la ale de sababu fɛ, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la.

2. Yuhana 14:25-26 - “Ne ye nin bɛɛ fɔ k’a sɔrɔ ne tun bɛ aw fɛ. Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa Ala na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la aw ye. Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ fɛn di aw ma i ko diɲɛ b'a di cogo min na. Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ ani aw kana siran.

1 Tesalonikekaw 1:2 An bɛ barika da Ala ye tuma bɛɛ aw bɛɛ kosɔn, ka aw tɔgɔ fɔ an ka deliliw la.

An bɛ barika da Ala ye Tesalonikekaw kosɔn ani an hakili bɛ u la tuma bɛɛ an ka deliliw la.

1: An ka kan ka barika da Ala ye tuma bɛɛ mɔgɔw kosɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ka an hakili to u la delili la.

2: Ka waleɲumandɔn jira Ala la an lamini mɔgɔw kosɔn ani ka delili kɛ tuma bɛɛ u ye, o ye an ka dannaya yɔrɔ nafama dɔ ye.

1: Kolosekaw 4:2-4 “Aw ka to delili la, aw ka to aw ɲɛ na o la ni barika dali ye. O waati kelen na, aw ka delili kɛ an ye fana, walisa Ala ka da wuli an ye kuma kama, ka Krisita ka gundo fɔ , ne bɛ kaso la o de kosɔn— walisa ne ka a jira ka jɛya, o de ka kan ka kɛ ne ye ka kuma.”

2: Filipekaw 1:3-4 “Ne bɛ barika da ne ka Ala ye ne hakili jigintɔ aw la tuma bɛɛ, ne ka delili bɛɛ la aw bɛɛ kosɔn, ne bɛ ne ka delili kɛ ni ɲagali ye.”

1 Tesalonikekaw 1.3 A' ye aw hakili to aw ka dannaya baara la, ani kanuya baara la, ani muɲuli jigi la an Matigi Yesu Krisita la, an Fa Ala ɲɛ kɔrɔ.

Tesalonikekaw ka danaya, kanuya ani jigiya min tun b Yesu Krisita la, o b to Paul hakili la ani ka tanu Fa Ala kr.

1. Dannaya, kanuya ani jigiya: Dannabaa lakika jogo

2. Timinandiya fanga: An ka dannaya, kanuya ani jigiya barika bonya

Ka tigɛ-

1. Galasikaw 5:6 - "Katuguni bolokoli ni bolokolibaliya nafa foyi tɛ Krisita Yesu la, fo dannaya min bɛ baara kɛ kanuya barika la."

2. Matiyu 24:12-13 - "Tilenbaliya bɛna caya, mɔgɔ caman ka kanuya na nɛnɛ. Nka min bɛ muɲu fo laban na, o na kisi."

1 Tesalonikekaw 1.4 Balima kanulenw, aw ka Ala ka sugandili dɔn.

Ciden Pol bɛ Tesalonike dannabaaw hakili jigin u sugandili la Ala fɛ.

1. Ala ye a ka mɔgɔw sugandi - Ka nisɔndiya a ka kanuya ni a ka nɛɛma la

2. An hakili to an ka sugandili la - Ka taama dannaya ni kanminɛli la

1. Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. 2 Timote 2:10 - O de kosɔn ne bɛ fɛn bɛɛ muɲu mɔgɔ sugandilenw kosɔn, walisa olu fana ka kisili sɔrɔ Krisita Yesu la ni nɔɔrɔ banbali ye.

1 Tesalonikekaw 1.5 Katuguni an ka Kibaru Duman ma na aw ma kuma dɔrɔn de la, nka a nana aw ma ni sebaaya ni Ni Senu ni hakilisigi caman ye. An tun ye mɔgɔ sugu min ye aw cɛma aw kosɔn, aw b'a dɔn cogo min na.»

Pol n’a jɛɲɔgɔnw ye kibaru duman fɔ Tesalonikekaw ye ani ka senuya, sebaaya ani hakilisigi misali jira u la.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Ala ka kuma bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya ni hakilisigi la: Dannaya ɲɛnamaya kɛcogo

1. Rom=kaw 1:16-17 - Ne ma maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye. Yahutu fɔlɔ, Gɛrɛki fana.

2. 1 Yuhana 1:5-7 - An ye cikan min mɛn a ko la, ka o fɔ aw ye, o ye nin ye, ko Ala ye yeelen ye, dibi tɛ ale kɔnɔ fewu. Ni an y'a fɔ ko an ni ale bɛ jɛ, ka taama dibi la, an bɛ nkalon tigɛ, an tɛ tiɲɛ kɛ A Denkɛ Yesu Krisita bɛ an saniya ka bɔ jurumu bɛɛ la.

1 Tesalonikekaw 1.6 Aw kɛra an ni Matigi nɔfɛmɔgɔw ye, aw ye o kuma minɛ tɔɔrɔ caman na, Ni Senu ka ɲagali la.

Tesalonikekaw ye Ala ka Kuma sɔrɔ hali ni tɔɔrɔ caman tun bɛ u la, ka jaabi di ni nisɔndiya ye Ni Senu la.

1. I ka nisɔndiya sɔrɔ hali n’i ka koow cogoyaw b’a la

2. Ni Senu ka sebaaya dannabaaw ka namaya la

.

2. Romɛkaw 15:13 - "Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya."

1 Tesalonikekaw 1:7 Aw kɛra misali ye Masedwanɛ ni Akayi dannabaaw bɛɛ bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ minnu bɛ Masedwanɛ ni Akayi, u ka kɛ misali ye dannabaa tɔw bɛɛ ye.

1. An bɛ se ka kɛ Ala ɲɛsiran ye cogo min na mɔgɔ wɛrɛw bolo

2. Ka tugu Matigi ka kantigiya misali kɔ

1. 1 Kɔrɛntekaw 11:1 - "Aw ka kɛ ne nɔfɛmɔgɔw ye, i ko ne fana ye Krisita nɔfɛmɔgɔw ye."

2. 1 Piɛrɛ 2:21 - "Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ."

1 Tesalonikekaw 1.8 Matigi ka kuma ma bɔ aw de la Masedwanɛ ni Akaya dɔrɔn tɛ, nka aw ka dannaya bɛ Ala fan bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ. o la sa, an mago t'a la ka kuma foyi fɔ.

Matigi ka kuma jɛnsɛnna joona ka bɔ Tesalonike jamana na Masedwanɛ jamana bɛɛ la, Akayi ani a kɔfɛ, fo wajuli wɛrɛw ma kɛ.

1. Dannaya fanga: An ka dannayakow bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na ka tɛmɛ an yɛrɛ kan

2. Egilisi ka baara ye ka Kibaru Duman waajuli kɛ

1. Romɛkaw 10:14-15 - «U ma da min na, u na o wele cogo di? U ma deli ka min mɛn, u ka kan ka da o la cogo di? Ani u ka kan ka mɛnni kɛ cogo di k’a sɔrɔ mɔgɔ ma waajuli kɛ? U ka kan ka waajuli kɛ cogo di fo n’u ma ci?”

2. Kɛwalew 8:4 - “Mɔgɔ jɛnsɛnnenw taara yaala ka kuma waajuli kɛ.”

1 Tesalonikekaw 1:9 An donna aw la cogo min na, ani aw ye boliw lasegin Ala ma walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ni lakika ye.

Tesalonikekaw y’u kɔdon boliw la walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ni lakika ye.

1. Ka bɔ boliw la ka baara kɛ Ala ye

2. Yɛlɛma fanga

1. 1 Tesalonikekaw 1:9

2. Esayi 57:15 K’a masɔrɔ Ala kɔrɔtalenba min sigilen bɛ badaa-badaa, a tɔgɔ ye ko senuma, o b’a fɔ ten. Ne sigilen bɛ yɔrɔ senuman na, ni nimisa ni majigin hakili la fana, ka majiginlenw ni lakunu, ka nimisalenw dusukun lakunu.

1 Tesalonikekaw 1.10 Ka a Denc makɔnɔ ka bɔ sankolo la, a ye min lakunun ka bɔ suw cɛma, Yesu min ye an kisi diminya nata ma.

Pol bɛ Tesalonikekaw jija u ka dannaya kɛ ani ka Yesu makɔnɔ, ale min ye u kisi diminya nata ma.

1. Yesu: An ka kisili kisibaa

2. Dannaya ka kɛ ani ka Matigi makɔnɔ

1. Rom=kaw 5:8-10 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Zaburu 27:14 - Matigi makɔnɔ; aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.

1 Tesalonikekaw 2 ye ciden Pol ye bataki min ci Tesalonike dannabaaw ma, o tilayɔrɔba filanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ miiri a ka cidenyabaara la u cɛma, k’a sinsin a ka kantigiya kan, a ka kanuya kan u ye, ani a nege b’a la k’u ka bonya ye alako ta fan fɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Tesalonikekaw hakili jigin a ye a yɛrɛ minɛ cogo min na a ka waati kɔnɔna na n’u ye (1 Tesalonikekaw 2:1-6). A b’a sinsin a kan ko ale n’a taamaɲɔgɔnw kumana ni jagɛlɛya ye hali ni kɛlɛ ni tɔɔrɔw tun bɛ u kan. U ka waajuli tun ma kɛ nanbara wala ŋaniya nɔgɔlenw de kosɔn, nka u tun b’a fɛ ka Ala diyabɔ, o min ye kibaru duman kalifa u ma. U ma sɔnni ɲini hadamadenw fɛ nka u tun b’a fɛ ka Ala diyabɔ min bɛ u dusukunw sɛgɛsɛgɛ.

Dakun 2nan: Paul hakili b’a la cogo min na u ye Tesalonike dannabaaw minɛ ni dususuma ni kanuya ye (1 Tesalonikekaw 2:7-12). A b’a yɛrɛ suma ni denba ye min bɛ sin di den ma, min b’a yɛrɛ denw ladon. U tun t’a fɛ ka kibaru duman fɔ dɔrɔn, nka u tun b’a fɛ fana k’u ka ɲɛnamaya fɔ u ye. U ye baara kɛ kosɛbɛ su ni tile walisa u kana kɛ doni ye mɔgɔ si kan k’a sɔrɔ u bɛ Ala ka cikan weleweleda. U ye u laadi, ka dusu don u kɔnɔ, ka dusu don u kɔnɔ i n’a fɔ fa b’a kɛ cogo min na n’a denw ye, k’u jija u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka kan ni Ala ka weleli ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Paul ye waleɲumandɔn jira Tesalonike dannabaaw ye Ala ka kuma sɔrɔ cogo min na (1 Tesalonikekaw 2:13-16). A b’u tanu u ka sɔnni na iko tiɲɛ — a tɛ hadamaden ka kuma dɔrɔn ye — ani u sɔnna a ka fɛn caman tigɛli fanga ma u yɛrɛ kɔnɔ. Hali k’a sɔrɔ u tun bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ka jamanadenw fɛ—o ni egilisi tɔw ye tɔɔrɔ min sɔrɔ—u ka dannaya barika tora. O tɔɔrɔbagaw kɛra balilanw ye kibaru duman jɛnsɛnni na nka u ye Ala ka kiri kunbɛn ka da u ka ban Krisita kan.

Kuma surun na, .

1 Tesalonikekaw tilayɔrɔba filanan bɛ Pol ka kantigiya jira cidenyabaara la, a ka kanuya min tun bɛ Tesalonike dannabaaw la, ani u ye kibaru duman cikan minɛ cogo min na.

Pol b’a sinsin a kan ko ale n’a taamaɲɔgɔnw ye waajuli kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ani nege min tun b’u la ka ko diya Ala ye sanni u ka hadamadenw ka sɔnni ɲini. U ye Tesalonikekaw minɛ ni dususuma ni kanuya ye, u ma kibaru duman dɔrɔn fɔ, nka u tun bɛ u ka ɲɛnamaya fana fɔ. Pol b’a yɛrɛ suma ni denba ladonbaga ye ani fa min b’u janto u la, o min b’u laadi u ka ɲɛnamaya kɛ cogo bɛnnen na.

A bɛ waleɲumandɔn jira u ye Ala ka kuma sɔrɔ cogo min na iko tiɲɛ, ani a bɛ sɔn u ka muɲuli ma tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ. Sapitiri bɛ kuncɛ ni a fɔli ye ko mɔgɔ minnu tun bɛ u kɛlɛ, olu tun bɛ Ala ka kiri ɲɛ, bawo u banna Krisita la. Nin tilayɔrɔba bɛ Pol ka baganmara baara jira, a ka cɛsiri ka kibaru duman jɛnsɛn, ani Tesalonikekaw ka kantigiya gɛlɛyaw cɛma.

1 Tesalonikekaw 2.1 Balimaw, aw yèrèw k'a dòn an donna aw la, ko o ma kè fu ye.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw tun ma na Tesalonike fu, nka u tun nana Kibaru Duman waajuli la.

1. Kibaru Duman waajuli fanga

2. Ala ka Labɛn min kɛra an ka ɲɛnamaya kama

1. Romɛkaw 10:14-17 - U na mɛnni kɛ cogo di ni waajulikɛla tɛ?

2. Kɛwalew 4:31 - U ye delili kɛ tuma min na, u lajɛra yɔrɔ min na, o yɔrɔ yɛrɛyɛrɛla. U bɛɛ fa Ni Senu la, u ye Ala ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye.

1 Tesalonikekaw 2.2 Nka hali ni an ye tɔɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ, ka maloya delili kɛ, i ko aw b’a dɔn cogo min na Filipe, an ja gɛlɛyara an ka Ala la ka Ala ka Kibaru Duman fɔ aw ye ni sɔsɔliba ye.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw tɔɔrɔla Filipe, nka u jagɛlɛya tun b’u la ka Ala ka kibaru duman fɔ.

1. Ni i ye gɛlɛyaw sɔrɔ, i ka jɔ Ala ka sebaaya la.

2. Ka kanminɛli kɛ Ala sago la, o bɛ se k’an dɛmɛ ka to jagɛlɛya la waati gɛlɛnw na.

1. Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

1 Tesalonikekaw 2.3 An ka laadilikan ma kɛ nanbarako wala nɔgɔlenya wala nanbarako la.

Tɛmɛsira Ladilikan tun dira k’a sɔrɔ nanbara, nɔgɔ, walima nanbara tɛ.

1. Ladilikan lakika fanga

2. Ka kantigiya jira an ka dusu doncogo la

1. Kolosekaw 3:12-14 - O tuma na, aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw, senumaw ni kanulenw, dusukun hinɛlenw, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli don.

2. Yakuba 1:19-21 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

1 Tesalonikekaw 2.4 Nka, Ala y'a to an ka da Kibaru Duman la cogo min na, an bè kuma o cogo la. A tɛ i ko mɔgɔw ka diya mɔgɔw ye, nka Ala min bɛ an dusukunw kɔrɔbɔ.

Pol y’a ɲɛfɔ ko kibaru duman kalifara ale ni ciden tɔw ma, wa u bɛ kuma ka kɛɲɛ ni Ala sago ye, ko u tɛ ka mɔgɔw diyabɔ.

1. Ka i jigi da Ala ka weleli kan: Kibaru Duman labato cogo min na ni jagɛlɛya ni kuntigiya ye

2. Ka tugu Ala sago kɔ: Mun na ka cɛw diyabɔ, o man kan ka kɛ an ɲɛnako fɔlɔ ye

1. Esayi 55:8-9 - "Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. K'a masɔrɔ sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye cogo min na, ani ne ka siraw fana ka bon ni aw ka siraw ye." miiriliw ka tɛmɛ i ka miiriliw kan."

2. Jeremi 29:11 - "Ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲini minnu kɛ aw ye, ne b'o dɔn, ne ye laɲiniw kɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma."

1 Tesalonikekaw 2.5 Katuguni an ma kuma dumanw fɔ tuma si la, i ko aw b'a dɔn cogo min na, wala ne ma kɛ wasabaliya fini ye. Ala ye seere ye:

Ciden Pol ye Tesalonikekaw hakili sigi ko ale n’a jɛɲɔgɔnw ma deli ka mɔgɔw lafili, wa u m’a ɲini ka nafa sɔrɔ u la ni u bɛ Kibaru Duman waajuli kɛ.

1. Tiɲɛni fanga min bɛ Kibaru Duman fɔli la

2. Kantigiya nafa ka bon ni an bɛ baara kɛ Ala ye

1. Yuhana 15:13 - "Mɔgɔ si tɛ kanuya min ka bon ni nin ye, ni mɔgɔ y'a ni di a teriw kosɔn."

2. Ntalenw 11:3 - "Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya na u ɲɛminɛ, nka sariya tiɲɛbagaw ka juguya na u halaki."

1 Tesalonikekaw 2.6 An ma bonya ɲini mɔgɔw fɛ, aw fana fɛ, mɔgɔ wɛrɛw fɛ, k'a sɔrɔ an tun bɛ se ka kɛ doni ye, i ko Krisita ka cidenw.

Ciden Pol n’a jɛɲɔgɔnw ma nɔɔrɔ ɲini Tesalonikekaw fɛ wala mɔgɔ wɛrɛ fɛ, hali ni jo tun b’u bolo ka kɛ doni ye.

1. Majigilenya fanga: Cogo min na an bɛ se ka kɛ doni tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka gɛlɛn

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw ye ko u nafa ka bon ka tɛmɛ an yɛrɛ kan: Cidenw ka misali

1. Filipekaw 2:3–4: “Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, majigilenya la, aw ka tɔw nafa bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw ɲɛmajɔ aw yɛrɛw ka nafaw la, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛsin tɔw nafaw ma.”

2. Matiyu 20:28: “Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye cogo min na, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.”

1 Tesalonikekaw 2.7 Nka an tun ye dususuma kɛ aw cɛma, i ko den ladonbaga b’a denw ladon cogo min na.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw ye Tesalonikekaw minɛ i n’a fɔ dɔgɔtɔrɔso baarakɛla b’a denw minɛ cogo min na, ni dususuma ni ladonni ye.

1. "Dususuma: Kanuya sumanikɛlan lakika".

2. "Denmisɛnw ladonni: Ɲɛnamaya misali".

1. 1 Tesalonikekaw 2:7

2. Matiyu 11:29-30 - "Aw ka ne ka jɔrɔnanko ta aw kan, ka ne kalan, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye."

1 Tesalonikekaw 2.8 An tun b'aw nege don aw la kosɛbɛ, an tun b'a fɛ ka Ala ka Kibaru Duman dɔrɔn di aw ma, nka an yɛrɛ niw fana, katuguni aw tun ka di an ye.

Tesalonikekaw tun ka di Pol ye fo a tun b’a fɛ ka Ala ka kibaru duman dɔrɔn di u ma, nka a tun bɛ sɔn ka a yɛrɛ fana di u ma.

1. Kanuya fanga - Pol ka kanuya min tun b Tesalonikekaw la, o ye Kibaru Duman di u ma cogo min na

2. Jɛɲɔgɔnyaw nafa - Pol y’a jira Tesalonikekaw la cogo min na u tun ka di a ye kosɛbɛ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 12:10 - Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

1 Tesalonikekaw 2.9 Balimaw, aw hakili b'an ka baara ni an ka sɛgɛn la, katuguni an ye baara kɛ su ni tile, katuguni an tun t'a fɛ ka jurumu don aw si la, an ye Ala ka Kibaru Duman fɔ aw ye.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw ye baara kɛ kosɛbɛ walisa ka Ala ka Kibaru Duman fɔ Tesalonikekaw ye k’a sɔrɔ u ma kɛ doni ye u bolo.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ Ala ye k’a sɔrɔ i ma foyi makɔnɔ o kɔfɛ

2. Ka timinandiya ka baara kɛ Ala ye hali ni gɛlɛyaw bɛ yen

1. Matiyu 10:7-8 - Ni aw taara, aw ka nin cikan weleweleda ko: 'Sankolo masaya surunyara.' Banabagatɔw kɛnɛya, ka suw lakunun, ka kunatɔw saniya, ka jinɛw gɛn. Aw ye o sɔrɔ hɔrɔnya la; di hɔrɔnya la.

2. Heburuw 6:10 – Ala tɛ tilenbaliya ye; a tɛna ɲinɛ i ka baara kɔ ani i ye kanuya min jira a la i n' a fɔ i y' a ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na ani ka taa a fɛ k' u dɛmɛ .

1 Tesalonikekaw 2.10 Aw ni Ala fana ye seerew ye, an ye an taamacogo senuma ni tilennenya ni jalakibali ye aw dannabaaw cma.

Ciden Pol bɛ Tesalonike dannabaaw hakili jigin cogo min na ale n’a jɛɲɔgɔnw tun ye senumaw ni tilennenya ye.

1. Ɲɛnamaya tilennen: Pol n’a taamaɲɔgɔnw ka misali

2. Senumaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ: Paul n’a taamaɲɔgɔnw ka misali

1. Matiyu 5:48 - O de kosɔn, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

1 Tesalonikekaw 2.11 Aw b'a dɔn cogo min na an ye aw bɛɛ laadi, ka aw dusu saalo ani ka aw bilasira cogo min na, i ko fa b'a denw kɛ cogo min na.

Pol ye Tesalonikekaw laadi, k’u dusu saalo ani k’u jalaki ko u ye fa kanulen ye.

1. Fa ka kanuya: Ka hinɛ ani ka dusu don a kɔnɔ

2. Dusudon fanga: Ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni Ala ka kanuya ye

1. Efesekaw 6:4, “Fabaw, aw kana aw denw dimi. o nɔ na, aw ka u lamɔ Matigi ka kalan ni a ka kalan la.”

2. Romɛkaw 15:5, “Ala min bɛ muɲuli kɛ ani ka dusu don aw kɔnɔ, o ka kɛ aw hakili la cogo kelen na ka ɲɛsin Krisita Yesu ma.”

1 Tesalonikekaw 2.12 Aw b’a fɛ ka taama ka kɛɲɛ ni Ala ye, ale min ye aw wele ka na a ka masaya ni a nɔɔrɔ la.

Dusu donna Tesalonikekaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka kan ni Ala ye, ale min ye u wele ka na a ka masaya ni a ka nɔɔrɔ la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni Ala ka weleli ye

2. Ka kɛ kantigi ye Ala ka Masaya ni a ka nɔɔrɔ la

1. Matiyu 5:16 - “Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

2. Efesekaw 4:1 - “Ne min ye Matigi ka kasoden ye, ne b’aw deli ko aw ka taama ka bɛn weleli ma, aw welelen bɛ min fɛ.”

1 Tesalonikekaw 2.13 O de kosɔn an bɛ barika da Ala ye k’a sɔrɔ an ma dabila, katuguni aw ye Ala ka kuma min mɛn an fɛ, aw ma o minɛ tuma min na, aw ma o minɛ i ko hadamadenw ka kuma, nka a bɛ kuma tiɲɛ na cogo min na Elohim min bɛ baara kɛ aw dannabaaw fana kɔnɔ.

Pol n’a jɛɲɔgɔnw bɛ barika da Ala ye Tesalonikekaw ka dannaya kosɔn Ala ka Kuma la, o min kɛra nɔ ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: Ka da Ala ka Kuma la, o b’an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni kuma ye: Fɛɛrɛ nafama minnu bɛ se ka kɛ walasa ka Ala ka Kuma don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Heburuw 4:12 - K'a masɔrɔ Ala ka kuma teliyalen don, a fanga ka bon, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni kolo ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, a bɛ miiriliw dɔn ani dusukun ŋaniyaw.

2. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

1 Tesalonikekaw 2.14 Balimaw, aw kɛra Ala ka egilisi nɔfɛmɔgɔw ye minnu bɛ Jude Krisita Yesu la, katuguni aw fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ i ko aw fasodenw fɛ, i ko Yahutuw tɔɔrɔla cogo min na.

Tesalonike egilisi tun tugura Jude egilisi tɔw ka misali kɔ, ani u tun ye tɔɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ i n’a fɔ Yahutuw tun bɛ tɔɔrɔ cogo min na.

1. Tɔrɔli kantigiya fanga: Ka dege ka muɲu kantigiya la waati gɛlɛnw na

2. Kelenya barika: Ka jɔ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 5:3-4 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

1 Tesalonikekaw 2.15 U ye Matigi Yesu ni u ka kiraw faga ka an tɔɔrɔ. U tɛ diya Elohim ye, u bɛ mɔgɔw bɛɛ sɔsɔ.

Tesalonikekaw tun ye Matigi Yesu ni u yɛrɛ ka kiraw faga, ka tugu a nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ. U man di Ala ye, u bɛ mɔgɔw bɛɛ sɔsɔ.

1. Dannabaliya kɔlɔlɔ juguw

2. Ala ka kanuya min tɛ ban hali n’an dalen tɛ a la

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Luka 6:27 - Nka ne b’a fɔ aw ye minnu bɛ mɛnni kɛ, ko: Aw ka aw juguw kanu, aw ka koɲuman kɛ aw kɔniyabagaw ye.

1 Tesalonikekaw 2.16 A ye an bali ka kuma siya wɛrɛw fɛ walisa u ka kisi, ka u ka jurumuw fa tuma bɛɛ, katuguni diminya sera u ma fo ka se a dan na.

Tɛmɛsira Tesalonikekaw tun dagalen don ka kuma siya wɛrɛw fɛ walisa ka u kisi u ka jurumuw ma, iko Ala ka diminya tun bɛ u kan cogo min na.

1. Mɔgɔ minnu mago bɛ kisili la, an bɛ se ka baara kɛ cogo min na

2. Ala ka diminya ni a ka makari

1. Ezekiɛl 18:23 - Yala a diyara ne ye fewu ko mɔgɔ juguw ka sa wa? Matigi Ala ko ten.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

1 Tesalonikekaw 2.17 An balimaw, anw y'a to aw ɲɛ na waati kunkurunnin kɔnɔ, aw dusukun na, an y'an jija kosɛbɛ ka aw ɲɛda ye ni negeba ye.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw tun b’a fɛ kosɛbɛ ka Tesalonike egilisi ye, wa u y’u jija ka taa bɔ u ye kokura joona.

1. Jɛɲɔgɔnya nege ni jɛɲɔgɔnya nege fanga

2. Krecɛn kelenya barika min tɛ ban

1. Kɛwalew 20:38-39 - "O de kosɔn, aw ka to aw ɲɛ na, katuguni aw tɛ don ni waati dɔn. Aw ka ɲɔgɔn jija ni nin kumaw ye".

2. Heburuw 10:24-25 - "An ka miiri fɛɛrɛw la minnu bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka kanuya walew ni kɛwale ɲumanw kɛ. An kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila kɔfɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a kɛ cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn jija".

1 Tesalonikekaw 2.18 O de y'a to an tun b'a fɛ ka na aw fɛ, ne Paul yɛrɛ. nka Sitanɛ ye an bali.

Pol tun b’a fɛ ka taa bɔ Tesalonikekaw ka egilisi la tugun, nka Sitanɛ y’a ka laɲiniw bali.

1. Setigi kantigi: Ka dege ka se sɔrɔ Sitanɛ ka balilanw kan

2. Ka timinandiya dannaya la: Ka jɔ kosɛbɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1. Efesekaw 6:10-12 - A laban na, aw ka barika don Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ. Sabu an tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan sisan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

1 Tesalonikekaw 2:19 An jigi ye mun ye, wala an ka ɲagali, wala an ka ɲagali masafugulan? Aw yɛrɛ tɛ an Matigi Yesu Krisita ɲɛ kɔrɔ a nali waati la wa?

Pol ye Tesalonikekaw ɲininka u jigi, u ka nisɔndiya ani u ka nisɔndiya masafugulan ye mun ye, iko u bɛna kɛ Matigi Yesu ɲɛkɔrɔ a nali waati la.

1. An ka Jigiya ni an ka nisɔndiya Matigi ɲɛ kɔrɔ

2. An ka ɲagali masafugulan Yesu nali la

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye? Nka an tɛ fɛn min ye, n’an jigi b’o kan, an b’o makɔnɔ ni muɲuli ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:51-54 - A filɛ! Ne bɛ gundo dɔ fɔ aw ye. An bɛɛ tɛna sunɔgɔ, nka an bɛɛ bɛna Changé, waati dɔɔnin kɔnɔ, ɲɛjibɔ la, burufiyɛ laban na. Katuguni burufiyɛn na pɛrɛn, mɔgɔ salenw na lakunu fo ka ban, an na yɛlɛma. Sabu nin farikolo tiɲɛnen ka kan ka fɛn tiɲɛbali don, o farikolo salen ka kan ka sabali don.

1 Tesalonikekaw 2.20 Aw ye an ka nɔɔrɔ ni an ka ɲagali ye.

Pol b’a ka nisɔndiya n’a ka waleɲumandɔn jira Tesalonike kerecɛnw ko la, k’u hakili jigin ko u ye nɔɔrɔ ni nisɔndiya sababu ye a bolo.

1. Nisɔndiya taama na: Krecɛn jɛɲɔgɔnya fanga

2. Ka Ala bonya Krecɛn jɛkulu fɛ

1. Kɛwalew 2:44-47 - Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani fɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ.

2. Romɛkaw 15:5,7 - Muɲuli ni dusudon Ala ka a to aw ka sigi ɲɔgɔn fɛ, ka sɔn ɲɔgɔn ma, i ko Krisita sɔnna aw ma cogo min na, Ala nɔɔrɔ kama.

1 Tesalonikekaw 3 ye ciden Pol ye bataki min ci Tesalonike dannabaaw ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol y’a jira ko a b’a hami u ka dannaya ko la, ka Timote ci ka barika don u la ani ka dusu don u kɔnɔ u ka kɔrɔbɔliw la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ k’a hami Tesalonike dannabaaw ko la (1 Tesalonikekaw 3:1-5). A b’a fɔ ko a tun tɛ se ka muɲu tugun k’a sɔrɔ a ma u ka dannaya dɔn, wa a y’a latigɛ ka Timote ci, a baarakɛɲɔgɔn ani a balimakɛ, walisa k’u barika bonya ani k’u jija. Pol tun b’a hami ko tɔɔrɔw ka se k’u kɔrɔbɔ ani ko u ka limaniya ka dɔgɔya tɔɔrɔ kosɔn.

Dakun 2nan: Pol nisɔndiyara tuma min na a ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ Tesalonikekaw ka limaniya ko la (1 Tesalonikekaw 3:6-9). Timote seginna ka na ni kibaru duman ye u ka sabatili ko la Matigi la. U ka kanuya min tun bɛ Paul la ani u nege tun b’a la k’a ye kokura, o ye nisɔndiyaba lase a ma ani k’a dusu saalo a yɛrɛ ka tɔɔrɔw la. A bɛ delili kɛ ni timinandiya ye su ni tile, k’a ɲini Ala fɛ a ka cogo di a ma ka taa bɔ u ye siɲɛ kelen kokura.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni delili ye walasa ka dɔ fara kanuya kan dannabaaw cɛma (1 Tesalonikekaw 3:10-13). Pol b’a ɲini Ala fɛ a ka fɛɛrɛ di a ma walisa a k’u ye ɲɛ ni ɲɛ walisa a ka se ka fɛn minnu dɛsɛra u ka dannaya la. A b’a deli ko Ala k’a to u ka kanuya ka caya ɲɔgɔn na—ani mɔgɔw bɛɛ la—ka caya ka taa a fɛ. A laban na, a b Ala deli a ka o dusukunw sigi senuya la jalakibaliw la a kr Yesu nali waati n a ka senumaw b.

Kuma surun na, .

1 Tesalonikekaw tilayɔrɔba sabanan b’a jira ko Paul tun bɛ hami Tesalonike dannabaaw la tɔɔrɔw cɛma.

A ye Timote ci ka kɛ a ka lasigiden ye walisa k’u barika bonya ani k’u jija u ka dannaya la.

Timote ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ tuma min na, Paul nisɔndiyara u ka timinandiya kosɔn, wa a b’a jira ko a b’a fɛ k’u ye kokura. A bɛ delili kɛ walisa kanuya ka caya dannabaaw cɛma ani a b’a ɲini Ala fɛ a k’u dusukunw sigi senuya la jalakibaliw la. Nin tilayɔrɔba bɛ Pol ka sagagɛnnaw ladoncogo jira, a nege min tun b’a la ka u ka kɛnɛya sɔrɔ alako ta fan fɛ, ani a jigi tun b’a kan ko u ka taa a fɛ ka bonya dannaya ni kanuya la.

1 Tesalonikekaw 3:1 O de y'a to an ma se ka muɲu tun, an y'a ye ko a ka ɲi ka to Atɛni an kelen na.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw ma se ka muɲu tugun ka to Atɛni, o de la u y’a latigɛ ka taa.

1. Se min bɛ mɔgɔ la ka desizɔn gɛlɛnw ta - 1 Tesalonikekaw 3:1

2. Ka tugu Ala sago kɔ hali ni siran walima dannayabaliya - 1 Tesalonikekaw 3:1

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Josue 1:9 - Ne ma ci bila i ma wa? I ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya ɲuman sɔrɔ; I kana siran, i kana siran, katuguni i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala bɛ i fɛ.»

1 Tesalonikekaw 3.2 A ye an balimakɛ Timote ci, an balimakɛ, Ala ka baarakɛla ani an baarakɛɲɔgɔn Krisita Kibaru Duman ko la, walisa a ka aw sabati ani ka aw dusu saalo aw ka dannaya ko la.

Pol ye Timote bila ka taa Tesalonike ka kɛ u balimakɛ, Ala ka baarakɛla ani u baarakɛɲɔgɔn ye Krisita ka kibaru duman la walisa ka dusu don u kɔnɔ u ka dannaya la.

1. "Anchored in Faith: Ka jɔ ka ɲɛ waati faratilenw na".

2. "Dusudon fanga: Krisita farikolo barika bonya".

1. Heburuw 10:19-25 - "O de kosɔn, balimaw, ikomi an dalen bɛ an na ka don yɔrɔ senumanba la Yesu joli fɛ, cogo kura ni ɲɛnama dɔ dabɔra an ye rido fɛ, o kɔrɔ ye ko a farikolo , ani ikomi an ye sarakalasebaaba sɔrɔ Ala ka so kan, an ka gɛrɛ Ala la ni dusukun lakika ye ani ni dannaya dafalen ye, dannaya bɛ na ni min ye, k'an dusukunw seri ka an saniya dusukun jalakibali la ani k'an farikolo ko ni a ye ji saniyalen."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Katuguni ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

1 Tesalonikekaw 3.3 O tɔɔrɔw kana mɔgɔ si lamaga, katuguni aw yɛrɛw b’a dɔn ko an sigilen don o tɔɔrɔw kama.

Pol bɛ Tesalonikekaw jija u kana u fari faga u ka tɔɔrɔw fɛ, ikomi u latigɛra ka o tɔɔrɔw muɲu.

1. "An sigilen don tɔɔrɔ kama: Fanga sɔrɔcogo kɔrɔbɔliw la".

2. "Dusu don an ka timinandiya la: Ala ka sigiliw faamuyali".

1. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:17-18 - "Katuguni nin yeelen waati dɔɔnin bɛ ka nɔɔrɔ girinya banbali labɛn an ye ka tɛmɛn danfara bɛɛ kan, i n'a fɔ an tɛ fɛnw lajɛ minnu bɛ ye nka fɛnw ye minnu tɛ ye. Fɛnw kama fɛn minnu bɛ ye, olu ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, nka fɛn yebaliw ye banbaliw ye.»

1 Tesalonikekaw 3.4 Tiɲɛ na, an tun bɛ aw fɛ tuma min na, an y’a fɔ aw ye ka kɔrɔ ko an ka tɔɔrɔ. I ko a kɛra cogo min na, aw b'a dɔn.»

Ciden Pol ye Tesalonikekaw lasɔmi ko u bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ, o min labanna ka kɛ.

1. Dannaya min bɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Ka timinandiya gɛlɛyaw fɛ

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

1 Tesalonikekaw 3.5 O de kosɔn ne ma se ka muɲuli kɛ tun, ne ye ci bila ka aw ka dannaya dɔn, walisa kɔrɔbɔlikɛla kana aw kɔrɔbɔ cogo dɔ la, an ka baara ka kɛ fu ye.

Pol tun b’a janto Tesalonikekaw ka limaniya la ani a ye mɔgɔ dɔ ci ka taa u lajɛ walisa kɔrɔbɔlikɛla kana u ka limaniya tiɲɛ ani ka Pol ka baara tiɲɛ.

1. An ka kan k’an janto an ka dannaya ni mɔgɔ wɛrɛw ka dannaya lakanani na kɔrɔbɔlikɛla ka fanga ma.

2. An ka cɛsiri minnu bɛ kɛ Ala ka baara la, o ka kan ka kɛ ni nege ye ka mɔgɔ wɛrɛw ka limaniya lakana.

1. 1 Piɛrɛ 5:8 - Aw ka aw hakili to aw hakili la, aw ka aw ɲɛmajɔ. Katuguni aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun.

2. Galasikaw 5:7-9 - Aw bolila ka ɲɛ. jɔn de ye aw bali walisa aw kana tiɲɛ kan minɛ? O laadili tɛ bɔ aw welebaa de la. Funuman dɔɔni bɛ funumugu bɛɛ funun.

1 Tesalonikekaw 3.6 Nka sisan, Timote nana ka bɔ aw yɔrɔ ka na an fɛ, ka aw ka dannaya ni aw ka kanuya kibaru duman lase an ma, ani ko aw hakili bɛ an na tuma bɛɛ, k'a sɔrɔ aw b'a fɛ kosɛbɛ ka an ye, i ko an fana ka aw ye cogo min na.

Timote nana Tesalonikekaw fɛ ni kibaruya ye u ka dannaya ni u ka kanuya ko la, ani ko u hakili tun bɛ Paul n’a taamaɲɔgɔnw la kosɛbɛ.

1. Dannaya ni kanuya fanga min bɛ an ka sigidaw la

2. Ka an hakili to ɲɔgɔn na ni diyanye ye

1. Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

2. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. Mɔgɔ bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni." aw bɛ ɲɔgɔn kanu.»

1 Tesalonikekaw 3.7 O de kosɔn balimaw, an dusu saalora aw kosɔn an ka tɔɔrɔw ni an ka tɔɔrɔw bɛɛ la aw ka dannaya barika la.

Tesalonikekaw dusu saalora u dannabaaw ka dannaya fɛ u ka tɔɔrɔw ni u ka tɔɔrɔw cɛma.

1. Dannaya dusu saalo: Fanga sɔrɔli waati gɛlɛnw na

2. Ka i ka dannaya barika bonya gɛlɛya waatiw la

1. Heburuw 11:1, "Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

2. Yakuba 1:2-4, "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

1 Tesalonikekaw 3.8 An ɲɛnama don sisan, ni aw jɔlen bɛ Matigi la.

Ciden Pol b Tesalonikekaw jija u ka to barika la Matigi la.

1. Ka jɔ Matigi la - Ka jɔ dannaya ni kanminɛli la

2. Matigi ka barika - I jigi da Ala ka sebaaya kan cogo min

1. 1 Kɔrɛntekaw 16:13 - Aw ka aw janto aw yɛrɛ la; I ka jɔ dannaya la. aw ka jagɛlɛya sɔrɔ; barika ka bonya.

2. Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ fanga di ne ma.

1 Tesalonikekaw 3.9 An bɛ se ka barika da Ala ye ko kura aw kosɔn, an bɛ nisɔndiya min na aw kosɔn an ka Ala ɲɛ kɔrɔ.

An bɛ barika da Ala ye nisɔndiya kosɔn an bɛ min sɔrɔ Tesalonikekaw kosɔn.

1. An ka nisɔndiya Matigi la tuma bɛɛ: Ka nisɔndiya seli kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka dugaw waleɲumandɔn: Ka barika da Ala ka ɲumanya ye

1. Romɛkaw 12:12- Aw ka nisɔndiya jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ.

2. Yuhana 3:16- Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1 Tesalonikekaw 3.10 Su ni tile ka delili kosebe walisa an ka i ɲɛda ye, ka i ka dannaya dɛsɛlen dafa?

Pol ye delili kɛ su ni tile Tesalonike dannabaaw kosɔn, a tun b’a fɛ k’u ye ani k’u dɛmɛ u ka dafa dannaya la.

1. Delili fanga: Paul ka misali ye a yɛrɛ dicogo kan

2. Ka kɛ mɔgɔ dafalen ye dannaya la: Ka gɛrɛ Ala la

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Kolosekaw 1:19-20 - "Ala ka dafalenya bɛɛ diyara ale de kɔnɔ, ka hɛrɛ kɛ a yɛrɛ fɛ, dugukolo kan wala sankolo la, ka hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la.

1 Tesalonikekaw 3.11 Ala yèrè ni an Fa, ani an Matigi Yesu Krisita, an ka sira bila aw fè.

Pol n’a taamaɲɔgɔnw deli ko Ala ni Yesu k’u bilasira u ka taama na ka taa Tesalonikekaw la.

1. Ala bɛna ɲɛminɛni di i ma ni i b’a ɲini.

2. Ala ka bilasirali bɛ nafa don an ka ɲɛnamaya la.

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2. Zaburu 32:8 - Ne na i kalan ani ka i kalan i ka kan ka taa sira min fɛ; Ne na aw laadi ni ne ka kanuya ɲɛ ye aw kan.

1 Tesalonikekaw 3.12 Matigi ka aw ka kanuya bonya ka caya ka taa a fɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔw bɛɛ la, i ko an b’a kɛ aw ye cogo min na.

Pol bɛ Tesalonikekaw jija u ka dɔ fara u ka kanuya kan ani ka caya ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔw bɛɛ la, i n’a fɔ a b’u kanu cogo min na.

1. Kanuya caya: Tesalonikekaw ka gɛlɛya

2. Kanuya min ka ca: Pol ka kalansira dafali

1. Yuhana 15:12 - "Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na."

2. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka ɲɔgɔn fisa ni bonya ye."

1 Tesalonikekaw 3.13 A ka se ka aw dusukunw sabati senuya la, jalakibaliw Ala ɲɛkɔrɔ, an Fa, an Matigi Yesu Krisita nali waati n’a ka mɔgɔ senumaw bɛɛ ye.

Pol bɛ Tesalonikekaw jija u k’u jija ka kɛ mɔgɔ jalakibaliw ye Ala ɲɛ kɔrɔ, Matigi nali waati la.

1. "Dusukun senuma".

2. "Ka cɛsiri tilennenya kama".

1. Romɛkaw 12:1-2 - "O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye kana kɛ ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ misali ye, nka i ka fɛn caman sɛmɛntiya i hakili kuraya fɛ.

2. Zaburu 119:9-11 - "Kamalennin bɛ se ka to saniya sira kan cogo di? Ni a bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka kuma ye. Ne bɛ i ɲini ni ne dusukun bɛɛ ye, i kana a to ne ka bɔ i ka ci fɔlenw na. Ne ye i dogo." kuma fɔ ne dusukun na walisa ne kana jurumu kɛ aw la.»

1 Tesalonikekaw 4 ye ciden Pol ye bataki min ci Tesalonike dannabaaw ma, o tilayɔrɔba naaninan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikanw di ɲɛnamaya senuma ko la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnimusoya saniya ni balimaya kanuya ko la.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ Tesalonike dannabaaw jija u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye (1 Tesalonikekaw 4:1-8). U tun ye cikan minnu sɔrɔ a fɛ, a b’u hakili jigin u ka ɲɛnamaya senuma cogo la. A b’a sinsin a kan ko Ala sago min bɛ u ye, o ye u ka saniyali ye, wa ko u ka kan k’u yɛrɛ tanga cɛnimusoya ma. Pol bɛ lasɔmini kɛ ko an kana an yɛrɛ bila nege juguw la i n’a fɔ mɔgɔ minnu tɛ Ala dɔn, k’a jira ko ni i ma o cikanw mafilɛ, o tɛ hadamaden ka jurumu dɔrɔn ye, nka o ye Ala yɛrɛ de ye.

Dakun 2nan: Pol ye Tesalonikekaw jija u ka tɛmɛ balimaya kanuya kan (1 Tesalonikekaw 4:9-10). A b’u tanu u ka kanuya kosɔn ɲɔgɔn na nka a b’u jija u ka dɔ fara o kan ka tɛmɛn fɔlɔ kan. A b’u jija u ka ɲɛnamaya kɛ ni dususuma ye, k’u hakili to u yɛrɛ ka kow la, ka baara kɛ n’u bolow ye walasa u kana u jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan. O cogo la, u tun bɛna u yɛrɛ minɛ ka ɲɛ kɛnɛmamɔgɔw ɲɛkɔrɔ, foyi tun tɛ u bolo.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni kalanw ye Krisita nali filanan ko la ani a bɛ nɔ bila dannabaaw la (1 Tesalonikekaw 4:13-18). Mɔgɔ minnu sara sani Krisita ka segin ka na, Pol bɛ haminankow ɲɛfɔ, ka Tesalonikekaw hakili sigi ko u man kan ka dusukasi i n’a fɔ jigiya tɛ minnu na. O nɔ na, a b’a ɲɛfɔ ko ni Yesu seginna ni cikan ni burufiyɛkan ye, dannabaa ɲɛnamaw ni mɔgɔ minnu sara, olu bɛɛ bɛna wuli ɲɔgɔn fɛ ka a kunbɛn fiɲɛ fɛ. U na kɛ a fɛ badaa, ka dususalo ni jigiya di dannabaaw bɛɛ ma.

Kuma surun na, .

1 Tesalonikekaw tilayɔrɔba naaninan bɛ cikanw di ɲɛnamaya senuma kan cɛnimusoya saniya ni balimaya kanuya ko la.

Pol b’a ɲini Tesalonikekaw fɛ u k’u yɛrɛ tanga cɛnimusoya ma ani ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye. A b’u jija u ka tɛmɛ tɔw kan balimaya kanuya la, ka ɲɛnamaya kɛ ni dususuma ye, k’u janto u yɛrɛ ka kow la, ani ka baara kɛ ni timinandiya ye.

Pol bɛ haminankow fana ɲɛfɔ mɔgɔ minnu sara sani Krisita ka segin ka na, olu ka siniɲɛsigi ko la, k’u hakili sigi ko u bɛna kunun ka Yesu kunbɛn ni a seginna. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin a nafa kan ka ɲɛnamaya senuma kɛ, ka balimaya kanuya sɛnɛ, ani ka jigiya sɔrɔ Krisita nali filanan na dannabaaw bɛɛ ye.

1 Tesalonikekaw 4.1 Balimaw, an b'aw deli, ka aw laadi Matigi Yesu barika la, ko aw ka kan ka taama cogo min na ani ka ko diya Ala ye, aw y'o sɔrɔ an fɛ cogo min na, aw na caya ka taa a fɛ.

Ciden Pol bɛ Tesalonike dannabaaw laadi u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye.

1. Ka dannaya caya: Ka ɲɛnamaya kɛ min ka di Ala ye

2. A sugandili ka tugu: Ala ka yɛrɛdi sira

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.

2. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

1 Tesalonikekaw 4.2 An ye ci minnu di aw ma Matigi Yesu barika la, aw b’o dɔn.

Pol ye ci minnu di u ma Matigi Yesu tɔgɔ la, a ye olu hakili jigin Tesalonikekaw la.

1. Ala ka ci fɔlenw labatoli sebaaya - ka Ala ka ci fɔlenw labatoli nɔ ɲuman sɛgɛsɛgɛ, i n’a fɔ Matigi Yesu y’a fɔ cogo min na.

2. Ala ka kuma kanminɛli nafa ka bon - ka faamuyali sɔrɔ cogo min na Matigi ka ci fɔlenw kanminɛli nafa ka bon dannaya ɲɛnamaya la.

1. Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan."

2. Dutɛrɔnɔmɛ 11:26-28 - «A filɛ, ne bɛ dugawu ni danga bila aw ɲɛ bi, o ye dugawu ye, ni aw bɛ Matigi aw ka Ala ka ci fɔlenw labato, ne bɛ minnu ci aw ma bi, ani danga ni aw.» Aw kana Matigi aw ka Ala ka ci fɔlenw labato, nka aw ka aw kɔdon sira la, ne bɛ min ci aw ma bi.»

1 Tesalonikekaw 4.3 Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw tanga jatɔya ma.

Ala b’a fɛ dannabaaw k’u yɛrɛ tanga jatɔya ma.

1. Ala sago fanga - A kan 1 Tesalonikekaw 4:3

2. Weelekan ka ɲɛsin senuya ma - Dannabaaw ka saniyali kan

1. Efesekaw 5:3 - Nka aw cɛma, hali cɛnimusoya ko si man kan ka kɛ, wala nɔgɔ sugu si, wala namara, bawo o kow man kan Ala ka jama senumaw ma.

2. Matiyu 5:27-28 - “Aw y’a mɛn ko a fɔra ko: ‘I kana jatɔya kɛ.’ Nka ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muso filɛ ni nege jugu ye, o tigi ye jatɔya kɛ a dusukun na kaban.

1 Tesalonikekaw 4.4 Aw b= kelen kelen b== ka a ka minɛnw ta cogo min na saniyali ni bonya la.

Kerecɛnw ka kan k’u jija ka ɲɛnamaya kɛ ni senuya ni bonya ye.

1. Ka ɲɛnamaya ni senuya ni bonya ye: Weelekan min bɛ kɛ ka wale kɛ

2. An ka minɛnw sɔrɔli: An ka kuntilenna faamuyali

1. Efesekaw 5:3-4 - "Nka jatɔya ni nɔgɔlenya ni wasabaliya bɛɛ tɔgɔ kana fɔ aw cɛma, i ko a bɛnnen don mɔgɔ senumaw cɛma. nka barika dali ka kɛ o nɔ na.»

2. 2 Kɔrɛntekaw 7:1 - "Ikomi nin layidu ninnu bɛ an bolo, kanulenw, an ka an yɛrɛ saniya farikolo ni ni nɔgɔ bɛɛ la, ka senuya dafa Ala ɲɛsiran na."

1 Tesalonikekaw 4.5 Aw kana aw nege nege la, i ko siya wɛrɛw minnu tɛ Ala dɔn.

Aw kana aw sen don kafoɲɔgɔnya la, i n’a fɔ mɔgɔ minnu tɛ Ala dɔn.

1: Ala ka Kuma b’an kalan an k’an yɛrɛ tanga cɛnimusoya ma

2: Se min bɛ mɔgɔ la ka i yɛrɛ tanga nege juguw ma

1: Efesekaw 5:3-5 "Nka cɛnimusoya ni nɔgɔlenya ni namara bɛɛ tɔgɔ kana fɔ aw cɛma, i ko a bɛnnen don mɔgɔ senumaw cɛma. Nɔgɔya ni hakilintan kuma walima tulonko jugu si kana kɛ aw la, nka." o nɔ na, barika dali ka kɛ.Katuguni aw bɛ se ka da a la ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛnimusoya kɛ wala min saniyalen don, walima min bɛ namara kɛ (o kɔrɔ ye ko bolibatobaga), ciyɛn tɛ o tigi la Krisita ni Ala ka masaya la.»

2: Kolosekaw 3:5-6 "O de kosɔn, dugukolo kan fɛn minnu bɛ aw kɔnɔ, aw ka olu faga: cɛnimusoya, nɔgɔ, nege jugu, ani wasabaliya, bolibato. Olu de kosɔn Ala ka diminya bɛ na.

1 Tesalonikekaw 4.6 Mɔgɔ si kana tɛmɛn ka a balima nanbara ko si la, katuguni Matigi ye o ɲɔgɔnna mɔgɔw bɛɛ hakɛ bɔbaga ye, i ko an fana ye aw lasɔmi ka kɔn o ɲɛ ka seereya kɛ cogo min na.

Nin tɛmɛsira b’an jija an kana nafa sɔrɔ an balimakɛw ni an balimamusow la, i n’a fɔ Matigi bɛna waleɲumandɔn bɔ o kɛbagaw la cogo min na.

1: Ala ka tilennenya: Kana nafa sɔrɔ i balimakɛw ni i balimamusow la

2: An welelen don k’an sigiɲɔgɔnw kanu: Aw kana u nanbara

1: Matiyu 22:37-39 "A y'a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye i n'a fɔ: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ."

2: Galasikaw 5:13-14 "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la. Aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa daɲɛ kelen de la: «Aw.» i ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

1 Tesalonikekaw 4.7 K'a masɔrɔ Ala ma an wele ka taa nɔgɔya la, nka a ma an wele ka taa senuya la.

Ala ye an wele ka ɲɛnamaya senuma ni saniyalen kɛ.

1: Ala b’an wele ka ɲɛnamaya kɛ senuya ni saniya la.

2: An ka kan ka an ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye, an man kan ka an yɛrɛ sago kɛ.

1: Matiyu 5:48 – “O de kosɔn, aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don.”

2: Efesekaw 4:1 – “O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi baara kosɔn, ne b’i deli ko i ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni i ka weleli ye, katuguni Ala de ye i wele.”

1 Tesalonikekaw 4.8 O de y'a to, min b'a mafiɲɛya, o tɛ mɔgɔ mafiɲɛya, nka Ala min ye a Ni Senu di an ma.

Ala ye nilifɛn minnu di an ma, a Ni Senu fana sen bɛ o la, Pol b’an jija an kana o mafiɲɛya.

1. Ala ye dugawu kɛ an ye ni a Ni Senu ye, An kana o ta ka kɛ fɛn ye

2. Ka Ala ka nilifɛnw minɛ ani k’u waleɲumandɔn

1. Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

2. Matiyu 7:11 - "O tuma na fɛ, ni aw juguw bɛ nilifɛn ɲumanw dicogo dɔn aw denw ye, aw sankolola Fa tɛna fɛn ɲumanw di a ɲinibagaw ma ka tɛmɛ o kan?"

1 Tesalonikekaw 4.9 Balimaya kanuya ko la, a man kan ka sèbèn ci aw ma, katuguni aw yèrèw kalanna Ala fè ko aw ka ɲɔgɔn kanu.

Ala ye Tesalonikekaw kalan u ka ɲɔgɔn kanu, wa u mago t’a la ka hakili jigin u la.

1. Kanuya fanga: Ala b’an kalan cogo min na ka ɲɔgɔn kanu

2. Ka ɲɔgɔn kanu: Ka Ala ka kalansiraw waleya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

2. 1 Yuhana 4:7-8 - "Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kanu, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala bɛ yen." kanu."

1 Tesalonikekaw 4.10 Tiɲɛ na, aw bɛ o kɛ Masedwanɛ jamana bɛɛ la balimaw bɛɛ ye.

Pol bɛ dusu don Tesalonikekaw kɔnɔ u ka taa a fɛ ka kanuya jira ani k’u janto u dannabaaw la Masedwanɛ jamana na, ani ka dɔ fara o kan.

1. Kanuya fanga: Cogo min na an bɛ se k’an janto an dannabaaw la

2. Ka bonya dannaya la: Ka dɔ fara i ka kanuya ni i ka ladonni kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - Sisan, nin saba tora: dannaya, jigiya ani kanuya. Nka o fɛnw bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

1 Tesalonikekaw 4.11 Aw ka kalan kɛ ka aw dusu suma, ka aw yɛrɛw ka baara kɛ, ka baara kɛ ni aw yɛrɛ bolow ye, i ko an y’a fɔ aw ye cogo min na.

Dannabaaw welelen don ka hɛrɛ ni timinandiya ani baara gɛlɛn kɛ ka kɛɲɛ ni Matigi ka ci fɔlenw ye.

1. "Hɛrɛ, timinandiya ani baara gɛlɛn: Ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ Matigi b'a fɔ cogo min na".

2. "Ɲɛnamaya lafiyalen: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye".

1. Efesekaw 4:28 - Sonyalikɛla kana sonyali kɛ tun, nka a ka baara kɛ, ka ko ɲuman kɛ ni a bolow ye, walisa a ka se ka fɛn di min ma.

2. Kolosekaw 3:23 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye.

1 Tesalonikekaw 4.12 Walisa aw ka taama ni tilennenya ye kɛnɛma mɔgɔw ma, foyi kana dɛsɛ aw la.

Kerecɛnw ka kan ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye u ka ko kɛtaw la ni mɔgɔ minnu tɛ kerecɛnw ye, wa u ka kan k’u jija k’u magow bɛɛ ɲɛ.

1. Tiɲɛni nafa ka bon jɛɲɔgɔnyaw la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni wasa ye

1. Efesekaw 4:25 - O de kosɔn, aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye.

2. Filipekaw 4:11-13 - A t ko ne b kuma magojira ko la, katuguni ne ye a dege cogo o cogo la, ne ka kan ka wasa. Ne b’a dɔn ka dɔgɔya cogo min na, ani ne b’a dɔn ka caya cogo min na. Ko o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

1 Tesalonikekaw 4.13 Balimaw, ne t'a fɛ aw ka kɛ fɛn dɔnbaliw ye sunɔgɔlenw ko la, walisa aw kana dusukasi i ko mɔgɔ wɛrɛw jigi tɛ minnu na.

Dannabaaw man kan ka kɛ mɔgɔ salenw dɔnbaliw ye; u man kan ka dusukasi i ko jigiya tɛ minnu na.

1. Ɲɛnamaya banbali jigiya: Nisɔndiya hali bɔnɛ waatiw la

2. Ala ka dususalo dusukasi la: Ka fanga sɔrɔ an ka dusukasi la

1. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

2. Zaburu 34:18 - Matigi bɛ gɛrɛ mɔgɔ dusukun tiɲɛnenw na, a bɛ mɔgɔ tiɲɛnenw kisi hakili la.

1 Tesalonikekaw 4.14 Ni an dalen b a la ko Yesu sara ka kunun, o cogo kelen na, minnu sunɔgɔra Yesu la, Ala na na ni olu fana ye.

Mɔgɔ minnu sara Yesu la, Ala bɛna na ni olu ye n’a seginna.

1. Ala ka kanuya ni a ka kantigiya: dususalo don dusukasibagatɔw bolo

2. Ɲɛnamaya banbali layidu min bɛ Yesu la

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-23 - Nka sisan Krisita kununna ka bɔ suw cɛma, ka kɛ sunɔgɔlenw den fɔlɔw ye.

2. Yuhana 14:1-3 - Aw kana aw dusukunw hakili ɲagami, aw dalen bɛ Ala la, aw dalen bɛ ne fana na.

1 Tesalonikekaw 4.15 An b’a fò aw ye Matigi ka kuma barika la, ko an ɲɛnamaw, minnu tora fo Matigi nali, an tɛna sunɔgɔtɔw bali.

Pol b’a fɔ Tesalonikekaw ye ko mɔgɔ minnu bɛ balo la hali bi ni Matigi seginna, olu tɛna kɔn mɔgɔ salenw ɲɛ.

1. Matigi ye layidu min ta ka dususalo di mɔgɔ minnu tɛmɛna: Ala ka kanuya bɛ muɲu cogo min na saya kɔfɛ

2. Lakununni jigiya: Ka da Matigi seginni na, o bɛ ɲɛnamaya banbali lase cogo min na

1. Jirali 21:4 - "A na ɲɛji bɛɛ ko u ɲɛ na, saya tɛna kɛ tun, dusukasi ni kasi ni dimi tɛna kɛ tun, katuguni fɔlɔw tɛmɛna.

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, wala fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

1 Tesalonikekaw 4.16 Matigi yɛrɛ na jigin ka bɔ sankolo la ni kulekan ye, ni mɛlɛkɛba kan ni Ala ka burufiyɛkan ye.

Matigi na segin dugukolo kan ni kulekan ye, ni mɛlɛkɛba kan, ani Ala ka burufiyɛ ye, ani mɔgɔ salenw Krisita la, olu na kɛ fɔlɔ ye ka kunun.

1. An bɛ se ka Matigi seginni labɛn cogo min na

2. Suw lakununnenw ka layidu

1. Yuhana 14:1-3 - "Aw dusukun kana jɔrɔ, aw dalen bɛ Ala la, aw dalen bɛ ne fana na. So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ ten, ne tun na o fɔ aw ye. Ne bɛ taa." yɔrɔ dɔ labɛn aw ye."

.

1 Tesalonikekaw 4.17 An ɲɛnamaw ni tolenw na wuli ni u ye sankaba kɔnɔ ka Matigi kunbɛn fiɲɛ fɛ.

Dannabaa minnu bɛ balo la hali bi ni Krisita seginna, olu bɛna minɛ sankaba la ka taa Matigi kunbɛn ani u bɛna kɛ a fɛ badaa.

1. Sankolo yeli: Ka ɲɛnamaya nisɔndiya la ni Matigi ye

2. Jigiya min bɛ dannayabaliya cɛma: Ɲɛnamaya banbali layidu

1. Yuhana 14:2-3 - "So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ, ni o tun tɛ ten, ne tun na o fɔ aw ye. Ne bɛ taa yɔrɔ labɛn aw ye. Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, Ne na kɔsegin ka taa ni aw ye ne yɛrɛ ma, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.”

2. Zaburu 16:11 - «I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la. Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.”

1 Tesalonikekaw 4.18 O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn dusu saalo ni nin kumaw ye.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn dusu saalo ni kumaw ye minnu bɛ Bibulu kɔnɔ.

1. Dusu saalo kumaw fanga min bɛ Bibulu kɔnɔ

2. Ala ka Kuma dɔnni dusu saalo

1. Matiyu 11:28 - Aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, aw ka na ne fɛ, ne na aw lafiya.

2. Zaburu 27:14 - I ka Matigi makɔnɔ, i ja gɛlɛya, a na i dusukun barika bonya, ne b'a fɔ Matigi makɔnɔ.

1 Tesalonikekaw 5 ye ciden Pol ye bataki min ci Tesalonike dannabaaw ma, o tilayɔrɔba duurunan ni laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma kerecɛn ɲɛnamaya fan caman kan, i n’a fɔ Krisita seginni labɛnni, jɛɲɔgɔnyaw egilisi kɔnɔ, ani welekan ka ɲɛnamaya hɛrɛ la.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ daminɛ ni baro ye Krisita seginni waati kan (1 Tesalonikekaw 5:1-11). A b’a sinsin a kan ko mɔgɔ si t’a dɔn Yesu bɛna na waati tigitigi walima waati tigitigi min na. O de kosɔn, dannabaaw ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ani k’u ɲɛmajɔ. Mɔgɔ minnu bɛ dibi la — dannabaliw — ni yeelen denw — dannabaaw, a bɛ danfara don olu ni ɲɔgɔn cɛ. A b’u jija u ka to u hakili la ani ka to u ɲɛnamaya la, ka dannaya ni kanuya don i n’a fɔ barajuru ani ka kisili jigiya don i n’a fɔ kasɛti. Dannabaaw latigɛra ka kisili sɔrɔ Yesu Krisita barika la.

Dakun 2nan: Pol ye Tesalonike dannabaaw kalan u ka jɛɲɔgɔnyaw ko la egilisi kɔnɔ (1 Tesalonikekaw 5:12-22). A b’u jija u k’u ka ɲɛmɔgɔw bonya ani k’u bonya, minnu bɛ baara kɛ ni timinandiya ye u cɛma. U ka kan ka sigi hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ, ka baarakɛbaliw laadi walima minnu tɛ u yɛrɛ minɛ, ka dusu tiɲɛnenw jija, ka barikantanw dɛmɛ, ka muɲu bɛɛ kɔrɔ. U man kan ka waleɲumandɔn ɲini, nka o nɔ na, u ka kan ka tugu fɛn ɲumanw kɔ ɲɔgɔn na ani mɔgɔw bɛɛ ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan labanw ye minnu ɲɛsinnen bɛ hakilimaya walew ma (1 Tesalonikekaw 5:23-28). Pol b’a deli ko Ala k’u saniya pewu, jalakibali alako ta fan fɛ Yesu nali waati la—ka u hakili, u niw ani u farikolo bɛɛ mara fo o waati. A b’u hakili jigin ko Ala ye kantigi ye ani ko a bɛna a ka layiduw tiimɛ. Pol b’u jija u ka delili kɛ ale fana ye, k’a sɔrɔ u bɛ dannabaaw bɛɛ fo ni susuli senuma ye—kanuya jiracogo—ani k’a fɔ u ye ko a ka bataki ka kalan foroba la u cɛma.

Kuma surun na, .

Tesalonikekaw ka kitabu fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan bɛ sinsin Krisita seginni labɛnni kan, jɛɲɔgɔnyaw egilisi kɔnɔ, ani hakili ta fan fɛ walew kan.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u kɔlɔsi ani k’u labɛn Yesu nali filanan kama. A b’u bila ka ɲɛnamaya kɛ i ko yeelen denw, ka dannaya, kanuya ani jigiya don u la.

A b’u ka taamacogo fana ɲɛfɔ egilisi kɔnɔ, k’a ɲini u fɛ u ka bonya da ɲɛmɔgɔw kan, ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni ɲɔgɔn ye, ani ka dusu don u kɔnɔ ani ka u dɛmɛ. Pol y’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tugu fɛn ɲumanw kɔ ɲɔgɔn na ani mɔgɔw bɛɛ ye.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni delili ye walisa u ka saniya ani k’u mara fo Krisita ka segin. Pol bɛ Ala ka kantigiya sinsin ani ka delili ɲini a yɛrɛ ye k’a sɔrɔ a bɛ ci bila ko a ka bataki ka tila dannabaaw cɛ foroba la. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko kɔrɔtɔko ka kan ka kɛ labɛnni na, ko jɛɲɔgɔnya bɛnkan nafa ka bon egilisi jɛkulu kɔnɔ, ani hakili ta fan fɛ walew nafa ka bon Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ.

1 Tesalonikekaw 5.1 Nka balimaw, waatiw ni waatiw ko la, aw mago t’a la ka sɛbɛn ci aw ma.

Pol bɛ Tesalonikekaw hakili jigin ko u mago t’a la ka sɛbɛn ci u ma waatiw ni waatiw ko la.

1. Ala ka waati kɛcogo: Ala ka waati dafalen dɔn ani k’a jaabi cogo min na

2. Ka da Ala ka waati la: An bɛ se ka kɔnɔni kɛ cogo min na ani ka timinandiya dannaya la

1. Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn o fɛn na

2. Zaburu 27:14 - Matigi makɔnɔ; aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.

1 Tesalonikekaw 5.2 Aw yɛrɛw b'a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛ na i ko son su fɛ.

Matigi ka don na na k'a sɔrɔ i ma miiri min na, i n'a fɔ son su fɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi seginni makɔnɔni na".

2. "Matigi ka don kɔnɔnafiliko".

1. Matiyu 24:42-44 (O de kosɔn aw fana ka labɛn, katuguni aw hakili la, Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na.)

2. 2 Piɛrɛ 3:9-10 (Matigi tɛ sɛgɛn a ka layidu la, i ko mɔgɔ dɔw b’a jate sɛgɛn ye cogo min na, nka a bɛ muɲu an kɔrɔ, a t’a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b’a fɛ bɛɛ ka nimisa.)

1 Tesalonikekaw 5.3 Ni u na a fɔ tuma min na ko: Hɛrɛ ni lafiya. o tuma na, halakili barikama bɛ na u kan, i n'a fɔ kɔnɔmaya bɛ muso kɔnɔma minɛ cogo min na. U tɛna kisi.»

Mɔgɔw bɛ lasɔmi ko halakili barikama bɛna na u kan tuma min na u y’a ye ko u lafiyalen don ani ko u lafiyalen don.

1. Nafa min b’a la k’an labɛn halakili barikama kama

2. Ala ka kiri min bɛ jurumu kan, o ye tiɲɛ ye

1. Matiyu 24:36-44 - Yesu ye lasɔmini kɛ Mɔgɔ Denkɛ nali ko la, a ma miiri min na.

2. Rom=kaw 1:18-32 - Ala ka diminya b jira tilenbaliya ko la.

1 Tesalonikekaw 5.4 Balimaw, aw ma dibi la, walisa o don ka aw minɛ i ko son.

Dannabaaw tɛ dibi la ani Matigi ka don tɛna u minɛ i n’a fɔ son.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ yeelen na: Ala ka lakanani ka bɔ balawu la, an ma miiri min na”

2. “Ala ka masaya ni Matigi ka don” .

1. Romɛkaw 13:11-14; «Aw ka nin kɛ, ka bi waati faamu: Waati sera kaban, aw ka kunun ka bɔ aw ka sunɔgɔ la, katuguni an ka kisili surunyara sisan ka tɛmɛ an ka dannaya fɔlɔ kan. Su bɛ ɲini ka ban; tile bɛ ɲini ka se . O la sa, an ka dibi kɛwalew bila kɛrɛfɛ ka yeelen kɛlɛkɛminɛnw don.”

2. Esayi 26:20-21; “Ne ka mɔgɔw, taa, ka don aw ka so kɔnɔ ka daaw datugu. aw ka aw dogo dɔɔnin fo a ka diminya ka tɛmɛ. A filɛ, Matigi bɛ bɔ a sigiyɔrɔ la ka dugukolo mɔgɔw ɲangi u ka jurumuw kosɔn. Dugukolo na a ka diminya jiracogo ye, ka a sagonata faamu.”

1 Tesalonikekaw 5.5 Aw b= ye yeelen denw ye, ani tile denw.

An ka kan ka kɛ yeelen denw ye, an man kan ka kɛ dibi denw ye.

1: Krisita ka yeelen - Yesu bɛ yeelen bɔ an ka ɲɛnamaya la cogo min na ani ka an bɔ dibi la cogo min na.

2: Ala ka yeelen yeelen - An bɛ se ka kɛ jigiya ni tiɲɛ yeelenbɔlan ye cogo min na diɲɛ kɔnɔ min datugulen don dibi la.

1: Yuhana 8:12 - Yesu ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2: Efesekaw 5:8 - "Aw tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la. Aw ka ɲɛnamaya i ko yeelen denw."

1 Tesalonikekaw 5.6 O de kosɔn an kana sunɔgɔ i ko tɔw. Nka an ka to an ɲɛ na ka an hakili sigi.»

An ka kan ka to an ɲɛ na ani ka to an ɲɛ na sanni an ka sunɔgɔ i n’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni ɲɛnama ye: Nafa min bɛ ka to i ɲɛ na ani ka to i ɲɛ na".

2. "Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin hakilisigi ma: Ka to an yɛrɛ la ɲɛnamaya kantigiya fɛ".

1. Efesekaw 5:14-16 (ka sababu kɛ ka kunun ka bɔ suw cɛma ka ɲɛnamaya kɛ hakilitigiya la) .

2. Ntalenw 4:23-27 (k’a to an dusukunw n’an hakiliw ka to Ala ka tiɲɛ n’a ka ɲɛminɛli kan)

1 Tesalonikekaw 5.7 Minnu bɛ sunɔgɔ su fɛ. Minnu ye dɔlɔminnaw ye, olu bɛ dɔlɔ min su fɛ.

Sunɔgɔ walima dɔlɔmin man kan ka an minɛ su fɛ, nka o nɔ na, an ka kan ka an hakili sigi ani ka to an ɲɛ na.

1) "Su kɔlɔsili: Ka to kɔrɔtɔ la dibi la".

2) "Mɔgɔ tilennenw ka sunɔgɔ: Ka i yɛrɛ tanga su kɔrɔbɔliw ma".

1) Esayi 21:11, "Duma doni. A bɛ ne wele ka bɔ Seyiri, Kɔlɔsilikɛla, su dun? Kɔlɔsilikɛla, su dun?"

2) Efesekaw 5:14-15, "O de kosɔn a ko: «I sunɔgɔlen kununna ka kunun ka bɔ suw cɛma, Krisita na yeelen bɔ i ye.

1 Tesalonikekaw 5.8 Nka an minnu ye tile ye, an ka an hakili sigi ka dannaya ni kanuya dalan don. ani kasɛti kama, o ye kisili jigiya ye.

Dannabaa minnu b don don na, olu ka kan ka hakili sigi ani ka danaya, kanuya ani kisili jigiya kɛlɛkɛminɛnw don.

1. Ala ka kɛlɛkɛminɛnw donli: Dannaya ni kanuya barajuru ani Kisili kasɛti

2. Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi ye: Mun na dannabaaw ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye

1. Efesekaw 6:10-18 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw

2. Tite 2:11-14 - Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni hakili ye

1 Tesalonikekaw 5.9 K'a masɔrɔ Ala ma an sigi diminya kama, nka an ka kisili sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.

Ala ma a latigɛ an ka a ka diminya kunbɛn, nka an ka kisi Yesu Krisita barika la.

1. Ala ka makari: Kisili sɔrɔli Yesu Krisita barika la

2. Ala ka diminya: Ka an yɛrɛ tanga Ala ka ɲangili ma dannaya fɛ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 8:1 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ Krisita Yesu la, minnu tɛ taama farisogo sira fɛ, fɔ Ni Senu sira fɛ.

1 Tesalonikekaw 5.10 Ale sara an kosɔn, walisa an kununna wala an sunɔgɔra, an ka sigi ɲɔgɔn fɛ ni ale ye.

Yesu sara an kosɔn, walisa an ka se ka ɲɛnamaya kɛ n’ale ye ɲɛnamaya kɔnɔ ani saya la.

1. An welelen don ka ɲɛnamaya kɛ ni Krisita ye: Dannaya ni jɛɲɔgɔnya ni Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo.

2. Ɲɛnamaya banbali nilifɛn: Duba min bɛ sɔrɔ k’a dɔn ko an bɛna ɲɛnamaya kɛ ni Yesu ye fo abada.

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yuhana 14:2-3 - So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ. Ni o tun tɛ ten, yala ne tun bɛna a fɔ aw ye ko ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye wa? Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka taa ni aw ye ne yɛrɛ fɛ, walisa ne bɛ yɔrɔ min na, aw fana ka kɛ yen.

1 Tesalonikekaw 5.11 O de kosɔn, aw ka aw dusu saalo ka ɲɔgɔn sabati i ko aw b'a kɛ cogo min na.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn dusu saalo ani ka ɲɔgɔn jija.

1. "Ala ka dususalo magoɲɛ waatiw la".

2. "Dusudon fanga".

1. Zaburu 23:4 - Hali ni ne bɛ taama dibi kɔdingɛ kɔnɔ, ne tɛna siran kojugu si ɲɛ, katuguni i bɛ ne fɛ; i ka bere ni i ka bere, olu bɛ ne dusu saalo.

2. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

1 Tesalonikekaw 5.12 Balimaw, an b'aw deli, aw ka baara kɛ aw cɛma, ka aw kunna Matigi la, ka aw laadi, aw ka olu dɔn.

Mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ani ka ɲɛminɛ an cɛma Matigi la, an ka kan ka olu dɔn ani ka bonya da u kan.

1. Mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya ta, olu waleɲumandɔn: 1 Tesalonikekaw 5:12 kalan

2. Ka tugu Matigi nɔfɛmɔgɔw kɔ: 1 Tesalonikekaw 5:12 ɲɛfɔli

1. Heburuw 13:17 - Aw ka kuntigiya minɛbagaw kan minɛ, ka aw kolo, katuguni u bɛ aw niw kɔlɔsi, i ko mɔgɔ minnu ka kan ka jatebɔ kɛ, walisa u ka o kɛ ni nisɔndiya ye, u kana o kɛ ni dusukasi ye, k'a masɔrɔ o de don nafa tɛ min na aw bolo.

2. 1 Piɛrɛ 5:5 - O cogo kelen na, aw fitininw, aw ka aw yɛrɛ majigin mɔgɔkɔrɔba kɔrɔ. Ɔwɔ, aw bɛɛ ka kolo ɲɔgɔn kɔrɔ, ka majigin fini don, katuguni Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, ka nɛɛma di majiginlenw ma.

1 Tesalonikekaw 5.13 Ka u bonya kosɛbɛ kanuya la u ka baara kosɔn. Aw ka hɛrɛ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ.

An ka kan ka ɲɔgɔn nafa ani ka ɲɔgɔn kanu ani ka sigi hɛrɛ la ni ɲɔgɔn ye.

1: An bɛɛ ye Ala ka denbaya kelen kɔnɔmɔgɔw ye, o la an ka ɲɔgɔn minɛ o cogo la.

2: Kanuya ni hɛrɛ ye fɛn nafamaw ye sigida kɛnɛman ni bɛn kɔnɔ.

1: Romɛkaw 12:10 “Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.”

2: Filipekaw 4:2-3 «Ne bɛ Ewodi deli ani ne bɛ Sintiki deli ko u ka bɛn Matigi ma. Ɔwɔ, ne b’a ɲini i fɛ fana, i taamaɲɔgɔn lakika, i ka nin musow dɛmɛ, olu minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne ye kibaru duman la, ni Clement ni ne baarakɛɲɔgɔn tɔw ye, minnu tɔgɔw bɛ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ.”

1 Tesalonikekaw 5.14 Balimaw, an b’aw laadi sisan, aw ka kuntigiyabaliw lasɔmi, ka barikantanw dusu saalo, ka barikantanw dɛmɛ, ka muɲu mɔgɔw bɛɛ kɔrɔ.

An ka kan ka dusu don an lamini mɔgɔw kɔnɔ ani k’u dɛmɛ, ani ka muɲu ani ka bɛɛ faamu.

1. Dusudon fanga: An bɛ se ka ɲɔgɔn kɔrɔta cogo min na

2. Muɲuli fanga: An bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na ko bɛɛ la

1. Ntalenw 15:1-4 - Jaabi nɔgɔman bɛ dimi bila, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli.

2. Romɛkaw 12:12 - Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ.

1 Tesalonikekaw 5.15 Aw k’a kɔlɔsi ko mɔgɔ si kana kojugu sara mɔgɔ si la. Nka aw ni mɔgɔw bɛɛ ka ko ɲuman nɔfɛ tuma bɛɛ.»

Aw kana juguya kɔsegin kojugu nɔ na, o nɔ na, aw ka tugu ɲuman kɔ jɛɲɔgɔnya bɛɛ la.

1. Kanuya sugandi: Ka tugu koɲuman kɔ jɛɲɔgɔnya bɛɛ la

2. Ka gɛlɛyaw tigɛli kɛ sababu ye: Ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na

1. Romɛkaw 12:21 - Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2. Esayi 1:17 - Ka ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini, ka degun latilen; ka tilennenya lase faantanw ma , ka muso cɛ salen ka ko fɔ .

1 Tesalonikekaw 5:16 Aw ka ɲagali tuma bɛɛ.

An ka kan ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ.

1. Ka nisɔndiya Matigi la: Ka seli kɛ tiɲɛ na Matigi la, o kɔrɔ ye min ye.

2. Matigi ka nisɔndiya: Ka nisɔndiya lakika ni banbali sɔrɔ Matigi la.

1. Zaburu 16:11 - I bɛ ɲɛnamaya sira jira ne la; Nisɔndiya dafalen bɛ i ɲɛ kɔrɔ. diyanyekow bɛ i kinin fɛ fo abada.

2. Zaburu 100:1-2 - Aw ka nisɔndiya mankan bɔ Matigi ye, dugukolo bɛɛ! Baara kɛ Matigi ye ni nisɔndiya ye! Aw ka na a ɲɛkɔrɔ ni dɔnkilida ye!

1 Tesalonikekaw 5:17 Delili kɛ k’a sɔrɔ i ma dabila.

Dusu donna kerecɛnw kɔnɔ u ka delili kɛ k’a sɔrɔ u ma dabila.

1. Delili fanga: Delili min bɛ kɛ tuma bɛɛ, o bɛ se k’an ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Ka delili kɛ k’a sɔrɔ i ma dabila: Ka jɛɲɔgɔnya gɛlɛn sɔrɔ ni Ala ye

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon ni a bɛ baara kɛ cogo min na."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye."

1 Tesalonikekaw 5.18 Aw ka barika da Ala ye ko b== la, katuguni Ala sago b= aw ko la Krisita Yesu la.

An ka kan ka barika da fɛn bɛɛ ye, katuguni o ye Ala sago ye anw ye Yesu Krisita la.

1. Barika dali cogo bɛɛ la - Ka waleɲumandɔn ɲɛnamaya kɛ

2. Ala sago - Ka i yɛrɛ majigin a ka labɛnw ma an ka ɲɛnamaya kama

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn."

2. Zaburu 100:4 - "A' ye don a ka da la ni barika dali ye, ka don a ka so kɔnɔ ni tanuli ye. Aw ka barika da a ye, ka a tɔgɔ duga."

1 Tesalonikekaw 5.19 Aw kana Ni Senu faga.

Dannabaaw man kan ka Ni Senu ka baara damat u ka namaya la.

1. "Fanning the Flames of the Spirit".

2. "Ka Ni Tasuma Lajɔ kokura".

1. Efesekaw 5:18, "Aw kana dɔlɔ dɔlɔ la, katuguni o ye jatɔya ye, nka aw ka fa Ni la".

2. Galasikaw 5:16-17, "Nka ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni barika la, aw tɛna farisogo negew wasa. Katuguni farisogo negew bɛ Ni kɛlɛ, Ni negew bɛ Ni kɛlɛ." sogo, katuguni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walisa aw kana aw b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ."

1 Tesalonikekaw 5:20 Aw kana kiraya kumaw mafiɲɛya.

Dannabaaw man kan ka kiraya cikanw mafilɛ.

1. Kiraw ka cikanw fanga: Ala bɛ kuma cogo min na kiraw fɛ.

2. Ala kan dɔnni: Kiraya cikanw dɔncogo ani u bonyacogo.

1. Kɛwalew 2:17-21 - Ni Senu bɔnna ani kiraya nilifɛn.

2. Ezekiɛl 33:7-9 - Ala ka lasɔmini kɛ kɔlɔsilikɛlaw ye ani kunkanbaaraba min ye ka lasɔmini di jama ma.

1 Tesalonikekaw 5.21 A’ ye fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ. Fɛn min ka ɲi, aw k'o minɛ kosɛbɛ.

An ka kan ka fɛn bɛɛ ka tiɲɛ kɔrɔbɔ ani ka nɔrɔ ko ɲuman na.

1. "Hakilila: Tiɲɛ kɔrɔbɔli".

2. "Ka nɔrɔ min ka ɲi".

1. Filipekaw 4:8-9: “A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn kanulen don, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka kɛ, ni fɛn o fɛn ka kan ni o ye.” tanu, ka miiri nin kow la. Aw ye min kalan, ka min sɔrɔ, ka min mɛn ani ka min ye ne la—aw ka o kow waleya, hɛrɛ Ala na kɛ aw fɛ."

2. Yuhana 8:31-32: “Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: “Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.” .”

1 Tesalonikekaw 5.22 Aw ye aw yɛrɛ tanga kojugu sifa bɛɛ ma.

Pol bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u k’u yɛrɛ tanga fɛn o fɛn ma min bɛ se ka jate ko jugu ye.

1. "Aw k'aw yɛrɛ tanga juguya jirali ma: Weelekan ka ɲɛsin senuya ma".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye: Ka i yɛrɛ tanga juguya ma".

1. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

1 Tesalonikekaw 5.23 Hɛrɛ Ala yɛrɛ ka aw saniya pewu. Ne bɛ Ala deli aw ni bɛɛ ni aw niw bɛɛ ni aw farikolo bɛɛ ka lakana fo ka se an Matigi Yesu Krisita nali ma.

Pol b’a deli ko Tesalonikekaw ka saniya ani ka lakana jalakibaliw la Yesu Krisita nali kosɔn.

1. "Saniyali ni jalakibaliya: Yesu nali labɛn".

2. "Ni, Ni ani Farikolo Bɛɛ: Senuma lakanani don labanw na".

. O dabɔra Ala nɔfɛ tilennenya ni senuya lakika la.»

2. 1 Piɛrɛ 1:13-16 - "O de kosɔn, aw ka aw hakili siri, ka aw hakili sigi, ka aw jigi da nɛɛma kan fo ka se a laban ma, nɛɛma min bɛna na aw ma Yesu Krisita jirali waati la aw ka aw yɛrɛw kɛ ka kɛɲɛ ni nege fɔlɔw ye aw ka dɔnbaliya la.

1 Tesalonikekaw 5.24 Min b aw wele, o ye kantigi ye.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ ko Ala ye kantigi ye ani ko a bɛna a ka layidu tiimɛ.

1. "Ala ka kantigiya: Dususalo ni jigiya sɔrɔyɔrɔ".

2. "I ka to kantigiya la ani ka i jigi da Ala kan".

1. Esayi 43:2 "Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ, bajiw cɛma, u tɛna aw degun, ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni." " " .

2. Heburuw 10:23 "An ka jigiya jirali minɛ kosɛbɛ, k'a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye."

1 Tesalonikekaw 5:25 Balimaw, delili ke an ye.

1 Tesalonikekaw sɛbɛnbaga b’a ɲini a balimaw fɛ u ka delili kɛ a ye.

1. Mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ di a ma, Ala bɛ olu ka deliliw jaabi tuma bɛɛ.

2. Delili ye Krecɛn ka hakili ta fan fɛ taama yɔrɔ nafamaba dɔ ye.

1. Filipekaw 4:6-7: "Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye cogo bɛɛ la dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2. Yakuba 5:16: "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili barika ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

1 Tesalonikekaw 5.26 A' ye balimaw bèè fo ni susuli senuma ye.

Ciden Pol b dannabaaw jija u ka ɲɔgɔn fo ni kanuya ni hɛrɛ susuli senuma ye.

1. "Susu senuma fanga".

2. "Susu senuma ka dugawu".

1. Romɛkaw 16:16 - "Aw ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye."

2. 1 Piɛrɛ 5:14 - "Aw ka ɲɔgɔn fo ni kanuya susuli ye."

1 Tesalonikekaw 5.27 Ne b'a fò aw ye Matigi barika la ko nin bataki ka kalan balima senumaw bèè ye.

Pol ye ci fɔ kalandenw ma ko u ka o bataki kalan u dannabaaw bɛɛ ye.

1. Nafa min b’a la ka tɛmɛsira kalan ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ balimakɛw ni balimamusow Krisita la.

2. Pol ka batakiw bɛ to ka ɲɛsin dannabaaw ma cogo min na bi.

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Heburuw 10:24-25 - An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ, an kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila i ko dɔw bɛ kɛ cogo min na. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi.

1 Tesalonikekaw 5.28 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ. Amiina.

Pol b’a ka dugawu ci Tesalonikekaw ma, ka nɛɛma ɲini u fɛ ka bɔ Matigi Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Dugawu fanga: Ka Paul ka dugawu nafa faamu Tesalonikekaw bolo

2. Yesu ka nɛɛma: Ka Ala ka nɛɛma caman sɔrɔ ani k’a waleɲumandɔn

1. Efesekaw 1:7-8 - "An kunmabɔli bɛ ale de la a joli barika la, an ka hakɛw yafali, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye, a ye min camanba di an ma.

2. Romɛkaw 5:20-21 - "Sisan sariya donna ka dɔ fara nafolo tiɲɛni kan, nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma tun bɛ caya ka taa a fɛ, walisa, i ko jurumu tun bɛ cogo min na saya la, nɛɛma fana tun bɛ se ka masaya kɛ ni tilennenya ye min bɛ taa ɲɛnamaya banbali la Yesu Krisita an Matigi barika la.»

2 Tesalonikekaw 1 ye bataki filanan tilayɔrɔba fɔlɔ ye min sɛbɛnna ciden Pol fɛ ka taa Tesalonike dannabaaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ dusu don Tesalonike dannabaaw kɔnɔ u ka tɔɔrɔw cɛma, ka Ala ka kiritigɛ tilennen sinsin a kɛlɛbagaw kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Tesalonike dannabaaw tanu ye u ka dannaya ni kanuya min bɛ ka bonya (2 Tesalonikekaw 1:1-4). A bɛ sɔn u ka timinandiya ma tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ, o minnu ye Ala ka kiri tilennenya daliluw ye. Pol b’u hakili sigi ko u ka tɔɔrɔ tɛ fu ye, nka a bɛ kɛ Ala ka tilennenya seereya ye ani ko u ka kan ni a ka masaya ye.

Dakun 2nan: Pol ye Tesalonikekaw hakili sigi ko Ala bɛna tilennenya minɛ ni u tɔɔrɔbagaw ye (2 Tesalonikekaw 1:5-10). A b’a ɲɛfɔ ko ni Krisita seginna, a bɛna lafiya lase dannabaaw ma minnu tɔɔrɔla, k’a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw ɲangi minnu ye u tɔɔrɔ. O ɲangili bɛna kɛ halakili banbali ye ka bɔ a ɲɛ kɔrɔ, ka Ala ka kiri tilennenya jira kojugukɛlaw kama.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni delili ye walasa Tesalonike dannabaaw ka to ka taa ɲɛ alako ta fan fɛ (2 Tesalonikekaw 1:11-12). Pol b’a deli ko Ala k’u jate ko u ka kan ni a ka weleli ye ani ka u ka laɲini ɲuman bɛɛ dafa a ka sebaaya fɛ. A b'a fɛ Yesu tɔgɔ ka bonya u la, ani olu fana ka bonya ale la, ka kɛɲɛ ni Ala ka nɛɛma ye. A laban na, a b’u jija u ka taa a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’u ka dannaya ye walisa Yesu ka nɔɔrɔ sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

Kuma surun na, .

2 Tesalonikekaw tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ tɔɔrɔw cɛma, ka Ala ka kiritigɛ tilennen sinsin.

Pol bɛ Tesalonike dannabaaw tanu u ka dannaya ni kanuya min bɛ ka bonya, o min jirala u ka timinandiya fɛ tɔɔrɔw la.

A b’u hakili sigi ko Ala bɛna lafiya lase mɔgɔ tɔɔrɔlenw ma, ka mɔgɔ minnu tɔɔrɔ, Krisita seginna ka na, a bɛna olu ɲangi. O ɲangili bɛna kɛ halakili banbali ye ka yɔrɔ jan Ala ɲɛ kɔrɔ.

Pol bɛ kuma kuncɛ ni delili ye walisa u ka bonya alako ta fan fɛ, k’a fɛ u ka Ala sagonata dafa ani ka nɔɔrɔ lase Yesu tɔgɔ ma. Nin tilayɔrɔba bɛ dannabaaw ka muɲuli jira tɔɔrɔ la, Ala ka tilennenya min kɛra kojugukɛlaw ma, ani a nafa ka bon ka u ka dannaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu nɔɔrɔ ye.

2 Tesalonikekaw 1:1 Pol ni Silvan ni Timote ka ci bila Tesalonikekaw ka egilisi ma, an Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita la.

Pol, Silvan ani Timote ye Tesalonikekaw ka egilisi fo ani ka sɔn Fa Ala ni Yesu Krisita ma iko Matigi.

1. "Ka Fa Ala ni Yesu Krisita dɔn iko Matigi".

2. "Foli fanga min bɛ Egilisi kɔnɔ".

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ." , ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.”

2. Romkaw 10:9-10 - “k’a masɔrɔ, ni i y’a fɔ i da ye ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. K’a masɔrɔ mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.”

2 Tesalonikekaw 1.2 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka di aw ma.

Pol bɛ nɛɛma ni hɛrɛ foli ci Tesalonike dannabaaw ma ka bɔ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Ala ka hɛrɛ ni a ka nɛɛma - A ka kanuya sɔrɔcogo ani a tilacogo

2. Ala ka nɛɛma ni a ka hɛrɛ sɔrɔli - Jɛɲɔgɔnya sigicogo n’a ye

1. Romɛkaw 5:1 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Kolosekaw 3:15 - Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welelen don farikolo kelen na. Ani ka barika da mɔgɔw ye.

2 Tesalonikekaw 1:3 Balimaw, an ka kan ka barika da Ala ye tuma bèè aw kosòn, i ko a ka kan cogo min na, katuguni aw ka dannaya bè bonya kosɛbɛ, aw kelen-kelen bɛɛ ka kanuya bɛ ka caya ɲɔgɔn ma.

Tesalonikekaw tanura u ka limaniya bonyalen n’u ka ɲɔgɔndɛmɛ kosɔn.

1. Dannaya ni kanuya fanga

2. Jɛɲɔgɔnya dɛmɛni: Jɛɲɔgɔnya dugawu

1. Romɛkaw 15:14 - Ne yɛrɛ fana dalen b’a la aw fɛ, ne balimaw, ko aw fana falen bɛ ɲumanya la, ko aw falen bɛ dɔnniya bɛɛ la, ko aw bɛ se ka ɲɔgɔn laadi.

2. Galasikaw 6:2 - Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten.

2 Tesalonikekaw 1.4 O la sa, an yrw b waso aw la Ala ka egilisiw la, aw ka muɲuli ni aw ka dannaya kosɔn aw ka tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw bɛɛ la, aw bɛ minnu muɲu.

Tesalonikekaw tanuna u ka limaniya ni u ka muɲuli kosɔn u ka tɔɔrɔw ni u ka tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

1. Muɲuli ni dannaya fanga: Tɔɔrɔ muɲuli bɛ se k’an ka dannaya barika bonya cogo min na

2. Muɲuli fanga: Jigiya bɛ to an na cogo min na kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

1. Heburuw 10:36 - Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na aw ka layidu sɔrɔ.

2. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2 Tesalonikekaw 1.5 O ye Ala ka kiri tilennen taamasyɛn ye, walisa aw ka kan ni Ala ka masaya ye, aw fana bɛ tɔɔrɔ min kosɔn.

Dannabaaw ka tɔɔrɔ ye Ala ka kiri tilennen taamasyɛn ye, min b’a to u ka kan ka don a ka masaya la.

1. I jigi da Ala ka kiritigɛ kan: An bɛ se ka tɔɔrɔ minɛ cogo min na Masaya kosɔn

2. An ka timinandiya dannaya la: An ka kan ni Masaya ye cogo min na

1. Romɛkaw 8:17-18 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2. Yakuba 1:2-3 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma.

2 Tesalonikekaw 1.6 K'a masɔrɔ Ala ka ko tilennen don ka tɔɔrɔ sara aw tɔɔrɔbagaw ye.

Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ tilennenw ma, Ala na olu sara.

1. Ala ye kiritigɛla tilennen ye ani a bɛna tilennenya sabati tuma bɛɛ.

2. Ala ka tilennenya ye tiɲɛ ye ani a bɛna kojugu kɛ mɔgɔ minnu na, a bɛna olu hakɛ bɔ tuma bɛɛ.

1. Romɛkaw 12:19 - "Aw kana aw yɛrɛ sara, ne teri kanulenw, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na o sara, Matigi ko ten.»

2. Zaburu 7:11 - "Ala ye kiritigɛla tilennen ye, Ala min bɛ a ka diminya jira don o don."

2 Tesalonikekaw 1.7 Aw minnu dusu tiɲɛnen don, aw ka lafiɲɛ an fɛ, ni Matigi Yesu na jira ka bɔ sankolo la n'a ka mɛlɛkɛ barikamanw ye.

Dannabaa minnu bɛ jɔrɔ, olu na lafiya sɔrɔ tuma min na Matigi Yesu jirala ka bɔ sankolo la n’a ka mɛlɛkɛw ye.

1. Sankolo jigiya: Lafiɲɛ sɔrɔli Matigi nali la

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Ka i jigi da Matigi ka barika kan

1. Jirali 21:3-4 - Ne ye kanba dɔ mɛn ka bɔ masasigilan kan ko: «Ala sigiyɔrɔ bɛ hadamaden fɛ. A na sigi u fɛ, u na kɛ a ka mɔgɔw ye, Ala yɛrɛ na kɛ u fɛ i ko u ka Ala. A na ɲɛji bɛɛ ko u ɲɛw la, saya tɛna kɛ tun, dusukasi ni kasi ni dimi tɛna kɛ tun, katuguni ko fɔlɔw tɛmɛna.”

2. Zaburu 55:22 - I ka doni da Matigi kan, a na i dɛmɛ; a tɛna sɔn abada mɔgɔ tilennenw ka lamaga.

2 Tesalonikekaw 1.8 Minnu tɛ Ala dɔn, minnu tɛ an Matigi Yesu Krisita ka Kibaru Duman kan minɛ, ka olu hakɛ bɔ tasuma tasumaman na.

Mɔgɔ minnu t’a dɔn walima minnu t’a kan minɛ, Ala bɛna a hakɛ ta.

1. An kana jate mɔgɔw cɛma minnu tɛ Ala dɔn wala ka a kan minɛ.

2. Matigi na kiri tigɛ mɔgɔw kan minnu tɛ sɔn a ka kuntigiya ma.

1. Matiyu 18:23-35 - Baarakɛla yafabali ntalen

2. Romkaw 2:12-16 - Ala ka kiri tigɛ jurumutw kan

2 Tesalonikekaw 1:9 A na ɲangi ni halakili banbali ye ka bɔ Matigi ɲɛ kɔrɔ, ka bɔ a ka sebaaya nɔɔrɔ la.

Mg minnu t Ala sago kanmin, olu bna ɲangi ni halaki banbali ye ka b Matigi kr ani ka b a ka bonya ni a ka sebaaya la.

1. Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw: Ala ka ɲangili juguya faamuyali

2. Tilennenya welekan: Ala ka diminya tiɲɛni banbali lasɔmini

1. Romɛkaw 2:5-9 Nka i dusukun gɛlɛn ni nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ ye diminya don na, Ala ka kiritigɛ tilennen bɛna jira tuma min na.

2. Heburuw 10:31 Ka bin Ala ɲɛnama bolo, o ye siranfɛn ye.

2 Tesalonikekaw 1.10 A nana nɔɔrɔ da a ka mɔgɔ senumaw kan, ka dannabaaw bɛɛ kanu (k'a masɔrɔ an ka seereya dara aw cɛma) o don na.

Krisita seginni don na, dannabaaw minnu dara mg senumaw ka seereya la, o bna bonya ani ka u diya mg b ye.

1. Nɔɔrɔ don: Ka Krisita seginni labɛn

2. Dannaya kɔrɔ ye min ye: Senumaw ka seereya seli

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:10 - Katuguni an bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛsigi la. walisa bɛɛ ka ko kɛlenw sɔrɔ a farikolo la, ka kɛɲɛ ni a ka ko kɛlenw ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2. Romɛkaw 8:17 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2 Tesalonikekaw 1.11 O de kosɔn an bɛ delili kɛ aw kosɔn tuma bɛɛ, walisa an ka Ala k'aw jate ko aw ka kan ni nin weleli ye, ka a ka ɲumanya diyabɔli ni dannaya baara bɛɛ dafa ni sebaaya ye.

Pol ye Ala deli ko Ala ka Tesalonikekaw dɛmɛ u ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’u ka weleli ye ani ka Ala sagonata ɲumanw dafa u ye.

1. Ala ka kuntilenna ɲumanw: Cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka weleli ye

2. Dannaya fanga: Ka tugu Ala kɔ, o kɔrɔ ye min ye

1. Efesekaw 2:10 - Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2 Tesalonikekaw 1.12 Walisa an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ ka bonya aw la, aw fana ka bonya ale la, ka kɛɲɛ ni an ka Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ye.

Yesu tg ka kan ka bonya anw la, anw ka kan ka bonya ale la, ka k ni Ala ni Yesu ka nma ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni nɛɛma ye: Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma bɛ se ka i ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Ka Krisita bonya: Matigi Yesu Krisita tanuli sebaaya

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. 1 Piɛrɛ 4:11 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma, i ko mɔgɔ min bɛ Ala ka kuma fɔ. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ, i n’a fɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ ni fanga ye, Ala bɛ min di, walisa Ala ka nɔɔrɔ sɔrɔ fɛn bɛɛ la Yesu Krisita barika la.

2 Tesalonikekaw 2 ye ciden Paul ka bataki filanan tilayɔrɔba filanan ye min sɛbɛnna Tesalonike dannabaaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ haminankow ɲɛfɔ ani ka hakilina juguw ɲɛfɔ Matigi nali ko la, ani ka lasɔmini kɛ nanbarako la.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni nkalon kalansiraw ye minnu tun ye ɲagami don Tesalonike dannabaaw cɛma (2 Tesalonikekaw 2:1-4). A b’u jija u kana siran nɔgɔya la walima ka lafili ni kunnafoniw ye minnu b’a fɔ ko Matigi ka don sera kaban. A b’a ɲɛfɔ ko sanni Krisita ka segin, murutili ni sariya tiɲɛni cɛ dɔ jirali — min bɛ wele tuma caman na ko “Krista kɛlɛbaga” — ka kan ka kɛ. O ja bɛna a yɛrɛ kɔrɔta Ala sanfɛ ani ka taamashyɛnw ni kabakow kɛ, ka tiɲɛ kanubagaw lafili.

Dakun 2nan: Pol ye Tesalonikekaw hakili jigin a ka kalan kɔrɔw la o kow ko la (2 Tesalonikekaw 2:5-12). A b’a fɔ u ye k’u hakili ka to a ye min fɔ u ye k’a to u fɛ. Sariya tiɲɛni gundo tun bɛ baara la kaban, nka fanga dɔ tun bɛ yen min tun b’a bali fo ka se a waati latigɛlen ma. Ni o dankarili bɔra yen, o tuma na, nin sariya tiɲɛnen cɛ na jira. Nka, a ka masaya bɛna kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn de ye iko Yesu bɛna laban k’a halaki ni a nali nɔɔrɔma ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni dusudon ye an ka sabatili la ani ka an hakili jigin Ala ka kanuya ko la (2 Tesalonikekaw 2:13-17). Pol b waleɲumandɔn jira Ala la, ale min ye Tesalonike dannabaaw sugandi kisili kama, saniyali sababu fɛ a Ni fɛ ani dannaya min bɛ tiɲɛ na. A b’u jija u ka jɔ u ka dannaya la, k’u minɛ kosɛbɛ a ka kalansiraw la, a kɛra sɛbɛn ye wo, a kɛra kuma fɔlen ye wo. A laban na, a b’u dusu saalo ani ka fanga sɔrɔ Ala ka nɛɛma la, ka dusu don u dusukun na baara ɲuman bɛɛ la.

Kuma surun na, .

Tesalonikekaw ka 2nan tilayɔrɔba filanan bɛ kuma haminankow kan Matigi nali ko la ani ka lasɔmini kɛ nanbarako la.

Pol b’a jɛya ko sanni Krisita ka segin, murutili ni sariya tilen cɛ jirali ka kan ka kɛ. A b’a ɲini dannabaaw fɛ u kana u lafili nɔgɔya la ni nkalontigɛlaw ye. O ja bɛna a yɛrɛ kɔrɔta ka tɛmɛ Ala kan, ka tiɲɛ kanubagaw lafili.

Pol b’u hakili jigin a ka kalan kɔrɔw la o kow kan, k’u hakili sigi ko nin cɛ ka masaya bɛna kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn kɔnɔ iko Yesu bɛna laban k’a halaki. A bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka sabati dannaya la ani ka waleɲumandɔn jira Ala ka kanuya ni a ka kisili ko la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni delili ye walisa ka dususalo, barika ani dusu don Ala ka nɛɛma la. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko faamuyali nafa ka bon, ka jɔ dannaya la, ani ka dannaya sɔrɔ Ala ka layiduw la, nanbarako minnu bɛ se ka kɛ.

2 Tesalonikekaw 2.1 Balimaw, an b'aw deli an Matigi Yesu Krisita nali ni an ka ɲɔgɔn lajɛli fɛ a fɛ.

Ciden Pol b'a ɲini balimaw fɛ, u ka labɛn Matigi Yesu Krisita nali kama ani ka ɲɔgɔn lajɛn a fɛ.

1. Matigi nali: Yala i labɛnnen don wa?

2. An dusukunw labɛnni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Krisita ma

1. Matiyu 24:44, “O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na, aw ma miiri min na.”

2. Heburuw 10:25, “Aw kana ɲinɛ ka ɲɔgɔn lajɛn, i ko dɔw delila cogo min na, nka aw ka ɲɔgɔn jija, ka fara o kan, ni aw y’a ye ko don surunyara.”

2 Tesalonikekaw 2.2 Aw kana aw hakili yɛrɛyɛrɛ joona, wala aw kana jɔrɔ, ni hakili wala kuma fɛ, wala bataki fɛ, i ko Krisita ka don surunyara.

O tɛmɛsira bɛ kerecɛnw hakili jigin ko u kana u lafili kalansira nkalonmaw fɛ ko Krisita ka don surunyara.

1. I ka jɔ ka jɔ nkalon kalan ɲɛkɔrɔ

2. Kana i lafili ni nanbara cikanw ye

1. 1 Kɔrɛntekaw 16:13 - Aw ka to aw ɲɛ na, ka jɔ dannaya la, ka kɛ i ko mɔgɔw, ka barika sɔrɔ.

2. Matiyu 24:24 - Krisita nkalontigɛlaw ni kira nkalontigɛlaw na wuli ka taamashyɛnbaw ni kabakobaw kɛ, walisa ka mɔgɔ sugandilenw lafili, ni a bɛ se ka kɛ.

2 Tesalonikekaw 2.3 Mɔgɔ si kana aw lafili cogo si la, katuguni o don tɛna se, ni mɔgɔ binna fɔlɔ, ni jurumukɛla ma jira, halakili denkɛ.

Tɛmɛsira Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko i kana lafili, iko Krisita seginni tɛna na fo ka se binkanni ni jurumu mɔgɔ jirali ma.

1. Farati min bɛ nanbara la: Krisita seginni waati faamuyali

2. Ka laban taamashyɛnw dɔn: Binkanni ani jurumukɛla

1. Romɛkaw 16:17-18 - Balimaw, ne b'aw deli sisan, aw ka farali ni jurumuw lase mɔgɔ minnu ma, aw ka olu kɔlɔsi. ani ka i yɛrɛ tanga u ma. O ɲɔgɔnnaw tɛ baara kɛ an Matigi Yesu Krisita ye, fɔ u yɛrɛw kɔnɔbara. ani kuma ɲumanw ni kuma ɲumanw fɛ, u bɛ mɔgɔ nɔgɔmanw dusukunw lafili.

2. Efesekaw 5:11-12 - Aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni dibi kɛwalew ye minnu tɛ den, nka aw ka u kɔrɔfɔ. Katuguni maloyako don hali ka kuma u kan gundo la.

2 Tesalonikekaw 2.4 Min b= a k=l=, ka a y=r= bonya ka t=m= mg minnu b= wele ko Ala, wala minnu b bato. O la sa, a sigilen bɛ Elohim ka Alabatosoba kɔnɔ, i ko Ala.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ dɔ kan min bɛ a kɛlɛ ani k’a yɛrɛ kɔrɔta ka tɛmɛ Ala kan, ka sigi Ala ka batoso kɔnɔ, k’a jira ko ale ye Ala ye.

1. Farati minnu bɛ kuncɛbaya la: Lakɔlɔsili min bɔra 2 Tesalonikekaw 2:4 kɔnɔ

2. Aw k’aw janto Ala nkalonmaw la: 2 Tesalonikekaw 2:4 bɛ min fɔ

1. Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin."

2. Esayi 14:12-14 - "I binna ka bɔ sankolo la cogo min na, Lusifara, sɔgɔmada denkɛ! I tigɛra cogo min na, i min ye siyaw barika dɔgɔya! I y'a fɔ i dusukun na ko: 'Ne ne na wuli sankolo la, ne na ne ka masasigilan kɔrɔta Ala ka dolow sanfɛ, ne na sigi jama kulu kan fana worodugu fan fɛ, ne na wuli sankaba sanfɛyɔrɔw sanfɛ, ne na kɛ i ko Kɔrɔtalenba Jamanjan.'"

2 Tesalonikekaw 2.5 Aw hakili t'a la ko ne tun bè aw fè tuma min na, ne ye o kow fò aw ye wa?

Pol ye lasɔminiw ni kunnafoniw minnu fɔ u ye k’a to u yɛrɛ ɲɛ na, a ye olu hakili jigin Tesalonikekaw la.

1. Hakililajigin fanga: Fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ, an bɛ se k’an hakili to o la cogo min na

2. Pol ka misali: A nafa ka bon ka segin Ala ka tiɲɛ kan

1. Zaburu 119:11 - "Ne ye i ka kuma mara ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la."

2. 2 Timote 3:16 - "Ala ye Kitabu bɛɛ fiyɛ, a nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya degeliw la."

2 Tesalonikekaw 2.6 Sisan, aw b’a dɔn fɛn min bɛ a bali ka jira a ka waati la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma gundolafɛn dɔ kan min bɛna jira don nataw la, waati min na waati sera.

1: Ala ye labɛn kɛ an kelen-kelen bɛɛ ye, wa an ka kan ka to ka muɲu ani ka an jigi da a ka waati latigɛlen kan.

2: An ka kan ka da a la ko Ala bɛna o ja jira waati bɛnnen na, ka a nali labɛn.

1: Esayi 55:8-9 “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw fana ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2: Zaburu 27:14 “I ka Matigi makɔnɔ, i ja gɛlɛya, a na i dusukun barika bonya, ne b’a fɔ Matigi makɔnɔ.”

2 Tesalonikekaw 2.7 Tilenbaliya gundo bɛ baara kɛ kaban.

Juguya gundo bɛ baara la kaban, nka a bɛ ka bali fo ka se a balilan ma.

1. "Juguya fanga yebali".

2. "Juguya balibaga".

1. Matiyu 8:28-34 - Yesu ka sebaaya ka jinɛw gɛn

2. 2 Kɔrɛntekaw 10:4-5 - Alako ta fan fɛ marifa minnu tun bɛ kɛ ka fanga juguw kɛlɛ

2 Tesalonikekaw 2.8 O tuma na, o mg jugu na jira, Matigi na min halaki ni a da ni ye, ka o halaki ni a nali yeelen ye.

Matigi na mɔgɔ juguw ban ni a seginna.

1. Matigi seginni: An ka jigiya waati juguw la

2. An ka Lakanali Matigi ka nali la

1. Esayi 11:4 - "Nka a na kiri tigɛ faantanw kan ni tilennenya ye, ka ko latigɛ ni tilennenya ye dugukolo kan mɔgɔ dususumaninw ye, a na dugukolo gosi ni a da bere ye, ka mɔgɔ faga ni a dawolo ninakili ye." mɔgɔ juguw."

.

2 Tesalonikekaw 2.9 Ale min nali bɛ kɛ Sitanɛ ka baara kɛlen kɔfɛ ni sebaaya ni taamashyɛnw ni kabako nkalonmaw bɛɛ ye.

Pol ye Tesalonikekaw lasɔmi ko u k’u janto karamɔgɔw ni kira nkalontigɛlaw la minnu ka kalansiraw bɛ bɔ Sitanɛ hakili la, ani kabako taamasyɛnw ni kabakow bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.

1. Aw kana aw lafili kira nkalontigɛlaw fɛ - 2 Tesalonikekaw 2:9

2. Aw ye tiɲɛ ni nkalonw faranfasi - 2 Tesalonikekaw 2:9

1. Ntalenw 14:15 - “Mɔgɔ duman bɛ da fɛn bɛɛ la, nka hakilitigi bɛ miiri a sennakow la.”

2. 1 Yuhana 4:1 - “Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛlaw caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.”

2 Tesalonikekaw 2.10 Tilenbaliya ni tilenbaliya lafilili b bn mg halakilenw na. Katuguni u ma tiɲɛ kanuya sɔrɔ, walisa u ka kisi.

Mɔgɔ minnu tɛ tiɲɛ kanuya sɔrɔ, olu bɛna halaki tilenbaliya ni nanbara kosɔn.

1. Tiɲɛ fanga: Weelekan min bɛ kɛ walasa ka Tiɲɛ kanuya sɔrɔ

2. Namara ni tilenbaliya: Farati min bɛ mɔgɔ la ka tiɲɛ fɔ

1. Romɛkaw 1:18-32 - Katuguni Ala ka diminya jirala ka bɔ sankolo la ka ɲɛsin mɔgɔw ka Ala ɲɛsiranbaliya ni u ka tilenbaliyakow bɛɛ ma, olu minnu bɛ tiɲɛ bali tilenbaliya la.

2. Yuhana 8:31-32 - O k, Yesu y'a fò Yahutuw ye minnu dara a la ko: "Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2 Tesalonikekaw 2.11 O de kosɔn Ala na lafilili barikama ci u ma walisa u ka da nkalon na.

Ala na lafilili barikama ci mɔgɔw ma minnu dalen tɛ tiɲɛ na, ka kɛ sababu ye u ka da nkalon na.

1. Farati min bɛ mɔgɔ lafili - Kalansira nkalonmaw dɔncogo ani u kɛlɛcogo

2. Tiɲɛ fanga - Mun na ka da tiɲɛ na, o nafa ka bon kisili la

1. Ntalenw 14:12 - "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don mɔgɔ ma, nka a laban ye saya sira ye."

2. Yuhana 8:31-32 - "Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya."

2 Tesalonikekaw 2.12 Walisa u bɛɛ ka jalaki, minnu ma da tiɲɛ la, nka tilenbaliya diyara u ye.

Mɔgɔ minnu tɛ sɔn tiɲɛ ma, ka tilenbaliya diyabɔ, Ala bɛna olu jalaki.

1. Ka ban tiɲɛ na: Ala ka diminya bɛ tilenbaliya diyabɔbagaw kan

2. Tilennenya tilenbaliya kan: Ala ka kiri tigɛ mɔgɔw kan minnu dalen tɛ tiɲɛ na

1. Romkaw 1:18-25 - Paul ye Ala ka diminya min f mg minnu b ban ti la

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ka kanuya min b da Yesu Krisita la ani a ka kiri min b da Yesu Krisita la

2 Tesalonikekaw 2.13 Nka an ka kan ka barika da Ala ye tuma bèè aw kosòn, balimaw Matigi kanulenw, katuguni Ala ye aw sugandi kabini fɔlɔfɔlɔ ka kisi Ni Senu saniyali ni tiɲɛ dannaya barika la.

Ala ye Tesalonikekaw sugandi walisa u ka kisili sr danaya f ti la ani Ni Senu ka saniyali barika la.

1. Ala ka kanuya kabakoma min bɛ a ka mɔgɔw la: Ala ye an sugandi cogo min na kisili kama

2. Ni Sebaaya: Saniyali sEbE ani Dannaya TigE la

1. Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲɛtaa kama, olu minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2 Tesalonikekaw 2.14 A ye aw wele o de kama an ka Kibaru Duman barika la, walisa ka an Matigi Yesu Krisita nɔɔrɔ sɔrɔ.

Matigi Yesu Krisita ye an wele ka a ka nɔɔrɔ sɔrɔ kibaru duman barika la.

1. Kibaru Duman ka sebaaya ka nɔɔrɔ sɔrɔ

2. Matigi ka weleli: Ka a ka nɔɔrɔ sɔrɔ

1. Romɛkaw 8:17-19 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2. Kolosekaw 3:4 - Krisita min ye an ka J1Enamaya ye, o nana yira tuma min na, aw fana na yira a f ka bonya.

2 Tesalonikekaw 2.15 O de kosn, balimaw, aw k= aw ka laada minnu kalan , aw k= aw jija ka o sirataama, kuma f= wala an ka bataki f=.

Dusu donna kerecɛnw kɔnɔ u ka to u ka limaniya la, ani u kalanna kalan minnu na, u ka tugu olu kɔ, a kɛra da la, a kɛra bataki ye wo.

1. "Aw ka jɔ dannaya la: Aw ka to Ala ka kalansiraw la".

2. "Aw ka to dannaya la: Matigi ka laadalakow sabati".

1. Yuhana 8:31-32 «Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: ‘Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.’”

2. Heburuw 10:23-25 «An ka jigiya jirali minɛ kosɛbɛ, k’a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye. An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw lawuli, an kana an ka ɲɔgɔn lajɛn dabila, i ko dɔw bɛ kɛ cogo min na, nka an ka ɲɔgɔn laadi, ni aw b’a ye ko don surunyara ka taa a fɛ.”

2 Tesalonikekaw 2.16 An Matigi Yesu Krisita yɛrɛ ani an Fa Ala, min ye an kanu, ka dususalo banbali ni jigiya ɲuman di an ma nɛɛma barika la.

An Matigi Yesu Krisita ani Ala, an Fa, ye dususalo banbali ni jigiya ɲuman di an ma nɛɛma barika la.

1. Neema dususalo banbali - Ka hakilisigi ni jigiya sɛgɛsɛgɛ min bɛ sɔrɔ Ala ka layiduw kɔnɔ.

2. Kanuya fanga - Ala ka kanuya sɛgɛsɛgɛli ani a bɛ fanga di cogo min na magoɲɛ waatiw la.

1. Rom=kaw 8:37-39 - Ayi, nin kow b la, an ye setigiw ye ka tmn an kanubaa barika la . Sabu ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, sisan ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se k'an faranfasi ka bɔ Ala kanuya la min bɛ Krisita Yesu an Matigi la.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu bɛna u fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2 Tesalonikekaw 2.17 Aw ye aw dusukunw dusu saalo, ka aw sabati kuma ɲumanw ni baara ɲumanw bɛɛ la.

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka dusu saalo u ka dannaya la ani u ka sabati kuma ɲumanw ni kɛwale ɲumanw na.

1. "Dusu don dannaya la".

2. "Baara ɲumanw ni kumaw".

1. Yuhana 14:27 - "Ne bɛ hɛrɛ to aw bolo; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma. Ne tɛ aw di aw ma i ko diɲɛ bɛ a di cogo min na. Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ, aw kana siran."

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya b'a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ye mun ye? Ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka balo koɲuman,” nka a ma foyi kɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, o nafa ye mun ye?O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale tɛ fara a kan, a sara."

2 Tesalonikekaw 3 ye bataki filanan tilayɔrɔba sabanan ye ani a laban ye, ciden Pol ye min sɛbɛn ka ci Tesalonike dannabaaw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma ko kɛrɛnkɛrɛnnenw kan minnu ɲɛsinnen bɛ baarakɛbaliya, kɛwale juguw ani kalan nkalonmaw ma egilisi kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a ɲini Tesalonike dannabaaw fɛ u ka delili kɛ ale n’a jɛɲɔgɔnw ye (2 Tesalonikekaw 3:1-5). A b’u ka deliliw deli walisa Ala ka cikan ka jɛnsɛn joona ani ka bonya da mɔgɔ wɛrɛw kan. A b’a jira ko a dalen bɛ Matigi ka kantigiya la walisa k’u tanga kojugu ma ani k’u barika bonya baara ɲuman bɛɛ la. Pol b’u jija fana u ka tugu a ka misali kɔ, u kɛtɔ ka baara kɛ ni timinandiya ye sanni u ka kɛ gansan ye.

Dakun 2nan: Pol bɛ haminankow ɲɛfɔ minnu bɛ kɛwale juguw kan egilisi kɔnɔ (2 Tesalonikekaw 3:6-15). A b’u hakili jigin a yɛrɛ ka kɛwalew la k’a to u fɛ—a ye baara gɛlɛn kɛ cogo min na su ni tile, a ma kɛ doni ye mɔgɔ si kan. A bɛ mɔgɔw lasɔmi minnu tɛ baara kɛ, minnu tɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni laada ye, u ye min sɔrɔ a fɛ. Pol b’a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ t’a fɛ ka baara kɛ, o man kan ka dumuni kɛ. A b’u jija u kana sɛgɛn ko ɲuman kɛli la, nka a bɛ mɔgɔw laadi minnu tɛ u yɛrɛ minɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan labanw ye kelenya, hɛrɛ ani timinandiya ko la (2 Tesalonikekaw 3:16-18). Pol b deli ko hɛrɛ Matigi yɛrɛ ka hɛrɛ di u ma waati bɛɛ ani cogo bɛɛ la. A b’a sinsin a kan ko a ka foli sɛbɛnnen bɛ a yɛrɛ bolo fɛ k’a kɛ tiɲɛ taamasyɛn ye. A laban na, a b duba u ye ni nɛɛma ye ka bɔ Yesu Krisita yɔrɔ.

Kuma surun na, .

2 Tesalonikekaw tilayɔrɔba sabanan bɛ kuma baarakɛbaliya, kɛwale juguw ani kalan nkalonmaw kan egilisi kɔnɔ.

Pol b’a ɲini Ala ka cikan delili kama walasa a ka jɛnsɛn teliya la mɔgɔ wɛrɛw cɛma, k’a sɔrɔ a bɛ dannaya jira a ka kantigiya la walasa ka dannabaaw lakana ani ka barika don u la. A bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka baara kɛ ni timinandiya ye, wa a bɛ lasɔmi kɛwalekɛbaliya ko la.

Pol bɛ kuma kɛwale juguw kan, k’u hakili jigin a yɛrɛ ka baara gɛlɛn misali la. A b’a fɔ ko mɔgɔ minnu t’a fɛ ka baara kɛ, olu kana dumuni kɛ, wa a b’u jija u kana sɛgɛn ko ɲuman kɛli la. A b’a sinsin kelenya, hɛrɛ ani timinandiya nafa kan.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni hɛrɛ delili ye, Pol ka foli lakika, ani Yesu Krisita ka nɛɛma dugawu. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko timinandiya, kow labɛncogo, ani ka tugu kalansira ɲumanw kɔ egilisi sigida kɔnɔ.

2 Tesalonikekaw 3:1 A laban na, balimaw, aw ka delili ke an ye, walisa Matigi ka kuma ka bonya ka bonya, i ko a b aw f cogo min na.

Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka delili kɛ u ye, walasa Matigi ka Kuma ka se ka jɛnsɛn ani ka nɔɔrɔ da a kan i n’a fɔ a bɛ u cɛma cogo min na.

1. Delili fanga: An bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na ka Matigi ka kuma jɛnsɛn

2. Matigi ka kuma nafa ka bon: A ka kan ka bonya cogo min na

1. Luka 18:1 - "A ye ntalen dɔ fɔ u ye nin kama, ko mɔgɔw ka kan ka delili kɛ tuma bɛɛ, u kana sɛgɛn."

2. Zaburu 138:2 - "Ne na bato kɛ i ka Alabatosoba senuma fan fɛ, ka i tɔgɔ tanu i ka kanuya ni i ka tiɲɛ kosɔn, katuguni i ye i ka kuma bonya ka tɛmɛ i tɔgɔ bɛɛ kan."

2 Tesalonikekaw 3.2 Walisa an ka kisi hakilintanw ni mɔgɔ juguw ma, katuguni dannaya tɛ mɔgɔ bɛɛ la.

Pol b deli ko Tesalonike egilisi ka kisi danaya t mg minnu bolo.

1. Ala ka lakanani - Ala b’an tanga cogo min na diɲɛ juguya ma

2. Dannaya - Danaya fanga min b Ala la ka an lakana ani ka an sabati

1. Zaburu 91:11 - Sabu a na ci bila a ka mɛlɛkɛw ma i ko la ko u k’i kɔlɔsi i ka siraw bɛɛ la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9 - Nka a y’a fɔ ne ye ko: “Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.”

2 Tesalonikekaw 3.3 Nka Matigi ye kantigi ye, min na aw sabati, ka aw tanga kojugu ma.

Matigi ye kantigi ye, a na an tanga kojugu ma.

1: Ala ka kantigiya bɛ dusu saalo ni lakana sɔrɔ.

2: An bɛ se ka da Matigi la ko a bɛna an tanga kojugu ma.

1: Esayi 46:4 - hali fo ka se i ka kɔrɔya ma, ne de don; Ne na aw ta fo ka se kunsigiw ma. hali ne na aw ta, ka aw kisi.»

2: Zaburu 91:10 - Juguya si tɛna kɛ i la, tɔɔrɔ si tɛna gɛrɛ i sigiyɔrɔ la.

2 Tesalonikekaw 3.4 An dalen b’a la ko Matigi bè aw bolo, ko an bè min fò aw ye, ko aw bè o kè.

Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko a dalen b’a la ko Tesalonikekaw ye cikanw labato minnu dira u ma.

1. Ka to Ala ka ci fɔlenw na: Ka ɲɛnamaya kɛ kantigiya la

2. Kanminɛli ɲɛnamaya: Se min bɛ mɔgɔ la ka tugu Ala sago kɔ

1. Yakuba 1:22-25 - «Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda kɔlɔsi filɛlikɛlan na. sabu a b'a yɛrɛ kɔlɔsi, ka taa, ka ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye cɛ sugu min ye. Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to a kɔnɔ, ni a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o tigi na dugawu sɔrɔ a ka kɛtaw la.”

2. Matiyu 7:21-23 - «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o tɛna don sankolo masaya la, nka min bɛ ne sankolola Fa sago kɛ, o na don. Mɔgɔ caman na a fɔ ne ye o don na ko: ‘Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la, ka jinɛw gɛn i tɔgɔ la, ka kabako caman kɛ i tɔgɔ la wa?’ O kɔfɛ, ne na a fɔ u ye ko: ‘Ne ma aw dɔn abada; aw minnu bɛ tilenbaliya kɛ, aw ka bɔ ne la.’”

2 Tesalonikekaw 3.5 Matigi ka aw dusukunw bila Ala kanuya la, ka Krisita makɔnɔ muɲuli la.

Matigi b’a ɲini an fɛ an k’an dusukunw bila ka Ala kanu ani ka Krisita makɔnɔ ni muɲuli ye.

1. “Kanuya ni muɲuli fanga” .

2. “Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi sago la” .

1. Romɛkaw 5:8 “Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.”

2. Yakuba 5:7-8 «Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A lajɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den nafama makɔnɔ cogo min na, k’a muɲu o la, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana, aw ka muɲu. Aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.”

2 Tesalonikekaw 3.6 Balimaw, an b'a fò aw ye, an Matigi Yesu Krisita tògò la, ko aw ka aw yèrèw yèrèw kòrò balima bèè bè taama cogo la min bè taama cogo la.

Pol ye ci bila Tesalonikekaw ma, u ka u faran ka bɔ mɔgɔw la minnu tɛ tugu Yesu ka kalansiraw kɔ.

1. Danfara fanga: Ka a dege ka jɛɲɔgɔnya tigɛ ni hakilitigiya ye ni mɔgɔw ye minnu tɛ sɔn ka tugu Yesu kɔ

2. Kanminɛli dugawu: Ka kololi minɛ, n’o ye ka jɛɲɔgɔnya tigɛ ni hakilitigiya ye ni mɔgɔ minnu tɛ sɔn ka tugu Yesu kɔ

1. Josue 24:15 «Ni a ka jugu aw ma ka baara kɛ Matigi ye, aw bɛna baara kɛ min ye, aw ka aw sugandi bi. Aw bɛnbaw tun bɛ baara kɛ ala minnu ye, sanjiba fan dɔ fɛ, walima Amɔrikaw ka ala, aw sigilen bɛ minnu ka jamana kɔnɔ.»

2. Ntalenw 11:28 “Mɔgɔ min b’a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na falen i ko bolokuru.”

2 Tesalonikekaw 3.7 Aw yɛrɛw b’a dɔn aw ka kan ka tugu an nɔfɛ cogo min na, katuguni an ma kɛ cogo jugu la aw cɛma.

Pol ye Tesalonike egilisi ci u ka tugu a ka misali kɔ, k’a sɔrɔ a ye wale kɛ cogo labɛnnen na k’a to u cɛma.

1. Misali ɲuman fanga - Pol ka kɛwalew ye nɔ bila Tesalonikekaw la cogo min na

2. Taama taama - Ka tugu Paul ni Yesu ka misali kɔ

1. Yuhana 13:15 - “Ne ye misali di aw ma, ne ye aw kɛ cogo min na, aw ka o kɛ.”

2. 1 Piɛrɛ 5:3 - “Aw kana kɛ Ala ka ciyɛn kuntigiw ye, nka aw ka kɛ misali ye sagakulu bolo.”

2 Tesalonikekaw 3.8 An ma mɔgɔ si ka dumuni kɛ fu. Nka an ye baara kɛ ni baara ni sɛgɛn ye su ni tile, walisa an kana kɛ aw si ye.

Cidenw ye baara kɛ kosɛbɛ su ni tile walisa u kana kɛ wariko doni ye Tesalonikekaw bolo.

1. Baara gɛlɛn nafa: 2 Tesalonikekaw 3:8 kalan

2. Ka baara kɛ kosɛbɛ Matigi ye: I bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na 2 Tesalonikekaw 3:8

1. Ntalenw 14:23 - “Nafa bɛ baara bɛɛ la, nka kuma dɔrɔn de bɛ faantanya dɔrɔn de la.”

2. Galasikaw 6:9 - “An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n’an ma an fari faga.”

2 Tesalonikekaw 3.9 A ma kɛ k’a sababu kɛ se tɛ an ye, nka an ka kɛ misali ye aw bolo ka tugu an kɔ.

Ciden Pol bɛ dusu don Tesalonikekaw kɔnɔ u ka tugu a ka baara gɛlɛnw ni timinandiya misali la, hali k’a sɔrɔ a ma waajibiya k’o kɛ.

1. Ka baara kɛ kosɛbɛ hali ni gɛlɛyaw bɛ yen: Pol ka misali

2. I ka muɲu ni nisɔndiya ye: Pol ka misali

1. 1 Kɔrɛntekaw 9:24-27

2. Heburuw 12:1-3

2 Tesalonikekaw 3.10 An tun b aw f= tuma min na, an ye nin ci aw ye ko ni mg d t= baara k, a kana dumuni k.

Nin tɛmɛsira in bɛ dusu don baarakɛlaw kɔnɔ u ka baara kɛ walasa ka balo sɔrɔ.

1. Baara gɛlɛn sara - Ka baro kɛ baara nafa kan ani izini dugaw kan.

2. Wasa sɔrɔli dannaya fɛ - Ka lafiɲɛ nafa dɔn ani ka i jigi da Ala kan.

1. Ntalenw 14:23 - Baara gɛlɛn bɛɛ bɛ na ni tɔnɔ ye, nka kuma dɔrɔn bɛ na ni faantanya dɔrɔn ye.

2. Filipekaw 4:11-13 - Ne t'o fò sabu ne mago bè, katuguni ne y'a dege ka wasa, ko mana kè cogo o cogo. Ka kɛ magojirabaga ye, o ye min ye, ne b’o dɔn, wa, ka caman sɔrɔ, o ye min ye, ne b’o dɔn. Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ bɛ min na wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo.

2 Tesalonikekaw 3.11 An b’a mɛn ko dɔw bɛ taama cogo la aw cɛma, u tɛ baara kɛ fewu, nka u bolo degunnen don.

Pol bɛ ka Tesalonike egilisi lasɔmi Egilisi kɔnɔ mɔgɔ dɔw ko la minnu tɛ baara kɛ, o nɔ na, u bolo degunnen don.

1. "Fara min bɛ mɔgɔ bolo degunnen na".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ cogo labɛnnen na Egilisi kɔnɔ".

1. Ntalenw 16:27-28 - "Mɔgɔ min tɛ Ala ɲɛsiran, o bɛ kojugu sɔgɔ, a dawolo la, tasuma bɛ i ko tasuma. Mɔgɔ fariman bɛ kɛlɛ dan.

2. Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn dan, a na o suman fana. K'a masɔrɔ min bɛ danni kɛ a farisogo la, o na toli ka bɔ a farisogo la, nka min bɛ danni kɛ." Ni Senu na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.»

2 Tesalonikekaw 3.12 An b= o mɔgɔw laadi an Matigi Yesu Krisita fɛ, ko u ka baara kɛ ni dususuma ye ka u yɛrɛw ka dumuni kɛ.

Pol ye ci bila Tesalonikekaw ma, ka u laadi u ka baara k ani ka u yr ka dumuni k ni dususuma ye ka k ni Matigi Yesu Krisita ye.

1. "Baara fanga danaya la".

2. "Ɲɛnamaya buru sɔrɔli n'a diyabɔli".

1. Galasikaw 6:9-10 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn Minnu ye dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.»

2. Yuhana 6:35 - "Yesu y'a fɔ u ye ko: Ne ye ɲɛnamaya nbuuru ye, min bɛ na ne ma, kɔngɔ tɛna o minɛ abada, min dara ne la, minnɔgɔ tɛna kɛ o la abada."

2 Tesalonikekaw 3.13 Balimaw, aw kana sɛgɛn koɲuman kɛli la.

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to kantigiya la ani ka to u ka baara ɲumanw na.

1. "Timinandiya fanga".

2. "Aw kana sɛgɛn koɲuman kɛli la".

1. Galasikaw 6:9 An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn.

2. Heburuw 10.36 Aw mago b’a la ka muɲuli, walisa aw ka Ala sago kɛ tuma min na, aw ka layidu sɔrɔ.

2 Tesalonikekaw 3.14 Ni mɔgɔ dɔ ma an ka kuma labato nin bataki fɛ, i ka o cɛ kɔlɔsi, i kana jɛɲɔgɔnya kɛ ni a ye, walisa a ka maloya.

Krecɛnw man kan ka jɛ ni mɔgɔw ye minnu tɛ Bibulu ka kalansiraw labato.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka Kuma kanminɛli la

2. Nafa min b’a la ka i yɛrɛ faranfasi ka bɔ dannabali la

. " " .

2. Efesekaw 5:11 - "Aw kana foyi kɛ dibi kɛwalew la, nka aw ka u bɔ kɛnɛ kan."

2 Tesalonikekaw 3.15 O bɛɛ n'a ta, aw kana a jate aw jugu ye, nka aw ka a laadi i ko balima.

An man kan k’an krecɛnɲɔgɔnw jate an juguw ye, nka o nɔ na, an ka kan k’u laadi i n’a fɔ balimaw.

1. An bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo min na i n’a fɔ balimakɛw ni balimamusow Krisita la

2. Ladilikan nafa ka bon sigida kanuya la

1. Yuhana 13:34-35 - «Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu: ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu. Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.”

2. Kolosekaw 3:12-14 - «Aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw don, aw ka dusukun senumaw ni kanulenw don, ka hinɛ dusukunw ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don ɲɔgɔn na, ka ɲɔgɔn muɲu, ka yafa ɲɔgɔn ma kelen kelen bɛɛ; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la. Ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, kanuya min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na.”

2 Tesalonikekaw 3.16 Hɛrɛ Matigi yɛrɛ bɛ hɛrɛ di aw ma tuma bɛɛ cogo bɛɛ la. Matigi ka kɛ aw bɛɛ fɛ.

Matigi b’an jija an ka hɛrɛ sɔrɔ cogo bɛɛ la, wa a b’a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ kan.

1. Lafiɲɛ Matigi ka hɛrɛ la - Hɛrɛ banbali sɔrɔcogo gɛlɛya waatiw la

2. Matigi ka hɛrɛ - Ka i bila ani ka i jigi da Ala ka Labɛn kan

1. Filipekaw 4:7 - "Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la."

2. Esayi 26:3 - "Mɔgɔ minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la."

2 Tesalonikekaw 3.17 Pol ka foli ni ne bolo ye, o ye taamasyɛn ye bataki bɛɛ kɔnɔ.

Pol ye bataki min ci Tesalonikekaw ma, o bɛ kuncɛ ni a yɛrɛ bololasɛbɛn ye, k’a jira ko a ye tiɲɛ ye.

1. Tiɲɛni nafa ka bon Krecɛn ɲɛnamaya la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ kantigiya la Ala ɲɛ kɔrɔ

1. Heburuw 10:22 - An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye, ka an dusukunw seri ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 4:2 - Ka fara o kan, a ɲininen bɛ sotigiw fɛ ko mɔgɔ ka sɔrɔ kantigi ye.

2 Tesalonikekaw 3.18 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ ye. Amiina.

Pol b'a fɛ Tesalonike kerecɛnw ka Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma sɔrɔ.

1. Neema fanga: Ala ka nɛɛma min man kan, o bɛ mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Matigi ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ: Yesu ka nɛɛma fanga sɔrɔli

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 5:17 - Ni saya ye masaya kɛ mɔgɔ kelen ka jurumu barika la o mɔgɔ kelen barika la, Ala ka nɛɛma ni tilennenya nilifɛn caman sɔrɔbagaw tɛna masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ kelen barika la ka tɛmɛ o kan , Yesu Krisita!

1 Timote 1 ye ciden Pol ye bataki fɔlɔ min sɛbɛn a ka lakanabaga kamalennin Timote ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma kalansira nkalonmaw kan, ka sinsin kalansira ɲumanw ni kanuya lakika nafa kan.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a daminɛ ni Timote hakili jigin a ka laɲini na Efese (1 Timote 1:1-11). A b’a jira ko ale ye Krisita Yesu ka ciden ye, wa a b’a ɲini Timote fɛ a ka to Efese walisa ka mɔgɔw kunbɛn minnu bɛ ka kalansira nkalonmaw jɛnsɛn. Pol b’a sinsin a kan ko a ka kalan kuntilenna ye kanuya ye min bɛ bɔ dusukun saniyalen na, dusukun ɲuman na ani dannaya lakika la. A bɛ mɔgɔw lasɔmi minnu bɔra o sariyakolow la, ka u ɲɛsin kuma kɔrɔ tɛ minnu na, u b’a fɛ ka kɛ karamɔgɔw ye nka u tɛ faamuyali sɔrɔ.

Dakun 2nan: Pol b miiri a yɛrɛ ka mɔgɔw ladɔnniyacogo la, k’a kɛ Ala ka nɛɛma misali ye (1 Timote 1:12-17). A sɔnna a ma ko a tun ye Ala tɔgɔ tiɲɛbaga, tɔɔrɔbaga ani farinyabaga ye fɔlɔ, nka a ye makari sɔrɔ bawo a ye ko kɛ ni dɔnbaliya ye dannabaliya la. Ala ka nɛɛma camanba min bɔnna a kan dannaya fɛ Yesu Krisita la, a bɛ o jira. Pol b a f ko Krisita nana di la ka jurumutw kisi, ka sinsin a yr jɔyɔrɔ kan, k’a kɛ misali ye mɔgɔ minnu tun bɛna da a la ɲɛnamaya banbali kama.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye Timote ye ka ɲɛsin kalansira nkalonmaw kɛlɛli ma (1 Timote 1:18-20). Pol b’a fɔ a ye ko a ka kɛlɛ ɲuman kɛ a kɛtɔ ka dannaya ni dusukun ɲuman minɛ kosɛbɛ. A bɛ mɔgɔ kelen-kelen dɔw kofɔ i n’a fɔ Himene ni Alɛkisandiri minnu tun ye kurun tiɲɛ u ka dannaya la, ka u di Sitanɛ ma i n’a fɔ u ka kololi. O bɛ kɛ lasɔmini ye walisa an kana bɔ kalansira ɲumanw na.

Kuma surun na, .

1 Timote tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ kuma nkalon kalansiraw kan, ka sinsin kalansira ɲumanw kan, ani ka miiri Ala ka nɛɛma kan.

Pol b’a ɲini Timote fɛ a ka mɔgɔw kunbɛn minnu bɛ ka kalansira nkalonmaw jɛnsɛn Efese, k’a sɔrɔ a b’a jira ko kanuya min ju bɔra saniya, dusukun ani dannaya la, o nafa ka bon.

A b a yr ka ylmani tila ka k Ala ka nma misali ye, ka sinsin Krisita ka laɲini kan ka jurumutw kisi. Pol ye Timote wajibiya ko a ka nɔrɔ dannaya ni dusukun ɲuman na, k’a lasɔmi ko a kana bɔ kalansira ɲumanw na.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini sɛbɛn ye min bɛ kuma mɔgɔ kelen-kelenw kan minnu y’u ka dannaya kurun tiɲɛ ani minnu kolola. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka kalan nkalonmaw kɛlɛ, ka Ala ka nɛɛma minɛ, ani ka to ka sabati kalansira ɲumanw na walisa ka cidenyabaara kɛ cogo ɲuman na.

1 Timote 1:1 Paul, Yesu Krisita ka ciden, an Kisibaa Ala ka ci barika la, ani Matigi Yesu Krisita, o min ye an jigi ye.

Pol b Timote hakili jigin ko Ala ye an kisibaa ye ani ko Matigi Yesu Krisita ye an jigi ye.

1: An bɛ se ka jigiya sɔrɔ Yesu Krisita la, hali gɛlɛya waatiw la.

2: An ka kan k’an hakili to a la tuma bɛɛ ko Ala ye an kisibaa ni an lakanabaga ye.

1: Esayi 40:31 - «Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.”

2: Tite 2:13 - “k’an to jigiya dubalen makɔnɔni na, o min ye an ka Ala ni an Kisibaaba Yesu Krisita nɔɔrɔ jirali ye.”

1 Timote 1:2 Ne yɛrɛ denkɛ danaya la Timote ma: Ne Fa Ala ni an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni makari ni hɛrɛ sɔrɔ.

O tɛmɛsira bɛ dusu don Timote kɔnɔ a ka nɛɛma, makari ani hɛrɛ ɲini Fa Ala ni Yesu Krisita fɛ.

1. Ala ka nɛɛma kabakoma - Ka nɛɛma fanga sɛgɛsɛgɛ ani a bɛ hɛrɛ lase an ka ɲɛnamaya ma cogo min na.

2. Hinɛ bɛ se sɔrɔ kiri kan - Ka a lajɛ cogo min na hinɛ ye Ala ka kanuya jiracogo laban ye.

1. Kolosekaw 3:12-15 - Ka hinɛ ni nɛɛma jogo doncogo sɛgɛsɛgɛ.

2. Romɛkaw 5:1-5 - Ka a sɛgɛsɛgɛ cogo min na nɛɛma ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ Yesu Krisita barika la.

1 Timote 1:3 I ko ne tun b'i deli ko i ka to Efese, ne taara Masedwanɛ jamana na, walisa i ka dɔw fɔ ko u kana kalan wɛrɛ kalan.

Pol y’a fɔ Timote ye ko a ka to Efese ani a k’a janto kalansira wɛrɛ si kana kalan.

1. Ka Ala ka cikanw labato - 1 Timote 1:3

2. Kantigiya ni timinandiya - 1 Timote 1:3

1. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

2. Heburuw 13:7 - Minnu ye Ala ka kuma fɔ aw ye, aw hakili ka to olu la.

1 Timote 1:4 Aw kana aw janto nsiirinw ni bɔnsɔnw tɔgɔw la minnu tɛ ban, olu minnu bɛ ɲininkaliw baara, sanni aw ka aw janto Ala ka dannaya la.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko an kana i janto hakilinata nafamanw na, wa o nɔ na, a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ka dannaya sabati.

1. "Dannaya fanga: Hakilila fanga jusigilan jɔli".

2. "La nafantanw ka nsiirinw: Ka hakilinaw sɔsɔ minnu tɛ se ka dɛmɛ".

1. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2. Heburuw 11:1 - "Dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la."

1 Timote 1.5 Ci fɔlen laban ye kanuya ye min bɛ bɔ dusukun saniyalen ni dusukun ɲuman ni dannaya la min tɛ nkalon tigɛ.

Ci fɔlen ye ka kanuya kɛ ni dusukun saniyalen ye, ni dusukun ɲuman ye, ani dannaya lakika ye.

1. Ka mɔgɔ wɛrɛw kanu ni dusukun saniyalen ye.

2. Dusukun ɲuman nafa ka bon.

1. 1 Yuhana 4:7-8 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Elohim dɔn. sabu Ala ye kanuya ye.

2. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya ka kɛ fɛn ye min tɛ fɛn ye. Aw ka ko juguw kɔniya. aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye. bonya la ka ɲɔgɔn fisa.

1 Timote 1:6 Dɔw bɔra o la ka wuli ka kɛ kuma fu ye.

Dɔw bɔra kibaru duman la ani u y’u sinsin sɔsɔli nafamaw kan.

1. “Ka to sira kan: Ka to Kibaru Duman kan” .

2. “Daɲɛw fanga: An ka kumaw sugandili ɲuman” .

1. Yakuba 3:17 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dususuma, a bɛ sɔn ka den, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

2. Kolosekaw 3:15-17 - Ala ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelen na. ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye. Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.

1 Timote 1:7 U b’a fɛ ka kɛ sariya karamɔgɔw ye. U bɛ min fɔ, u tɛ o faamu, wa u bɛ min sinsin.

Mɔgɔ dɔw b’a fɛ ka kɛ sariya karamɔgɔw ye, nka u bɛ min fɔ walima u bɛ min sinsin, u t’o faamu.

1. I tɛ min faamu, i kana tugu o kɔ

2. Aw kana nkalon kalanw ɲɛnajɛ

1. Ntalenw 3:5-7 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

2. Esayi 5:20 - Bɔnɛ bɛ mɔgɔ minnu na, minnu bɛ kojugu wele ko ɲuman, ko ɲuman ko jugu, minnu bɛ dibi bila yeelen nɔ na, ka yeelen bila dibi nɔ na.

1 Timote 1:8 Nka an b’a dɔn ko sariya ka ɲi, ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ni sariya ye.

Sariya ka ɲi ni a kɛra ka ɲɛ.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ sariya sira fɛ: ɲumanya sariya labatoli la".

2. "Ka baara kɛ ni sariya ye ka ɲɛ: Tilennenya bɛ bɔ kɔnɔna na cogo min".

1. Romɛkaw 8:4 - "Walisa sariya tilennenya ka dafa anw na, an minnu tɛ taama farisogo sira fɛ, nka Ni Senu sira fɛ."

2. Matiyu 5:17-20 - "Aw kana miiri ko ne nana sariya wala kiraw halaki jot walima title kelen tɛna bɔ sariya la foyi la, fo u bɛɛ ka dafa.O la, mɔgɔ o mɔgɔ mana nin ci fɔlen fitininw dɔ tiɲɛ, ka mɔgɔw kalan ten, o na wele ko dɔgɔmannin sankolo masaya la Aw k'u kalan, o na wele ko mɔgɔba sankolo masaya la.»

1 Timote 1.9 An b’a dɔn ko sariya ma sigi mɔgɔ tilennen kosɔn, nka sariya tiɲɛnenw ni kanminɛbaliw, Ala ɲɛsiranbaliw ni jurumutɔw, mɔgɔ senumaw ni mɔgɔ nɔgɔlenw, faw fagabagaw ni u ba fagabagaw, mɔgɔfagalaw de ye.

Sariya ma sigi mɔgɔ tilennenw kama, nka sariya tiɲɛbaliw, Ala ɲɛsiranbaliw, jurumutɔw, mɔgɔ senumaw, mɔgɔ nɔgɔlenw, mɔgɔfagalaw ani mɔgɔfagalaw de kama.

1: "Tilennenya fanga".

2: "Tilenbaliya kɔlɔlɔ".

1: Romɛkaw 8:1-4 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ Krisita Yesu la, olu minnu tɛ taama farisogo ta fan fɛ, fɔ Ni Senu sira fɛ.

2: 1 Yuhana 1:5-10 - Ni an b taama yeelen la, i ko ale b yeelen na cogo min na, an b jn sr, ani Yesu Krisita a Denk joli b an saniya ka b jurumu b la.

1 Timote 1:10 Jatɔyakɛlaw, minnu bɛ u yɛrɛ nɔgɔ ni hadamadenw ye, cɛya sonyalikɛlaw, nkalontigɛlaw, nkalontigɛlaw, ani ni fɛn wɛrɛ bɛ kalansira ɲumanw sɔsɔ.

Nin tɛmɛsira min bɛ 1 Timote 1:10 la, o bɛ jurumu damadɔw fɔ minnu bɛ kalansira ɲumanw sɔsɔ.

1. "An yɛrɛ nɔgɔli jurumu: Ladilikan min bɔra 1 Timote 1:10 la".

2. "Kalansira ɲumanw fanga: Kalansen min bɛ bɔ 1 Timote 1:10 la".

1. Ntalenw 6:16-19 - "Matigi bɛ fɛn wɔɔrɔ koniya, wolonwula bɛ a kɔniya: kuncɛbaya ɲɛw, nkalontigɛla, bolo minnu bɛ mɔgɔ jalakibali joli bɔn, dusukun min bɛ fɛɛrɛ juguw labɛn, sen minnu bɛ teliya." kɔrɔtɔ ka don juguya la, seere nkalontigɛla min bɛ nkalon bɔn ani mɔgɔ min bɛ bɛnbaliya lawuli sigida la."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, aw na se ka Ala sago kɔrɔbɔ ani ka sɔn a ma, o min ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don." " " .

1 Timote 1.11 Ka kɛɲɛ ni Ala dubatigi ka kibaru duman nɔɔrɔma ye, o min tun bilalen bɛ ne jigi la.

Kibaru duman waajuli baara dira Pol ma, o min ye Ala dubatigi ka nɔɔrɔ cikan ye.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Ala ka nɔɔrɔ cikan bɔ kɛnɛ kan

2. Ka i yɛrɛ di Kibaru Duman ma: Duba sɔrɔli ani a tila

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya Krisita ka kibaru duman la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisili sr mg o mg dannabaaw ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:14 - K'a masɔrɔ Krisita ka kanuya b'an wajibiya, katuguni an bɛ kiri tigɛ nin cogo la: ni mɔgɔ kelen sara bɛɛ kosɔn, bɛɛ sara.

1 Timote 1.12 Ne b barika da an Matigi Krisita Yesu ye, ale min ye se di ne ma, katuguni a ye ne jate kantigi ye, ka ne bila cidenyabaara la.

Pol bɛ barika da Krisita Yesu ye, ale min y’a to a ka se ka kɛ cidenyabaarakɛla ye.

1. Weelekan min bɛ kɛ baara la: Dannaya ni cidenyabaara fanga faamuyali

2. Ka Ala bolo dɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ: Ka waleɲumandɔn jira a ka nilifɛnw na

1. Zaburu 37:23-24 - Mɔgɔ ɲuman sennakow bɛ labɛn Matigi fɛ. Hali ni a binna, a tɛna fili pewu, katuguni Matigi b'a dɛmɛ ni a bolo ye.

2. Matiyu 25:21 - A makɛ y'a fɔ a ye ko: «A ɲɛna, e jɔn ɲuman ni kantigi.

1 Timote 1.13 A tun ye Ala tɔgɔ tiɲɛbaga ni tɔɔrɔbaga ni mɔgɔ jugu ye ka kɔn o ɲɛ.

Pol ka seereya min b a jira ka b Ala tɔgɔ tiɲɛbaga ni tɔɔrɔbaga la ka kɛ mɔgɔ ye min ye makari sɔrɔ, o b’a jira ko nimisali ni dannaya fanga bɛ a la.

1: Ala ka makari: Nimisali ni Danaya

2: Ka an ka Dɔnbaliya dɔn ani ka an ɲɛsin Ala ma

1: Esayi 55:6-7 Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ, aw ka a wele ka a surunya, mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, ka tilenbaliya bila a ka miiriliw la, a ka segin Matigi ma, ka a na makari a la; an ka Ala ma, katuguni a na yafa caman ma.»

2: Luka 15:11-32 Denkɛ tununnen ntalen

1 Timote 1.14 An Matigi ka nɛɛma cayara ka tɛmɛn dannaya ni kanuya kan min bɛ Krisita Yesu la.

Matigi ka nɛɛma tun ka ca, dannaya ni kanuya tun falen bɛ Krisita Yesu la.

1. Ka dege ka i jigi da Ala ka nɛɛma caya kan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni kanuya caya la Krisita Yesu la

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma de barika la dannaya barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. O ye Ala ka nilifɛn ye, kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

1 Timote 1.15 Nin kuma ye tiɲɛ ye, min ka kan ni sɔn bɛɛ ye, ko Krisita Yesu nana diɲɛ kɔnɔ ka jurumutɔw kisi. Ne ye olu kuntigi ye.

Krisita Yesu nana di la ka jurumutw kisi.

1. Ala ka nɛɛma bɛ Bɛɛ de bolo: I mana kɛ jurumukɛla ye cogo o cogo

2. Yesu ye diɲɛ Kisibaa ye

1. Rom=kaw 5:8-10 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1 Timote 1.16 Nka o de kosɔn ne ye makari sɔrɔ, walisa Yesu Krisita ka muɲuli bɛɛ jira ne la fɔlɔ, ka kɛ misali ye minnu na da a la kɔfɛ ɲɛnamaya banbali la.

Yesu Krisita ye makari sɔrɔ Pol la walisa a ka kɛ muɲuli misali ye mɔgɔ minnu tun bɛna da a la ɲɛnamaya banbali kama.

1. "Muɲuli jan misali".

2. "Yesu Krisita ka hinɛ".

1. 1 Yuh.

2. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

1 Timote 1.17 Masakɛ banbali, min tɛ sa, min tɛ ye, Ala hakilitigi kelenpe, bonya ni nɔɔrɔ ka kɛ o ye badaa-badaa. Amiina.

Masakɛ banbali, min tɛ sa, ani min tɛ ye, o ye Ala hakilitigi kelenpe ye, wa a ka kan ni bonya ni nɔɔrɔ ye fo abada.

1: An ka Ala ye Banbali ye, a tɛ sa ani a tɛ ye

2: Ka nɔɔrɔ da Ala kan: Ka bonya da a ka masaya kan

1: Esayi 6:3 - «Mɔgɔ dɔ ye dɔ wɛrɛ wele k’a fɔ ko: “Senuman, senuma, senuman ye Kɛlɛcɛw Matigi ye. dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la.”

2: Romɛkaw 11: 33-36 - «E, nafolo ni hakilitigiya ni Ala dɔnniya ka dun! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, wa a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! Jɔn de ye Matigi hakili dɔn, wala jɔn kɛra a ladilikɛla ye? Walima jɔn de ye nilifɛn dɔ di a ma walisa a ka sara? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale de barika la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina.”

1 Timote 1.18 Ne denkɛ Timote, ne bɛ nin cikan di i ma, ka kɛɲɛ ni kiraya kuma minnu fɔra i kan ka kɔn o ɲɛ, walisa i ka kɛlɛ ɲuman kɛ u sababu fɛ.

Pol ye Timote jija a ka baara kɛ ni kiraya kumaw ye minnu dira a ma walisa ka kɛlɛ ɲuman kɛ alako ta fan fɛ.

1. An mago bɛ baarakɛminɛn minnu na walisa ka alako ta fan fɛ kɛlɛ kɛ, Ala ye olu bɛɛ di an ma.

2. Ala ka kirayakumaw bɛ fanga di an ma walisa ka se sɔrɔ an ka alako kɛlɛw la.

1. Efesekaw 6:10-18 - Paul ka cikanw Ala ka kɛlɛkɛminɛnw doncogo kan.

2. 2 Kɔrɛntekaw 10:4-5 - Pol ka cikan ka baara kɛ ni Ala ka kɛlɛkɛminɛnw ye walasa ka hakili ta fan fɛ fangatigiw halaki.

1 Timote 1.19 Aw ka dannaya minɛ, ani dusukun ɲuman na. Dɔw y'o bila dannaya ko la, u ye kurun tiɲɛ.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u ka dannaya la ani u ka dusukun ɲuman sɔrɔ, k’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu y’u ka dannaya bila, olu ye halakili sɔrɔ.

1. Dannaya ni dusukun ɲuman nafa ka bon

2. Ka ban dannaya la, o bɛ na ni halakili ye

1. Heburuw 10:35-39 - O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka layidu sɔrɔ.

2. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda kɔlɔsi filɛlikɛlan na. sabu a b'a yɛrɛ kɔlɔsi, ka taa, ka ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye cɛ sugu min ye.

1 Timote 1:20 Himene ni Alɛkisandiri bɔra olu la. Ne ye olu don Sitanɛ bolo, walisa u kana Ala tɔgɔ tiɲɛ.

Pol ye Himene ni Alɛkisandiri don Sitanɛ bolo walisa k’u kalan u kana Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1. Farati min bɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛni na

2. Jatebɔ fanga

1. Ntalenw 12:22 - “Nkalon kumaw ye Matigi haramulen ye, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye.”

2. Yakuba 3:10 - “Duba ni danga bɛ bɔ o da kelen de la. Ne balimaw, nin kow man kan ka kɛ ten.”

1 Timote 2 ye ciden Pol ye bataki fɔlɔ min sɛbɛn a ka lakanabaga kamalennin Timote ma, o tilayɔrɔba filanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikanw di delili ko la, taamacogo ɲuman bato la, ani cɛya ni musoya jɔyɔrɔw kan egilisi kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol y’a sinsin delili nafa kan mɔgɔw bɛɛ bolo (1 Timote 2:1-7). A b’a ɲini ko deliliw, deliliw, deliliw ani barika dali ka kɛ bɛɛ ye, hali masakɛw ni fangatigiw. O bɛ kɛ sabu Ala b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi ani ka na tiɲɛ dɔnni na. Pol b Yesu Krisita jira iko cɛsiribaa Ala ni hadamadenw cɛ min y’a yɛrɛ di ka kɛ kunmabɔsara ye bɛɛ ye.

Dakun 2nan: Pol bɛ kuma taamacogo ɲuman kan bato lajɛw senfɛ (1 Timote 2:8-15). A b’a fɔ ko cɛw ka kan ka delili kɛ ni bolo senumaw kɔrɔtalen ye cogo la min bɛ bonya jira ani k’a sɔrɔ u ma dimi ni sɔsɔli kɛ. A fɔra musow ye ko u ka fini don cogo bɛnnen na ni cogo ɲuman na ani cogo bɛnnen na, k’u yɛrɛ masiri ni baara ɲumanw ye sanni ka kunsigi walima biyew kɛ minnu bɛ u yɛrɛ masiri. Pol b’a fɔ fana ko musow ka kan ka kalan kɛ ni dususuma ye, u kana fanga sɔrɔ cɛw kan, nka u ka kan ka to ka kolo.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni kalanw ye musow jɔyɔrɔ kan egilisi kɔnɔ (1 Timote 2:11-15). Pol y’a ɲɛfɔ ko ale t’a to musow ka mɔgɔw kalan walima ka fanga sɔrɔ cɛw kan, nka a ka kan ka kalan kɛ u makun na. A bɛ segin Hawa ka nanbara kan, k’a kɛ misali ye min b’a jira mun na musow man kan ka kuntigiya kɛ cɛw kan. Nka, a b’u hakili sigi ko u bɛna kisi den sɔrɔli sababu fɛ ni u taara a fɛ dannaya, kanuya, senuya ani yɛrɛminɛ na.

Kuma surun na, .

Timote fɔlɔ tilayɔrɔba filanan bɛ cikanw di delili ko la, taamacogo ɲuman bato lajɛw senfɛ, ani cɛ ni muso jɔyɔrɔw kan egilisi kɔnɔ.

Pol b’a sinsin delili kan mɔgɔw bɛɛ ye—delili minnu bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ ye, fangatigiw fana sen bɛ o la—k’a masɔrɔ Ala b’a fɛ u ka kisili sɔrɔ Yesu Krisita barika la.

A bɛ kuma taamacogo bɛnnenw kan bato waati la, k’a fɔ cɛw ye u ka delili kɛ ni bonya ye ani k’a sɔrɔ u ma dimi walima ka sɔsɔli kɛ, k’a sɔrɔ musow bɛ ci bila u ka fini don cogo bɛnnen na ani ka kalan kɛ ni dususuma ye k’a sɔrɔ fanga tɛ u la cɛw kan.

Pol y’a ɲɛfɔ ka t’a fɛ ko musow man kan ka mɔgɔw kalan walima ka fanga sɔrɔ u kan ka da Hawa ka nanbara misali kan. Nka, a b’u hakili sigi ko u bɛna kisili sɔrɔ den sɔrɔli fɛ ni u taara a fɛ dannaya, kanuya, senuya ani yɛrɛminɛ na. Nin tilayɔrɔba bɛ delili nafa jira, taamacogo ɲuman bato lajɛw la, ani cɛw ni musow jɔyɔrɔw egilisi kɔnɔ.

1 Timote 2.1 O de kosɔn ne b'a deli ko fɔlɔ, deliliw ni deliliw ni deliliw ni barika daliw ka kɛ mɔgɔw bɛɛ kosɔn.

An ka kan ka delili kɛ mɔgɔw bɛɛ ye ani ka barika da u ye.

1. Waleɲumandɔn deliliw: Weelekan min bɛ kɛ ka barika da mɔgɔw bɛɛ ye

2. Ka delili kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye: Deliliw kɛli hadamadenw bɛɛ ye

1. Yakuba 5:16 - "Aw ka aw ka hakɛw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili ni timinandiya nafa ka bon kosɛbɛ."

2. 1 Yuhana 5:16 - "Ni mg d ye a balima ye jurumu min k jurumu ye, jurumu min t saya ye, a na deli, a na ninamaya di a ma, minnu t jurumu k saya ye. Jurumu b yen fo saya kana a fɔ ko a na delili kɛ o la.»

1 Timote 2:2 Masakɛw ni fangatigiw bɛɛ ye. walisa an ka ɲɛnamaya kɛ lafiya ni hɛrɛ la Ala ɲɛsiran ni tilennenya bɛɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka delili kɛ kuntigiw ye walisa kerecɛnw ka se ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ka Ala bonya.

1. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni dususuma ni hɛrɛ ye Ala ɲɛsiran ni tilennenya la

2. Delili fanga min bɛ fanga la

1. Romɛkaw 13:1-7

2. 1 Piɛrɛ 2:13-17

1 Timote 2.3 Katuguni nin ye ko ɲuman ye, a ka di an Kisibaa Ala ɲɛ kɔrɔ.

Tɛmɛsira:

Ala b’a fɛ an ka delili kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, an tɛ minnu dɔn walima minnu ka di an ye dɔrɔn. 1 Timote 2:3-4 la a b’a fɔ ko: “Nin ka ɲi, o ka di an Kisibaa Ala ye, ale min b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi, ka tiɲɛ dɔn.”

Ala b’a fɛ an ka delili kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, walisa u ka kisi ani ka tiɲɛ dɔn.

1. Delili: Nilifɛn min ka kan ka di mɔgɔw bɛɛ ma

2. Dusukunw ni hakiliw da yele tiɲɛ na delili fɛ

1. 1 Timote 2:3-4

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1 Timote 2.4 A b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi, ka tiɲɛ dɔn.

Tɛmɛsira: Bibulu bɛ mɔgɔw kalan ko bɛɛ bɛ se ka kisi. Layidu Kura kitabu kɔnɔ min tɔgɔ ye ko 1 Timote 2:4, a sɛbɛnnen bɛ ko Ala “b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi, ka tiɲɛ dɔn.”

Ala b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi ani ka tiɲɛ dɔnniya sɔrɔ.

1. Ala ka nɛɛma bɛ Bɛɛ de bolo: A kan Ala ka kanuya a ka mɔgɔw bɛɛ ye

2. Tiɲɛ sira: A kisili sira kan

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 10:13 - Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi.

1 Timote 2.5 K'a masɔrɔ Ala kelenpe de bɛ Ala ni mɔgɔw cɛ, o ye Krisita Yesu ye.

Ala kelenpe de bɛ Ala ni hadamadenw cɛ, o ye Yesu Krisita ye.

1. "Yesu Krisita nafa ka bon an ka cɛsiribaa la".

2. "Yesu Krisita ka cɛsiri fanga".

1. Romɛkaw 8:34 - "Krista Yesu min sara, ka tɛmɛ o kan, min kununna ka taa ɲɛnamaya la, o bɛ Ala kinin fɛ, a bɛ delili kɛ an kosɔn fana."

2. Esayi 59:16 - "A y'a ye ko mɔgɔ si tɛ yen, a kabakoyara ko mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka don a ko la, o de la a yɛrɛ bolo ye se sɔrɔ a ye, a ka tilennenya y'a sabati.

1 Timote 2.6 A ye a yr di b== kunmabɔsara ye, walisa ka seereya kɛ a waati la.

Ala y’a yɛrɛ di ka kɛ kunmabɔsara ye mɔgɔw bɛɛ ye, wa o na seereya waati bɛnnen na.

1. Ala y’a yɛrɛ saraka: Kafarili faamuyali ani a waleɲumandɔn

2. An bɛ se ka kɛ Ala ka nɛɛma seereyabagaw ye cogo di an ka ɲɛnamaya kɔnɔ?

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o kɛra ale de kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

2. Yuhana 3:16-17 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka mɔgɔ jalaki." diɲɛ, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

1 Timote 2.7 O de kosɔn ne ye waajulikɛla ni ciden ye, ne bɛ tiɲɛ fɔ Krisita la, nka ne tɛ nkalon tigɛ.

Pol sigira ka kɛ siya wɛrɛw waajulikɛla, ciden ani karamɔgɔ ye dannaya ni tiɲɛ na.

1. Weelekan ka waajuli kɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni tiɲɛ ye

2. Ka tugu an ka weleli kɔ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi ni kanminɛli ye

1. Kolosekaw 4:3-4 - Ka delili kɛ tuma bɛɛ Ni la, ni delili ni delili bɛɛ ye. O kama, i ka to i ɲɛ na ni timinandiya bɛɛ ye, ka delili kɛ mɔgɔ senumaw bɛɛ ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:10 - Nka ne ye min ye, ne ye Ala ka nɛɛma barika la, a ka nɛɛma ne ma, o ma kɛ fu ye. O kɔ, ne ye baara kɛ ka tɛmɛ u si kan, hali ni ne tɛ, nka Ala ka nɛɛma de bɛ ne fɛ.

1 Timote 2.8 O de kosɔn ne b’a fɛ mɔgɔw ka delili kɛ yɔrɔ bɛɛ, ka bolo senumaw kɔrɔta, k’a sɔrɔ u ma dimi ni sigasiga tɛ.

Pol bɛ dusu don cɛw kɔnɔ u ka delili kɛ yɔrɔ bɛɛ ni bolo senumaw ye, dimi ni siga tɛ u la.

1. Ka Ala ka sebaaya dɔn ka deliliw jaabi

2. Ka delili kɛ ni Dannaya ni majigilenya ye

1. Yakuba 5:16 - Mɔgɔ tilennen ka delili min bɛ kɛ ni timinandiya ye, o nafa ka bon kosɛbɛ.

2. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw janto foyi la; nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la.

1 Timote 2.9 O cogo kelen na, musow ka u yɛrɛ masiri fini ɲumanw na, ni maloya ni hakilisigi ye. A kana kɛ ni kunsigi sɔgɔlenw ye, wala sanu, walima ni perlew ye, walima ni fini sɔngɔ gɛlɛnw ye.

Musow ka kan ka fini don cogo bɛnnen na, u man kan ka fini sɔngɔ gɛlɛnw walima fini sɔngɔ gɛlɛnw don.

1. An Nafa tɛ Sɔrɔ An ka finiw na

2. Ka fini doncogo ɲuman

1. 1 Piɛrɛ 3:3-4 - “Aw kana a to aw ka finiw ka kɛ kɛnɛma, kunsigi sirili ani sanu finiw donli, walima aw ka finiw— nka aw ka finiw ka kɛ dusukun dogolen ye ni... hakili dususumanin ni dususumanin cɛɲa min tɛ ban, o min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.”

2. Ntalenw 11:22 - “Muso cɛɲi hakilitigi tɛ i ko sanu bololanɛgɛ donsokɛ da la.”

1 Timote 2.10 Nka (o bɛ kɛ musow ye minnu b’a fɔ ko u bɛ Ala ɲɛsiran) ni kɛwale ɲumanw ye.

Muso minnu b’a fɔ ko u bɛ Ala ɲɛsiran, olu ka kan ka kɛwale ɲumanw jira.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye: Ka baara ɲumanw kɛ".

2. "Ala-ka-marako misali: Weelekan ka ɲɛsin baara ɲumanw ma".

1. Ntalenw 19:17 - Min bɛ ɲumanya kɛ faantanw ye, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwalew sara.

2. Galasikaw 6:9-10 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na ni an ma an fari faga. O de kosɔn, i n’a fɔ sababu bɛ an bolo cogo min na, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw.

1 Timote 2:11 Muso ka kalan kɛ a makun na ni kololi bɛɛ ye.

Musow ka kan ka kalan kɛ ni dususuma ni bonya ye.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka makun: Ka dege ka fanga bonya

2. Majigin cɛɲi: Fanga lafiyalen fanga minɛni

1. Ntalenw 11:2 - Ni kuncɛbaya nana, maloya bɛ na, nka hakilitigiya bɛ na ni majigilenya ye.

2. 1 Piɛrɛ 3:4 - Nka aw ka masiri ka kɛ dusukun dogolen ye ni hakili dususumanin ni dususumanin cɛɲi ye min tɛ tiɲɛ, o min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

1 Timote 2.12 Nka ne t'a to muso ka mɔgɔw kalan, ka kuntigiya minɛ cɛ la, nka a ka to a makun na.

Musow man kan ka mɔgɔw kalan walima ka fanga sɔrɔ cɛw kan egilisi kɔnɔ, nka u ka kan ka to u makun.

1. "Musow jɔyɔrɔ Egilisi kɔnɔ: Bibulu ka fanga ni kololi".

2. "Ni dususumanin fanga: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege ka kolo Ala ka Kuma ye".

1. 1 Kɔrɛntekaw 14:33-35 - "Ala tɛ ɲagami Ala ye, nka hɛrɛ Ala don. I ko a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ senumaw ka egilisiw bɛɛ la, musow ka kan ka u makun egilisiw kɔnɔ. Katuguni u man kan ka kuma, nka." ka kan ka kolo, i n'a fɔ Sariya fana b'a fɔ cogo min na. Ni fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɛ ka min kalan, u ka u cɛw deli so. Katuguni maloyako don muso ka kuma egilisi kɔnɔ."

2. Efesekaw 5:22-24 - "Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. K'a masɔrɔ cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye egilisi kunkolo ye, a farikolo, a yɛrɛ ye a Kisibaa ye." .Egilisi bɛ kolo Krisita kɔrɔ cogo min na, musow fana ka kan ka kolo u cɛw ye fɛn bɛɛ la.»

1 Timote 2:13 Hadama dabɔra fɔlɔ, o kɔfɛ Hawa dabɔra.

Bibulu tɛmɛsira b’a fɔ ko Ala ye Hadama da fɔlɔ, o kɔfɛ Hawa.

1. Ala ka sigicogo nafa ka bon danfɛnw na - Ala ka labɛn bɛ na fɔlɔ cogo min na tuma bɛɛ.

2. Ala ka labɛn dafalen don cogo min na, ani a nafa ka bon cogo min na ka tugu o kɔ.

1. Jenɛse 1:26-27 - Ala ye hadamaden da a ja la, cɛ ni muso, a ye u da.

2. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ iko a bɛnnen don cɛ ma, nka a laban ye saya sira ye.

1 Timote 2.14 Hadama ma lafili, nka muso min lafilila, o tun b jurumuw la.

Sa ma Hadama lafili, nka Hawa lafilira ka jurumu kɛ.

1. Farati min bɛ nanbara la

2. Ala ka jurumu yafa

1. Jenɛse 3:1-7 - Sa ka Hawa lafilili maana.

2. Esayi 1:18 - Ala ka jurumu yafa.

1 Timote 2.15 Nka a na kisi den sɔrɔli la, ni u tora dannaya ni kanuya ni senuya la ni hakilisigi ye.

Pol bɛ dusu don Krecɛn musow kɔnɔ u ka taa a fɛ dannaya la, kanuya la, senuya la ani hakilisigi la walisa ka kisi den sɔrɔli fɛ.

1. Dannaya, kanuya, senuya ani hakilisigi fanga kerecɛn musow ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni 1 Timote 2:15 ka tiɲɛ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Galasikaw 5:22-23 - “Nka Ni Senu den ye kanuya, nisɔndiya, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.”

2. 1 Piɛrɛ 3:1-2 - “O cogo kelen na, musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ, walisa hali ni dɔw ma kuma labato, u ka se ka sɔrɔ u musow taamacogo fɛ ni kuma tɛ.”

1 Timote 3 ye ciden Pol ye bataki fɔlɔ min sɛbɛn a ka lakanabaga kamalennin Timote ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ setigiya di kɔlɔsilikɛlaw ni diacrew ma egilisi kɔnɔ ani ka bilasirali di u jɔyɔrɔw n’u ka kunkanbaaraw kan.

Dakun fɔlɔ: Pol y’a jira ko mɔgɔ minnu ka kan ka kɛ kɔrɔsibagaw ye, minnu bɛ wele fana ko episkɔpuw walima maakɔrɔw (1 Timote 3:1-7). A b’a fɔ ko lakɔlɔsibagaw ka kan ka kɛ mɔgɔ mafiɲɛyali sanfɛ, furuɲɔgɔn kelen furulen ka kan, ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ danbe la, min bɛ se ka u yɛrɛ minɛ, min bɛ bonya da mɔgɔw kan, min bɛ se ka mɔgɔw kalan, u kana u yɛrɛ di dɔlɔmin na walima fariyakow ma, nka u ka kan ka kɛ mɔgɔ dususumaninw ye, minnu tɛ sɔsɔli kɛ. U ka kan k’u yɛrɛ ka duw ɲɛnabɔ ka ɲɛ ani ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ egilisi kɔnɔ ani a kɔkan. Ka fara o kan, u man kan ka kɛ mɔgɔ minnu jiginna kɔsa in na, nka u man kan ka kɛ mɔgɔ kelen-kelenw ye minnu y’a jira ko u kɔgɔlen don u ka limaniya la.

Dakun 2nan: O kɔfɛ, Pol bɛ kuma diacrew ka setigiya kan (1 Timote 3:8-13). A ɲininen bɛ diacrew fɛ fana, u ka kan ni bonya ye, u ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye u ka dannaya la, u kana u yɛrɛ bila diwɛn caman na walima ka tugu tɔnɔ namaratɔw kɔ. U ka kan ka dannaya gundo minɛ ni dusukun jɛlen ye. I n’a fɔ lakɔlɔsibagaw, diacrew fana ka kan ka kɔrɔbɔ fɔlɔ sanni u ka sigi ka baara kɛ u jɔyɔrɔ la. U ka kan ka kɛ kantigiya la u yɛrɛ ka duw ɲɛnabɔcogo ɲuman na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni kuma kuncɛlen ye min bɛ sinsin o cikanw nafa kan (1 Timote 3:14-16). Pol b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ Timote ye joona nka a ye o kow sɛbɛn walisa ni a ye nali bila kɔfɛ, Timote k’a dɔn mɔgɔw ka kan ka u yɛrɛ minɛ cogo min na Ala ka so kɔnɔ—Egilisi kɔnɔ—o min ɲɛfɔlen don ko “tiɲɛ jɔnjɔn ni a jusigilan.” A bɛ Ala ɲɛsiran gundo jira min jirala Yesu Krisita barika la—A ka mɔgɔya, a tilennenya Ni Senu fɛ, a weleweleda siyaw cɛma mɛlɛkɛw fɛ ani a sɔrɔli dannaya fɛ.

Kuma surun na, .

Timote fɔlɔ tilayɔrɔba sabanan bɛ setigiya di kɔrɔsibagaw (maakɔrɔw) ani diacrew ma egilisi kɔnɔ ani ka sinsin u jɔyɔrɔw ni u ka kunkanbaaraw nafa kan.

Lakɔlɔsibagaw ka kan ka kɛ cogo minnu na, Pol b’a jira, k’a sinsin u jogo, u taamacogo ani u ka se ka mɔgɔw kalan. U ka kan ka kɛ dannabaa kɔgɔlenw ye minnu tɔgɔ ka ɲi.

O kɔfɛ, a bɛ kuma diacrew ka setigiya kan, k’u ka dannaya lakika jira, u ka yɛrɛminɛ, ani u ka duw ɲɛnabɔcogo kantigiya la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni kuma kuncɛlen ye min b’a jira ko nin cikanw nafa ka bon taamacogo ɲuman na Ala ka so kɔnɔ, n’o ye egilisi ye. Pol b Yesu Krisita jira iko a ye mɔgɔba ye Ala ɲɛsiran gundo la min jirala a farikolo la, a tilennenya Ni Senu fɛ, a weleweleda siyaw cɛma mɛlɛkɛw fɛ, ani min sɔrɔla dannaya fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin ɲɛmɔgɔ setigiw nafa kan egilisi kɔnɔ minnu bɛ kalansira ɲumanw sabati ani minnu bɛ Ala jogo jira.

1 Timote 3:1 Nin kuma ye tiɲɛ ye ko: Ni mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ Episkɔpu ye, a b’a fɛ ka baara ɲuman kɛ.

Mɔgɔ minnu b’a fɛ ka kɛ episkɔpuw ye, Pol bɛ dusu don olu kɔnɔ u k’a dɔn ko o ye baara ɲuman ye ani ko ɲuman ye.

1. Episkɔpu ka baara: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyaw ye

2. Ka welekan sɛgɛsɛgɛ cidenyabaara la: Ka baara kɛ Episkɔpu ye, o kɔrɔ ye min ye

1. Yakuba 3:1 - “Ne balimaw, aw caman man kan ka kɛ karamɔgɔw ye, katuguni aw b’a dɔn ko an minnu bɛ mɔgɔw kalan, kiri na tigɛ an na ni gɛlɛya ye ka tɛmɛ o kan.”

. Wari namaratɔw tɛ, nka u b'a fɛ ka baara kɛ. Min kalifara aw ma, aw kana aw kuntigiya, nka aw ka kɛ misali ye sagakulu ye.”

1 Timote 3:2 O tuma na fɛ, Episkɔpu ka kan ka kɛ jalakibali ye, muso kelen cɛ, min kɔrɔtɔlen don, min hakili ka di, min bɛ taamacogo ɲuman kɛ, min bɛ jatigila minɛ, min bɛ se ka mɔgɔw kalan.

Pol ye Timote kalan episkɔpu jogo kan, i n’a fɔ jalakibali, muso kelen cɛ, min bɛ kɔrɔtɔ, min hakili sigilen don, min bɛ kɛwale ɲumanw kɛ, ani min bɛ jatigila di, ani min bɛ se ka mɔgɔw kalan.

1. Episkɔpu ka jogo: Kuntigiya wajibiyalenw

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni jatigila ye: Ala hakili ka baara kɛ

.

2. 1 Piɛrɛ 5:2-3 - «Aw cɛma Ala ka sagakulu balo, aw kana u kɔlɔsi ni degun ye, nka aw sago la. Nafolo nɔgɔlen kosɔn tɛ, nka hakili labɛnnen de kosɔn. Aw kana kɛ Ala ka ciyɛn kuntigiw ye, nka aw ka kɛ misali ye sagakulu bolo.”

1 Timote 3:3 Aw ma aw yɛrɛ di diwɛn ma, aw kana kɛ bugɔlikɛla ye, aw tɛ nafolo nɔgɔlen namaratɔ ye. Nka muɲu, a tɛ kɛlɛ kɛ, a tɛ namaratɔ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma jogo dɔ kan, n’o ye ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ diwɛn ma, ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka baara kɛ, ka kɛ wari namaratɔ ye, ka muɲu, ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ kɛlɛ kɛ, ani ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ namara kɛ.

1. "Muɲuli fanga: Ka se sɔrɔ namara ni fariya kɔrɔbɔliw kan".

2. "Yɛrɛminɛ kunkanko: Ka ban dɔlɔ ni bɛnbaliya kɔrɔbɔliw la".

Ka tigɛ-

1. Ntalenw 16:32 - "Mɔgɔ min bɛ dimi joona, o ka fisa ni fangatigi ye, min bɛ a ni mara, o ka fisa ni dugu minɛbaga ye."

2. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, 23 dususuma ni yɛrɛminɛ ye. Sariya tɛ o ɲɔgɔnnaw kama.

1 Timote 3.4 Min b= a ka so mara ka ɲɛ, ka a denw kolo ni fanga bɛɛ ye.

Kuntigi ka kan ka se k’a ka du mara ani k’a denw kolo cogo la min bɛ bonya da a kan.

1. Kuntigi ɲuman ka jogo

2. Bangebagaw ka kunkanbaaraw

1. Efesekaw 6:4 - Faw, aw kana aw denw dimi, nka aw ka u lamɔ Matigi ka kololi ni a ka kalan la.

2. Ntalenw 15:20 - Denkɛ hakilitigi bɛ fa nisɔndiya, nka hakilintan bɛ a ba mafiɲɛya.

1 Timote 3:5 (Ni mɔgɔ t’a yɛrɛ ka so maracogo dɔn, a na Ala ka egilisi ladon cogo di?)

Tɛmɛsira:

Pol ye bataki min ci Timote ma, o bɛ kuma jogo minnu kan egilisi kɔrɔsibaga ka kan ka minnu sɔrɔ. A b’a fɔ ko jogo minnu nafa ka bon kosɛbɛ, olu dɔ la kelen ye ko lakɔlɔsibaga ka kan k’a yɛrɛ ka so maracogo dɔn ka ɲɛ.

Pol b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka egilisi kɔrɔsibaga sɔrɔ min bɛ se k’a yɛrɛ ka so mara ka ɲɛ.

1. "Egilisi ɲɛmɔgɔ ka sekow".

2. "Kerecɛn ɲɛmɔgɔ ka kunkanbaaraw".

1. Efesekaw 5:21-33 - Majigin ni kanuya so kɔnɔ

2. Tite 1:5-9 - Egilisi ɲɛmɔgɔ ka setigiya

1 Timote 3.6 A kana kɛ mɔgɔ kura ye, walisa a kɔrɔtalen don ni kuncɛbaya ye, a kana bin Sitanɛ ka jalaki kɔnɔ.

Timote lasɔmina ko a kana mɔgɔ kura dɔ sigi ɲɛmɔgɔ ye egilisi kɔnɔ, bawo u bɛ se ka kɛ kuncɛbaw ye ani ka Ala ka jalaki sɔrɔ.

1. Kuncɛbaya bɛ na sani mɔgɔ ka bin: Ka kalan sɔrɔ 1 Timote 3:6 misali la

2. Majigilenya nafa: Ka bonya 1 Timote 3:6 ka hakilitigiya la

1. Yakuba 4:6 - "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

2. Ntalenw 11:2 - "Ni kuncɛbaya nana, maloya bɛ na, nka hakilitigiya bɛ na ni majigilenya ye."

1 Timote 3:7 Ka fara o kan, a ka kan ka mɔgɔw lakali kɛnɛma. walisa a kana bin maloya ni Sitanɛ ka jan na.»

Nafa min b’a la ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ka bɔ egilisi kɔkanmɔgɔw yɔrɔ, o jiralen bɛ nin tɛmɛsira kɔnɔ, bawo o bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a kana bin jinɛ ka jan kɔnɔ.

1. Seereya ɲuman fanga: An tɔgɔ ɲuman bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na k’an yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma

2. Ka to mafiɲɛyali sanfɛ: Tɔgɔ ɲuman ka kan kɛnɛmamɔgɔw ɲɛ na

1. Ntalenw 22:1 - Tɔgɔ ɲuman ka kan ka sugandi ka tɛmɛ nafoloba kan, ani nɛɛma ka fisa ni warijɛ walima sanu ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:12 - Aw ka aw taamacogo to bonya la siya wɛrɛw cɛma, walisa ni u bɛ kuma aw kama iko kojugukɛlaw, u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka nɔɔrɔ da Ala kan u ka bɔdon don na.

1 Timote 3:8 O cogo kelen na, diacrew ka kan ka kɛ mɔgɔ ye, u kana kɛ kan fila ye, u kana diwɛn caman dun, u kana kɛ nafolo nɔgɔlen namaratɔw ye.

Diacrew ka kan ka kɛ mɔgɔ bonyalenw ye, mɔgɔ sɛbɛw ani mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ minɛ, k’u yɛrɛ tanga namara ma.

1. Baara ka bonya: 1 Timote 3:8 kalan

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye: 1 Timote 3:8 lajɛ

1. 1 Piɛrɛ 4:10 - I n’a fɔ u kelen-kelen bɛɛ ye nilifɛn sɔrɔ cogo min na, aw ka baara kɛ n’o ye ka baara kɛ ɲɔgɔn ye, i n’a fɔ Ala ka nɛɛma suguya caman marabaga ɲumanw.

2. Ntalenw 21:20 - Nafolo nafama ni tulu bɛ hakilitigi sigiyɔrɔ la, nka hakilintan b’o dun.

1 Timote 3:9 Ka dannaya gundo minɛ dusukun saniyalen na.

Pol ye Timote jija a ka dannaya gundo minɛ ni dusukun saniyalen ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye: Ka ɲɛnamaya kɛ ni dusukun saniyalen ye".

2. "Ka da Ala la ni ɲɛnamaya gundo ye".

1. Kɛwalew 24:16 - "O la sa, ne b'a ɲini tuma bɛɛ ka ne dusukun jɛya Ala ni hadamaden ɲɛkɔrɔ."

2. Filipekaw 4:8 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu—ni fɛn dɔ ka fisa ni fɛn ye min ka kan ni tanuli ye—aw ka miiri o ko suguw la." " " .

1 Timote 3.10 Ninnu fana ka kɔrɔbɔ fɔlɔ. o kɔfɛ, u ka baara kɛ ni diacre ka baara ye, k'a sɔrɔ jalaki tɛ u la.

Pol ye ci bila Timote ma a k’a janto a la ko diacrew ka kan ka jira ko jalakibaliw don sani u ka se ka fanga ta.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ misali jalakibali".

2. "Diacre ka jogo".

1. 1 Piɛrɛ 2:12 - "Aw ka kɛwalew ka bonya siya wɛrɛw cɛma, walisa ni u bɛ kuma aw kama iko kojugukɛlaw, u ka se ka Ala tanu aw ka kɛwale ɲumanw fɛ u ka kɛwale ɲumanw fɛ u ka kɛwale ɲumanw fɛ u ka kɛwale ɲumanw fɛ u ka kɛwale ɲumanw fɛ, u ka kɛwale ɲumanw fɛ, u ka kɛwale ɲumanw fɛ.

2. Tite 1:6-7 - "Ni mɔgɔ dɔ ye jalakibali ye, muso kelen cɛ, den kantigiw b'a fɛ min jalakilen tɛ ɲagami ni kuntigiya la. Episkɔpu ka kan ka kɛ jalakibali ye, i ko Ala ka kuntigiya, a kana kɛ a yɛrɛ sago ye sɔɔni a diminnen don, a ma di diwɛn ma, a tɛ kɛ bugɔlikɛla ye, a tɛ dimi nafolo nɔgɔlen na.”

1 Timote 3.11 O cogo kelen na, u musow ka kan ka kɛ mɔgɔ juguw ye, u kana kɛ tɔgɔjugu fɔbagaw ye, ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye, ka kɛ kantigiw ye fɛn bɛɛ la.

Nin tɛmɛsira min bɔra 1 Timote 3:11 la, o b’a jira ko diacre musow ka kan ka kɛ mɔgɔ juguw ye, u man kan ka kɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛbagaw ye, ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye, ani kantigiw ye fɛn bɛɛ la.

1. Kantigiya nafa ka bon furu kɔnɔ

2. Musow jɔyɔrɔ Egilisi kɔnɔ

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi

2. Ntalenw 31:10-31 - Muso ɲuman

1 Timote 3.12 Diacrew ka kɛ muso kelen cɛw ye, u ka u denw ni u yɛrɛ ka sow mara ka ɲɛ.

Pol b’a fɔ ko diacrew ka kan ka kɛ muso kelen cɛw ye, wa u ka kan ka u denw ni u ka duw mara ka ɲɛ.

1. "Diacrew jɔyɔrɔ Egilisi kɔnɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman ye: Diacre dɔ ka baara".

1. Efesekaw 5:21-33 - Majigin ni kanuya furu kɔnɔ

2. Tite 1:5-9 - Seko minnu bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw ye Egilisi kɔnɔ

1 Timote 3.13 Katuguni minnu ye diacre baara kɛ ka ɲɛ, olu bɛ se ka baara ɲuman san u yɛrɛ ye, ka jagɛlɛyaba sɔrɔ dannaya la min bɛ Krisita Yesu la.

1 Timote 3:13 bɛ dusu don diacrew kɔnɔ u ka baara kɛ ni kantigiya ye walisa ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ani ka dannaya barikama sɔrɔ Yesu Krisita la.

1. Ka bonya sɔrɔ baara kɛli fɛ ni kantigiya ye

2. Dannaya jagɛlɛn min bɛ Krisita la, o fanga

1. Marka 10:45 - Katuguni hali Mɔgɔ Denkɛ ma na ka baara kɛ, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

1 Timote 3.14 Ne b= nin kow sèbèn i ye, ne jigi b'a kan ko ne na na i ma joona.

Pol bɛ ka bataki ci Timote ma, a jigi b’a kan ko a bɛna taa bɔ a ye sɔɔni.

1. Jɛɲɔgɔnya sabatili nafa ka bon ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

2. Jigiya fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Romɛkaw 12:9-10 - "Kanuya ka kɛ tiɲɛtigi ye. Ko jugu kɔniya; aw ka to koɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

2. Zaburu 33:20-22 - "An ni bɛ Matigi makɔnɔ, ale de ye an dɛmɛni ni an ka kala ye. An dusukun nisɔndiyalen don a la, katuguni an jigi dalen bɛ a tɔgɔ senuma kan. Matigi, i ka kanuya sabatilen ka kɛ." anw kan, i ko an jigi b'aw kan cogo min na.»

1 Timote 3.15 Nka ni ne tora ka mɛn, walisa i k’a dɔn i ka kan ka i yɛrɛ minɛ cogo min na Ala ka so kɔnɔ, o min ye Ala ɲɛnama ka egilisi ye, tiɲɛ jɔnjɔn ni a jusigilan.

Ala ɲɛnama ka egilisi ye tiɲɛ jɔnjɔn ni a jujɔ ye, wa an ka kan ka an yɛrɛ minɛ cogo la min bɛ o tiɲɛ jira.

1. An ka taamacogo Ala ka so kɔnɔ

2. Egilisi: Tiɲɛ jɔyɔrɔ ani a jujɔ

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ.

2. Efesekaw 4:15 - Nka, ka tiɲɛ fɔ kanuya la, ka bonya fɛn bɛɛ la ka kɛ ale ye min ye kuntigi ye, Krisita—

1 Timote 3.16 Ala ɲɛsiran gundo ka bon, sɔsɔli t'a la: Ala jirala farisogo la, a tilennen don Ni Senu la, mɛlɛkɛw y'a ye, a waajuli kɛra siya wɛrɛw ye, a dara diɲɛ la, a kɔrɔtara nɔɔrɔ la.

Ala ɲɛsiran gundo ye ko Ala jirala hadamaden cogo la, ka jo sɔrɔ Ni Senu fɛ, mɛlɛkɛw ye a ye, ka waajuli kɛ siya wɛrɛw ye, ka sɔn a ma diɲɛ kɔnɔ, ka taa ni a ye nɔɔrɔ la.

1. I ka da Ala ka gundo la

2. Yesu jirali farisogo la

1. Yuhana 1:14 - Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an ye a nɔɔrɔ ye i ko a Denkɛ kelenpe min bɔra Fa la, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.

2. Kolosekaw 2:9 - K'a masɔrɔ Ala dafalen bɛɛ sigilen bɛ farikolo la.

1 Timote 4 ye ciden Pol ye bataki fɔlɔ min sɛbɛn a ka lakanabaga kamalennin Timote ma, o tilayɔrɔba naaninan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma kalansira nkalonmaw kan, ka Timote jija a ka cidenyabaara la.

Dakun fɔlɔ: Pol ye lasɔmini kɛ jinɛw ka kalansira nkalonmaw ni u ka kalansiraw kan (1 Timote 4:1-5). A b’a fɔ ko waati nataw la, dɔw bɛna bɔ dannaya la, ka u janto hakili lafililenw ni kalansiraw la minnu bɛ furu ni dumuni dɔw bali. Pol b’a sinsin a kan ko Ala ye fɛn o fɛn da, o bɛɛ ka ɲi ni a sɔnna ni barika dali ye. A b Timote hakili jigin ko a ka dannabaaw kalan ani ka o kow laadi walisa u ka balo kalansira ɲumanw na.

Dakun 2nan: Pol ye Timote bila a ka misali di mɔgɔ wɛrɛw ma kumacogo, taamacogo, kanuya, kantigiya ani saniya la (1 Timote 4:6-10). A b’a jija a ka kɛ Krisita Yesu ka baarakɛla ɲuman ye, a kɛtɔ k’a yɛrɛ balo ni dannaya kumaw ni kalan ɲuman ye. Pol y’a sinsin a kan ko nafa bɛ Ala ɲɛsiran na fɛn bɛɛ la—nin ɲɛnamaya kɔnɔ ani ɲɛnamaya nata la—ani a bɛ Timote jija a ka baara kɛ ani ka cɛsiri kɛ bawo a y’a jigi da Ala ɲɛnama kan.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye Timote ka cidenyabaara ko la (1 Timote 4:11-16). Pol b’a fɔ a ye ko a kana a to mɔgɔ si k’a mafiɲɛya a ka kamalenninya kosɔn, nka a ka kɛ misali ye kuma, taamacogo, kanuya, kantigiya ani saniya la. A b’a jija a k’a yɛrɛ di Sɛbɛnniw kalanni na foroba la, ka mɔgɔw laadi ani ka mɔgɔw kalan. Pol b’a laadi ko a kana a ka hakilimaya nilifɛn bila kɔfɛ, nka a ka baara kɛ n’o ye ni timinandiya ye. A b’a jija a k’o kow dege walisa a ka ɲɛtaa ka se ka ye bɛɛ ɲɛ na.

Kuma surun na, .

1 Timote tilayɔrɔba naaninan bɛ kuma kalansira nkalonmaw kan, k’a sɔrɔ a bɛ cikanw di cidenyabaara kama.

Pol bɛ lasɔmini kɛ kalansira nkalonmaw kan minnu bɛ furu ni dumuni dɔw bali, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin waleɲumandɔn kan Ala ye fɛn minnu bɛɛ da.

A bɛ Timote kalan a ka misali di a ka kuma, taamacogo, kanuya, kantigiya ani saniya fɛ. Pol y’a sinsin Ala ɲɛsiran nafa kan, ka Timote jija a ka baara kɛ ani k’a cɛsiri a ka cidenyabaara la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye Timote ka cidenyabaara kama, k’a laadi ko a ka kɛ misali ye yɔrɔ caman na, ani k’a yɛrɛ di Sɛbɛnniw kalanni, laadili ani mɔgɔw kalanni ma. Pol b’a jija a kana a ka hakilimaya nilifɛn bila kɔfɛ, nka a ka baara kɛ n’o ye ni timinandiya ye. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko kalansira ɲuman, mɔgɔ yɛrɛ ka misali, ani yɛrɛdi nafa ka bon Krecɛn cidenyabaara la.

1 Timote 4.1 Ni Senu b'a fɔ k'a jɛya ko waati labanw na, dɔw na bɔ dannaya la, ka u janto jinɛw lafililenw ni jinɛw ka kalanw na.

Ni Senu b’a lasɔmi ko laban waati la, dɔw bɛna dannaya bila ka tugu jinɛ juguw ka kalanw kɔ.

1. Farati min bɛ murutili la: Cogo min na an bɛ se ka an yɛrɛ tanga kalansira nkalonmaw ka lafilili ma

2. K’i yɛrɛ tanga nanbara ma: Ka jɔ dannaya ni tiɲɛ na

1. Efesekaw 6:10-17 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walasa ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:14 - Sitanɛ b’a yɛrɛ kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye, ka a ka baarakɛlaw kɛ tilennenya baarakɛlaw ye.

1 Timote 4:2 Kuma bɛ kɛ filankafoya de la. U dusukun jenilen don ni nɛgɛ funteni ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kan minnu bɛ nkalon fɔ filankafoya cogo la, k’a sɔrɔ u dusukun tɛ se ka ko ɲuman ni kojugu dɔn tugun.

1. "Fara min bɛ filankafoya la: I bɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye cogo min na i ka dannaya la".

2. "Tiɲɛ fanga: Ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye i yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛw la".

1. Ntalenw 12:22 - "Nkalontigɛ da ye Matigi haramulen ye, nka kantigiya kɛbagaw de ka di a ye."

2. Efesekaw 4:25 - "O de kosɔn, aw kelen-kelen bɛɛ ka nkalon bila, aw kelen-kelen bɛɛ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔɲɔgɔn ye, katuguni an ye ɲɔgɔn farikolo yɔrɔw ye."

1 Timote 4:3 A ye furu bali, ka ci bila ko u kana dumuniw da, Ala ye minnu da walisa u ka barika da u ye, dannabaaw ka tiɲɛ dɔnbagaw fɛ.

Pol bɛ lasɔmi kalansiraw kalanni na minnu bɛ furu bali ani minnu bɛ dumuni suguya dɔw dunni bali, bawo o fila bɛɛ dabɔra Ala fɛ walisa u ka diya ni barika dali ye mɔgɔ minnu ye dannabaaw ye ani minnu bɛ tiɲɛ faamu.

1. Furu ni dumuni dugaw: Ala ka nilifɛnw seli

2. Ka an yɛrɛ tanga nkalon kalansiraw ma: Ka sɔn Ala ka Kuma tiɲɛ ma

1. Jenɛse 2:24 O de kosɔn cɛ na a fa ni a ba to, ka nɔrɔ a muso la, u na kɛ farisogo kelen ye.

2. Matiyu 15:11 Fɛn min bɛ don mɔgɔ da la, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ. Nka min bɛ bɔ da la, o bɛ mɔgɔ nɔgɔ.»

1 Timote 4.4 Ala ka danfɛnw bɛɛ ka ɲi, foyi tɛ ban, ni u sɔnna ni barika dali ye.

Ala ka danfɛnw bɛɛ ka ɲi, wa u ka kan ka sɔn ni waleɲumandɔn ye.

1: An ka kan ka barika da Ala ye a ka nilifɛnw kosɔn, an kana u jate fɛn ye abada.

2: Aw ka barika da Ala ka dugawuw bɛɛ ye, hali ni u ka dɔgɔ cogo o cogo.

1: Zaburu 28:7 Matigi ye ne ka fanga ni ne ka kala ye. ne dusukun y'a jigi da a kan, ne dɛmɛna. Ne na a tanu ni ne ka dɔnkili ye.

2: Kolosekaw 3:17 Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye ale barika la.

1 Timote 4.5 A saniyalen don Ala ka kuma ni delili barika la.

Pol ye Timote jija a ka baara kɛ ni Ala ka kuma ni delili ye walisa ka ɲɛnamaya saniyalen kɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senumaya la: Ala ka kuma ni delili bɛ se ka an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya senuma sɛnɛ: Ala ka Kuma ni delili fanga

1. Kolosekaw 3:16-17 - Ala ka Kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

2. Efesekaw 6:18 - Ka delili kɛ tuma bɛɛ Ni la, ni delili ni delili bɛɛ ye. O kama, i ka to i ɲɛ na ni timinandiya bɛɛ ye, ka delili kɛ mɔgɔ senumaw bɛɛ ye.

1 Timote 4.6 Ni i ye balimaw hakili jigin o kow la, i na k Yesu Krisita ka baaraden ɲuman ye, i balolen danaya ni kalan ɲuman kumaw la.

Dusu donna Timote kɔnɔ a ka kɛ Yesu Krisita ka cidenyabaarakɛla ɲuman ye, a kɛtɔ ka balimaw hakili jigin dannaya kumaw ni kalan ɲuman na.

1. Dannaya ni kalan ɲuman nafa

2. Ka mɔgɔ wɛrɛw hakili jigin dannaya kumaw ni kalan ɲuman na

1. Heburuw 11:6 - "Nka ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya a ye.

2. Tite 1:8-9 - "Nka jatigila kanubaga, mɔgɔ ɲumanw kanubaga, hakilitigi, tilennenya, senuma, yɛrɛmabila. I ka kuma kantigi minɛ kosɛbɛ i ko a kalanna cogo min na, walisa a ka se ka o fila bɛɛ kɛ kalan ɲuman fɛ." ka tɔnɔ ɲinibagaw laadi ani ka u laadi."

1 Timote 4.7 Nka i ka ban muso kɔrɔbaw ka nsiirin nɔgɔlenw na, ka i yɛrɛ dege Ala ɲɛsiran na.

An ka kan ka ban kalansira nkalonmaw na, ka a ɲini o nɔ na ka bonya Ala ɲɛsiran na.

1. "Fanga ni wajibi min bɛ ka ban nkalon ye".

2. "Ala ka ɲɛnamaya: Dafalen lakika sira".

1. Tite 1:14 - Aw kana aw janto Yahutuw ka nsiirinw na, ani mɔgɔw ka ci fɔlenw na, minnu bɛ bɔ tiɲɛ na.

2. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

1 Timote 4.8 Farikolo degeli nafa ka dɔgɔ, nka Ala ɲɛsiran nafa ka bon fɛn bɛɛ la, ka layidu ta ɲɛnamaya min bɛ yen sisan ani ɲɛnamaya nata ko la.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ɲɛsiran nafa jira ka tɛmɛ farikoloɲɛnajɛ kan, ni layidu ye ko ɲɛnamaya bɛna kɛ sisan ani sini.

1. "Ala ɲɛnama de ye ɲɛnamaya kun ye".

2. "Ala ka layidu".

1. 1 Piɛrɛ 2:11 - "Kanulen kanulenw, ne b'aw deli i ko dunanw ni taamakɛlaw, aw k'aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma, minnu bɛ ni kɛlɛ".

2. Waajulikɛla 12:13 - "An ka ko bɛɛ kuncɛcogo mɛn: Aw ka siran Ala ɲɛ, ka a ka ci fɔlenw mara, katuguni hadamaden ka baara bɛɛ ye nin ye".

1 Timote 4:9 O kuma ye tiɲɛn ye, wa a ka kan ni sɔn bɛɛ ye.

Pol ye ci fɔ Timote ma a ka a fɔ ko dannaya cikan ka kan ka sɔn bɛɛ ma.

1. "Dannaya nafa: Ka sɔn Ala ka kanuya cikan ma".

2. "Dannaya fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni sɔnni ye".

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

1 Timote 4.10 O de kosɔn, an bɛ baara kɛ ka mafiɲɛya sɔrɔ, katuguni an bɛ an jigi da Ala ɲɛnama kan, ale min ye mɔgɔw bɛɛ Kisibaa ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannabaaw.

Pol b ka Timote hakili jigin ko mgw b kisi Ala ɲɛnama de fɛ, nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu dalen bɛ a la.

1. Dannaya ka kisi sebaaya

2. Ka i jigi da Ala ɲɛnama kan

1. Romɛkaw 10:8-10 – “Nka a bɛ mun fɔ? “Kuma bɛ i kɛrɛfɛ, i da la ani i dusukun na” (o kɔrɔ ye ko an bɛ dannaya kuma min weleweleda); 9 katuguni, ni i b'a fɔ i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. 10 Katuguni mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi.”

2. Filipekaw 4:19 – “Ne ka Ala na aw magow bɛɛ di aw ma ka kɛɲɛ n’a ka nafolo ye Krisita Yesu nɔɔrɔ la.”

1 Timote 4.11 O kow ci ani ka mɔgɔw kalan.

Pol ye ci fɔ Timote ye ani ka ci bila a ma a ka mɔgɔ wɛrɛw kalan ani ka ci bila u ma.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya misali ye: Ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ, o kɔrɔ ye min ye".

2. "Kalan fanga: An bɛ se ka min kalan Paul ka cikanw na ka ɲɛsin Timote ma".

1. Matiyu 28:19-20 - "O de kosɔn, taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato.

2. Kolosekaw 3:17 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la."

1 Timote 4.12 Mɔgɔ si kana i ka kamalenninya mafiɲɛya. Nka i ka kɛ dannabaaw ka misali ye, kuma ni taamacogo la, kanuya la, ni la, dannaya la, saniya la.

A fɔra Timote ye ko a ka kɛ dannabaaw ka misali ye a ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la, i n’a fɔ kuma, baro, kanuya, hakili, dannaya ani saniya.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni saniya ye

2. Ka kɛ dannabaaw ka misali ye

1. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaa ye, o bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲɛda filɛ galasi kɔnɔ. Nka min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, k'a sɔrɔ a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

2. 1 Piɛrɛ 2:11-12 - Kanulen kanulenw, ne b'aw deli i ko dunanw ni taamakɛlaw, aw ka aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma, minnu bɛ ni kɛlɛ. Aw ka kɛwalew kɛ siya wɛrɛw cɛma, k'a sɔrɔ u bɛ kuma aw kama iko kojugukɛlaw, aw ka kɛwale ɲumanw fɛ, u na minnu ye, ka nɔɔrɔ da Elohim kan u ka kɛwalew la.

1 Timote 4.13 Fo ne ka na, i ka kalan ni laadili ni kalan la.

Pol y’a fɔ Timote ye ko a k’a sinsin kalanni, laadili ani mɔgɔw kalanni kan fo a ka segin.

1. "Aw ka timinandiya kalan na: Kalan, laadili ani kalan nafa".

2. "Sɛgɛsɛgɛli fanga: I yɛrɛdi sarali Alako yiriwali kama".

1. Kolosekaw 3:10-17 - Aw ye aw yɛrɛ kura don, o min bɛ kuraya dɔnniya la a dabaga ja la.

2. 1 Piɛrɛ 5:5-7 - Aw ka majigin ani ka kan minɛ Ala ye, a na aw kɔrɔta waati bɛnnen na.

1 Timote 4.14 Nilifɛn min dira i ma kiraya kuma fɛ, i kana i ɲɛmajɔ o la, ni i ye i bila ka taa a fɛ.

Ala ye nilifɛn minnu di aw ma kiraya kumaw ni bolo dali sababu fɛ, aw kana olu bila.

1. Nafa min b’a la ka baara kɛ ni i ka nilifɛnw ye Ala ye

2. Ala ye nilifɛn minnu di i ma, i bɛ se k’olu dɔn cogo min na ani ka baara kɛ n’u ye

1. Efesekaw 4:11-12; A ye cidenw di dɔw ma. dɔw fana ye kiraw ye. dɔw fana ye kibaru duman fɔbagaw ye; dɔw fana, pastɛriw ni karamɔgɔw; Ka mɔgɔ senumaw dafa, ka cidenyabaara kɛ, ka Krisita farikolo sabati.

2. Romɛkaw 12:6-8; Nilifɛnw tɛ kelen ye ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, a kɛra kiraya ye wo, an ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni dannaya hakɛ ye. Wala cidenyabaara, an ka cidenyabaara makɔnɔ. Min bɛ ladili kɛ, o bɛ ladili kɛ. min bɛ kuntigiya kɛ, o ka timinandiya. Min bɛ makari kɛ, ni ɲagali ye.»

1 Timote 4.15 I ka miiri o kow la. I yɛrɛ di u ma pewu. walisa i ka nafa ka jira bɛɛ la.»

Pol bɛ Timote jija a k’a yɛrɛ di Matigi ka kalanw ma walisa bɛɛ ka se k’a ka ɲɛtaa ye.

1. Se min bɛ i yɛrɛdi la: N’i y’i yɛrɛ di Ala ma, o bɛ na ni bonyaba ye cogo min na

2. Ka mɔgɔw bila u hakili la: Ka tugu Matigi ka kalansiraw kɔ cogo min na, o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw k’i ka dannaya ye

1. Zaburu 1:1-3 - Mɔgɔ min tɛ taama mɔgɔ juguw ka laadilikan na, a tɛ jɔ jurumutɔw ka sira kan, wa a tɛ sigi tulo geren na, o ye dubaden ye. Nka a nisɔndiyalen bɛ Matigi ka sariya la, a bɛ miiri a ka sariya la su ni tile.

2. Yakuba 1:22-25 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, hɔrɔnya sariya, ka timinandiya, k'a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa ye min bɛ wale kɛ, o na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.

1 Timote 4.16 I janto i yr la ani kalan la. I ka to olu la, katuguni i na i yɛrɛ kisi, i na i lamɛnbagaw kisi nin kɛli la.»

Kerecɛnw ka kan k’u janto u yɛrɛ ka kalansiraw la, ka taa a fɛ o kalan na, bawo o bɛna nafa don u yɛrɛw la ani u bɛ mɔgɔ minnu kalan.

1) Nafa min bɛ Bibulu ni a ka kalansiraw kalanni na

2) Kibaru Duman fanga: A bɛ Karamɔgɔ ni Lamɛnnikɛla fila bɛɛ nafa cogo min na

1) 2 Timote 3:16 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu de fɛ, wa u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.

2) Zaburu 19:7-8 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ ni lasegin: Matigi ka seereya dafalen don, ka mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye. Matigi ka sariyaw tilennen don, u bɛ dusukun nisɔndiya, Matigi ka ci fɔlen saniyalen don, a bɛ ɲɛw yeelen.

1 Timote 5 ye ciden Pol ye bataki fɔlɔ min sɛbɛn a ka lakanabaga kamalennin Timote ma, o tilayɔrɔba duurunan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikanw di jɛkulu suguya caman minɛcogo kan egilisi kɔnɔ, muso cɛ salenw, maakɔrɔw ani jɔnw fana sen bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ kuma muso cɛ salenw minɛcogo kan egilisi jɛkulu kɔnɔ (1 Timote 5:1-16). A bɛ ci bila Timote ma ko a ka musokɔrɔbaw minɛ i n’a fɔ ba ani muso fitininw i n’a fɔ balimamuso ni saniya dafalen ye. Pol bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso cɛ salenw kan minnu mago bɛ dɛsɛ la tiɲɛ na, wa u tɛ denbaya dɛmɛ. A bɛ laadilikan di ko ni denw walima denkɛw bɛ muso cɛ salen dɔ fɛ, u ka kan k’u janto a la sanni u ka doni da egilisi kan. Nka, ni muso cɛ salen dɔ bɛ a kelen na tiɲɛ na, wa a y’a jigi da Ala kan, a bɛ se k’a tɔgɔ sɛbɛn lisi dɔ kɔnɔ walisa ka wari dɛmɛ ka bɔ egilisi fɛ.

Dakun 2nan: Pol ye laadilikanw di walisa ka se ka maakɔrɔw jalaki (1 Timote 5:17-25). A b’a sinsin a kan ko maakɔrɔ minnu bɛ ɲɛminɛ ka ɲɛ, olu ka kan ka jate bonya fila ye—kɛrɛnkɛrɛnnenya la, minnu bɛ baara kɛ waajuli ni mɔgɔw kalanni na. Nka, a b’a lasɔmi fana ko mɔgɔ kana jalakiw sɔrɔ maakɔrɔ dɔ kan, k’a sɔrɔ dalilu bɛrɛbɛrɛw ma kɛ, wala ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Ni maakɔrɔ dɔ y’a ye ko a ye jurumu kɛ tuma bɛɛ, u ka kan k’u kɔrɔfɔ jama ɲɛ na k’a kɛ lasɔmini ye mɔgɔ wɛrɛw ma.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye ka ɲɛsin jɔnw n’u matigiw ma (1 Timote 6:1-2). Pol bɛ jɔnw laadi u ka bonya da u makɛ dannabaaw kan walisa Ala tɔgɔ ni a ka kalanw kana tiɲɛ. A b’a ɲini Timote fɛ a ka o sariyakolow kalan ni fanga bɛɛ ye walisa dannabaaw ka Ala ɲɛsiran lakika jira u taamacogo la.

Kuma surun na, .

Timote fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan bɛ cikanw di ka ɲɛsin muso cɛ salenw, maakɔrɔ minnu jalakilen don kojugu kɛli la, ani jɔnw minɛcogo kan egilisi sigida kɔnɔ.

Pol bɛ cikan di muso cɛ salenw minɛ cogo bɛnnen na ka kɛɲɛ n’u ka kow ye, o ye ka mɔgɔw ladon minnu tɛ denbaya ka dɛmɛ sɔrɔ, nka ka dusu don u kɔnɔ u ka u yɛrɛ balo ni a bɛ se ka kɛ.

A bɛ laadilikanw di walisa ka maakɔrɔw jalakiw ɲɛnabɔ, k’a sinsin a kan ko daliluw ni hakilijagabɔ ka kan ka kɛ jalakiw sɔrɔli la. Jurumu banbali ka kan ka ɲɛfɔ jama ɲɛ na.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye walisa jɔnw ka bonya da u matigi dannabaaw kan, k’a lajɛ ko Ala tɔgɔ ni a ka kalan tɛ tɔgɔ tiɲɛ. Pol b’a ɲini Timote fɛ a ka o sariyakolow kalan ni fanga ye. Nin tilayɔrɔba in b’a jira ko a nafa ka bon ka musocɛ salenw ladon ka ɲɛ, ka jatebɔ kɛ ɲɛmɔgɔya kɔnɔ, ani ka kɛ Ala ɲɛsiran ye sigidamɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya suguya caman na egilisi sigida kɔnɔ.

1 Timote 5:1 I kana maakɔrɔ kɔrɔfɔ, nka i ka a deli i ko i fa. Denmisɛnw fana ka kɛ balimaw ye.

Aw ye maakɔrɔw bonya ani ka u minɛ i n’a fɔ faw, ka kamalenninw minɛ i n’a fɔ balimakɛw.

1. "Ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya: Bonya ni kanuya Egilisi kɔnɔ".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ kelenya kɔnɔ: Ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ i n'a fɔ balimakɛw".

1. Ntalenw 16:31 "Kunsigi jɛman ye nɔɔrɔ masafugulan ye, a bɛ sɔrɔ ɲɛnamaya tilennen na."

2. Efesekaw 6:1-3 "Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o de ka ɲi. «Aw ka aw fa ni aw ba bonya»—o ye ci fɔlɔ ye min bɛ ni layidu ye—“walasa a ka ɲɛ aw bolo walisa aw ka ɲɛnamaya jan diyabɔ dugukolo kan.”

1 Timote 5:2 Musokɔrɔbaw ka kɛ ba ye. dɔgɔmanninw i n'a fɔ balimamusow, ni saniya bɛɛ ye.

Muso kɔrɔbaw ka kan ka bonya ani ka u minɛ i n’a fɔ denba, ka sɔrɔ muso fitininw ka kan ka bonya ani ka u minɛ i n’a fɔ balimamuso saniyalen.

1. Bonya ni bonya: Muso kɔrɔbaw ni muso fitininw bonya nafa ka bon

2. Saniya jɛɲɔgɔnyaw la: Senuya sabatili jɛɲɔgɔnyaw la ni musow ye

1. Ntalenw 31:28-29 "A denw wulila k'a wele ko dubaden, a cɛ fana b'a tanu ko: Denmuso caman ye ko ɲuman kɛ, nka e ka fisa ni u bɛɛ ye.'

2. 1 Piɛrɛ 3:7 "O cogo kelen na, cɛw, aw ka ɲɛnamaya kɛ ni aw musow ye hakilitigiya la, ka muso bonya i ko minɛn barikama, k'a masɔrɔ u ye ɲɛnamaya nɛɛma ciyɛntalaw ye aw fɛ, walisa aw ka deliliw kana kɛ." balilen don."

1 Timote 5:3 Muso cɛ salenw bonya.

Muso cɛ salenw ka kan ka bonya ani ka u ladon.

1. "Ka musocɛ salen bonya: Hinɛ weleli".

2. "Ka muso cɛ salen ladon: Kanuya cikan".

1. Zaburu 68:5 - "Fantanw fa, muso cɛ salenw lafasabaga, o ye Ala ye a sigiyɔrɔ senuma na."

2. Yakuba 1:27 - "Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma."

1 Timote 5.4 Nka ni denw walima a balimakɛ denkɛw bɛ muso cɛ salen dɔ fɛ, u ka Ala ɲɛsiran dege fɔlɔ so kɔnɔ, ka u bangebagaw sara, katuguni o ka ɲi, a ka di Ala ɲɛ kɔrɔ.

Muso cɛ salen minnu denw walima u balimakɛ denkɛw bɛ u la, olu ka kan k’u kalan u ka Ala ɲɛsiran ani ka bonya da u bangebagaw kan, bawo o bɛ Ala diya.

1. Bonya fanga: Ka an denw kalan u ka bonya da u bangebagaw kan

2. Ala ɲɛsiran dugawu: An bɛ se ka Ala diyabɔ cogo min na an ka kɛwalew fɛ

1. Efesekaw 6:1-3 - Denmisɛnw, aw ka aw bangebagaw kan minɛ Matigi la, katuguni o ka ɲi. “I fa ni i ba bonya,” o ye ci fɔlen fɔlɔ ye ni layidu talen ye: “walisa i ka ɲɛ, i ka mɛn dugukolo kan.”

2. Ntalenw 1:8 - Ne denkɛ, i fa ka kalan lamɛn, i kana i ba ka kalan bila.

1 Timote 5.5 Muso cɛ salen don tiɲɛ na, a lakolon don, o bɛ a jigi da Ala kan, ka to deliliw ni deliliw la su ni tile.

Muso cɛ salenw minnu lakolon don tiɲɛ na, olu bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ u jigi da Ala kan ani ka delili kɛ tuma bɛɛ.

1. A tɛ i kelen na: Ka barika sɔrɔ Ala ka kanuya la

2. Delili fanga: Ka jɛɲɔgɔnya don ni Ala ye, o bɛ se ka hali mɔgɔ lakolonw dusu saalo cogo min na

1. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la."

2. Esayi 41:10 - «O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

1 Timote 5.6 Nka min bɛ balo diyagoya la, o sara ka a to a ɲɛnama.

Ni an bɛ ɲɛnamaya kɛ diyanyekow ni ɲɛnajɛ la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka saya lase mɔgɔ ma alako ta fan fɛ.

1. Farati minnu bɛ ɲɛnamaya kɛcogo la min bɛ mɔgɔ bila ka miiri

2. Ka ban diyagoya la ka ɲɛsin kantigiya ma

1. Talenw 11:19 - Tilennenya bɛ na ni ɲɛnamaya ye cogo min na, mɔgɔ min bɛ tugu kojugu kɔ, o bɛ tugu o kɔ fo ka se a yɛrɛ ka saya ma.

2. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

1 Timote 5.7 Aw ka o kow di, walisa u ka kɛ jalakibaliw ye.

Pol ye ci bila Timote ma, a k’a janto a ka kuntigiya la mɔgɔ minnu kan, olu ka to jalakibaliw ye.

1. Kunkanbaaraw fanga: Ka kɛ mɔgɔ jalakibali ye, o kɔrɔ ye min ye

2. Bibulu ka jatebɔ: Wajibiya min ye ka to jalakibali la

1. Efesekaw 4:17-32 - Ka taama tiɲɛ ni kanuya la.

2. Matiyu 5:48 - Dafalen Krisita barika la.

1 Timote 5.8 Nka ni mɔgɔ dɔ ma a yɛrɛ taw ladon, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka somɔgɔw, o tigi banna dannaya la, ka juguya ka tɛmɛ dannabali kan.

Mɔgɔ ka baara ye k’a yɛrɛ ka denbaya balo. N’u ma o kɛ, o bɛ ye i n’a fɔ u ka dannaya sɔsɔli ani u ka jugu ni dannaya tɛ minnu na.

1. Ka i ka denbaya mago ɲɛ, o ye kantigiya ye Ala ye, o yɔrɔ koloma ye.

2. N’i ma i ka denbaya magow jate, o ye barikantanya taamasyɛn ye alako ta fan fɛ.

4 kuma nka kɛwalew ni tiɲɛ de la."

2. 1 Timote 5:4 - "Nka ni denw walima denkɛw bɛ muso cɛ salen dɔ fɛ, u ka kan ka Ala ɲɛsiran dege fɔlɔ u yɛrɛ ka denbaya ko la, ka dɔw kɔsegin u bangebagaw ma, katuguni o ka di Ala ɲɛ kɔrɔ." " " .

1 Timote 5:9 Muso cɛ salen min si ma se san biwɔɔrɔ ma, o kana jate cɛ kelen muso ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma muso cɛ salenw minnu si tɛ san biwɔɔrɔ bɔ, minnu furula cɛ kelen dɔrɔn ma, olu kana jate o hakɛ la.

1. An ka sigida mɔgɔ minnu kɛra muso cɛ salenw ye, olu nafa ka bon ani k’u ladon.

2. Nafa min b’a la ka Ala ka sariya n’a ka hakilitigiya bonya ka ɲɛsin muso cɛ salenw ladonni ma.

1. Yakuba 1:27 - Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔ la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Esayi 1:17 - Ka ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini, ka degunbaga kɔrɔfɔ; facɛmanw lafasa, ka muso cɛ salen deli.

1 Timote 5:10 A fɔra koɲuman kɛwale ɲumanw kosɔn. ni a ye denw lamɔ, ni a ye dunanw ladon, ni a ye mɔgɔ senumaw senw ko, ni a ye tɔɔrɔbaaw lafiya, ni a ye baara ɲuman bɛɛ kɛ ni timinandiya ye.

Pol bɛ Timote jija a ka muso cɛ salenw bonya ani k’u dɛmɛ, minnu ye baara ɲumanw kɛ, i n’a fɔ denw lamɔli, dunanw ladonni, mɔgɔ senumaw senw koli, tɔɔrɔlenw lafiyali, ani baara ɲuman bɛɛ nɔfɛ.

1. Baara ɲuman fanga: Muso cɛ salenw bɛ se ka sira jira an na cogo min na

2. Nafa min bɛ muso cɛ salenw dɛmɛni na: Pol ka yelifɛn tiimɛ

1. Galasikaw 6:9-10 – "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga. O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye." , kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ dannabaaw ka denbaya kɔnɔ .»

2. Yakuba 1:27 – "An Fa Ala bɛ sɔn diinɛ min ma iko saniyalen ni jalakibali, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma."(Alimankan na)

1 Timote 5.11 Nka muso cɛ salen dɔgɔmanninw tɛ sɔn, katuguni ni u y’a daminɛ ka Krisita kɛlɛ, u na furu kɛ.

O tɛmɛsira bɛ muso cɛ salen fitininw laadi u kana furu wɛrɛ kɛ ani ka dusu don u kɔnɔ u ka to u yɛrɛ di Krisita ma.

1. Ka bonya dannaya la: Ka Krisita yɛrɛdi nafa dɔn

2. Musocɛ salen: Dususalo ni barika sɔrɔli Ala fɛ

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

1 Timote 5.12 U ye jalaki sɔrɔ, katuguni u ye u ka dannaya fɔlɔ fili.

Mɔgɔ minnu y’u ka dannaya fɔlɔ bila, olu ka kan ni jalaki ye.

1. "Ka i ka dannaya bila: An bɛ kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ".

2. "Nafa min b'a la ka to i ka dannayakow la".

1. Heburuw 10:26-31 - "Katuguni ni an taara jurumu la ni laɲini ye tiɲɛ dɔnniya sɔrɔlen kɔfɛ, saraka tɛ to jurumuw ko la tugun, nka siranya siranya, ani tasuma dimi min bɛna a dun juguw."

2. Galasikaw 5:1-4 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn, aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

1 Timote 5.13 O waati kelen na, u bɛ yaala-yaala so ni du. U tɛ kɛ baarakɛbaliw dɔrɔn ye, nka u bɛ kuma fɔlikɛlaw ni u bolo degunnenw fana fɔ, u man kan ka kuma minnu fɔ.

Mɔgɔw bɛ ka a dege ka kɛ mɔgɔ gansanw ye ani ka kumajugu fɔ fɛnw kan minnu man kan ka kɛ.

1. Kumakan fanga: Kumakanw dabila cogo ani ka ɲɛnamaya kuma

2. Baarakɛbaliya: Ka foyi kɛbaliya kɔlɔlɔw faamu

1. Matiyu 12:36-37 “Ne b’a fɔ aw ye ko kiritigɛ don na, mɔgɔw na jaabi di u ka kuma fɔlenw bɛɛ ma, katuguni aw na jo sɔrɔ aw ka kumaw fɛ, aw na jalaki aw ka kumaw fɛ.”

2. Ntalenw 18:8 “Kumakanfɔla ka kumaw bɛ i ko dumuni dumanw. u bɛ jigin farikolo kɔnɔna yɔrɔw la.”

1 Timote 5.14 O de kosɔn ne b’a fɛ muso fitininw ka furu, ka denw bange, ka so ɲɛminɛ, ka sababu di jugu ma ka kuma jugu fɔ.

Pol bɛ dusu don sungurunninw kɔnɔ u ka furu kɛ, ka denw sɔrɔ, ka u ka duw ɲɛnabɔ walisa u kana dalilu di u juguw ma u ka u tɔgɔ tiɲɛ.

1. Furu ni denbaya nafa ka bon dannaya la min bɛ kɛ ka ɲɛ

2. Ka dɔ fara an ka kantigiya kan so kɔnɔ walisa ka Ala bonya

1. Ntalenw 31:10-31

2. Efesekaw 5:22-33

1 Timote 5.15 Katuguni dɔw y’u kɔdon Sitanɛ nɔfɛ kaban.

Sitanɛ ye egilisi mɔgɔ dɔw lafili.

1. "Aw kana fili: Ka dannaya ɲɛnamaya kɛ jurumu diɲɛ kɔnɔ".

2. "Ala ka lasɔmini: Kana tugu jurumu sira la".

1. Yakuba 1:14-15 - Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu bɛ u sama ka taa u la ani ka u lafili. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma i sɔrɔ fo hadamadenw ka ko kɛlenw. Ala ye kantigi ye; a tɛna a to i ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ i seko kan. Nka n’i kɔrɔbɔra, a bɛna bɔyɔrɔ fana di i ma walisa i ka se k’o muɲu.

1 Timote 5.16 Ni dannabaaw ni muso cɛ salenw bɛ yen, u ka u dɛmɛ, egilisi kana jalaki. walisa a ka muso cɛ salenw lafiya tiɲɛ na.»

Dannabaaw ka kan ka u janto muso cɛ salenw na, ani egilisi ka kan ka mɔgɔw dɛmɛ minnu ye muso cɛ salenw ye tiɲɛ na.

1. Ka muso cɛ salenw bonya: Hinɛ ni dɛmɛni Egilisi kɔnɔ

2. Ladonni fanga: Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin Egilisi ma

1. Yakuba 1:27 - Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye, Ka taa bɔ faantanw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka a yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Esayi 1:17 - Aw ye ko ɲuman dege; kiri ɲini, ka degunbagatɔw lafiya, ka faantanw kiri tigɛ, ka muso cɛ salen deli.

1 Timote 5:17 Maakɔrɔ minnu bɛ kuntigiya kɛ koɲuman, olu ka kan ni bonya fila ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ baara kɛ kuma ni kalan ko la.

Maakɔrɔ minnu bɛ ɲɛminɛ ka ɲɛ ani minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ Ala ka Kuma waajuli ni a kalanni na, olu ka kan ni bonya fila ye.

1. Maakɔrɔya nafa: Bonya fila dugawu

2. Kuntigiya Egilisi kɔnɔ: A ka kan ni bonya fila ye

1. Heburuw 13:17 - Aw ka kuntigiya minɛbagaw kan minɛ, ka aw kolo, katuguni u bɛ aw niw kɔlɔsi, i ko mɔgɔ minnu ka kan ka jatebɔ kɛ, walisa u ka o kɛ ni nisɔndiya ye, u kana o kɛ ni dusukasi ye, k'a masɔrɔ o de don nafa tɛ min na aw bolo.

2. 1 Tesalonikekaw 5:12-13 - Balimaw, an b'aw deli ko aw ka baara kè aw kèma, ka aw kunna Matigi la, ka aw laadi. Ani ka u bonya kosɛbɛ kanuya la u ka baara kosɔn. Aw ka hɛrɛ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ.

1 Timote 5.18 K'a masɔrɔ Kitabu b'a fɔ ko: «Misi min bɛ ɲɔ sen bɔ, i kana o dawolo da.» Wa: Baarakɛla ka kan ni a ka sara ye.

Bibulu tɛmɛsira b’an kalan ko baarakɛla ka kan n’a ka sara ye.

1. "Ka kɛ tilennenya ye: I bɛ min dan, i ka o suman".

2. "Baara ni sara nafa".

1. Matiyu 20:1-16

2. Galasikaw 6:7-10

1 Timote 5.19 Aw kana jalaki maakɔrɔ dɔ la, fɔ seere fila walima seere saba ɲɛkɔrɔ.

Jalaki man kan ka da maakɔrɔ dɔ kan ni seere fila walima saba tɛ yen.

1. Seerew ka sebaaya: Mun na an mago bɛ seerew la ni jalakiw bɛ an kan.

2. Ka jɔ maakɔrɔ kɛrɛ fɛ: An bɛ se k’an ɲɛmɔgɔw bonya ani k’u dɛmɛ cogo min na.

1. Ntalenw 18:17, "Mɔgɔ min bɛ a ka ko fɔ fɔlɔ, o bɛ iko a bɛnnen don, fo tɔ kelen ka na a sɛgɛsɛgɛ."

2. Yakuba 5:16, "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon a baara la."

1 Timote 5.20 Jurumukɛlaw ka u kɔrɔfɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛ kɔrɔ, walisa mɔgɔ wɛrɛw fana ka siran.

Jurumu ka kan ka kɔrɔfɔ jama ɲɛ na walisa ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ u ka siran jurumu ɲɛ.

1. Jurumu musaka: Mun na jurumu kɔrɔfɔli ka kan

2. Siranya nafa: Mun na a nafa ka bon ka siran jurumu ɲɛ

1. Ntalenw 3:7 - "I kana kɛ hakilitigi ye i yɛrɛ ɲɛ na, i ka siran Matigi ɲɛ, ka i mabɔ kojugu la."

2. Heburuw 12:11 - "Sisan, ɲangili si tɛ kɛ nisɔndiyako ye, nka a bɛ gɛlɛya.

1 Timote 5.21 Ne b'i bila Ala ni Matigi Yesu Krisita ni mɛlɛkɛ ɲɛnatɔmɔlenw ɲɛ kɔrɔ ko i ka o kow labato k'a sɔrɔ i ma ɲɔgɔn fisa ni ɲɔgɔn ye, i kana foyi kɛ mɔgɔ ɲɛmajɔli la.

Pol ye ci fɔ Timote ma ko a ka wale kɛ k’a sɔrɔ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la wala ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ni a bɛ desizɔnw ta.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔw fɛ: Kerecɛn ka baara".

2. "Nafa min bɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la: Balannako sɔrɔli diɲɛ tilalen kɔnɔ".

1. Yakuba 2:1-13

2. Romɛkaw 2:1-11

1 Timote 5.22 I kana i bolo da mɔgɔ si kan yɔrɔnin kelen, i kana i sen don mɔgɔ wɛrɛw ka jurumuw la.

An man kan ka teliya ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw ka kɛwale juguw kan wala k’an sen don u la ani an ka kan k’an jija ka saniya mara.

1. Se min bɛ an yɛrɛ la: Mun na an man kan ka teliya ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ

2. Ka to tiɲɛ na: Saniya sabatili nafa ka bon

1. Yakuba 4:11-12 - Balimaw, aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ min bɛ kuma a balima dɔ kan wala ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ kuma jugu fɔ sariya sɔsɔli la ani ka kiri tigɛ sariya kan. Nka ni i bɛ kiri tigɛ sariya kan, i tɛ sariya kɛbaga ye, nka i ye kiritigɛla ye.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - Nka i ko mɔgɔ min ye aw wele, o ye senuma ye, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.»

1 Timote 5.23 I kana ji min tun, nka i ka diwɛn dɔɔni kɛ i kɔnɔbara ni i ka banaw kosɔn tuma caman na.

Pol ye Timote laadi ko a ka diwɛn min a ka kɛnɛya kama.

1. I janto i farikolo la: Bibulu ka laadilikanw labatoli bɛ nafa minnu sɔrɔ farikolo ni hakili ta fan fɛ

2. Se min bɛ danbe la: Cogo min na an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ni Bibulu ka hakilitigiya bɛn ɲɔgɔn ma

1. Efesekaw 5:18, "Aw kana min diwɛn na, o min ye tiɲɛni ye, nka aw ka fa Ni la."

2. Ntalenw 31:6-7, "A' ye minfɛn barikama di mɔgɔ halakilen ma, ka diwɛn di mɔgɔ dusu tiɲɛnenw ma. A ka minni kɛ ka ɲinɛ a ka faantanya kɔ, a kana to a ka tɔɔrɔ la tun."

1 Timote 5.24 Mɔgɔ dɔw ka jurumuw dabɔra ka kɔn o ɲɛ, ka taa kiritigɛ la. U bɛ tugu cɛ dɔw kɔ.

Pol b ka Timote lasɔmi ko mɔgɔ dɔw ka jurumuw bɛna bɔ kɛnɛ kan sani kiri ka tigɛ u kan, ka sɔrɔ dɔw fana na jira kiritigɛ kɔfɛ.

1. "Jurumu kɔlɔlɔw".

2. "Ala ka kiri ni makari".

1. Ntalenw 16:25 - "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don mɔgɔ ma, nka a laban ye saya sira ye."

2. 1 Yuh.

1 Timote 5.25 O cogo kelen na, dɔw ka kɛwale ɲumanw fana bɛ ye ka kɔn o ɲɛ. Minnu bɛ cogo wɛrɛ la, olu tɛ se ka dogo.

Mɔgɔ dɔw ka baara ɲumanw bɛ ye bɛɛ ɲɛ na k’a sɔrɔ dɔw tɛ ye o cogo la.

1. Samarika ɲuman: Ala ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

2. Baara ɲumanw nafa ka bon: Ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ nɔɔrɔ da Ala kan

1. Galasikaw 6:9-10 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn Minnu ye dannaya du kɔnɔmɔgɔw ye.»

2. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka aw sankolola Fa bonya."

1 Timote 6 ye ciden Pol ye bataki fɔlɔ min sɛbɛn a ka lakanabaga kamalennin Timote ma, o tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ni laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ kuma barokun suguya caman kan, i n’a fɔ karamɔgɔ nkalontigɛlaw, wasa, ani Ala ɲɛsiran nɔfɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol ye lasɔmini kɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw ni u ka nafolomafɛnw nege la (1 Timote 6:1-10). A bɛ jɔnw bila ka bonya da u makɛw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannabaaw. A bɛ mɔgɔ o mɔgɔ lasɔmi min bɛ kalansira wɛrɛ kalan walima ka sɔsɔliw lawuli minnu bɛ keleya, sɔsɔli ani siga juguw lawuli. Pol b’a sinsin a kan ko Ala ɲɛsiran ni wasa ye tɔnɔba ye, wa a bɛ lasɔmi wariko kanuya ko la, o min ye kojugu sugu bɛɛ ju ye. A b’a ɲini Timote fɛ a ka boli o kɔrɔbɔliw ɲɛ, ka tugu tilennenya, Ala ɲɛsiran, dannaya, kanuya, muɲuli ani dususuma kɔ.

Dakun 2nan: Pol ye Timote wajibiya ko a ka dannaya kɛlɛ ɲuman kɛ (1 Timote 6:11-16). A b’a jija a ka tugu tilennenya kɔ k’a sɔrɔ a b’a yɛrɛ tanga namara ma. Pol b’a hakili jigin a ka jurumu fɔli la seere caman ɲɛkɔrɔ tuma min na a ye a ka cidenyabaara kunkanko sɔrɔ. A bɛ sinsin Ala ka masabaya kan, wa a b’a fɔ ko a tɛ sa ani ko a sigilen bɛ yeelen na, mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ min na. Pol b’a ɲini Timote fɛ a ka Ala ka ci fɔlenw mara k’a sɔrɔ a ma nɔgɔ wala ka maloya fo Krisita ka na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye ka ɲɛsin dannabaa nafolotigiw ma (1 Timote 6:17-21). Pol bɛ nafolotigiw laadi nin waati in na, u kana kuncɛbaya kɛ wala k’u jigi da nafolo danma kan, nka u ka jigi da Ala kan min bɛ fɛn bɛɛ di an ma kosɛbɛ an ka nisɔndiya kama. Dusu bɛ don u kɔnɔ u ka baara ɲumanw kɛ n’u ka nafolo ye ani ka bolomafara di u ma. A laban na, Pol ye Timote wajibiya ko a ka fɛn min kalifa a ma, a k’o kɔlɔsi, k’a sɔrɔ a b’a yɛrɛ tanga kumakanw ni sɔsɔliw ma minnu tɛ bonya da u kan, nkalon bɛ minnu wele ko dɔnniya.

Kuma surun na, .

Timote fɔlɔ tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ karamɔgɔ nkalontigɛlaw, wasa ni namara, .

ani cikanw di dannabaaw nafolotigiw ma.

Pol ye lasɔmini kɛ kalansira nkalonmaw ni wari kanu ko la, k’a ɲini Timote fɛ a ka tugu Ala ɲɛsiran kɔ ni wasa ye.

A ye Timote wajibiya a ka dannaya kɛlɛ ɲuman kɛ, ka sinsin Ala ka masabaya kan ani a ka ci fɔlenw marali nafa kan.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye walasa dannabaaw nafolotigiw ka bolomafaraw di ani u kana u jigi da nafolo kan. Pol ye Timote jija a ka fɛn min kalifa a ma, a k’o kɔlɔsi, k’a sɔrɔ a ma kuma gansanw fɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin Ala ɲɛsiran, wasa, ani nafolo marali kunkanbaaraw kan, nkalon kalansiraw kɔnɔ minnu tun bɛ o waati la.

1 Timote 6:1 Baaraden minnu b jn jurumu kr, olu ka o yr matigiw jate bonya b ye, walisa Ala tg ni a ka kalanw kana mafiɲɛya.

Pol bɛ baarakɛlaw bila ka bonya da u makɛw kan walisa ka nɔɔrɔ lase Ala tɔgɔ n’a ka kalansiraw ma.

1. Bonya nafa ka bon: 1 Timote 6:1 kalan

2. Ka baara kɛ ni bonya ye: Ala bonya cogo min na i ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kolosekaw 3:22-24 - "Jɔnw, aw ka aw ka dugukolo kan matigiw kan minɛ fɛn bɛɛ la, aw kana o kɛ, ni u ɲɛ bɛ aw la dɔrɔn, ka u ka nɛɛma ɲini, nka ni dusukun tiɲɛnen ye ani ka bonya da Matigi kan. 23 Fɛn o fɛn." aw bɛ o kɛ, aw bɛ baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw tɛ baara kɛ hadamadenw matigiw ye, 24 k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ ka bɔ Matigi yɔrɔ ka kɛ sara ye. Aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita de ye.»

2. Efesekaw 6:5-7 - "Jɔnw, aw ka dugukolo kan matigiw kan minɛ ni bonya ni siran ye, ani ni dusukun jɛlen ye, i ko aw b'a fɛ ka Krisita kan minɛ cogo min na. 6 Aw kana u kan minɛ dɔrɔn walisa u ka nɛɛma sɔrɔ ni u ɲɛ bɛ aw la, Nka i ko Krisita ka jɔnw, ka Ala sago kɛ ka bɔ aw dusukun na. 7 Aw ka baara kɛ ni aw dusukun bɛɛ ye, i ko aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw tɛ baara kɛ mɔgɔw ye.»

1 Timote 6.2 Dannabaaw matigiw kana u mafiɲɛya, katuguni u ye balimaw ye. Nka aw ka baara kɛ u ye, katuguni u ye kantigiw ni kanulenw ye. O fɛnw bɛ mɔgɔw kalan ani ka mɔgɔw laadi.

Dannabaaw man kan ka u matigiw mafiɲɛya, nka u ka kan ka baara kɛ u ye ni kantigiya ye, bawo u ye kantigiw ye ani kanulenw, nafa sɔrɔbagaw.

1. Ka baara kɛ an Matigiw ye ni kantigiya ni kanuya ye

2. Nafa minnu bɛ sɔrɔ ka baara kɛ an Matigiw ye ni kantigiya ye

1. Kolosekaw 3:22-25 - "Jɔndenw, aw ka aw matigiw kan minɛ fɛn bɛɛ la ka kɛɲɛ ni farisogo ye, aw kana kɛ ni ɲɛnayeli ye, i ko mɔgɔw diyanyeko, nka ni dusukun kelen ye, ka siran Ala ɲɛ. Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun bɛɛ ye Matigi, a tɛ kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye mɔgɔw."

2. Efesekaw 6:5-8 - "Jɔndenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelen na, i ko Krisita ta Krisita ka baarakɛlaw, ka Ala sago kɛ ka bɔ u dusukun na, ka baara kɛ ni sago ɲuman ye i ko Matigi, nka u tɛ mɔgɔw ye bond walima hɔrɔnya."

1 Timote 6.3 Ni mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔw kalan cogo wɛrɛ la, ni a ma sɔn an Matigi Yesu Krisita ka kumaw ma, ani Ala ɲɛsiran kalan ma.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ kalan min bɛ Yesu Krisita ka kumaw ni Ala ka kalan sɔsɔ, o tuma na, o tɛ ko ɲuman ye.

1. "Ala ka kalan: Ɲɛnamaya tilennen jusigilan".

2. "Yesu ka kumaw: Senumaya sira".

1. Matiyu 7:24-27 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn, ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi ye, min y'a ka so jɔ farakurun kan".

2. Ntalenw 2:1-8 - "Ne denkɛ, ni i ye ne ka kumaw minɛ, ka ne ka ci fɔlenw dogo i la, walisa i ka i tulo kɔrɔta hakilitigiya la, ka i dusukun don hakilitigiya la;

1 Timote 6:4 A bɛ kuncɛbaya kɛ, a tɛ foyi dɔn, nka a bɛ ɲininkaliw ni sɔsɔliw dege, keleya ni sɔsɔli ni kumajuguw ni miiriya juguw.

Mɔgɔ ye kuncɛbaya ni dɔnbaliya ye, wa u bɛ sɔsɔliw kɛ minnu bɛ na ni keleya, kɛlɛ ani kuma juguw ye.

1. Kuncɛbaya bɛ na ni tiɲɛni ye - Talenw 16:18

2. Farati min bɛ kɛlɛ la - Talenw 17:14

1. Yakuba 3:16 - K’a masɔrɔ keleya ni sɔsɔli bɛ yɔrɔ min na, ɲagami ni kɛwale jugu bɛɛ bɛ yen.

2. Ntalenw 26:17 - Min bɛ tɛmɛ, ka a sen don kɛlɛ la, kɛlɛ min tɛ a ta ye, o bɛ i n’a fɔ min bɛ wulu minɛ a tulo la.

1 Timote 6.5 Hakili tiɲɛnenw ni tiɲɛ dɛsɛbagatɔw ka sɔsɔli juguw, k'a miiri ko tɔnɔ ye Ala ɲɛsiran ye.

Pol ye Timote laadi ko a k’a yɛrɛ tanga mɔgɔw ma minnu b’a fɔ ko ka nafolo sɔrɔ, o ye Ala ɲɛsiran dɔ ye.

1. "Ala ni tɔnɔ: Sira lakika ye mun ye?"

2. "Hakili tiɲɛnenw ni kalan nkalonmaw farati".

1. Matiyu 6:24 - "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na kɛ kantigi ye kelen ma, ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolo ye."

2. Marka 10:23-25 - Yesu ye a lamini lajɛ k'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Nafolo bɛ mɔgɔ minnu bolo ka don Ala ka masaya kɔnɔ, a ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ!» Kalandenw kabakoyara a ka kumaw la. Nka Yesu y'a fɔ u ye ko kura ko: «Denmisɛnw, a ka gɛlɛn ka don Ala ka masaya la dɛ! A ka nɔgɔn ɲɔgɔmɛ ka tɛmɛ pikirijikɛlan ɲɛ fɛ ka tɛmɛ nafolotigi ka don Ala ka masaya la.»

1 Timote 6:6 Nka Ala ɲɛsiran ni wasa ye tɔnɔba ye.

Ka da Ala la ani ka wasa i ka ɲɛnamaya la, o ye dugawuba ye.

1. Dugawu min bɛ sɔrɔ wasa la

2. Ala ɲɛsiran nafaw sɔrɔli

1. Zaburu 37:3-4 - I jigi da Matigi kan ka ko ɲuman kɛ; sigi dugukolo kan ani ka baganmarayɔrɔ lakananen diyabɔ. I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

2. Filipekaw 4:11-13 - Ne ye a dege ka wasa sɔrɔ ko mana kɛ cogo o cogo. Ka kɛ magojirabaga ye, o ye min ye, ne b’o dɔn, wa, ka caman sɔrɔ, o ye min ye, ne b’o dɔn. Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ bɛ min na wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo. Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ fanga di ne ma.

1 Timote 6.7 An ma na ni foyi ye nin diɲɛ in na, a jɛlen don ko an tɛ se ka foyi ta.

An bɛ na nin diɲɛ in na ni foyi tɛ an na, an bɛna bɔ ni foyi tɛ.

1. Ɲɛnamaya ni nafolomafɛnw nafantanya

2. Ɲɛnamaya banbali

1. Waajulikɛla 5:15 - A bɔra a ba kɔnɔ cogo min na, a farilankolon na segin, ka taa i ko a nana cogo min na. A tɛna foyi ta a ka baara la, a bɛ se ka min ta a bolo.»

2. Matiyu 6:19-21 - Aw kana nafolo mara aw yɛrɛw ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ ka sonya yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na. Sonw tɛ don yɔrɔ min na, u tɛ sonyali kɛ yɔrɔ min na, k'a masɔrɔ aw ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, aw dusukun fana na kɛ yen.

1 Timote 6.8 Ni dumuni ni fini b’an bolo, an ka wasa o la.

Fɛn minnu bɛ an bolo, dumuni ni finiw sen bɛ o la, an ka kan k’an wasa.

1. Wasa: Duba don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Wasa: Hɔrɔnya ka bɔ hami ni jɔrɔnanko la

1. Ntalenw 19:23 - Matigi siranya bɛ na ni ɲɛnamaya ye; o kɔfɛ, mɔgɔ bɛ lafiɲɛ wasa, gɛlɛya ma maga a la.

2. Filipekaw 4:11-12 - Ne t'o fò sabu ne mago bè, katuguni ne y'a dege ka wasa, ko mana kè cogo o cogo. Ka kɛ magojirabaga ye, o ye min ye, ne b’o dɔn, wa, ka caman sɔrɔ, o ye min ye, ne b’o dɔn. Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ bɛ min na wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo.

1 Timote 6.9 Nka nafolotigiw b= bin k=r=b=n ni jaan na, ani hakilintanw ni juguya nege caman na, minnu b mgw bn halakili ni halakili la.

Nafolo ɲinini bɛ se ka na ni kɔrɔbɔli ye ani ka na ni halakili ye.

1: I k’i janto i kana i ɲɛmajɔ kojugu nafolo la, bawo o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye.

2: Aw kana aw lafili nafolo ɲinini fɛ, bawo o bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman binni ye.

1: Ntalenw 11:28 - Min b'a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na falen i ko bolo.

2: Waajulikɛla 5:10 - Wari kanubaga tɛna wasa warijɛ la. Min bɛ fɛn caman kanu ni falenfɛn ye, o fana ye fu ye.

1 Timote 6.10 Katuguni wari kanu ye kojugu bɛɛ ju ye.

Wari kanuya bɛ se ka mɔgɔw bila ka bɔ u ka dannaya la, ka dusukasi lase mɔgɔw ma.

1. Kana a to wari ka i mara

2. Farati minnu bɛ namara la

1. Waajulikɛla 5:10 “Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛna wasa ni wari ye, ani min bɛ nafolo kanu ni a sɔrɔ ye”

2. 1 Yuhana 2:16 “Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ, farisogo nege ni ɲɛ nege ani ɲɛnamaya yɛrɛbonya, o tɛ bɔ Fa la, nka a bɔra diɲɛ la.”

1 Timote 6.11 E fana, Ala ka mɔgɔ, i ka boli o kow ɲɛ. Aw ka tugu tilennenya ni Ala ɲɛsiran ni dannaya ni kanuya ni muɲuli ni dususuma kɔ.

Tɛmɛsira b’an jija an ka boli diɲɛ negew ɲɛ ani ka tugu tilennenya, Ala ɲɛsiran, dannaya, kanuya, muɲuli ani dususuma kɔ.

1. "Ka boli jurumu la ani ka tugu Ala negew kɔ".

2. "Tilennenya ɲinini ani senuya ɲɛnamaya".

1. Romɛkaw 12:9-13 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kana timinandiya dɛsɛ abada, nka aw ka to aw ka timinandiya la alako ta fan fɛ, ka baara kɛ Matigi ye. I ka nisɔndiya jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka kantigiya kɛ delili la.

2. Kolosekaw 3:12-15 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ni kanulen kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

1 Timote 6.12 Dannaya kɛlɛ ɲuman kɛlɛ, ka ɲɛnamaya banbali minɛ, i welera min na, i ye i yɛrɛ jira seere caman ɲɛkɔrɔ.

Pol ye Timote jija a ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye ani ka nɔrɔ ɲɛnamaya banbali la, a y’o min fɔ foroba la seere caman ɲɛkɔrɔ.

1. Ɲɛnamaya kantigiya fanga: Kɛlɛ ɲuman kɛlɛcogo

2. Ka jɔ i ka dannaya jirali la

1. Heburuw 10:35-36 O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka se ka layidu talen sɔrɔ.

2. 1 Piɛrɛ 5:8-9 Aw ka aw hakili sigi. aw ka aw janto aw yɛrɛ la. I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n’a fɔ waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun. I k’a kɛlɛ, k’i sinsin i ka dannaya kan, k’a dɔn ko o tɔɔrɔ sugu kelenw de bɛ i balimaya la diɲɛ fan bɛɛ la.

1 Timote 6.13 Ne b'i bila Ala ɲɛ kɔrɔ, ale min bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnamaya, ani Krisita Yesu ɲɛ kɔrɔ, ale min ye jurumu ɲuman seereya kɛ Ponsi Pilate ɲɛ kɔrɔ.

Pol ye Timote bila, Ala ni Krisita Yesu ɲɛkɔrɔ, ko a ka jurumu ɲuman fɔ Ponsi Pilate ɲɛkɔrɔ.

1. Jiracogo ɲuman fanga

2. Seereya nafa ka bon Krisita ko la

1. Matiyu 10:32-33 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn ne ma mɔgɔw ɲɛ na, ne fana na sɔn o ma ne Fa sankolola ɲɛkɔrɔ. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban ne la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ, ne fana na ban o la ne sankolola Fa ɲɛkɔrɔ. " " " .

2. Matiyu 16:24-25 - "Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ o ye, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ni na ne kosɔn, o na o sɔrɔ.»

1 Timote 6.14 I ka nin ci fɔlen mara, nɔgɔ tɛ min na, fo ka se an Matigi Yesu Krisita jirali ma.

Kerecɛnw welelen don ka Ala ka ci fɔlenw kan minɛ fo ka se Yesu Krisita seginni ma.

1. Ka kanminɛli ɲɛnamaya kɛ - 1 Timote 6:14

2. Krisita seginni - An ka jigiya ni an ka jigiya

1. Efesekaw 5:1-2 - O la sa, aw ka tugu Ala ka misali la, i ko den kanulenw, ka taama kanuya sira kan, i ko Krisita ye an kanu cogo min na, ka a yr di an kosn ka k saraka kasa duman ni saraka ye Ala ye.

2. 1 Piɛrɛ 1:13-14 - O de kosɔn, ni aw hakili labɛnnen don wale kama, aw ka hakili sigi ani ka aw jigi da pewu nɛɛma kan min bɛna na aw ma Yesu Krisita jirali waati. I n’a fɔ denmisɛn kanminbagaw, aw kana kɛ ka kɛɲɛ ni aw ka dɔnbaliya kɔrɔ negew ye.

1 Timote 6.15 A na o jira a ka waati la, ale min ye dubaden kelenpe ye, masakɛw ka masakɛ ani matigiw Matigi.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala kan iko diɲɛ kuntigi kelenpe, masakɛw ka Masakɛ ani matigiw Matigi.

1. Ala ye bɛɛ kuntigiba ye: Kalan min kɛra 1 Timote 6:15 kan

2. Sebaayabɛɛtigi ka bonya weleweleda: Ka mɔgɔw kalan 1 Timote 6:15 kan

1. Esayi 9:6-7 - Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali , Hɛrɛ masakɛ.

2. Jirali 19:16 - Tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a ka finiw ni a cɛmancɛ la ko: «MASAKƐW KA MASAKƐ, ani Matigiw ka Matigi.

1 Timote 6.16 Sabali kelenpe de bè ale de bolo, a sigilen bè yeelen la, mògò si tè se ka gèrè min na. Mɔgɔ si ma min ye, mɔgɔ si tɛ se k'a ye fana. Amiina.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala tɛ sa, a sigilen bɛ yeelen na min tɛ se ka sɔrɔ hadamadenw fɛ, ani a ka kan ni bonya ni fanga banbali ye.

1. Ala ka bonya min tɛ se ka faamuya

2. Ka Ala ka nɔɔrɔ dɔn min tɛ Changé ani a ka nɔɔrɔ min tɛ ban

1. Esayi 6:1-5 - Esayi ka yelifɛn Ala ka senuya ko la

2. Yuhana 1:1-18 - Yesu ye Ala ka yeelen lakika ye

1 Timote 6.17 I ka nafolotigiw bila nin diɲɛ kɔnɔ, ko u kana kuncɛbaya kɛ, ka u jigi da nafolo danma kan, nka u jigi da Ala ɲɛnama kan, min bɛ fɛn bɛɛ di an ma ka diya an ye.

Pol b’a fɔ nafolotigiw ye ko u kana kuncɛbaya kɛ ani k’u jigi da Ala kan, ale min y’u magow bɛɛ di u ma.

1. An mago bɛ fɛn o fɛn na, Ala ye o bɛɛ di an ma, o la an ka barika da mɔgɔw ye, an kana kuncɛbaya kɛ.

2. I ka i jigi da Ala ɲɛnama kan, ale min bɛ an magow bɛɛ ɲɛ.

1. Zaburu 24:1 - Dugukolo ye Matigi ta ye, ani a dafalen bɛɛ, Diɲɛ ni a kɔnɔmɔgɔw.

.

1 Timote 6.18 U ka ko ɲuman kɛ, u ka kɛ nafolotigiw ye kɛwale ɲumanw na, u labɛnnen ka tila-tila, u ka sɔn ka kumaɲɔgɔnya kɛ.

Dannabaaw ka kan ka bolomafaraw kɛ ani ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ u ka nafolo la.

1. Ka bolomafara di nafolo fɛ: I bɛ se ka baara kɛ ni i ka wari ye cogo min na walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ

2. Baara ɲumanw ni nilifɛnw: Nafa minnu bɛ baara kɛ ni i ka nafolo ye walasa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Kɛwalew 20:35 - «Ne y’a jira aw la fɛn bɛɛ la ko ni an bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin cogo la, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ ani ka an hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a yɛrɛ y’a fɔ cogo min na ko: ‘Duba ka di ka tɛmɛ di kan ka sɔrɔ.'"

2. Ntalenw 11:24-25 - «Mɔgɔ bɛ nili kɛ fu, nka a bɛ bonya ka taa a fɛ. dɔ wɛrɛ b'a ka kan ka min di, a bɛ o bali, ka tɔɔrɔ dɔrɔn de sɔrɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ni dugawu ye, o na nafa sɔrɔ, min bɛ ji kɛ, o na ji di a yɛrɛ ma.”

1 Timote 6.19 U ye jusigilan ɲuman mara u yɛrɛ ye waati nata kama, walisa u ka ɲɛnamaya banbali minɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka jusigilan ɲuman mara ani ka ɲɛnamaya banbali minɛ.

1. Nafa min b’a la ka jusigilan ɲuman sigi an ka ɲɛnamaya kama walisa an ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Ka kan ka siniko labɛn ani sara minnu bɛ bɔ o la.

1. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara aw yɛrɛw ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonya. Sonw tɛ don yɔrɔ min na wala ka sonyali kɛ, katuguni i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka sɔn a ma i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

1 Timote 6:20 Timote, i ka dannaya min bilalen bɛ i bolo, i ka o mara, ka i yɛrɛ tanga kuma nɔgɔlenw ni kuma fuw ma, ani dɔnniya sɔsɔli minnu bɛ wele nkalontigɛ la.

Cikan dira Timote ma ko a ka fɛn min kalifa a ma, a k’o kɔlɔsi, k’a yɛrɛ tanga sɔsɔli ni miiriya nkalonmaw ni lankolonw ma.

1. Ka a faamu ko a nafa ka bon ka i ka dannaya kɔlɔsi

2. Ka an yɛrɛ tanga nkalon kalansiraw ni sɔsɔliw ma

1. Tite 1:9 - Ka kuma kantigi minɛ kosɛbɛ i ko a kalanna cogo min na, walisa a ka se ka mɔgɔw laadi ani ka u laadi ni kalansira ɲuman ye.

2. 2 Kɔrɛntekaw 10:5 - Ka miiriliw ni fɛn kɔrɔtalenw bɛɛ fili duguma, minnu bɛ u yɛrɛ kɔrɔta Ala dɔnniya kama, ka miirili bɛɛ bila jɔnya la Krisita kanminɛli kama.

1 Timote 6:21 O ko la, dɔw b’a fɔ ko u ye fili kɛ dannaya ko la. Neema ka kɛ i fɛ. Amiina.

Tɛmɛsira bɛ kuma dannaya kan ani ko dɔw filila o la. A bɛ laban ni nɛɛma nege ye kalanden ye.

1. "Dannaya sira: Ka to sira kan".

2. "Neema fanga: Kantigiya ɲɛminɛbaga".

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase.

2 Timote 1 ye ciden Pol ye bataki filanan min sɛbɛn a baarakɛɲɔgɔn kanulen Timote ma, o tilayɔrɔba fɔlɔ ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye Timote jija ani k’a laadi a ka to a ka dannaya ni a ka cidenyabaara la hali ni gɛlɛyaw ni gɛlɛyaw bɛ a la.

Dakun fɔlɔ: Pol y’a jira ko a bɛ Timote kanu kosɛbɛ (2 Timote 1:1-7). A b’a yɛrɛ jira ko a ye Krisita Yesu ka ciden ye Ala sago fɛ ani a bɛ Timote wele iko a den kanulen dannaya la. Pol hakili b’u ka ciyɛn jɛlen na, dannaya lakika la, a bɛ o fana ye Timote bamuso kɔrɔba Loisi ni a ba Eunise la. A bɛ Timote jija a ka Ala ka nilifɛn min di a ma bolo dali fɛ, a ka tasuma don a la. Pol b’a hakili jigin ko Ala ma siran hakili di a ma, nka a ye fanga, kanuya ani yɛrɛkololi hakili di a ma.

Dakun 2nan: Pol y’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka to kantigiya la hali ni tɔɔrɔ bɛ an na (2 Timote 1:8-12). A b’a ɲini Timote fɛ a kana maloya wala ka siran ka seereya kɛ u Matigi ko la wala Paul ko la min sirilen bɛ kaso la Kibaru Duman waajuli kosɔn. O nɔ na, a b’a jija a ka fara tɔɔrɔ kan Krisita kosɔn ka kɛɲɛ ni Ala sagonata ni a ka nɛɛma ye. Pol b’a jira ko Ala de ye u kisi Krisita Yesu barika la, ka u wele ni weleli senuma ye—u ka kɛwalew kosɔn tɛ, nka a yɛrɛ sagonata kosɔn.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijigin ye ko an ka to kalansira ɲumanw na (2 Timote 1:13-18). Pol b’a ɲini Timote fɛ a ka tugu kuma ɲumanw misali la, a ye min kalan dannaya ni kanuya la. Mɔgɔ minnu y’u kɔdon a la, a bɛ lasɔmi olu ma, Figelus ni Hermogène fana sen bɛ o la. Nka, a b’a jira ko Onesiforo ye misali ye mɔgɔ dɔ la min ye dusu don mɔgɔw kɔnɔ kosɛbɛ waati gɛlɛnw na.

Kuma surun na, .

2 Timote tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ daminɛ ni kanuya jiracogo ye Paul ni Timote cɛ.

Pol b’a hakili jigin ko a kana siran, nka o nɔ na, a ka Ala ka nilifɛn minɛ, n’o ye fanga, kanuya ani yɛrɛkololi ye.

A b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka to kantigiya la tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ, wa a bɛ dusu don Timote kɔnɔ a ka nɔrɔ kalansira ɲumanw na. Sapitiri bɛ kuncɛ ni misaliw ye minnu y’a jira ko mɔgɔ minnu y’u kɔdon Paul la ani mɔgɔ minnu kɛra dusudon sababu ye. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ laadilikan ye Timote fɛ a ka to a ka dannaya la, ka Ala ka nilifɛnw minɛ, ka tɔɔrɔw muɲu, ka nɔrɔ kalansira ɲumanw na.

2 Timote 1:1 Paul, Yesu Krisita ka ciden Ala sago barika la, ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya layidu ye min bɛ Krisita Yesu la.

Pol min ye Ala ka ciden ye, o b kuma ɲɛnamaya banbali layidu kan Yesu Krisita la.

1. Ɲɛnamaya banbali layidu Yesu Krisita barika la

2. Ala sago ani a ka ɲɛnamaya caman

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yuhana 10:10 - Son bɛ na sonyali ni fagali ni tiɲɛni dɔrɔn de kama; Ne nana walisa u ka ɲɛnamaya sɔrɔ, ka ɲɛnamaya sɔrɔ ka dafa.

2 Timote 1.2 Ne denkɛ kanulen Timote ye: Neɛma ni makari ni hɛrɛ ka bɔ Fa Ala ni an Matigi Krisita Yesu yɔrɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma nɛɛma, makari ani hɛrɛ kan min bɛ bɔ Fa Ala ni Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Neema fanga: Ka da Ala ka kanuya ni a ka hinɛ la min tɛ dantigɛli kɛ

2. Ka hɛrɛ dege: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka bɛn Fa ni Denkɛ ma

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 5:1-5 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la. An bɛ waso Ala nɔɔrɔ jigiya la.

2 Timote 1.3 Ne bɛ barika da Ala ye, ne bɛ baara kɛ min ye ka bɔ ne bɛnbaw la ni dusukun saniyalen ye, ko ne hakili bɛ i la ne ka deliliw la su ni tile.

Pol b’a ka waleɲumandɔn jira Ala la a ka deliliw ni a ka baara kosɔn Ala ye, ani a hakili jigintɔ Timote la a ka deliliw kɔnɔ su ni tile bɛɛ.

1. Ka waleɲumandɔn dusukun sɔrɔ ka ɲɛsin Ala ma

2. Delili minnu tɛ dabila mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Kolosekaw 4:2 - "Aw ka to delili la ni timinandiya ye, ka aw janto o la ni barika dali ye;"

2. 1 Tesalonikekaw 5:17 - "Aw ka delili kɛ k'a sɔrɔ aw ma dabila;"

2 Timote 1:4 Ne b'a fɛ kosɛbɛ ka i ye, ka ne hakili to i ɲɛji la, walisa ne ka fa ɲagali la.

Pol y’a jira ko a b’a fɛ ka Timote ye, wa a hakili bɛ Timote ɲɛji la, a jigi b’a la ko nisɔndiya bɛna bila o nɔ na.

1. Nisɔndiya weleli: Dususalo sɔrɔli Matigi la

2. An ka nisɔndiya Matigi ɲɛkɔrɔ: An ka dannaya kura

1. Romɛkaw 15:13 - "Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya."

2. Esayi 12:2-3 - "A filɛ, Ala ye ne kisili ye, ne na ne jigi da ne kan, ne tɛna siran, katuguni Matigi Ala ye ne ka fanga ni ne ka dɔnkili ye, a kɛra ne ka kisili ye."

2 Timote 1.5 Dannaya min tun sigilen bɛ i bamuso kɔrɔba Loyi ni i ba Eunise la fɔlɔ, ne hakili jigin o la. Ne dalen b'a la ko e fana fɛ.»

Pol ye Timote ka dannaya tanu, a ye dannaya min sɔrɔ a bamuso Loisi ni a ba Eunise fɛ, ani a dalen b’a la ko o dannaya bɛ to Timote fana na.

1. Denbaya nafa ka bon dannaya yiriwali la ani k’a lase mɔgɔw ma.

2. Dannaya fanga ani hakilisigi min bɛ se ka lase mɔgɔ ma.

1. Zaburu 27:1, "Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye, ne na siran jɔn ɲɛ?"

2. Romɛkaw 10:17, "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2 Timote 1.6 O de kosɔn ne bɛ i hakili jigin ko i bɛ Ala ka nilifɛn lawuli, o min bɛ i kɔnɔ ne bolow dali fɛ.

Pol ye Timote jija a ka baara kɛ ni Ala ka nilifɛn ye min dira a ma bolo dali fɛ.

1. Ala ka nilifɛn fanga: Ala ye seko minnu di i ma, i bɛ se ka baara kɛ ni olu ye cogo min na ani ka baara kɛ n’u ye

2. Ala ka nilifɛn lawulili: Ka baara kɛ ni Matigi ka dugaw ye walasa ka baara kɛ a ye.

1. Romɛkaw 12:6-8 - Nilifɛn suguya wɛrɛw bɛ an bolo ka kɛɲɛ ni nɛɛma ye min dira an ma, an ka baara kɛ n’u ye: ni kiraya don, ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye; ni baara kɛra, an ka baara la; Mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kalan, a ka kalan na. Min bɛ mɔgɔw laadi, a ka laadilikan na. min bɛ nili kɛ, ni bolomafara ye; min bɛ ɲɛminɛ, ni timinandiya ye; min bɛ makari kɛ, ni nisɔndiya ye.

2. Efesekaw 4:11-13 - A yr ye dɔw di ka kɛ cidenw ye, ka dɔw di kiraw ma, dɔw ka kɛ kibaru duman fɔbagaw ye, ani dɔw ka kɛ pastɛriw ni karamɔgɔw ye, walisa ka mɔgɔ senumaw labɛn cidenyabaara baara kama, ka Krisita farikolo sabati , fo an bɛɛ ka se dannaya ni Ala Denkɛ dɔnni kelenya ma , ka kɛ mɔgɔ dafalen ye , ka se Krisita dafalen janya sumanikɛlan ma .

2 Timote 1.7 K'a masɔrɔ Ala ma siran ni di an ma. Nka fanga ni kanuya ni hakili ɲuman de ta don.

Ala ye sebaaya ni kanuya ni hakili ɲuman di an ma, siran hakili nɔ na.

Fisaya

1. "Setigiya Ni".

2. "Kanuya ni Hakili ɲuman".

Fisaya

1. Romɛkaw 8:15-17 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denfaya ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn o de fɛ ko: “Aba, Fa.”

2. 1 Yuhana 4:16-18 - O la, Ala b kanuya min b an na, an ye o dn ani ka da o la. Ala ye kanuya ye, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to kanuya la, o bɛ to Ala la, Ala bɛ to a la.

2 Timote 1.8 O de kosɔn, i kana maloya an Matigi ka seereya la, wala ne min ye a ka kasoden ye, nka i ka kɛ Kibaru Duman tɔɔrɔw la ka kɛɲɛ ni Ala ka sebaaya ye.

Pol ye Timote jija a ka to a ka limaniya la ani ka kɛ Ala ka sebaaya misali ye.

1. An ka seereya barika ka bon: Ka kɛ Ala ka sebaaya misali ye

2. Ka jɔ an ka dannaya la: Ka an sen don Kibaru Duman ka tɔɔrɔw la

1. Rom=kaw 1:16 - Ne ma maloya Krisita ka Kibaru Duman ko la, katuguni o ye Ala ka sebaaya ye ka kisi dannabaaw b== ma.

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma. O de kosɔn ne na nisɔndiya kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.

2 Timote 1.9 Ale de ye an kisi, ka an wele ni wele senuma ye, o ma kɛ ka kɛɲɛ ni an ka kɛwalew ye, nka ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ni a ka nɛɛma ye, o min dira an ma Krisita Yesu la sani diɲɛ ka daminɛ.

Pol b Timote jija a k’a hakili to a la ko Ala ye u kisi ani ka u wele ni weleli senuma ye, o ma kɛ u yɛrɛ ka kɛwalew kosɔn, nka a yɛrɛ sagonata ni a ka nɛɛma kosɔn min dira Krisita Yesu barika la.

1) Ala ka nɛɛma bɛ bɔ: Ala ka kanuya ni a ka makari jugumanba sɛgɛsɛgɛ

2) Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la: Ka Ala ka weleli jaabi

1) Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2) Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y'a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

2 Timote 1.10 Nka a jirala sisan an Kisibaa Yesu Krisita jirali fɛ, ale min ye saya ban, ka ɲɛnamaya ni sayabaliya lase kɛnɛ ma Kibaru Duman barika la.

Yesu Krisita y’a jira ka ɲɛnamaya ni sayabaliya lase kɛnɛ kan Kibaru Duman barika la.

1. Yesu ye saya ban ani ka ɲɛnamaya ni sayabaliya lase

2. Kibaru Duman fanga: Ka na ni ɲɛnamaya ni sayabaliya ye

1. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka a ka diɲɛ kisi ale barika la.

2 Timote 1.11 O de ye ne sigi waajulikɛla ni ciden ani siya wɛrɛw karamɔgɔ ye.

Pol sigira ka kɛ siya wɛrɛw waajulikɛla, ciden ani karamɔgɔ ye.

1. Weelekan ka waajuli kɛ - Ka siran ɲɛ ani ka tugu Ala ka weleli kɔ ni kantigiya ye

2. A welelen don ka kɛ Ciden ye - Kibaru Duman jiracogo ɲuman cogo min na

1. Kɛwalew 9:15-16 - Saul ka yɛlɛma ani a sigili ka waajuli kɛ

2. Matiyu 28:18-20 - Cikanba min ye ka siyaw waaju ani ka u ka kalandenw ye

2 Timote 1.12 O de kosɔn ne fana bɛ nin tɔɔrɔw sɔrɔ, o bɛɛ n'a ta, ne tɛ maloya, katuguni ne dalen bɛ mɔgɔ min na, ne dalen b'a la ko ne ye min kalifa a ma, a bɛ se ka o mara fo ka se o don ma.

Pol b’a sinsin a ka dannaya kan Ala la ani a ka se ka a lakana ani a ye min bila a bolo.

1. An ka dannaya barika - Ka Paul ka misali ta 2 Timote 1:12 la, o b’a sɛgɛsɛgɛ an bɛ se ka an jigi da Ala kan cogo min na tɔɔrɔ ni gɛlɛya waatiw la.

2. Layidu ta fanga - O b’a jira ko a nafa ka bon ka layidu lakika kɛ Ala ye ani ka da a la ko a bɛna o labato.

1. Romɛkaw 8:25-27 - Pol ka hakilisigi Ala ka kantigiya la, hali gɛlɛya waatiw la

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ɲɛfɔli ani jigiya min bɛ na ni o ye.

2 Timote 1.13 I ye kuma duman minnu mɛn ne fɛ, i ka olu minɛ kosɛbɛ dannaya ni kanuya la, o min bɛ Krisita Yesu la.

Tɛmɛsira: Ciden Pol bɛ dusu don Timote kɔnɔ a hakili ka to kalansira ɲuman na, a kalanna min na dannaya ni kanuya la Krisita Yesu la.

1. Kalansira ɲuman fanga min bɛ an ka dannaya la

2. Ka to Dannaya ni Kanuya la kalansira ɲumanw fɛ

1. 2 Timote 1:13

. Nka ni aw bɛ tiɲɛ fɔ kanuya la, aw ka bonya ka kɛ ale ye fɛn bɛɛ la, o min ye kuntigi ye, Krisita.

2 Timote 1.14 Ko ɲuman min kalifara i ma, i ka o mara Ni Senu barika la, o min sigilen bɛ an kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u ka dannaya la ani ka u jigi da Ni Senu kan u kɔnɔ.

1. Ni Senu ka Sebaaya an ka J1Enamaya la

2. An ka limaniya sabatili nafa ka bon

1. Romɛkaw 8:14-17 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. Yuhana 14:15-17 - Ni aw b ne kanu, aw ka ne ka ci flenw mara.

2 Timote 1.15 I b'a dɔn ko Azi jamana mɔgɔw bɛɛ kɔsegin ne ma. olu dɔw ye Fijɛli ni Ɛrmɔjɛni ye.

Pol y’a fɔ Timote ye ko Azi mɔgɔ caman y’u kɔdon a la, ka mɔgɔ fila tɔgɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Fijɛli ni Ɛrmɔjɛni.

1. Banni fanga: Pol ka ko kɛlenw sɛgɛsɛgɛli Azi jamanaw na.

2. Ka to kantigiya la Ala fɛ hali k’a sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛ.

1. Heburuw 11:24-27 - Dannaya de kosɔn, Musa kɔrɔla tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ.

2. Romɛkaw 8:31-35 - O tuma na fɛ, an bɛna mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?

2 Timote 1.16 Matigi ka makari Onesiforo ka so la. A tun bɛ to ka ne lafiya, nka a tun tɛ maloya ne ka cakɛda la.

Onesiforo tun ye misali ɲuman ye Paul kan, a ye kantigiya ni ɲumanya jira, hali a ka tɔɔrɔw cɛma.

1. Ala ka kantigiya: Ka kalan sɔrɔ Onesiforo ka misali la

2. ɲumanya fanga: Onesiforo ye Pol lafiya cogo min na tɔɔrɔ la

1. Yuhana 13:35 - "Mɔgɔ bɛɛ na a dɔn nin de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu."

2. Galasikaw 6:2 - "Aw ka ɲɔgɔn ka doni ta, ka Krisita ka sariya dafa ten."

2 Timote 1.17 Nka, a tora Romɛ tuma min na, a ye ne ɲini kosɛbɛ, ka ne sɔrɔ.

Pol ye Timote ɲini k’a to Romɛ, k’a sɔrɔ.

1. Nafa min bɛ mɔgɔ tununnenw ɲinini na.

2. An bɛ se ka sɔrɔ ni an bɛ Ala ɲini.

1. Luka 19:10 - “Mɔgɔ Denkɛ nana mɔgɔ tununnenw ɲini ka u kisi.”

2. Matiyu 7:7-8 - “A’ ye delili kɛ, a na di aw ma. ɲini ka sɔrɔ i na a sɔrɔ; da gosi, da bɛna da wuli i ye. Sabu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ, o bɛ sɔrɔ; min bɛ ɲini, o bɛ sɔrɔ; Min bɛ gosi, da na da wuli.”

2 Timote 1.18 Matigi ka hinɛ a la Matigi fɛ o don na.

Pol bɛ ka delili kɛ walisa Matigi ka makari Timote la ani k’a hakili jigin u ye cidenyabaara kɛ ɲɔgɔn fɛ Efese.

1. Delili fanga: Ala bɛ jaabi di cogo min na a ka hinɛ kɔnɔ

2. Nafa min b’an na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ: Cidenyabaara bɛ an fara ɲɔgɔn kan cogo min na

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2. Kɛwalew 20:17-38 - Paul ka foli ye Efese egilisi maakɔrɔw ye.

2 Timote 2 ye ciden Pol ye bataki filanan min sɛbɛn a baarakɛɲɔgɔn kanulen Timote ma, o tilayɔrɔba filanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikan nafamaw di Timote ma ka ɲɛsin muɲuli, kunkanbaaraw, ani kalan ɲuman ma.

Dakun fɔlɔ: Pol ye Timote jija a ka kɛ Krisita ka sɔrɔdasi kantigi ye min bɛ kolo (2 Timote 2:1-7). A b’a jija a ka barika sɔrɔ nɛɛma la min bɛ Krisita Yesu la, wa a bɛ baara kalifa a ma, a ye min kalan, a ka o di mɔgɔw ma minnu bɛ se ka da u kan, olu minnu bɛna mɔgɔ wɛrɛw kalan u nɔ na. Pol bɛ baara kɛ ni ntalenw ye i n’a fɔ sɔrɔdasi, farikoloɲɛnajɛla ani sɛnɛkɛla min bɛ baara kɛ kosɛbɛ, walasa k’a jira ko mago bɛ kololi, timinandiya ani sinsin cidenyabaara la. A b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sariyaw ye, olu bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ sara la.

Dakun 2nan: Pol y’a sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Ala ka kuma minɛ ka ɲɛ (2 Timote 2:8-19). A bɛ Timote hakili jigin Yesu Krisita lakununni ka bɔ suw cɛma, o min ye u ka waajuli kunba ye. Hali k’a sɔrɔ a tun bɛ kaso la ani ka tɔɔrɔ Kibaru Duman weleweleda kosɔn, Paul b’a fɔ ko Ala ka kuma tɛ se ka siri ni cakɛda ye. A bɛ lasɔmi ko sɔsɔli kana kɛ kumaw kan minnu bɛ na ni tiɲɛni dɔrɔn ye, nka a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka Sɛbɛnniw kalan timinandiya la baarakɛlaw ye minnu sɔnna a ma, minnu b’a ɲɛnabɔ cogo bɛnnen na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye minnu bɛ an yɛrɛ tanga kalansira nkalonmaw ma ani ka tugu tilennenya kɔ (2 Timote 2:20-26). Pol bɛ Timote deli a ka boli kamalenninya negew ɲɛ, k’a sɔrɔ a bɛ tilennenya nɔfɛtaama kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ Matigi wele ni dusukun saniyalen ye. A bɛ lasɔmi hakilintan sɔsɔliw la minnu bɛ bɛnbaliya lawuli nka a bɛ dususuma laadi ni a bɛ kɛlɛɲɔgɔnw latilen walasa u ka se ka nimisa. Pol bɛ Ala nege jira bɛɛ ka kisili la, ka saniya wele, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ negew ma.

Kuma surun na, .

2 Timote tilayɔrɔba filanan bɛ sinsin muɲuli kan cidenyabaara kunkanbaaraw la, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin Ala ka Kuma minɛcogo ɲuman kan.

Pol bɛ Timote jija a ka kolo i n’a fɔ sɔrɔdasi walima farikoloɲɛnajɛla, k’a ka kalanw lase mɔgɔw ma minnu bɛ se ka da u kan.

A b’a sinsin Ala ka kuma minɛcogo ɲuman nafa kan, wa a bɛ lasɔmi ko sɔsɔli kana kɛ kumaw ko la. Pol bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka timinandiya kalan kɛ ani ka Sɛbɛnniw minɛ cogo bɛnnen na.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye minnu b’a jira ko an ka kan k’an yɛrɛ tanga nkalon kalansiraw ma, ka tugu tilennenya kɔ, ani ka kɛlɛɲɔgɔnw latilen ni dususuma ye. Pol bɛ kisili nege jira ani a bɛ wele bila saniya ma Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ welekan ye ka muɲuli, ka kunkanbaaraw kɛ kalan na, ani ka tilennenya ɲini gɛlɛyaw kɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ cidenyabaara la.

2 Timote 2.1 O de kosɔn, ne denkɛ, i barika ka bonya Krisita Yesu ka nɛɛma la.

Pol ye Timote jija a ka to a ka dannaya la Krisita la ani a ka a jigi da a ka nɛɛma kan.

1. Ala ka nɛɛma bɛ se - Romɛkaw 8:28-39

2. Weelekan min bɛ kɛ walasa ka jɔ kosɛbɛ - Efesekaw 6:10-20

1. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - Pol ka a jigi da Ala ka nɛɛma ni a ka fanga kan tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ.

2. Heburuw 12:1-3 - Mako ka kan ka muɲu gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

2 Timote 2.2 I ye ko minnu mɛn ne ko la seere caman cɛma, i ka olu bila mɔgɔ kantigiw bolo, olu na se ka mɔgɔ wɛrɛw fana kalan.

Timote ye fɛn minnu mɛn Pol fɛ, dusu donna a kɔnɔ a ka olu di cɛ kantigiw ma, olu fana bɛna se ka mɔgɔ wɛrɛw kalan.

1. Se min bɛ Ala ka Kuma lase mɔgɔw ma

2. Ka kɛ kantigi ye Ala ɲɛkɔrɔ, kunkanbaaraba

1. Talenw 11:30 - Mɔgɔ tilennen den ye ɲɛnamaya jiri ye; Min bɛ niw sɔrɔ, o ye hakilitigi ye.

2. 2 Piɛrɛ 1:12 - O de kosɔn ne tɛna ne hakili to o kow la tuma bɛɛ, hali ni aw bɛ u dɔn, ka sabati sisan tiɲɛ na.

2 Timote 2.3 I ka gɛlɛya muɲu i ko Yesu Krisita ka sɔrɔdasi ɲuman.

Tɛmɛsira Paul bɛ dusu don Timote kɔnɔ a ka gɛlɛyaw muɲu iko Yesu Krisita ka sɔrɔdasi ɲuman.

1. Ka gɛlɛyaw muɲu Yesu kosɔn

2. Ka kɛ Krisita ka sɔrɔdasi ɲuman ye

1. Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la?

2. Yakuba 1:2-4 - I ka nisɔndiya bɛɛ jate ni i binna kɔrɔbɔli suguya caman na.

2 Timote 2.4 Kɛlɛcɛ si tɛ a yɛrɛ minɛ nin ɲɛnamaya kow la. walisa mɔgɔ min y'a sugandi ka kɛ sɔrɔdasi ye, o ka diya a ye.

Pol ye Timote laadi ko mɔgɔ min bɛ alako ta fan fɛ kɛlɛ la, o tigi man kan ka a hakili bɔ nin ɲɛnamaya kow fɛ, walisa a ka se ka Ala diya, ale min y’a sugandi ka kɛlɛ kɛ.

1. Kana a to ɲɛnamaya k’i hakili bɔ Ala baara la

2. Kana i yɛrɛ minɛ nin ɲɛnamaya in kow la

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - Aw mana dumuni kɛ wala ka minni kɛ wala aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

2. Galasikaw 5:1 - O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun.

2 Timote 2.5 Ni mɔgɔ fana bɛ cɛsiri kɛ ka setigiya kɛ, o bɛɛ n'a ta, a ma masafugulan don a la, ni a ma kɛlɛ kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye.

Se sɔrɔli tɛ garanti fo ni o kɛcogo kɛra sariya sira fɛ.

1. Ɲɛtaa sira bɛ sɔrɔ sariya sira fɛ

2. Baara gɛlɛn tɛ kɛ sababu ye ka ɲɛtaa sɔrɔ

1. Romɛkaw 12:10-11 - Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan. I kana to kɔfɛ timinandiya la, ni timinandiya la, ka baara kɛ Matigi ye.

2. Ntalenw 21:5 - Timinandiyalenw ka miiriliw bɛ taa caman dɔrɔn de la; nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ ka dɛsɛ dɔrɔn.

2 Timote 2.6 Sɛnɛkɛla min bɛ baara kɛ, o ka kan ka fɔlɔ ka den sɔrɔ.

Pol bɛ dusu don baara gɛlɛn na, i n’a fɔ baarakɛla ka kan ka sara sɔrɔ u ka cɛsiri la.

1. ? 쏷 he Dugawu ka timinandiya??

2. ? 쏷 he Se ka baara gɛlɛn kɛ??

1. Ntalenw 13:4 ??? 쏷 sɛgɛnbagatɔ ni nege bɛ a la, foyi t'a fɛ, nka timinandiyabaga ni na fasa.??

2. Kolosekaw 3:23 ??? 쏛 nd aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun ye, i n'a fɔ Matigi, aw kana kɛ mɔgɔw ye.??

2 Timote 2:7 Ne bɛ min fɔ, aw ka o jateminɛ. Matigi ka faamuyali di i ma fɛn bɛɛ la.»

Pol bɛ Timote jija a k’a janto a ka cikanw na, ka Ala ka faamuyali deli.

1. Ala ka hakilitigiya ɲini fɛn bɛɛ la: 2 Timote 2:7 kalan

2. Ka bonya dannaya la: Pol ye min fɔ 2 Timote 2:7 la, an k’o jateminɛ

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

2. Talenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

2 Timote 2.8 I hakili to a la ko Dawuda bɔnsɔn Yesu Krisita kununna ka bɔ suw cɛma ka kɛɲɛ ni ne ka Kibaru Duman ye.

Pol b Timote hakili jigin ko Yesu kununna ka k ni kibaru duman ye.

1. Kibaru Duman ka sebaaya: Yesu ka lakununni b’a barika jira cogo min na

2. Krisita lakununna: Hakilijagabɔ min bɛ Yesu lakununni kan

1. Romɛkaw 1:3-4 - "A Denkɛ Yesu Krisita an Matigi ko la, o min dabɔra Dawuda bɔnsɔn fɛ farisogo ta fan fɛ lakununni ka bɔ suw cɛma".

2. Kɛwalew 13:30-31 - "Nka Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, a ye tile caman ye a fɛ ka bɔ Galile ka taa Jerusalɛm, olu minnu ye a ka seerew ye jama ye. An b'a fɔ aw ye ko u nisɔndiyara." kibaru dumanw, ko layidu min tara faw ye, Ala ye o ɲɔgɔn dafa anw denw ye, k'a masɔrɔ a ye Yesu lakunun, i ko a sɛbɛnnen bɛ Zaburu filanan fana kɔnɔ cogo min na

2 Timote 2.9 Ne bɛ tɔɔrɔ o de kosɔn, i ko kojugu kɛbaga, fo ka se jɔnya ma. Nka Ala ka kuma sirilen tɛ.»

Pol ye tɔɔrɔ sɔrɔ Ala ka Kuma waajuli kosɔn ani a yɛrɛ donna kaso la, nka Ala ka Kuma ma siri ani a ma se ka bali.

1. Ala ka Kuma ka sebaaya: Kibaru Duman bɛ se ka fɛn o fɛn muɲu cogo min na

2. Ka jɔ dannaya la: Dusu donni waati gɛlɛnw na

1. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

2. Luka 4:18-19 - Matigi Ni bɛ ne kan, katuguni a ye ne mun ka Kibaru Duman fɔ faantanw ye. a ye ne ci ka taa mɔgɔ dusu tiɲɛnenw kɛnɛya, ka kisili waajuli kɛ mɔgɔ minɛlenw ye, ka ɲɛnayeli ko kura waaju fiyentɔw ye, ka mɔgɔ goginlenw hɔrɔnya.

2 Timote 2.10 O de kosɔn ne bɛ fɛn bɛɛ muɲu mɔgɔ sugandilenw kosɔn, walisa u fana ka kisili sɔrɔ Krisita Yesu la ni nɔɔrɔ banbali ye.

Pol ye fɛn bɛɛ muɲu mɔgɔ sugandilenw kosɔn, walisa u ka kisili sɔrɔ Yesu Krisita barika la, ka nɔɔrɔ banbali sɔrɔ.

1. Muɲuli fanga ??Cogo di Paul? 셲 Laɲini ka timinandiya ye sira dabɔ mɔgɔ sugandilenw ye wa? 셲 Kisili

2. Saraka saraka ??Cogo di Paul? 셲 Yɛrɛkobaliya walew kɛra sababu ye ka nɔɔrɔ banbali sɔrɔ mɔgɔ sugandilenw ye

1. Filipekaw 3:10-14 ??Paul? 셲 Tilennenya ni sara banbali nɔfɛtaama

2. Heburuw 12:1-3 ??Muɲuli fanga danaya la

2 Timote 2.11 O kuma ye tiɲɛn ye ko: Ni an sara a fɛ, an na ɲɛnamaya fana a fɛ.

O ye kuma kantigi ye ko ni an sara ni Yesu ye, an bna balo ni ale fana ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni Yesu ye: Ɲɛnamaya banbali jigiya

2. Ka sa ni Yesu ye: Ɲɛnamaya banbali musaka

1. Romɛkaw 6:8-11 - Sisan ni an sara ni Krisita ye, an dalen b’a la ko an fana na ɲɛnamaya kɛ ni Krisita ye.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쏧 ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ ne la, hali ni a sara, o bɛɛ n'a ta, a na ɲɛnamaya, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo ka da ne la, o tigi tɛna sa abada.??

2 Timote 2.12 Ni an tɔɔrɔla, an na masaya kɛ a fɛ.

Tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔko dɔ ye, nka a laban na, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka masaya kɛ ni Krisita ye. Ka ban Krisita la, o bɛna kɛ sababu ye a ka ban an na.

1. "Tɔɔrɔ sira: Sara banbali sira".

2. "Sugandili ye i ta ye: I ka ban walima ka masaya kɛ ni Krisita ye".

1. Romɛkaw 8:17 - "Ni denw ye, o tuma na fɛ, an ye ciyɛntalaw ye, Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw.

2. Heburuw 10:32-39 - "Aw ye aw hakili jigin don fɔlɔw la, aw yeelenlen kɔ, aw ye tɔɔrɔw kɛlɛba muɲu , k'a sɔrɔ aw kɛra u taamaɲɔgɔnw ye minnu tun bɛ baara kɛ ni u ye kosɛbɛ.Aw tun bɛ hinɛ ne la ne ka jɛɲɔgɔnyaw la, ka nisɔndiya ka aw ka fɛnw tiɲɛni ta, k'a dɔn aw yɛrɛ la ko aw ye fɛn fisaman ni fɛn muɲunen sɔrɔ.Aw kana a fili o de kosɔn. aw ka daŋaniya, o sara ka bon kosɛbɛ.Aw mago bɛ muɲuli la, walisa aw kɛlen kɔ ka Ala sago kɛ, aw ka layidu sɔrɔ aw kana mɛn.Sisan, mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la, nka ni mɔgɔ dɔ kɔseginlen don, ne ni tɛna diya a ye ."

2 Timote 2.13 Ni an ma da a la, a b to kantigiya la.

Pol b dannabaaw jija u ka to kantigiya la, hali ni mg tw ma da a la, iko Ala ye kantigi ye tuma b ani a t se ka ban a yr la.

1. Ala ka kantigiya dannabaliya ɲɛkɔrɔ

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka da Ala la

1. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisilen don nɛɛma barika la dannaya barika la, nka o tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye. o ye Ala ka nilifɛn ye ? 봭 ot kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2 Timote 2.14 Aw k’u hakili jigin o kow la, ka u deli Matigi ɲɛ kɔrɔ ko u kana kɛlɛ kɛ kumaw la, nafa foyi tɛ minnu na, nka u ka kuma lamɛnbagaw lafili.

Pol bɛ Timote jija a ka egilisi hakili jigin u k’u sinsin hakili ta fan fɛ kow kan sanni u ka sɔsɔli kɛ kumaw kan minnu nafa tɛ.

1. "Keleya fanga: An bɛ se ka min sɔrɔ n'an nana ɲɔgɔn fɛ".

2. "I sinsin fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ: An ka kumaw nafa faamuyali hakili ta fan fɛ".

1. Filipekaw 2:14-15 - "Aw ka fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu walima ka sɔsɔli kɛ, walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni jalakibaliw ye, Ala denw, nɔgɔ tɛ minnu na, bɔnsɔn nɔgɔlenw ni ɲɔgɔn cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelenw diɲɛ kɔnɔ." ."

2. Yakuba 3:13-18 - "Jɔn ye hakilitigi ni hakilitigi ye aw cɛma? A ka a ka kɛwalew jira a taamacogo ɲuman fɛ hakilitigiya la."

2 Timote 2.15 I ka kalan kɛ walisa ka i yɛrɛ jira ko i ka di Ala ye, baarakɛla min man kan ka maloya, ka tiɲɛ kuma tila ka ɲɛ.

Dusu donna Timote kɔnɔ a ka Bibulu kalan ni timinandiya ye ani k’a kɔrɔ fɔ cogo bɛnnen na walisa ka Ala diya.

1. Sira min bɛ taa sɔnni lakika la: Tiɲɛ kuma tila-tila cogo bɛnnen na

2. Bibulu faamuyali nafa ka bon: An k’an labɛn Ala sago kama

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

2. 2 Piɛrɛ 1:20-21 - Ka o dɔn fɔlɔ, ko Kitabu kiraya kuma si tɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la. K'a masɔrɔ kiraya si ma bɔ hadamaden sago la, nka mɔgɔw tun bɛ kuma ka bɔ Ala yɔrɔ, Ni Senu tun bɛ taa ni u ye.

2 Timote 2.16 Nka aw ka aw yɛrɛ tanga kuma nɔgɔlenw ni kuma fuw ma, katuguni u na bonya ka taa a fɛ ka taa Ala ɲɛsiranbaliya la.

Kerecɛnw ka kan k’u yɛrɛ tanga baro nɔgɔlenw ni kuma lankolonw ma, bawo o bɛ na ni Ala ɲɛsiranbaliya ye ka taa a fɛ.

1. ? 쏶 hun Juguya: Ka i yɛrɛ tanga kuma juguw ma??

2. ? 쏷 he I ka kumaw fanga: Ka i yɛrɛ tanga kuma nɔgɔlenw ni kuma fuw ma??

1. Yakuba 3:5-6 - ? 쏣 ven o cogo la, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso kobaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ. ani a bɛ tasuma don jahanama na.??

2. Ntalenw 15:4 - ? 쏛 kan ɲuman ye ɲɛnamaya jiri ye, nka fɛn jugu min bɛ a kɔnɔ, o ye hakili tiɲɛni ye.??

2 Timote 2.17 U ka kuma na dun i ko kansɛri.

Himene ni Filɛte ye nkalon kalan jɛnsɛn min bɛ tali kɛ kansɛri la.

1. Farati min bɛ kalan nkalonma na - Talenw 19:27

2. Ka i yɛrɛ tanga nkalon kalan ma - Kɛwalew 20:28-31

. \_

2. Tite 1:9 - Ka kuma kantigi minɛ kosɛbɛ i ko a kalanna cogo min na, walisa a ka se ka mɔgɔw laadi ani ka u laadi kalan ɲuman fɛ.

2 Timote 2.18 U ye fili kɛ tiɲɛ ko la, k'a fɔ ko su kununni tɛmɛna kaban. ka dɔw ka dannaya tiɲɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma farati minnu bɛ nkalon kalansiraw la su kununni ko la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw ka dannaya tiɲɛ.

1. Lakununni tiɲɛ: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga kalansira nkalonmaw ma cogo min na.

2. Kalansira nkalonmaw fanga: U bɛ se ka dannaya tiɲɛ cogo min na.

1. Matiyu 22:23-32 - Sadusedenw ka dannabaliya lakununni na.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu ye layidu ta ko a bɛna ɲɛnamaya banbali di su kununni fɛ.

2 Timote 2.19 O bɛɛ n'a ta, Ala jusigilan jɔlen bɛ, a taamasiyɛn ye ko: Matigi bɛ a ta mɔgɔw dɔn.' A ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Krisita tɔgɔ fɔ, o ka bɔ tilenbaliya la.»

Ala jusigilan barika ka bon ani an ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di a ye.

1. An k’an hakili to a la ko Ala ka kanuya ni a ka kantigiya sabatilen don, wa an ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye.

2. An ka kan ka Ala ka ci flenw kanmin ani ka an ka jurumu to an kn walisa ka danaya ka namaya.

1. Zaburu 36:5 - Matigi, i ka kanuya sabatilen bɛ taa fo sankolo la, i ka kantigiya bɛ taa fo sankaba la.

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2 Timote 2.20 Nka soba kɔnɔ, sanu ni warijɛ minɛnw dɔrɔn tɛ yen, nka yiri ni bɔgɔ minɛnw fana bɛ yen. Dɔw ka bonya, dɔw ka bonyabaliya.

Soba kɔnɔ, minɛn suguya caman bɛ yen, dɔw bɛ kɛ ka bonya da u kan, dɔw bɛ kɛ ka bonyabaliya kɛ.

1. Ala ye labɛn kɛ minɛn kelen-kelen bɛɛ kama a ka so kɔnɔ

2. An ka sugandiliw de b’a jira an bɛna kɛ minɛn sugu min ye

1. Romɛkaw 9:21 - Yala bɔgɔdaga tɛ se ka bɔgɔdaga kelen dilan ka minɛn kelen dilan bonya kama, ka dɔ wɛrɛ kɛ bonyabaliya ye wa?

2. Ntalenw 16:9 - Mɔgɔ dusukun bɛ a ka sira labɛn, nka Matigi b'a senw ɲɛminɛ.

2 Timote 2.21 Ni mg b a yr saniya o kow la, a na k mn ye min b bonya da a kan, ka saniya, ka k= a kuntigi ka baara k=, ka a lab=n baara ɲuman b== la.

Walisa cɛ ka labɛn baara ɲuman bɛɛ kama, a ka kan k’a yɛrɛ saniya ka bɔ tilenbaliya bɛɛ la.

1. Ka an yɛrɛ saniya Matigi ka baara kama

2. Ka i labɛn baara ɲuman bɛɛ kama

1. 1 Piɛrɛ 1:13-17 - O de kosɔn, ni hakili minnu bɛ kɔrɔtɔ ani minnu hakili sigilen don kosɛbɛ, aw ka aw jigi da nɛɛma kan min bɛna na aw ma ni Yesu Krisita jirala a nali waati. Aw minnu ye denmisɛn kanminbagaw ye, aw kana sɔn nege juguw ma minnu tun bɛ aw la tuma min na aw tun bɛ ɲɛnamaya kɛ dɔnbaliya la. Nka, min ye aw wele, o senuma don cogo min na, aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ka kɛwalew bɛɛ la. sabu a sɛbɛnnen bɛ ko: ? 쏝 e senuma, sabu ne ye senuma ye.??

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, i na se ka Ala min kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma? 셲 bɛna kɛ? 봦 ye sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

2 Timote 2.22 I ka i yɛrɛ tanga funankɛya negew fana ma, nka i ka tugu tilennenya ni dannaya ni kanuya ni hɛrɛ la ni minnu bɛ Matigi wele ni dusukun saniyalen ye.

An ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, an ka kan ka funankɛninw ka kɔrɔbɔliw kɛlɛ, o nɔ na, ka tilennenya, dannaya, kanuya ani hɛrɛ ɲini ni mɔgɔw ye minnu bɛ Matigi wele ni kantigiya ye.

1. Tilennenya fanga - tilennenya ɲɛnamaya kɛcogo dannaya ni kanuya fɛ.

2. Ka ɲɛnamaya Hɛrɛ la - hɛrɛ sɔrɔcogo diɲɛ kɔnɔ dannaya ni kanuya fɛ.

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu walima diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ ye.

2 Timote 2.23 Nka i yɛrɛ tanga ɲininkali hakilintanw ni kalanbaliya ma, k’a sɔrɔ i b’a dɔn ko u bɛ cɛ ni muso sɔsɔli kɛ.

A nafa ka bon ka an yɛrɛ tanga ɲininkali nalonmaw ni ɲininkaliw ma minnu ma kalan bawo u bɛ se ka sɔsɔli walima bɛnbaliya lase mɔgɔ ma.

1. Hakilila fanga - Ka faamuyali sɔrɔ waati min na i ka kan ka i yɛrɛ tanga baro dɔw ma

2. Hakilitigiya fanga - Ka a dɔn waati min na i ka kan ka baro kɔrɔ kɛ

1. Ntalenw 15:2 - Hakilitigi nɛnkun bɛ baara kɛ ni dɔnniya ye ka ɲɛ, nka hakilintanw da bɛ nalomanya bɔn.

2. Yakuba 3:17 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ san fɛ, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

2 Timote 2.24 Matigi ka baaraden kana kɛlɛ kɛ. Nka i ka dusu suma mɔgɔw bɛɛ ma, ka se ka mɔgɔw kalan, ka muɲuli kɛ.

Matigi ka baarakɛla ka kan ka kɛ mɔgɔ dususumanin ye, ka muɲuli kɛ, ani ka se ka mɔgɔw kalan.

1) Muɲuli fanga; 2) Nafa minnu bɛ dususuman na

1) Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, 23majigilenya ni yɛrɛminɛ ye. 2) Kolosekaw 3:12-14 - "O de kosɔn, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, senumaw ni kanulenw, makari ni ɲumanya, majigilenya, dususuma ni muɲuli, 13Aw ka muɲu ɲɔgɔn ma, ka yafa ɲɔgɔn ma, ni mɔgɔ dɔ bɛ yen." aw ka sɔsɔli kɛ ni mɔgɔ si ye.

2 Timote 2.25 Minnu bɛ u yɛrɛ kɛlɛ, i ka olu kalan ni dususuma ye. ni Ala bɛ se ka nimisali di u ma walasa u ka sɔn tiɲɛ ma;

Walisa ka na ni nimisali ye ani ka sɔn tiɲɛ ma, Timote kalanna ko a ka kɛ mɔgɔ dususumanin ye ani ka mɔgɔw kalan minnu bɛ u yɛrɛ kɛlɛ.

1. Ka dususuma kɛ an ka cidenyabaara ye: Mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ cogo min na Krisita fɛ ni dususuma ni kanuya ye

2. Kɛlɛli caman tigɛli ka ɲɛsin sababuw ma: Cogo min na an bɛ se ka mɔgɔw bila tiɲɛ na ni ɲumanya ye

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma ani yɛrɛminɛ ye. Sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Efesekaw 4:2 - Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la.

2 Timote 2.26 Walisa u ka se ka u yɛrɛ bɔ Sitanɛ ka jan na, o minnu minɛna a fɛ a sago la.

Nin tɛmɛsira min bɛ 2 Timote 2:26 la, o bɛ kuma dannabaaw bɛ se ka hɔrɔnya cogo min na ka bɔ jinɛ ka jan na, ni u bɛ u jigi da Ala sago kan.

1. Ala sago: An bɛ se ka hɔrɔnya ka bɔ Sitanɛ ka janw na

2. Ka jɔ ni barika ye kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ: Sitanɛ ka janw bɛ se sɔrɔ cogo min na

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Yakuba 1:12-13 - Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye bawo, ni a ye kɔrɔbɔli muɲu, o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2 Timote 3 ye ciden Pol ye bataki filanan min sɛbɛn a baarakɛɲɔgɔn kanulen Timote ma, o tilayɔrɔba sabanan ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye lasɔmini kɛ waati gɛlɛnw na minnu bɛna kɛ ani ka dusu don Timote kɔnɔ a ka to a ka dannaya la ani a ka nɔrɔli la Sɛbɛnniw kan.

Dakun fɔlɔ: Pol ye mɔgɔw jogo minnu ɲɛfɔ don labanw na (2 Timote 3:1-9). A b’a lasɔmi ko nin waatiw la, mɔgɔw bɛna kɛ u yɛrɛ kanubagaw ye, wari kanubagaw, yɛrɛbonyabagaw, kuncɛbaw, mɔgɔw tɔɔrɔbagaw, bangebagaw kanminɛbaliw, waleɲumandɔnbaliw, mɔgɔ senumaw, minnu tɛ u yɛrɛ minɛ, mɔgɔ juguw, minnu tɛ ko ɲuman kanu. U bɛna kɛ nanbarakɛlaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ye. Pol ye Timote laadi ko a k’a yɛrɛ mabɔ o mɔgɔw la minnu ye Ala ɲɛsiran ye, nka u bɛ ban a ka sebaaya la. A b’a hakili jigin ko o mɔgɔ kelen-kelen ninnu tɛna ɲɛ sɔrɔ u ka nanbara la bawo u ka nalomanya bɛna kɛ kɛnɛ kan.

Dakun 2nan: Pol bɛ sinsin Sɛbɛnniw nafa n’u fanga kan (2 Timote 3:10-17). A bɛ Timote tanu a kɛlen ka tugu a ka kalansira n’a ka misali kɔ hali k’a sɔrɔ a tun bɛ tɔɔrɔ la. Pol b’a hakili jigin ko mɔgɔ minnu b’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ Krisita Yesu la, olu bɛɛ bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ. A b’a jira ko a nafa ka bon ka taa a fɛ a ye min kalan kabini a denmisɛnman, o ye sɛbɛn senumaw ye minnu bɛ se ka mɔgɔ kɛ hakilitigi ye kisili kama dannaya fɛ Krisita Yesu la. Pol b’a jira ko Sɛbɛnniw bɛɛ bɔra Ala ka hakili senu fɛ, wa nafa b’a la ka mɔgɔw kalan, ka mɔgɔw latilen ani ka u dege tilennenya la walisa dannabaaw ka se ka labɛn baara ɲuman bɛɛ kama.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni jalaki ye ka Kuma waajuli kɛ ni kantigiya ye (2 Timote 3:14-17). Paul b’a ɲini Timote fɛ a ka taa a fɛ a ye min kalan ani a dalen bɛ min na kosɛbɛ kabini a denmisɛnman, bawo a ye o kalan kɛ mɔgɔ minnu fɛ, a b’o dɔn—a bɛ kuma a bamuso Loisi n’a ba Eunise kan. A tɛ dusu don a kɔnɔ dɔrɔn bawo Sɛbɛnniw bɛ bɔ hakili senu fɛ, nka a bɛ dannabaaw labɛn fana baara ɲuman bɛɛ kama. Pol b’a fɔ a ye ko a ka Kuma waajuli kɛ waati kɔnɔ ani waati tɛmɛnen kɔfɛ, ka kɔrɔfɔ, k’a kɔrɔfɔ, ka laadi ni muɲuli ni kalanba ye.

Kuma surun na, .

2 Timote tilayɔrɔba sabanan bɛ lasɔmi mɔgɔw jogo kan minnu bɛ don labanw na, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin Sɛbɛnniw nafa n’u fanga kan.

Pol bɛ kɛwalew ɲɛfɔ minnu bɛna caya waati gɛlɛnw na, ka Timote laadi ko a k’a yɛrɛ tanga o mɔgɔ suguw ma minnu ye Ala ɲɛsiran ye, nka u bɛ ban a ka sebaaya la.

A b’a sinsin Sɛbɛnniw nafa kan iko Ala hakili la, nafa bɛ minnu na dannabaaw kalanni na ani k’u labɛn baara ɲuman bɛɛ kama. Pol ye Timote wajibiya a ka taa a fɛ a ye fɛn minnu kalan kabini a denmisɛnman, ani ka Kuma waajuli kɛ ni kantigiya ye ni muɲuli ni kalan ye. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ lasɔmini ye ka ɲɛsin jogoɲumanya dɔgɔyali ma, ka Sɛbɛnniw ka fanga sinsin, ani ka kɛ jalaki ye ka to dannaya la, k’a sɔrɔ a bɛ cidenyabaara kunkanbaaraw dafa.

2 Timote 3:1 Aw k’a dɔn fana ko waati labanw na, waati gɛlɛnw na na.

Don labanw na, waati gɛlɛnw bɛna na.

1. "Waati gɛlɛnw muɲuli: Kibaru Duman jigiya".

2. "Ka gɛlɛya waatiw taama: Fanga Matigi la".

1. Esayi 40:29-31 - A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min na, a bɛ dɔ fara fanga kan.

2. Zaburu 46:1-2 - Ala ye an dogoyɔrɔ ni an ka fanga ye, dɛmɛ min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

2 Timote 3:2 Mɔgɔw na kɛ u yɛrɛ kanubagaw ye, wasa juguw, kuncɛbaw, kuncɛbaw, Ala tɔgɔ tiɲɛbagaw, bangebaaw kanbaliw, waleɲumandɔnbaliw, mɔgɔ senumaw.

Mɔgɔw bɛna kɛ yɛrɛɲininaw ye, namaratɔw, kuncɛbaw, kuncɛbaw, ani bangebagaw bonyabaliya, waleɲumandɔnbaliw ani mɔgɔ senumaw.

1. Farati min bɛ yɛrɛɲini na: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na ka kɛ namaratɔw ye, ka kɛ kuncɛbaw ye, ani ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ bonya da mɔgɔw kan

2. Waleɲumandɔn fanga: Senuya ni bonya ɲɛnamaya kɛcogo

1. Talenw 11:25 - Mɔgɔ bolomafara bɛna ɲɛtaa sɔrɔ; min bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o tigi bɛ lafiya.

2. Romɛkaw 12:10 - Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2 Timote 3:3 Ni kanuya tɛ u la, kɛlɛ banbagaw, nkalontigɛlaw, mɔgɔ farimanw, mɔgɔ farimanw, mɔgɔ ɲumanw mafiɲɛyali.

Mɔgɔ minnu tɛ kanuya dabɔlen ye, minnu bɛ kɛlɛ banbali tiɲɛ, ka nkalon tigɛ mɔgɔ wɛrɛw la, minnu tɛ se k’u negew mara, minnu ka jugu, ani minnu bɛ mɔgɔ ɲumanw mafiɲɛya, olu bɛ jalaki.

1. Kanuya fanga: Mun na hinɛ ni ɲumanya nafa ka bon

2. Farati min bɛ mɔgɔ mafiɲɛyali la: Mun na an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw bonya

1. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya kana kɛ fɛn ye min tɛ fɛn ye. Aw ka ko juguw kɔniya. aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

2. Yakuba 3:14-18 - Nka ni keleya jugu ni kɛlɛ bɛ aw dusukunw na, aw kana aw yɛrɛ bonya, aw kana nkalon tigɛ tiɲɛ kama. O hakilitigiya tɛ jigin ka bɔ san fɛ, nka a bɛ dugukolo kan, a ye dusukunnataw ta ye, a ye jinɛ ta ye.

2 Timote 3:4 Janfaciw, kunkolotigiw, kuntigibaw, diyanyekow kanubagaw ka tɛmɛ Ala kanubagaw kan.

Mɔgɔ minnu ye janfaciw ye, kunkolo gɛlɛnw ani kuncɛbaw, ani minnu bɛ diyagoya bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka tɛmɛ u ka yɛrɛdi kan Ala ye, olu jalakilen don.

1. Ala ka kanuya ka bon ni diɲɛ diyanyekow ye

2. Farati minnu bɛ mɔgɔ la ka kɛ mɔgɔba ye ani ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ a yɛrɛ jate

1. Efesekaw 4:17-19 - Aw kana taama i ko siya tɔw bɛ taama cogo min na, u hakili fu la, 18 aw hakili dibi donna, u yɔrɔ ka jan Ala ka ɲɛnamaya la, u ka dɔnbaliya kosɔn, u ka fiyentɔya kosɔn dusukun: 19 U ye u yɛrɛ di jatɔya ma, ka nɔgɔlenya bɛɛ kɛ ni namara ye.

2. Yakuba 4:6-10 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.» 7 A' ye aw kolo Elohim kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ. 8 Aw ka gɛrɛ Elohim la, ale na gɛrɛ aw la. Aw jurumutw, aw ka aw bolow saniya. Aw ye aw dusukunw saniya, aw hakili fila. 9 Aw ka tɔɔrɔ, ka kasi, ka kasi, aw ka nisɔndiya ka yɛlɛma ka kɛ dusukasi ye, ka aw nisɔndiya ka yɛlɛma ka kɛ dusukasi ye. 10 Aw ka aw yɛrɛ majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2 Timote 3.5 Ala ɲɛsiran cogo dɔ bɛ aw la, nka aw bɛ ban a ka sebaaya la.

Mɔgɔw bɛ se ka kɛ i n’a fɔ Ala cogoya bɛ u la, nka u bɛ ban Ala ka sebaaya la. A nafa ka bon ka an kɔdon o mɔgɔw la.

1. Ala ka Sebaaya – A ka nilifɛnw dɔncogo ani u minɛcogo an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Tɔnɔ nkalonmaw – Ka danfara don Ala ka sebaaya bɛ mɔgɔ minnu na tiɲɛ na ani mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ jira dɔrɔn.

1. 1 Yuhana 4:1 – “Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.”

2. Matiyu 7:15-20 – “A’ ye aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye. Aw bɛna u dɔn u denw fɛ. Yala rezɛnw bɛ lajɛ ŋaniw la wa, wala toroni bɛ bɔ jirisunw na wa? O la, jiri kɛnɛman bɛɛ bɛ den ɲumanw bɔ, nka jiri bananen bɛ den jugu de don. Jiri kɛnɛman tɛ se ka den jugu bɔ, jiri bananen fana tɛ se ka den ɲuman kɛ. Jiri o jiri tɛ den ɲuman kɛ, o bɛ tigɛ ka fili tasuma la. O cogo la, aw na u dɔn u denw fɛ.”

2 Timote 3.6 Minnu bɛ don sow kɔnɔ, ka muso hakilintanw minɛ jɔnya la, jurumuw bɛ minnu bila, nege suguya caman bɛ u la.

Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ye mɔgɔw ye minnu bɛ don sow kɔnɔ ka musow bila ka taa, jurumuw donilen bɛ minnu na, ka taa ni u ye ni nege suguya caman ye.

1. Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka farati

2. Ka ɲɛnamaya kɛ senumaya la hali ni kɔrɔbɔliw bɛ yen

1. Yakuba 1:14-15 - “Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a nege bɛ a lafili. O kɔ, nege ni a kɔnɔma donna, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.”

2. Ntalenw 5:3-5 - «Katuguni muso dagalen dawolo bɛ mɔni bɔ, a kuma bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ tulu kan, nka a laban na, a bɛ nɔgɔ i ko wulu, a bɛ nɔgɔ i ko npan da fila. A senw bɛ jigin fo ka se saya ma; a senw bɛ tugu sira la min bɛ taa Sheol la; a tɛ miiri ɲɛnamaya sira kan; a ka siraw bɛ yaala-yaala, a t’o dɔn.”

2 Timote 3:7 A bɛ kalan kɛ tuma bɛɛ, a tɛ se ka tiɲɛ dɔn abada.

Mɔgɔw bɛ se k’u ka ɲɛnamaya fanba kɛ ka kalan kɛ, nka u tɛ se ka tiɲɛ dɔn abada.

1. Mun na a nafa ka bon ka dɔnniya lakika ɲini.

2. Ka tugu Tiɲɛ banbaliw kɔ, ka tugu dɔnniya waati dɔɔnin kɔ.

1. Yuhana 17:3 - Nin ye J1Enamaya banbali ye, ko u b'i dn, Ala sbE kelenpe, ani Yesu Krisita, i ye min ci.

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:3-4 - Hali ni an ka kibaru duman datugulen don, a datugulen bɛ mɔgɔ halakilenw ɲɛ, nin diɲɛ ala ye dannabaliw hakili fiyen walisa u kana yeelen ye Krisita nɔɔrɔ Kibaru Duman ko la, ale min ye Ala ja ye.

2 Timote 3.8 Yane ni Jambresi ye Musa kɛlɛ cogo min na, olu fana bɛ tiɲɛ kɛlɛ ten.

Cɛ minnu hakili ka tiɲɛ ani minnu ka jugu dannaya ko la, olu bɛ ka tiɲɛ kɛlɛ, i n’a fɔ Jannes ni Jambres ye Musa kɛlɛ cogo min na.

1. Se min bɛ mɔgɔ la ka tiɲɛ kɛlɛ

2. Ka se sɔrɔ dannaya balilanw kan

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2 Timote 3.9 Nka u tɛna taa ɲɛ, katuguni u ka nalomanya na jira mɔgɔw bɛɛ la i ko u fana ta kɛra cogo min na.

Mɔgɔ minnu bɛ desizɔn nalonmaw ta, olu bɛna bɔ kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ k’a ye.

1. Ala bɛna tiɲɛ bɔ kɛnɛ kan tuma bɛɛ laban na.

2. An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka desizɔn ɲumanw ta.

1. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don, nka a laban na, o bɛ na ni saya ye.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2 Timote 3.10 Nka i ye ne ka kalan dɔn kosɛbɛ, ne ka ɲɛnamaya kɛcogo, ne ka kuntilenna, ne ka dannaya, ne ka muɲuli, ne ka kanuya, ne ka muɲuli.

Pol ye Timote hakili jigin jogo minnu na, a ye minnu kalan a fɛ: a ka kalansira, a ka ɲɛnamaya kɛcogo, a kuntilenna, a ka dannaya, a ka muɲuli, a ka kanuya ani a ka muɲuli.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni muɲuli ni muɲuli ye

2. Nafa minnu bɛ ɲɛnamaya la ni kanuya ni dannaya ye

1. Galasikaw 5:22-23 - Ni Senu den: Kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, ani yɛrɛminɛ

2. Romɛkaw 12:12-13 - Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ. I ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la ani k’a ɲini ka jatigila jira.

2 Timote 3.11 tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw nana ne ma Antiose ani Ikoniyɔmu ani Lisitiri. Ne ye tɔɔrɔ minnu muɲu, nka Matigi ye ne kisi olu bɛɛ la.

Pol ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ caman muɲu a ka cidenyabaara la, nka Matigi y’a kisi o bɛɛ ma.

1. Matigi ye an Kisibaa ye Gɛlɛya waatiw la

2. Ka timinandiya gɛlɛyaw la ni dannaya ye Ala la

1. Ekisode 14:13-14 - Musa y’a fɔ jama ye ko: «Aw kana siran, ka jɔ ka Matigi ka kisili ye, a bɛna min jira aw la bi. aw tɛna u ye tugun fo abada.» Matigi na kɛlɛ kɛ aw ye, aw na aw makun.

2. Esayi 55:8 - Katuguni ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten.

2 Timote 3.12 Minnu b'a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni Ala ɲɛsiran ye Krisita Yesu la, olu na tɔɔrɔ sɔrɔ.

Krecɛn minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ɲɛsiran ye, olu bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ.

1. "Ka Ala ka ɲɛnamaya kɛ - Fanga min bɛ mɔgɔ la ka tɔɔrɔ muɲu".

2. "An bɛ se ka muɲu cogo min na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ".

1. 1 Piɛrɛ 4:12-13 - Kanulenw, aw kana miiri ko kabako kɔrɔbɔli tasumaman na min bɛna aw kɔrɔbɔ, i n'a fɔ kabako dɔ kɛra aw la. Nka aw ka ɲagali, k'a masɔrɔ aw ye Krisita ka tɔɔrɔw jɛɲɔgɔnw ye. A nɔɔrɔ na jira tuma min na, aw fana ka ɲagali kosɛbɛ.

2. Romɛkaw 8:18 - Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2 Timote 3.13 Nka mɔgɔ juguw ni lafilibagaw na juguya ka taa a fɛ, ka u lafili ka taa a fɛ.

Mɔgɔ juguw bɛna juguya ka taa a fɛ u lafilili ni u lafilili la.

1. Yala u bɛ ka i lafili wa?

2. Ka yeli kɛ nanbara fɛ.

1. Matiyu 24:11-13 “Kira nkalontigɛlaw caman na wuli ka mɔgɔ caman fili. Ikomi sariya tilenbaliya bɛna caya, mɔgɔ caman ka kanuya bɛna nɛnɛ.”

2. 1 Yuhana 4:1 “Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛlaw caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.”

2 Timote 3.14 I ye fɛn minnu kalan, i hakili sigilen don ko minnu na, i ka to olu la, k'a dɔn i ye olu kalan mɔgɔ minnu fɛ.

Pol ye Timote jija a ka to a ka kalansiraw la, a ye minnu kalan Pol fɛ, ani a hakili ka to mɔgɔ min ye o kalanw kalan a ye.

1. Karamɔgɔ ɲuman ka sebaaya

2. Ka timinandiya ni dɔnniya fanga ye

1. Yuhana 8:31-32, O la, Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na, aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya. ” .

2. Ntalenw 2:3-5, Ɔwɔ, ni i bɛ pɛrɛn hakili la, ka i kan kɔrɔta faamuyali kama, ni i b’a ɲini i ko warijɛ, ka a ɲini i ko nafolo dogolenw. o tuma na fɛ, aw na Matigi ɲɛsiran faamu, ka Ala dɔnniya sɔrɔ.

2 Timote 3.15 I ye Kitabu senumaw dn kabini i denmisɛnman, o minnu bɛ se ka i kɛ hakilitigi ye kisili la dannaya barika la Krisita Yesu la.

Timote kalanna Bibulu tɛmɛsiraw la kabini a denmisɛnman, wa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilitigiya ni kisili sɔrɔ dannaya fɛ Yesu Krisita la.

1. Kisili sɔrɔ cogo min na Sɛbɛnniw sababu fɛ

2. Ka dannaya ɲɛnamaya kɛ Sɛbɛnniw ka sebaaya fɛ

1. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.

2 Timote 3.16 Kitabuw bɛɛ dira Ala ka hakili senu barika la, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.

Bibulu dira an ma Ala fɛ ani a bɛ se ka baara kɛ n’a ye walasa k’an kalan, k’an bilasira ani k’an dɛmɛ ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na.

1. Ala ka Kuma fanga: Sɛbɛnniw bɛ se ka nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya tilennen dege Sɛbɛnniw sababu fɛ

1. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.

2 Timote 3.17 Walisa Ala ka mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ dafalen ye, a labɛnnen don kosɛbɛ kɛwale ɲumanw bɛɛ la.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka i yɛrɛ labɛn ni baara ɲumanw ye walasa ka baara kɛ Matigi ye.

1. "An welelen don ka baara kɛ: Baara ɲumanw kɛli nafa Ala ye".

2. "Ka an yɛrɛ dafa: Ka bonya dannaya la baara ɲumanw fɛ".

1. Yakuba 2:14-17, "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ka bon mun na? Yala o dannaya bɛ se k'a kisi wa? aw dɔ b'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, k'a sɔrɔ aw ma farikolo magoɲɛfɛnw di u ma, o nafa ye mun ye?O cogo la, dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew t'a la, o sara. " " .

2. Efesekaw 2:8-10, "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso. Anw kosɔn." o ye a ka baara ye, a dabɔra Krisita Yesu la kɛwale ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama o la.»

2 Timote 4 ye ciden Pol ye bataki filanan min ci a baarakɛɲɔgɔn kanulen ani a ka kalanden Timote ma, o tilayɔrɔba naaninan ni laban ye. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikan labanw ni dusu don Timote kɔnɔ tuma min na a bɛ gɛlɛyaw kunbɛn a ka cidenyabaara la.

Dakun fɔlɔ: Pol ye Timote wajibiya a ka Kuma waajuli kɛ ni kantigiya ye (2 Timote 4:1-5). A b’a jija kosɛbɛ a ka kuma waajuli kɛ Krisita ka kiritigɛ nataw yeelen na. Pol b’a sinsin a kan ko waati dɔ bɛna na, mɔgɔw tɛna kalan ɲuman muɲu, nka u bɛna karamɔgɔw ɲini o nɔ na, minnu b’a fɛ ka min mɛn, u b’o fɔ u ye. A bɛ Timote jija a ka hakili sigi, ka tɔɔrɔw muɲu, ka a ka cidenyabaara dafa iko kibaru duman fɔbaga. A b’a hakili jigin a yɛrɛ ka bɔli la sɔɔni ka bɔ nin diɲɛ na nka a b’a hakili sigi ko tilennenya masafugulan dɔ bɛ ka Krisita ka jirali kanu mɔgɔ minnu bɛɛ makɔnɔ.

Dakun 2nan: Pol b’a hakili jakabɔ a yɛrɛ ka ko kɛlenw kan ani a ye jɛɲɔgɔnya ɲini a fɛ (2 Timote 4:6-18). A sɔnna a ma ko a bɛ bɔn kaban ka kɛ minfɛn saraka ye, wa ko a ka taa waati surunyana. Hali n’a y’a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛna a bila, a bɛ waleɲumandɔn jira a teri kantigiw ka nali la i n’a fɔ Luka. Pol ye nɛgɛsotigi Alɛkisandiri fana kofɔ min ye kojuguba kɛ a la. O bɛɛ n’a ta, a b’a jira ko Matigi jɔlen tora a kɛrɛfɛ ani ka barika don a la waati gɛlɛnw na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni mɔgɔ yɛrɛ foli ye ani kuma labanw (2 Timote 4:19-22). Pol ye foli ci ka bɔ mɔgɔ suguya caman fɛ i n’a fɔ Priska, Akila, Onesifɔri, Ɛrastɔ, Trofimu, Eubulu, Puden, Linu, Klɔdi ani balimaw bɛɛ. A bɛ Ala ka nɛɛma deli u bɛɛ kan. Kuncɛli kuma kɔnɔ, Pol b’a ɲini Ala fɛ a ka hɛrɛ sɔrɔ a ka kɛ Timote fɛ, k’a sɔrɔ a b’a jira ko a dalen bɛ Ala ka kantigiya la.

Kuma surun na, .

2 Timote tilayɔrɔba naaninan kɔnɔ, cikan labanw ni hakilijakabɔw bɛ sɔrɔ Pol fɛ.

A bɛ Timote wajibiya a ka Kuma waajuli kɛ ni kantigiya ye, k’a lasɔmi waati dɔ la, waati min na mɔgɔw bɛna ban kalansira ɲumanw na.

Pol bɛ miiri a yɛrɛ ka bɔli la sɔɔni, wa a bɛ waleɲumandɔn jira jɛɲɔgɔnya kantigiya kosɔn, k’a sɔrɔ a bɛ sɔn mɔgɔ minnu ma kojugu kɛ a la. A bɛ Ala ka kɛta n’a ka fanga sinsin waati gɛlɛnw na.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ka foliw ye ani deliliw ye Ala ka nɛɛma ni hɛrɛ kama. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ wajibi ye ka to an jɔlen tora waajuli la, ka miiri Pol ka ko kɛlenw na, ani ka an hakili jigin Ala ka kantigiya la gɛlɛyaw cɛma.

2 Timote 4.1 O de kosɔn ne bɛ i fɔ Ala ni Matigi Yesu Krisita ɲɛ kɔrɔ, ale min na kiri tigɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw kan a jirali ni a ka masaya la.

Pol ye Timote laadi ko a ka Ala ni Krisita kan minɛ, olu minnu bɛna kiri tigɛ ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw kan ni a y’a jira.

1. Kiridon don: Ka ɲɛsin banbali tiɲɛni ma

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Krisita seginni yeelen na

1. Heburuw 4:13 - «Fɛn si dogolen tɛ danfɛnw bɛɛ la Ala ɲɛ kɔrɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ka bɔ kɛnɛ kan, an ka kan ka jate minɛ min na.”

2. Romɛkaw 14:12 - “O cogo la, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.”

2 Timote 4:2 I ka kuma waajuli kɛ. ka kɛ yɔrɔnin kelen waati la, waati kɔfɛ; ka kɔrɔfɔ, ka kɔrɔfɔ, ka mɔgɔw laadi ni muɲuli ni kalan bɛɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don waajulikɛlaw kɔnɔ u ka Ala ka kuma waajuli kɛ ni kantigiya ye, a mana kɛ cogo o cogo.

1: Ka Ala ka Kuma waajuli kɛ ni jagɛlɛya ye

2: Ka Ala ka Kuma waajuli kɛ ni muɲuli ye

1: Kɛwalew 20:20-21 - "Ne ma foyi dogo min bɛ mɔgɔ dɛmɛ, nka ne ye o fɔ aw ye, ka aw kalan jama ɲɛ na ani so ni du, ka seereya kɛ Yahutuw ni Gɛrɛkiw fana ye, ka nimisa Ala fan fɛ, ka dannaya kɛ an ta fan fɛ." Matigi Yesu Krisita."

2: Heburuw 4:12 - «Katuguni Ala ka kuma ɲɛnama don, a barika ka bon, a ka nɔgɔ ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ sɔgɔ fo ka se ni ni ni ni kolo ni kolotugudaw tilali ma, a bɛ miiriliw dɔn.» ani dusukun ŋaniyaw."

2 Timote 4.3 Waati nana, u tɛna kalan ɲuman muɲu. Nka u na karamɔgɔw dalajɛ u yɛrɛ negew la, u tulo bɛ nɛ bɔ.

Sɔɔni, mɔgɔw bɛna ban kalansira ɲumanw na, ka karamɔgɔw ɲini minnu bɛna u b’a fɛ ka min mɛn, u bɛna o fɔ u ye.

1. Aw ye aw dusukunw sɛgɛsɛgɛ: Aw kana tugu nkalon kalansira kɔ

2. I ka ban kalansira nkalonmaw na: I ka Ala ka Kuma minɛ kosɛbɛ

1. 2 Piɛrɛ 2:1-3 - Nka kira nkalontigɛlaw fana tun bɛ jama cɛma, i ko karamɔgɔ nkalontigɛlaw na kɛ aw cɛma cogo min na, olu bɛna na ni nkalon tigɛlenw ye dogo la, ka ban Matigi ma min ye u san, ka na ni u yɛrɛw ye tiɲɛni teliya la.

2. Ntalenw 14:12 - Sira bɛ yen min bɛ mɔgɔ ɲɛ na, nka a laban ye saya siraw ye.

2 Timote 4.4 U na u tulo mabɔ tiɲɛ kan, u na u ɲɛsin nsiirinw ma.

Mɔgɔw bɛna u kɔdon tiɲɛ na, ka tugu nsiirinw kɔ o nɔ na.

1. "Fara min bɛ mɔgɔ kɔdon tiɲɛ na".

2. "Ala ka kuma fanga".

1. Zaburu 119:105, "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw fɛ, yeelen don ne ka sira fɛ."

2. Yuhana 14:6, "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

2 Timote 4.5 Nka i ka i ɲɛmajɔ fɛn bɛɛ la, ka tɔɔrɔw muɲu, ka kibaru duman fɔbaga ka baara kɛ, ka i ka cidenyabaara dafa.

Dusu donna Timote kɔnɔ a ka kɔlɔsili kɛ, ka tɔɔrɔ muɲu, ani k’a ka cidenyabaara dafa iko kibaru duman fɔbaga.

1. Timinandiya: Ka tɔɔrɔ muɲu Ala nɔɔrɔ kama

2. Ka baara kɛ: I ka cidenyabaara dafa i n’a fɔ kibaru duman fɔbaga

1. Romɛkaw 8.28 An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Filipekaw 1:6 Ka da a la ko min ye baara ɲuman daminɛ aw la, o na o kɛ fo Yesu Krisita don.

2 Timote 4.6 Katuguni ne labɛnnen don sisan ka saraka di, ani ne ka taa waati surunyara.

Pol b’a jira ko a labɛnnen don ka saraka di a ma, wa a b’a fɔ ko a ka taa waati surunyara.

1. "Dusukun min bɛ labɛn" - A bɛ tali kɛ ka labɛn ani ka labɛn ɲɛnamaya kɔnɔko bɛɛ kama.

2. "Saya gɛrɛgɛrɛ" - A bɛ kuma saya faamuyali kan ani ka ɲɛnamaya kɛ a dafalen na.

1. Matiyu 6:34 - «O de kosɔn, aw kana aw hakili ɲagami sini ko la, katuguni sini na jɔrɔ a yɛrɛ la. A yɛrɛ ka tɔɔrɔ bɛ se tile ma.”

2. Romɛkaw 14:8 - «Ni an ɲɛnama don, an bɛ balo Matigi ye, ni an sara, an bɛ sa Matigi ye. O la sa, an ɲɛnama don wo, an sara wo, an ye Matigi ta ye.”

2 Timote 4:7 Ne ye kɛlɛ ɲuman kɛ, ne ye ne ka sira dafa, ne ye dannaya mara.

Pol bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u ka sira ban ani ka to kantigiya la.

1. I ka to i ka dannaya la - 2 Timote 4:7

2. Fanga min bɛ mɔgɔ la ka timinandiya - 2 Timote 4:7

1. 1 Kɔrɛntekaw 9:24-27 - Pol bɛ kuma boli bolicogo kan ani ka cɛsiri kɛ ka sara sɔrɔ.

2. Heburuw 12:1-3 - Pol b dannabaaw jija u ka boli boli la ni muɲuli ye ani ka u ɲɛ jɔ Yesu la.

2 Timote 4.8 Kabini sisan, tilennenya masafugulan bilalen bɛ ne ye, Matigi, kiritigɛla tilennen, na o di ne ma o don na.

Pol b Timote hakili jigin tilennenya masafugulan na min b a makɔnɔ ani dannabaaw bɛɛ minnu bɛ Yesu jirali kanu.

1. Tilennenya masafugulan: Aw ka ɲagali, katuguni an ka sara ye tiɲɛ ye

2. A yecogo kanu: Weelekan min bɛ kɛ walasa ka labɛn

1. Romɛkaw 14:10-12 - Nka mun na i bɛ kiri tigɛ i balima kan? Walima e, mun na i bɛ i balima mafiɲɛya? Katuguni an bɛɛ na jɔ Elohim ka kiritigɛ sigilan ɲɛfɛ. katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ɲɛnama don, Matigi ko ten, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ na biri ne kɔrɔ, kan bɛɛ na sɔn Ala ma.»

2. Jirali 22:12 – “A filɛ, ne bɛ na joona; Ne ka sara bɛ ne fɛ, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ n’a ka baara ye.”

2 Timote 4.9 I jija ka na ne ma joona.

Pol b’a ɲini Timote fɛ a ka na a fɛ joona.

1. "Timinandiya nafa".

2. "Kɔrɔtɔko ka kanminɛli waati la".

1. Waajulikɛla 9:10 - "I bolo mana fɛn o fɛn sɔrɔ, i k'o kɛ ni i seko bɛɛ ye..."

2. Heburuw 13:17 - "Aw ka aw kuntigiw kan minɛ, ka aw kolo u ye, katuguni u bɛ aw niw kɔlɔsi, i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛna jate kɛ."

2 Timote 4.10 Katuguni Demas ye ne bila, ka nin diɲɛ kanu, ka taa Tesalonike. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Galasi, Tite ka taa Dalmati.

Demasi ye Paul bila, a ye diɲɛ kanu ka tɛmɛ Krisita kan, ka taa Tesalonike, Kɛrɛsɛni ka taa Galasi, ani Tite ka taa Dalmati.

1. Aw kana Matigi bila Diɲɛ kosɔn

2. Matigi kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

2. Heburuw 13:5 - I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, bawo a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

2 Timote 4:11 Luka dɔrɔn de bɛ ne fɛ. I ka Marka ta ka na n'a ye i fɛ, katuguni a nafa ka bon ne bolo cidenyabaara la.

Pol y’a fɔ Timote ye ko a ka taa ni Marka ye, bawo nafa b’a la Pol ka cidenyabaara la.

1. Nafa min bɛ jɛkulu ka baara la: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o bɛ se ka an ka cidenyabaara dɛmɛ cogo min na

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: Baara kɛli ni mɔgɔ wɛrɛw ye, o ye dugawuw ye

1. Ntalenw 27:17 - Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ cogo min na, mɔgɔ dɔ bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ ten.

2. Waajulikɛla 4:9-10 - Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la. Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi ye min bɛ a kelen na n’a binna, k’a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a fɛ k’a kɔrɔta!

2 Timote 4.12 Ne ye Tikisi ci ka taa Efese.

Pol ye Tikisi ci ka taa Efese.

1. Cikan fanga: An bɛ se ka min kalan Pol ka misali la

2. Kantigiya denw: Ala sago kɛli nafaw

1. Kɛwalew 20:17-38 - Paul ka farali Efese maakɔrɔw fɛ

2. Filipekaw 2:19-30 - Paul ye Timote ni Epafrodite ɲɛfɔ

2 Timote 4.13 Ne ye fini min to Troas ni Karpus ye, i nana tuma min na, i ka na ni kitabuw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, sɛbɛnfura minnu bɛ yen.

Pol ye ci fɔ Timote ye ko a ka na ni fini ni gafew ye, a ye minnu to Troas ni Karpus ye, ni Timote nana. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Pol b’a sinsin sɛbɛnfuraw nafa kan.

1. Kanminɛli nafa ka bon: Pol ye cikan min di Timote ma ko a ka na ni finimugu ni gafew ye a ma, o b’a jira ko kanminɛli nafa ka bon ka tugu Ala sago kɔ.

2. Misali ɲuman fanga: Paul ye misali min kɛ a ye fini ni gafew to Karpus fɛ Troas, o ye kalan barikama ye ɲɛmɔgɔya la ani ka misali ɲuman di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka tugu o kɔ.

1. Matiyu 7:24 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn, ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye min y'a ka so jɔ farakurun kan".

2. Ntalenw 13:13 - "Mɔgɔ min bɛ kuma mafiɲɛya, o na halaki, nka min bɛ siran ci ɲɛ, o na sara."

2 Timote 4.14 Nɛgɛso dilabaga Alɛkisandiri ye kojugu caman kɛ ne la.

Alɛkisandiri nɛgɛtigi ye kojugu kɛ Timote la ani Pol bɛ ka Matigi deli a ka a sara ka kɛɲɛ n’a ka kɛwalew ye.

1. Matigi bɛna kuma laban sɔrɔ - Ala bɛ tilennenya lase an ma cogo min na minnu bɛ kojugu kɛ an na

2. Delili fanga - Ala b’an ka deliliw lamɛn cogo min na ani k’u jaabi cogo min na

1. Zaburu 37:28-29 - Katuguni tilennenya ka di Matigi ye; a tɛna a ka mɔgɔ senumaw bila. U maralen bɛ fo abada, nka mɔgɔ jugu denw na tigɛ.

2. Romɛkaw 12:19 - Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka aw k’o to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Hakɛɲumandɔn ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.”

2 Timote 4.15 I fana ka i janto o la. katuguni a ye an ka kumaw kɛlɛ kosɛbɛ.»

Pol bɛ ka Timote lasɔmi ko a k’a janto mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la min ye Pol ka kalansiraw kɛlɛ.

1. Mɔgɔ minnu bɛ Ala ka Kuma tiɲɛ kɛlɛ, an ka kan k’an janto olu la.

2. An ka kan ka to an ɲɛ na an ka dannaya la ani ka ban kalansira nkalonmaw la.

1. Kolosekaw 2:8 - Aw k’a lajɛ ko mɔgɔ si kana aw minɛ jɔnya la ni hakilitigiya dingɛ ni nanbara ye, min bɛ bɔ hadamadenw ka laadalakow ni nin diɲɛ hakilimaya fanga fɔlɔw la sanni ka bɔ Krisita la.

2. 1 Yuhana 4:1 - Teri kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala yɔrɔ, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

2 Timote 4.16 Ne ka jaabi fɔlɔ la, mɔgɔ si ma jɔ ne fɛ, nka mɔgɔw bɛɛ ye ne bila.

Pol bɛ miiri dɛmɛnbaliya la a ye min sɔrɔ tuma min na a minɛna fɔlɔ, wa a jigi b’a kan ko Ala tɛna o minɛ u kama.

1. Kantigiya gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Ka jɔ ni Degunbagatɔw ye

1. Zaburu 27:10 “Ni ne fa ni ne ba ye ne bila, Matigi na ne ta.”

2. 1 Piɛrɛ 4:19 “O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye, olu ka u ni kalifa Dabaga kantigi dɔ ma, k’a sɔrɔ u bɛ ko ɲuman kɛ.”

2 Timote 4.17 Nka Matigi jɔlen tora ne fɛ ka ne barika bonya. walisa ne fɛ waajuli ka dɔn kosɛbɛ, siya wɛrɛw bɛɛ ka o mɛn.

Matigi ye dusu don Pol kɔnɔ ani ka barika don a la walisa a ka se ka siya wɛrɛw bɛɛ waaju ani ka kisi ko faratilen dɔ ma.

1. Matigi ka barika: Ka jagɛlɛya ni dususalo sɔrɔ waati gɛlɛnw na

2. Matigi ka labɛn: Ka an jigi da Ala kan tɔɔrɔ waatiw la

1. Zaburu 18:2 – Matigi ye ne farakurun ye, ne ka kɛlɛbolo ani ne kisibaa; ne ka Ala ye ne ka farakurun ye, ne bɛ dogo min na, ne ka kala ni ne ka kisili buru, ne ka barikalan.

2. Esayi 41:10 – O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

2 Timote 4.18 Matigi na ne kisi wale juguw b ma, ka ne kisi a ka sankolo masaya ma. Amiina.

Pol bɛ Timote jija a ka to kantigiya la Matigi fɛ, iko a bɛna a kisi ani k’a tanga kojugu bɛɛ ma, ka na n’a ye a ka sankolo masaya la.

1. Matigi ka lakanani: Ka i jigi da Ala kan gɛlɛya waatiw la

2. Dannaya min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ: Ka jɔ Matigi la

1. Zaburu 121:7-8 - Matigi na i tanga kojugu bɛɛ ma, a na i ni kisi. Matigi na i ka bɔli ni i donli lakana kabini bi, fo abada.

2. 2 Piɛrɛ 1:3-4 - Ka kɛɲɛ ni a ka Ala ka sebaaya ye ɲɛnamaya ni Ala ɲɛsiran fɛn bɛɛ di an ma cogo min na, o dɔnni barika la, min ye an wele nɔɔrɔ ni jogoɲumanya la layidu sɔngɔ gɛlɛnw, walisa aw ka kɛ Ala cogoya la, o layidu ninnu sababu fɛ, aw ka kisi toli ma min bɛ diɲɛ kɔnɔ nege juguw barika la.

2 Timote 4.19 Aw ye Priska ni Akila ni Onesiforo ka so fo.

Pol ye foli ci Priska ni Akila ani Onesiforo ka somɔgɔw ma.

1. ɲumanya fanga: Priska, Akila ani Onesiforo ye ɲumanya ni bolomafara fanga jira cogo min na.

2. Dusudon fanga: Paul ye dusu don Egilisi kɔnɔ cogo min na ni dɔnniya ni dannaya ye.

1. Romɛkaw 16:3-4 - Aw ka Priska ni Akila fo, ne baarakɛɲɔgɔnw Krisita Yesu la, olu minnu ye u kɔ bila farati la ne ka ɲɛnamaya kosɔn, ne tɛ barika da olu dɔrɔn ye, nka siya wɛrɛw ka egilisiw bɛɛ fana bɛ barika da olu ye.

4. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n’a fɔ aw b’a kɛ cogo min na.

2 Timote 4:20 Erasitus tora Kɔrɛnte, nka ne ye Trofime to Mileti, banabaatɔ.

Pol ye Trophimus to, a taamaɲɔgɔn dɔ, Miletum min tun bananen don.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Pol ni Trofime

2. Teriya barika: Ka magojirabagaw ladon

1. Kɛwalew 20:4 - «Sopatɛri min bɛ bɔ Berea, o taara ni a ye Azi. Tesalonikekaw la, Aristarke ni Sekundusi. Gayusi min bɛ bɔ Dɛrbe, ani Timote. Azi jamanaw la, Tikisiki ni Tɔrɔfimu.”

2. Waajulikɛla 4:9-10 - “Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye. sabu u bɛ sara ɲuman sɔrɔ u ka baara la. K'a masɔrɔ ni u binna, mɔgɔ na a ɲɔgɔn kɔrɔta. K’a masɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a bolo min bɛ se k’a dɛmɛ.”

2 Timote 4.21 I jija ka na sani fonɛnɛ ka se. Eubulus ni Puden ni Linus ni Klaudia ni balimaw bɛɛ bɛ i fo.

Pol y’a ɲini Timote fɛ a ka teliya ka taa bɔ yen sani fonɛnɛ ka se, ani k’a ka foli ci Eubulus, Pudens, Linus, Claudia ani balima tɔw ma.

1. Pol ka cikan kɔrɔtɔlen: I ka teliya ka taa bɔ yen sani fonɛnɛ ka se

2. Balimaya fanga: Pol ye foli lase Eubulus, Puden, Linus, Claudia ani Balima tɔw ma

1. Ntalenw 19:2 - "Nege min tɛ dɔnniya sɔrɔ, o man ɲi, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ teliya ni a senw ye, o tigi bɛ sira tiɲɛ."

2. Heburuw 10:24-25 - "An ka ɲɔgɔn lasun ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ cogo min na, an kana o lajɛ ɲɔgɔn fɛ, i ko dɔw delila cogo min na, nka ka ɲɔgɔn jija, ka fara ɲɔgɔn kan i ko aw." a' ye Don surunyalen lajɛ."

2 Timote 4.22 Matigi Yesu Krisita ka kɛ i ni fɛ. Neema ka kɛ aw fɛ. Amiina.

Pol b’a ka dugawuw fɔ Timote ye, k’a ɲini a fɛ Matigi Yesu Krisita ka kɛ yen ani a ka nɛɛma.

1. Dugawu fanga: Ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ ani k’a di

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Matigi ɲɛ kɔrɔ: An ka cɛsiri kura Krisita ma

1. Efesekaw 5:1-2 - "Aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw, ka kanuya ɲɛnamaya kɛ, i ko Krisita y'an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn ka kɛ saraka kasa duman ye ani saraka ye Ala ye."

2. Romɛkaw 12:1-2 - "O de kosɔn, ne b'aw deli, balimakɛw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, ka aw farikolow di aw ma i ko saraka ɲɛnama, senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye ani aw ka batoli bɛnnen ye. Aw ka o kɛ. kana kɛ ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ misali ye, nka i ka fɛn caman sɛmɛntiya i hakili kuraya fɛ.

Tite 1 ye bataki tilayɔrɔba fɔlɔ ye ciden Pol ye min sɛbɛn ka ci Tite ma, min tun ye baarakɛɲɔgɔn ye ani a jɛɲɔgɔn ye cidenyabaara la. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol ye cikanw di Tite ma maakɔrɔw sigili ko la, ani ka lasɔmini kɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma.

Dakun fɔlɔ: Pol bɛ sinsin maakɔrɔw ka setigiya ni u ka kunkanbaaraw kan (Tite 1:1-9). A b’a jira ko ale ye Ala ka baarakɛla ye ani Yesu Krisita ka ciden, ka sɛbɛn ci Tite ma min ni dannaya kelen bɛ ɲɔgɔn fɛ. Pol bɛ Tite jija a ka maakɔrɔw sigi dugu bɛɛ kɔnɔ minnu ye cɛ kantigiw ye jalakibaliw ye, den dannabaaw bɛ minnu na. O maakɔrɔw ka kan ka kɛ cɛw ye minnu lakodɔnnen don u ka kantigiya fɛ, minnu tɛ u yɛrɛ di dɔlɔminna walima fariyakow ma, nka minnu bɛ jatigila kɛ, minnu bɛ u yɛrɛ minɛ, minnu tilennen don, minnu ka senu, ani minnu bɛ kolo. U ka kan ka nɔrɔ kosɛbɛ cikan dannamɔgɔ la i n’a fɔ a kalanna cogo min na, walisa u ka se ka dusu don mɔgɔ wɛrɛw kɔnɔ kalansira ɲuman na, ka mɔgɔw sɔsɔ minnu bɛ o sɔsɔ.

Dakun 2nan: Pol ye lasɔmini kɛ karamɔgɔ nkalontigɛlaw kan (Tite 1:10-16). A b’u ɲɛfɔ iko mɔgɔ murutilenw minnu bɛ duw bɛɛ tiɲɛ u kɛtɔ ka fɛnw kalan u man kan ka minnu kalan nafa namara kama. Pol b’a ɲini Tite fɛ a k’u kɔrɔfɔ kosɛbɛ walisa u ka se ka dannaya sabati ani u kana u janto Yahutuw ka nsiirinw na walima hadamadenw ka cikanw na minnu bɛ bɔ mɔgɔ minnu bɛ ban tiɲɛ na. A b’a jira ko mɔgɔ minnu hakili ni u dusukun nɔgɔlen don, foyi tɛ saniya; u b’a fɔ ko u bɛ Ala dɔn nka u bɛ ban a la u ka kɛwalew fɛ. O karamɔgɔ nkalonmaw ye mɔgɔ haramulenw ye, u ye kanminɛbaliw ye, u man kan ka baara ɲuman si kɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikanw ye minnu bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ko la egilisi kɔnɔ (Tite 1:10-16). Pol ye Tite laadi kulu danfaralenw ko la i n’a fɔ bolokoli jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka bɔ Yahutuw cɛma minnu bɛ sariya siratigɛ la walew yiriwa minnu bɛ nɛɛma tiɲɛ sɔsɔ. A b’a fɔ a ye ko a kana a janto o kalansiraw la minnu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, nka a kana u kɔrɔfɔ kosɛbɛ walisa u ka kɛ dannaya la.

Kuma surun na, .

Tite tilayɔrɔba fɔlɔ sinsinnen bɛ maakɔrɔw sigili kan ani ka lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma egilisi kɔnɔ.

Pol ye cikanw di Tite ma maakɔrɔw ka setigiya ni u ka kunkanbaaraw ko la, k’a sinsin u ka kantigiya kan ani u ka tugu kalansira ɲumanw na.

A bɛ lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu bɛ duw tiɲɛ ani ka kalanw lase mɔgɔw ma minnu bɛ tiɲɛ sɔsɔ. Pol b’a ɲini Tite fɛ a k’u kɔrɔfɔ kosɛbɛ, wa a kana da u ka kalansiraw la minnu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ tali kɛ jɛkuluw la minnu bɛ sariya siratigɛ la walew yiriwa. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ ɲɛjiralan ye walasa ka ɲɛmɔgɔ setigiw sigi, ka lasɔmini kɛ ka ɲɛsin kalansira nkalonmaw ma, ani cikanw minnu bɛ kalansira ɲumanw mara egilisi sigida kɔnɔ.

Tite 1:1 Paul, Ala ka baarakɛla, Yesu Krisita ka ciden, ka kɛɲɛ ni Ala ka mɔgɔ sugandilenw ka dannaya ye.

Pol ye Yesu Krisita ka ciden ye, ani Ala ka baaraden, min cilen don ka Ala ka mg sugandilenw ka danaya ni Ala ka tinya jɛnsɛn.

1. Weelekan min bɛ kɛ ka tugu Ala ka mɔgɔ sugandilenw kɔ ani ka sɔn Ala ka tiɲɛ ma

2. Ka baara kɛ Ala ye ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a ka tiɲɛ ye

1. Romɛkaw 1:17 - Katuguni Ala ka tilennenya jiralen bɛ o kɔnɔ ka bɔ dannaya la dannaya kosɔn, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

2. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

Tite 1:2 Ala min tɛ se ka nkalon tigɛ, o ye ɲɛnamaya banbali jigi da o la sani diɲɛ ka daminɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Ala ka layidu kan min ye ɲɛnamaya banbali ye ani a ka tiɲɛ ye.

1: Ala ka ɲɛnamaya layidu banbali

2: Ala ka tiɲɛ min tɛ wuli

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Heburuw 6:18 - Ala y’o kɛ walisa, fɛn fila fɛ minnu tɛ Changé, Ala tɛ se ka nkalon tigɛ minnu na, an minnu bolila ka taa jigiya minɛ min bilalen bɛ an ɲɛ, an ka dusu don kosɛbɛ.

Tite 1.3 Nka a ye a ka kuma jira waati bɛnnenw na waajuli fɛ, o min dira ne ma ka kɛɲɛ ni an Kisibaa Ala ka ci fɔlen ye.

Ala ka ci dira Pol ma ko a ka Kuma waajuli kɛ waati bɛnnen na.

1. Waajuli sebaaya ani Ala ka ci fɔlen

2. Ala ka Kuma: Cikan min ka kan ka waajuli kɛ

1. 2 Timote 4:2 "I ka kuma waajuli kɛ, i labɛn waati ni waati la, i kɔrɔfɔ, ka kɔrɔfɔ, ka laadili kɛ ni muɲuli ni kalan dafalen ye."

2. Esayi 40:8 "Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma na to badaa."

Tite 1.4 Ne denkɛ Tite, dannaya jɛlen kɔ fɛ: Ne Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita an Kisibaa ka nɛɛma ni makari ni hɛrɛ ka di a ma.

Pol ye bataki ci a denkɛ Tite ma, ka nɛɛma ni makari ani hɛrɛ ɲini a fɛ ka bɔ Fa Ala ni Yesu Krisita yɔrɔ.

1. Ka kalan sɔrɔ Pol ka dannaya misali la.

2. Ka bonya nɛɛma ni hinɛ ani hɛrɛ la.

1. 2 Timote 1:5 - "Ne hakili bɛ i ka dannaya lakika la, o min tun bɛ i bamuso kɔrɔba Loisi ni i ba Eunise la fɔlɔ, ne dalen b'a la ko sisan a sigilen bɛ i fana kɔnɔ."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

Tite 1.5 O de y'a to ne ye i to Kreti, walisa i ka ko dɛsɛlenw labɛn, ka cɛkɔrɔbaw sigi dugu bɛɛ kɔnɔ, i ko ne tun ye i sigi cogo min na.

Pol ye Tite to Krɛti walisa ka fɛn minnu ka kan ka kɛ, olu labɛn ani ka maakɔrɔw sigi dugu bɛɛ kɔnɔ.

1. Kuntilenna fanga: I jɔyɔrɔ sɔrɔli Ala ka labɛn kɔnɔ

2. Cikanba: Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

1. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye o bɛɛ labato.

2. Efesekaw 4:11-12 - O cogo la, Krisita yr ye cidenw, kiraw, kibaru duman flenw, pasteurw ni karamɔgɔw di, u ka a ka mɔgɔw labɛn baara kɛtaw kama, walisa Krisita farikolo ka jɔ.

Tite 1.6 Ni mɔgɔ jalakibali don, muso kelen cɛ, den kantigi minnu ma jalaki ɲagami wala kuntigiya la.

O tɛmɛsira bɛ kuma maakɔrɔ ka setigiya kan egilisi kɔnɔ, o dɔ ye ka kɛ mɔgɔ jalakibali ye ani ka muso kantigi ni denw sɔrɔ minnu tɛ mɔgɔ minɛbaliw ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni jalaki tɛ: Kalan min bɛ Tite 1:6 kɔnɔ".

2. "Maakɔrɔ ka setigiya: Kalan min bɛ Tite 1:6 kɔnɔ".

1. Efesekaw 5:1-2 - "O de kosɔn, aw ka kɛ Ala ladegebagaw ye, i ko den kanulenw. Aw ka taama kanuya la, i ko Krisita y'an kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di an kosɔn, saraka kasa duman ni saraka ye Ala ye."

2. 1 Timote 3:2-3 - "O de kosɔn kɔrɔsibaga ka kan ka mafiɲɛya, muso kelen cɛ, min hakili sigilen don, min bɛ a yɛrɛ minɛ, min bɛ bonya da mɔgɔ kan, min bɛ jatigila di, min bɛ se ka mɔgɔw kalan, a tɛ dɔlɔminna ye, a kana kɛ farinyabaga ye, nka a ka dususuman. sɔsɔlikɛla tɛ, wari kanubaga tɛ."

Tite 1:7 Katuguni Episkɔpu ka kan ka kɛ jalakibali ye, i ko Ala ka kuntigiya. a tɛ a yɛrɛ sago kɛ, a tɛ dimi joona, a tɛ a yɛrɛ di diwɛn ma, a tɛ gosi, a tɛ a yɛrɛ di nafolo nɔgɔlen ma;

Episkɔpu ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ kɛ misali ye Ala ye.

1: Tite 1:7 la, Paul b’an hakili jigin ko an ka ɲɛnamaya ka kan ka kɛ Matigi ka episkɔpu weleli ye.

2: An ka kan ka kɛ mɔgɔ jalakibaliw ye an ka kɛwalew la, ka kɛ mɔgɔ majiginlenw ye an ka miiriyaw la, ani an ka kan ka kɛ ni namara ni dimi ye.

1: Efesekaw 4:1-3 - Ne min ye Matigi ka kasoden ye, ne b'aw deli ko aw ka taama ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la. Ka i jija ka Ni Senu ka kelenya mara hɛrɛ sirilen na.

2: Yakuba 3:17 - Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔfɛ, hɛrɛ bɛ kɛ, a ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Tite 1:8 Nka jatigila kanubaga, mɔgɔ ɲumanw kanubaga, hakilitigi, tilennenya, senuma, yɛrɛmabila.

1: An bɛɛ ka kan k’an jija ka kɛ jatigilatigiw ye, ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye, ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye, ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye, ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, ani ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ye.

2: Kanuya ni ɲumanya ye jogo jɔnjɔnw ye, Krecɛn bɛɛ ka kan ka minnu sɔrɔ.

1: Filipekaw 4:8-9 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye bonya ye, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ni tanuli ye , miiri o kow la .

2: Yakuba 1:19-20 - Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. sabu mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.

Tite 1.9 A ka kan ka kuma kantigi minɛ i ko a kalanna cogo min na, walisa a ka se ka mɔgɔw laadi ani ka u laadi kalan ɲuman fɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Ala ka kuma kantigi minɛni kan, walisa mɔgɔw ka se ka da a la ko u bɛna u kɔ jurumu la.

1. Kuma fanga: Bibulu ka tiɲɛ bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka ban kalansira nkalonmaw ma: Ala ka kuma b’an bilasira cogo min na

.

2. Heburuw 4:12-13 - “Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ. A ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ don hali fo ka se ni ni hakili, joli ni kɔkolo tilali ma; a bɛ kiri tigɛ dusukun ka miiriliw ni a ka miiriyaw kan. Fɛn si ma dogo Ala ɲɛ kɔrɔ danfɛnw bɛɛ la. Fɛn bɛɛ dabɔra ka bɔ kɛnɛ kan, an ka kan ka jate minɛ min na.”

Tite 1.10 Katuguni kuma juguw ni mɔgɔ gansanw ni nanbarakɛlaw caman bɛ yen, kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolokolikɛlaw.

Mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛ u yɛrɛ minɛ ani minnu bɛ kuma fu, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yahutuw ka diinɛ mɔgɔw.

1. Farati min bɛ kumaw la minnu tɛ se ka kunbɛn - Ka farati minnu bɛ kumaw fɔli la minnu tɛ se ka kunbɛn ani ko an ka kan ka an janto an ka kumaw la.

2. Bokoli ka danaya - Yahutuw ka danaya sɛgɛsɛgɛ ani a nafa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Yakuba 3:6 - "Nɛnkun ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ don, nɛnkun bɛ an farikolo yɔrɔw cɛma, fo a bɛ farikolo bɛɛ nɔgɔ, ka danfɛnw taama tasuma don, ka tasuma don a la." ka jahanama."

2. Talenw 15:28 - "Mɔgɔ tilennen dusukun bɛ jaabi kalan, nka mɔgɔ jugu da bɛ ko juguw bɔn."

Tite 1:11 U da ka kan ka bali, u bɛ so bɛɛ tiɲɛ, ka fɛnw kalan minnu man kan ka kɛ, nafolo nɔgɔlen kosɔn.

Mɔgɔ minnu bɛ kalansira nkalonmaw kalan u yɛrɛ nafa kama, olu ka kan ka u makun.

1. Farati min bɛ kalansira nkalonmaw na

2. Nafabaliya n’a faratiw

1. Ezekiɛl 13:18-19 - A fɔ ko: Matigi Ala ko ten. Bɔnɛ bɛ musow ye minnu bɛ barajuru dilan bolokɔniw bɛɛ la, ka finiw dilan u janya bɛɛ kun na walasa ka niw ɲini! Yala aw bɛna ne ka mɔgɔw niw ɲini wa, ka na ni minnu bɛ na aw ma, aw bɛna olu kisi wa?

2. 1 Timote 6:3-5 - Ni mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔw kalan cogo wɛrɛ la, ni a ma sɔn an Matigi Yesu Krisita ka kumaw ma, ani Ala ɲɛsiran kalan ma. A bɛ kuncɛbaya kɛ, a tɛ foyi dɔn, nka a bɛ ɲininkaliw ni kuma sɔsɔliw de fɛ, keleya ni sɔsɔli, kɔrɔfɔli, miiri juguw, sɔsɔli juguw bɛ bɔ mɔgɔ minnu hakili tiɲɛnenw na, ani tiɲɛ tɛ minnu na, k'a miiri ko tɔnɔ ye Ala ɲɛsiran ye: i ka bɔ o ɲɔgɔn na i yɛrɛ ye.

Tite 1:12 U y=r= kira d=, o y=r= kira, ko: Kretikaw ye nkalontigɛlaw ye tuma bɛɛ, wara juguw, kɔnɔbara nɔgɔlenw.

U yɛrɛ ka kira y’a jira ko Kretɛkaw ye nkalontigɛlaw ye, waraba juguw ani kɔnɔbaraw ye sumayalenw ye.

1. Farati min bɛ nanbara la

2. Jogo ɲuman fanga

1. Ntalenw 10:9 - Min bɛ taama tilennenya la, o bɛ taama lafiya la, nka min bɛ a ka siraw tiɲɛ, o na dɔn.

2. Ntalenw 11:3 - Mɔgɔ tilennenw ka kantigiya bɛna u bilasira, nka kantigibaliw ka juguya bɛna u halaki.

Tite 1:13 Nin seereya ye tiɲɛ ye. O de kosɔn, i ka u kɔrɔfɔ kosɛbɛ, walisa u ka kɛ dannaya la.

Pol ye Tite laadi ko a ka karamɔgɔ nkalontigɛlaw kɔrɔfɔ kosɛbɛ walisa u ka to u ka dannaya la.

1. Kɔrɔfɔli fanga: An bɛ se ka kalan nkalonma jaabi cogo min na

2. An ka sabati dannaya la: An ka to an cɛsirilen na Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ɲɛkɔrɔ

1. 2 Timote 4:2-5 - Kuma waajuli kɛ; ka kɛ yɔrɔnin kelen waati la, waati kɔfɛ; ka kɔrɔfɔ, ka kɔrɔfɔ, ka mɔgɔw laadi ni muɲuli ni kalan bɛɛ ye.

.

Tite 1.14 Aw kana aw janto Yahutuw ka nsiirinw ni hadamadenw ka ci fɔlenw na, minnu bɛ u kɔdon tiɲɛ na.

Pol ye Tite jija a kana nkalon kalansiraw jate, ka sinsin tiɲɛ kan o nɔ na.

1. Tiɲɛ fanga: Ka dege ka fɛn tiɲɛnenw dɔn nkalon waati la

2. Ka bɔ nsiirinw na: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan ka tugu hadamadenw ka ci fɔlenw kɔ

1. Ntalenw 3:5-7 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ. I kana kɛ hakilitigi ye i yɛrɛ ɲɛ na, i ka siran Matigi ɲɛ, ka i mabɔ kojugu la.

.

Tite 1.15 Fɛn bɛɛ saniyalen don mɔgɔ saniyalenw fɛ, nka mɔgɔ nɔgɔlenw ni dannabaliw tɛ foyi saniya. Nka hali u hakili ni u dusukun nɔgɔlen don.

Fɛn bɛɛ saniyalen don mɔgɔ saniyalenw fɛ, nka mɔgɔ nɔgɔlenw ni dannabaliw fɛ, foyi tɛ saniya. hali u hakili ni u dusukun nɔgɔlen don.

1. I kana a to i ka nɔgɔ, sabu foyi tɛna to saniya la.

2. A nafa ka bon ka hakili ni dusukun saniyalen mara.

1. Efesekaw 4:17-32 - Aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ bɔ ka aw yɛrɛ kura don.

2. Talenw 4:23 - I dusukun kɔlɔsi, katuguni o ye ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ ye.

Tite 1.16 U b’a fɔ ko u bɛ Ala dɔn. Nka u bɛ ban a la kɛwalew la, k'a sɔrɔ u ye fɛn haramulenw ye, u tɛ kan minɛ, u bɛ ban kɛwale ɲumanw bɛɛ la.

Mɔgɔ minnu b’a fɔ ko u bɛ Ala dɔn, nka u bɛ ban a la u ka kɛwale juguw sababu fɛ, an man kan ka lafili.

1: "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye: Weelekan min bɛ kɛ baara ɲumanw na."

2: "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Kɛwalew bɛ kuma ka tɛmɛ kumaw kan."

1: Yakuba 2:14-17 "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o nafa ka bon mun na? Yala o dannaya sugu bɛ se k'u kisi wa? A ka kɛ ko balimakɛ walima balimamuso dɔ tɛ fini ni don o don dumuni tɛ. Ni." aw dɔ b’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka aw fari sumaya, aw ka balo koɲuman,” nka a tɛ foyi kɛ u farikolo magoɲɛfɛnw na, o nafa ye mun ye?O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, n’a ma fara wale kan, o bɛ kɛ su."

2: Matiyu 7:21-23 "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o bɛɛ tɛna don sankolo masaya la, nka mɔgɔ min bɛ ne sankolola Fa sago kɛ dɔrɔn. Mɔgɔ caman na a fɔ ne ye." o don na, ko: 'Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la, ka jinɛw gɛn i tɔgɔ la, ka kabako caman kɛ i tɔgɔ la wa?' O tuma na fɛ, ne na a fɔ u ye k'a jɛya ko: 'Ne ma aw dɔn abada. Aw ka yɔrɔ janya ne la, aw juguw!'"

Tite 2 ye bataki tilayɔrɔba filanan ye ciden Pol ye min sɛbɛn ka ci Tite ma, min tun ye baarakɛɲɔgɔn ye ani a jɛɲɔgɔn ye cidenyabaara la. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol bɛ cikan nafamaw di kuluw ma minnu tɛ kelen ye egilisi jɛkulu kɔnɔ, ka sinsin Ala ɲɛnama ni kalansira ɲumanw kan.

Dakun fɔlɔ: Pol ye Tite kalan ka ɲɛsin si hakɛ suguya caman ma egilisi kɔnɔ (Tite 2:1-10). A b’a ɲini Tite fɛ a ka kalansira ɲuman kalan min bɛ bɛn Yesu Krisita ka kibaru duman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ dusu don cɛkɔrɔbaw kɔnɔ u ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye, ka kɛ mɔgɔ bonyalenw ye, ka u yɛrɛ minɛ, ani ka kɛ dannaya ɲumanw ye. Muso kɔrɔbaw bɛ ci bila u ka kɛwalew la minnu bɛ bonya da mɔgɔw kan, u kana kɛ tɔgɔjugu fɔbagaw ye walima diwɛn caman jɔnw ye, nka u ka kɛ ko ɲuman karamɔgɔw ye. Dusu bɛ don kamalenninw kɔnɔ u ka u yɛrɛ minɛ ani ka kantigiya jira u taamacogo la. Jɔnw bɛ ci bila u ma u ka kɛ baarakɛla kantigiw ye minnu bɛ u kolo.

Dakun 2nan: Pol b Krisita ka kunmabli baara jira ani a ye min bila dannabaaw ka namaya la (Tite 2:11-14). A b sinsin a kan ko Ala ka nɛɛma jirala ka kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma. O nɛɛma bɛ dannabaaw dege u ka ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la k’a sɔrɔ u bɛ ɲɛnamaya kɛ yɛrɛminɛ, tilennenya ani Ala ɲɛsiran na nin waati in na. Pol b Tite hakili jigin ko dannabaaw b jigiya dubalen makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye—an ka Ala belebeleba ani an Kisibaa Yesu Krisita ka jirali — ale min y’a yɛrɛ di an kosɔn walisa k’an kunmabɔ ka bɔ sariya tiɲɛni bɛɛ la ani ka jama saniya a yɛrɛ ye a yɛrɛ bolo, minnu timinandiyalen don kɛwale ɲumanw na.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye Tite ka kan ka o fɛnw kalan cogo min na (Tite 2:15). Pol ye Tite wajibiya ko a ka o kow fɔ ni fanga ye walisa mɔgɔ si kana a mafiɲɛya. A b’a laadi ko a kana a to mɔgɔ si k’a mafiɲɛya k’a sababu kɛ a ka kamalenninya ye, nka a ka kɛ misali ye kuma, taamacogo, kanuya, kantigiya ani saniya la.

Kuma surun na, .

Tite tilayɔrɔba filanan bɛ cikan nafamaw di kuluw ma minnu tɛ kelen ye egilisi jɛkulu kɔnɔ, ka sinsin alaɲɛsiran ɲɛnamaya ni kalansira ɲumanw kan.

Pol ye Tite kalan cɛkɔrɔbaw, musokɔrɔbaw, kamalenninw ani jɔnw taamacogo n’u taamacogo ko la.

A bɛ Krisita ka kunmabɔli baara jira ani a bɛ nɔ bila dannabaaw ka ɲɛnamaya la, ka sinsin a kan ko a ka kan ka ban Ala ɲɛsiranbaliya la ani ka ɲɛnamaya kɛ Krisita seginni makɔnɔni na.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni ci ye Tite ma ko a ka o fɛnw kalan ni fanga ye, ka misali di a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ ɲɛjiralan ye Ala ɲɛsiran ɲɛnamaya kama egilisi jɛkulu kɔnɔ, ka Ala ka nɛɛma ka fɛn caman tigɛli fanga jira ani ka dannabaaw jija u ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni kalansira ɲumanw ye.

Tite 2.1 Nka, i ka kow fɔ minnu bɛ kɛ kalan ɲuman ye.

1: Tiɲɛ kuma min bɛ bɛn Ala ka Kuma ma.

2: Ala ka Kuma fɔ ni kantigiya ye ani ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye.

1: Ntalenw 23:23-24 “A’ ye tiɲɛ san, aw kana a feere, aw ka hakilitigiya ni kalan ni faamuyali san.”

2: 2 Timote 4:2 «I ka kuma fɔ. aw ka labɛn waati la ani waati tɛmɛnen kɔfɛ; ka kɔrɔfɔ, ka kɔrɔfɔ, ka laadili kɛ ni muɲuli ni kalan dafalen ye.”

Tite 2.2 Cɛkɔrɔbaw ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye, ka kɛ mɔgɔ ye min ka gɛlɛn, ka kɛ mɔgɔ farimanw ye, ka kɛ dannaya la, kanuya ni muɲuli la.

Cɛkɔrɔbaw ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi, timinandiya, yɛrɛminɛ, kantigiya, kanuya ani muɲuli ye.

1. Muɲuli jogo ɲuman: Ka hakilisigi sɔrɔ ɲɛnamaya fɔɲɔba kɔnɔ

2. Kɔrɔya hakilitigiya: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni kantigiya ye

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

Tite 2.3 Muso kɔrɔbaw fana ka kɛ taamacogo la i ko senuya bɛ cogo min na, u kana kɛ nkalontigɛlaw ye, u kana diwɛn caman minɛ, u kana kɛ ko ɲumanw karamɔgɔw ye.

Muso kɔrɔbaw ka kan ka kɛ mɔgɔ senumaw ye u ka kɛwalew la, ka u yɛrɛ tanga nkalontigɛ ni dɔlɔmin ma ani ka mɔgɔw kalan fɛn ɲumanw na.

1. Ka ɲɛnamaya senuma kɛ i n’a fɔ musokɔrɔbaw

2. Ka mɔgɔw kalan fɛn ɲumanw na ani ka an yɛrɛ tanga ko juguw ma

1. Efesekaw 4:17-32 - Ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye

2. Talenw 20:1 - Diwɛn ni minfɛn barikama fanga

Tite 2:4 Walisa u ka npogotigininw kalan u hakili ka to u cɛw kanu, u ka u denw kanu.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka npogotigininw kalan u ka u yɛrɛ minɛ, u ka u cɛw kanu, ani u ka u denw kanu.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya kɔnɔ: An ka denbayaw ladonni".

2. "Yɛrɛminɛ fanga: Dugawu bɛɛ ye".

1. Efesekaw 5:21-33 - aw ka aw kolo ɲɔgɔn ye Krisita bonya kosɔn

2. Ntalenw 31:10-31 - muso ɲuman jogo ni a taamacogo

Tite 2.5 Ka kɛ hakilitigiw ye, ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ye, ka kɛ so kɔnɔmɔgɔw ye, ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye, ka kan minɛ u cɛw ye, walisa Ala ka kuma kana tɔgɔ tiɲɛ.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon musow ka kɛ hakilitigiw ye, ka kɛ mɔgɔ saniyalenw ye, ka kɛ so kɔnɔmɔgɔw ye, ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye, ka kan minɛ u cɛw ye walasa Ala ka kuma kana tiɲɛ.

1. Musow: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma ye

2. Muso Ala ɲɛsiranbaa ka sebaaya

1. Ntalenw 31:10-31

2. 1 Piɛrɛ 3:1-7

Tite 2:6 Kamalenninw fana b’u laadi ko u ka hakili sigi.

O tɛmɛsira bɛ dusu don kamalenninw kɔnɔ u ka hakilimaya ni hakilitigiya kɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye: Hakilitigiya nafa

2. Hakili tilennen: Alako ta fan fɛ hakilisigi kamalenninw ye

1. Ntalenw 23:19-20 - «Ne denkɛ, i ka kuma mɛn, i ka kɛ hakilitigi ye, ka i dusukun bila sira kan. Aw kana kɛ diwɛn minbagaw cɛma. sogo dunbaa ɲagaminenw cɛma: K’a masɔrɔ dɔlɔminna ni dumunikɛbaa na kɛ faantanya la, sunɔgɔ bɛna mɔgɔ don finiw na.”

2. Ntalenw 3:21-22 - “Ne denkɛ, u kana bɔ i ɲɛ na, i ka hakilitigiya ni hakilitigiya sabati, o na kɛ ɲɛnamaya ye i ni ye ten, ka nɛɛma kɛ i kɔ la.”

Tite 2.7 I ka kɛwale ɲumanw misali jira fɛn bɛɛ la.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka kɛwale ɲumanw jira ani ka kalansira ɲumanw sabati.

1: Ka ɲɛnamaya kɛ kɛwale ɲumanw na - Tite 2:7

2: Ka kalansira ɲumanw sabati - Tite 2:7

1: Efesekaw 2:10 - An ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ walisa an ka taama u kɔnɔ.

2: 2 Timote 3:16-17 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu de fɛ, wa u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na, walisa Ala ka mɔgɔ ka dafa, a labɛnnen don kosɛbɛ koɲuman bɛɛ kama baara.

Tite 2:8 Kuma ɲuman, min tɛ se ka jalaki. walisa mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, o ka maloya, foyi jugu si t'a fɛ ka min fɔ aw ko la.

Kuma minnu tɛ jalaki, ani minnu tɛna maloya lase an kɛlɛbagaw ma, olu fɔli nafa ka bon.

1: An ka kumaw fanga - An ka kumaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ, walima ka kojugu kɛ.

2: An ka kumaw kunkanbaaraw - An ka baara ye cogo min na ka baara kɛ ni daɲɛw ye minnu tɛna nɔ jugu bila an na walima ka maloya lase an kɛlɛbagaw ma.

1: Yakuba 3:2-10 - Kan fanga ani a nafa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2: Ntalenw 12:18 - Kuma fanga min bɛ ɲɛnamaya walima saya lase.

Tite 2.9 I ka baaradenw laadi u ka kanminɛli kɛ u makɛw ye, ka u diya kosɛbɛ fɛn bɛɛ la. ka jaabi di tuguni;

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don baarakɛlaw kɔnɔ u ka kanminɛli kɛ ani ka diya u makɛw ye fɛn bɛɛ la, k’a sɔrɔ u ma jaabi di.

1: Ka kanminɛli ɲɛnamaya kɛ - Tite 2:9

2: Ka baara kɛ ni hakilinaw ye minnu ka di - Tite 2:9

1: Efesekaw 6:5-8 - Jɔnw, aw ka dugukolo kan matigiw kan minɛ ni bonya ni siran ye, ani ni dusukun tiɲɛnen ye, i ko aw bɛna Krisita kan minɛ cogo min na.

2: Kolosekaw 3:22-24 - Jɔnw, aw ka dugukolo kan matigiw kan minɛ fɛn bɛɛ la; Aw kana o kɛ, ni u ɲɛ bɛ aw la dɔrɔn ani ka u ka nɛɛma sɔrɔ, nka ni dusukun lakika ye ani ka bonya da Matigi kan.

Tite 2:10 Aw kana sonyali kɛ, nka aw ka kantigiya ɲuman bɛɛ jira. walisa u ka an Kisibaa Elohim ka kalan masiri fɛn bɛɛ la.

1. Se min bɛ mɔgɔ kan ka kɛ kantigi ye

2. Ka Ala ka kalan masiri An Kisibaa

1. Zaburu 37:3, "Aw ka aw jigi da Matigi kan ka ko ɲuman kɛ, aw ka sigi jamana kɔnɔ ka baganmarayɔrɔ lafiyalen diyabɔ."

2. Heburuw 13:5, “I ka i ka ɲɛnamaya hɔrɔnya ka bɔ wari kanuya la, i ka wasa sɔrɔ i bolofɛnw na, katuguni a y’a fɔ ko: “Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.”

Tite 2.11 K'a masɔrɔ Ala ka nɛɛma min bɛ na ni kisili ye, o y'a jira mɔgɔw bɛɛ la.

Ala ka nɛɛma jirala bɛɛ la, o bɛ na ni kisili ye.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ - Kisili nɛɛma sɛgɛsɛgɛli

2. Neema nilifɛn - Ala ka kisili sɔrɔ cogo

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

Tite 2.12 A ka an kalan ko ni an banna Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, an ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi ni tilennenya ni Ala ɲɛsiran ye nin diɲɛ in kɔnɔ.

I ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛsiran na nin diɲɛ in kɔnɔ, i kɛtɔ ka ban diɲɛ negew la.

1: Ka ban tilenbaliya ni diɲɛ negew la

2: Ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye, ni tilennenya ye ani ka Ala ɲɛsiran nin diɲɛ in kɔnɔ

1: 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

2: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

Tite 2.13 An bɛ o jigiya dubalen makɔnɔ, ani Ala belebele ni an Kisibaa Yesu Krisita ka nɔɔrɔ jirali.

Jigiya dubalen ye Yesu Krisita ka nɔɔrɔ jirali ye.

1. Ka ɲɛsin ɲɛnamaw ma: Ka an labɛn Yesu Krisita ka yecogo nɔɔrɔma kama

2. Jigiya bɛ Krisita seginni layidu talen na

1. Esayi 25:9 - A na fɔ o don na ko: Nin ye an ka Ala ye. an y'a makɔnɔ, a na an kisi. an y'a makɔnɔ, an na nisɔndiya ka ɲagali a ka kisili la.

2. Rom=kaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigi la, nka jigiya min b= ye, o t= jigiya ye. sabu mun na mɔgɔ bɛ jigi da hali bi a bɛ min ye? Nka an tɛ fɛn min ye, n’an jigi b’o kan, an b’o makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye ni timinandiya ye.

Tite 2.14 A y’a yr di an kosn, walisa a ka an kunmab tilenbaliya bEE la, ka jama danma saniya a yr ye, min timinandiyalen don baara ɲumanw na.

Ala ye a yr di an kosn walisa ka an kunmab ka b jurumu b la ani ka an k mg krnkrnnenw ye minnu b nege don ka baara ɲumanw k.

1. Kunmabɔli sebaaya: Ala ka saraka ye an ka ɲɛnamaya Changé cogo min na

2. Ka kɛ baara ɲumanw kɛbagaw ye: Ka tugu Yesu kɔ, o kɔrɔ ye min ye

1. Romkaw 3:24-25 - "Bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, kunmabɔli min kɛra Krisita Yesu barika la."

2. Efesekaw 2:10 - "An ye Ala bololabaara ye, an dabɔra Krisita Yesu la ka kɛwale ɲumanw kɛ, Ala ye minnu labɛn ka kɔn an ɲɛ ka o kɛ."

Tite 2.15 Nin kow fɔ, ka mɔgɔw laadi, ka u kɔrɔfɔ ni fanga bɛɛ ye. Mɔgɔ si kana i mafiɲɛya.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka jagɛlɛya sɔrɔ ani u kana a to u ka mafiɲɛya.

1. I ka jɔ i ka dannaya la, i kana a to mɔgɔ si ka i mafiɲɛya.

2. I ka jagɛlɛya sɔrɔ i ka dannayakow la ani i kana siran ka jɔ u nɔfɛ.

1. Efesekaw 6:10-11 - I barika ka bon Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kama.

2. 1 Piɛrɛ 3:15 - Nka aw dusukunw na, aw ka Krisita Matigi bonya iko a senuma, aw labɛnnen don tuma bɛɛ ka aw lafasa mɔgɔ o mɔgɔ ma, jigiya min bɛ aw kɔnɔ. o bɛɛ n'a ta, aw k'o kɛ ni dususuma ni bonya ye.

Tite 3 ye bataki tilayɔrɔba sabanan ye, ciden Pol ye min sɛbɛn ka ci Tite ma, a baarakɛɲɔgɔn ani cidenyabaarakɛɲɔgɔn. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, Pol b’a sinsin baara ɲumanw, alaɲɛsiran taamacogo, ani kelenya kan egilisi jɛkulu kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Pol ye Tite hakili jigin dannabaaw ka jurumu cogo kɔrɔ la ani Ala ka makari (Tite 3:1-7). A b’u jija u ka kolo kuntigiw ni kuntigiw kɔrɔ, u labɛnnen don baara ɲuman bɛɛ kama. Pol b’a sinsin a kan ko dannabaaw tun ye hakilintanw ye fɔlɔ, kanminɛbaliw, negew ni diyanyekow tun bɛ u lafili, u tun bɛ balo juguya ni keleya la. Nka, Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya jirala Yesu Krisita barika la min ye u kisi bangeko kura ko la ani ka kuraya Ni Senu barika la. O kisili ma sinsin o ka kɛwale tilennenw kan, nka ka kɛɲɛ ni Ala ka makari ye.

Dakun 2nan: Pol y’a sinsin baara ɲumanw nafa kan (Tite 3:8-11). A bɛ Tite jija a k’a sinsin o kow kan walisa dannabaaw k’u janto u yɛrɛ di baara ɲumanw na. O baara ɲumanw ka ɲi kosɛbɛ, wa u bɛ nafa lase mɔgɔw ma. Nka, Pol bɛ lasɔmi hakilintanw ka sɔsɔliw, bɔnsɔnw, sɔsɔliw, ani sɔsɔliw la sariya ko la, k’a sababu kɛ nafa tɛ u la ani nafa tɛ u la. A ye Tite laadi ko a ka ban faralikɛlaw la, a kɛlen kɔ ka lasɔmini kɛ u ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ka cikanw ni foliw ye (Tite 3:12-15). Pol ye Tite ladɔnniya a ka laɲiniw na walasa Artemas walima Tisikɔ ka fara a kan Nikopoli, a y’a latigɛ ka fonɛnɛ kɛ yɔrɔ min na. A b’a ɲini Tite fɛ a ka timinandiya ka sariyatigi Zenasi ni Apolosi dɛmɛ u ka taama na walisa foyi kana dɛsɛ u la. A laban na, a bɛ dannabaaw bila Krɛti dugu kɔnɔ, u k’u yɛrɛ di baara ɲumanw ma cogo min na magoɲɛfɛnw kama, walisa u kana kɛ den tɛ minnu na.

Kuma surun na, .

Tite tilayɔrɔba sabanan bɛ Ala ka makari jira dannabaaw la ani baara ɲumanw ni kelenya nafa ka bon egilisi jɛkulu kɔnɔ.

Pol b Tite hakili jigin u ka jurumu cogo kɔrɔ la ani Ala ka kisili nɛɛma Yesu Krisita barika la, ka sinsin a kan ko kisili sinsinnen bɛ Ala ka makari kan sanni ka da u yɛrɛ ka kɛwalew kan.

A bɛ sinsin baara ɲumanw nafa kan, k’a ɲini dannabaaw fɛ u k’u yɛrɛ di u ma, k’a sɔrɔ u bɛ lasɔmi sɔsɔliw la minnu bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan. Pol bɛ kuma kuncɛ ni a yɛrɛ ka cikanw ni foli ye, ka dusu don Krete dannabaaw kɔnɔ u k’u yɛrɛ di baara ɲumanw ma magoɲɛfɛnw kama.

Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ Ala ka makari hakilijigin ye, laadilikan ye ka ɲɛsin baara ɲumanw ma, ani welekan ye ka kɛ kelenya ye egilisi jɛkulu kɔnɔ.

Tite 3:1 A' ye u hakili to u ka kolo kuntigiw ni fangatigiw kɔrɔ, ka kiritigɛlaw kan minɛ, ka u labɛn baara ɲuman bɛɛ kama.

Mɔgɔw hakili jigin u ka kolo kuntigiya kɔrɔ ani ka ko ɲuman kɛ.

1. Ka kanminɛli kuntigiya ma: Tilennenya sira dɔ

2. Baara ɲumanw fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman ye

1. Romɛkaw 13:1-7

2. Yakuba 2:14-26

Tite 3.2 I kana mɔgɔ jugu fɔ, i kana kɛ sɔsɔlikɛla ye, nka i ka dususuma, ka dususuma bɛɛ jira mɔgɔw bɛɛ la.

I ka dusu suma ani ka dususuma jira mɔgɔw bɛɛ la, ka i yɛrɛ tanga kuma jugu fɔli ni sɔsɔli ma.

1. "ɲumanya fanga: Ka baara kɛ ni an ka kumaw ye ka ɲɛ".

2. "Dujuru dugawu: Ka majigilenya sugandi kuncɛbaya kan".

1. Ntalenw 15:1 “Jaabi nɔgɔman bɛ diminya lasegin, nka kuma gɛlɛn bɛ dimi lawuli.”

2. Filipekaw 4:5 “Aw ka dususuma ka jɛya bɛɛ ɲɛ na.”

Tite 3.3 An fana tun ye nalomanw ye tuma dɔw la, kanminɛbaliw, nanbaratɔw, negew ni diyanyekow bɛɛ tun bɛ baara kɛ, ka ɲɛnamaya kɛ juguya ni keleya la, ka ɲɔgɔn koniya.

Mɔgɔw ka teli ka kɛ nalomanw ye, ka kanminɛbaliw kɛ ani ka lafili, wa nege ni diyagoya bɛ se ka bila u la, o bɛ na ni ɲɛnamaya jugu ni keleya ye ani ka ɲɔgɔn koniya.

1. Jurumu farati ani a bɛ nɔ min bila an ka ɲɛnamaya la

2. Ka se sɔrɔ Jurumu ka kɔrɔbɔliw kan

1. Yakuba 1:13-15 - Mɔgɔ si kana a fɔ ni a kɔrɔbɔra ko: «Ala bɛ ne kɔrɔbɔ», katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili. O tuma na fɛ, nege ni a kɔnɔma don, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, o bɛ saya bange.

2. Rom=kaw 6:12-14 - O la, jurumu kana ka masaya k aw farikolo sataw la, walisa aw ka a negew kanmin. Aw kana aw farikolo yɔrɔw di jurumu ma ka kɛ tilenbaliya minɛnw ye, nka aw ka aw yɛrɛw di Ala ma i ko mɔgɔ minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la, ani aw farikolo yɔrɔw di Ala ma ka kɛ tilennenya minɛnw ye. Jurumu tɛna se ka kuntigiya kɛ aw kan, katuguni aw tɛ sariya kɔrɔ, nka aw bɛ nɛɛma kɔrɔ.

Tite 3.4 Nka o kɔfɛ, an Kisibaa Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya jirala mɔgɔw la.

Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya min bɛ hadamadenw na, o jirala.

1. Ala ka kanuya ni a ka ɲumanya fanga

2. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ

1. Yuhana 3:16-17 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka a jalaki." diɲɛ, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

2. Romkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Tite 3.5 An ye tilennenya kɛwale minnu kɛ, o tɛ, nka a ye an kisi ka kɛɲɛ ni a ka makari ye, ka kɛɲɛ ni a ka bange ko kura ko ye, ani ka Ni Senu kuraya.

A ka makari barika la, Ala ye an kisi bangeko kura ko ni Ni Senu kurayali ko la.

1. Ala ka hinɛ: Kunmabɔli ni kurayali sɔrɔli

2. Ni Senu ka sebaaya: An ka jurumuw ko

1. Rom=kaw 5:8-10 Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Zaburu 51:10 Ala, i ka dusukun saniyalen da ne la, ka hakili sabatilen kura don ne kɔnɔ.

Tite 3.6 A ye o bɔn an kan kosɛbɛ Yesu Krisita an Kisibaa barika la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka nɛɛma kan, o min dira an ma Yesu Krisita an Kisibaa barika la.

1. Ala ka nɛɛma kabakoma: Tite 3:6 kalan

2. Yesu Krisita: An ka nɛɛma caman sɔrɔyɔrɔ

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; Elohim ka nilifɛn don, 9 o tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Heburuw 4:16 - O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la.

Tite 3.7 An ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, an ka kɛ ciyɛntalaw ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali jigi ye.

An tilennen don Ala ka nɛɛma barika la, wa o sababu fɛ, an bɛ se ka kɛ ɲɛnamaya banbali ciyɛntalaw ye.

1. Ala ka nɛɛma kabakoma ani ɲɛnamaya banbali jigiya

2. Jolen don nɛɛma fɛ: Ka kɛ ɲɛnamaya banbali ciyɛntalaw ye

1. Romɛkaw 8:17 – “Ni denw don, ciyɛntalaw don. Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.”

2. Efesekaw 1:3 – “An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye dugawu bɛɛ di an ma ni hakili ta fan fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita la.”

Tite 3.8 Nin kuma ye tiɲɛ ye, ne b’a fɛ i ka nin kow sinsin tuma bɛɛ, walisa minnu dara Ala la, olu ka u janto kɛwale ɲumanw na. O kow ka ɲi, u nafa ka bon hadamadenw bolo.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin baara ɲumanw nafa kan, dannaya min bɛ sɔrɔ Ala la.

1: Baara ɲumanw tɛ farali ye min bɛ se ka kɛ i yɛrɛ sago la ka ɲɛsin dannaya ma Ala la, nka u ye o yɔrɔ koloma ye.

2: An ka kan k’an janto baara ɲumanw kɛli la an ka dannaya kosɔn Ala la.

1: Yakuba 2:17 - "Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don, a kelen na."

2: Matiyu 7:15-20 - "Aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba wuluwuluw ye. Aw na u dɔn u denw fɛ. Yala mɔgɔw bɛ rezɛnw lajɛ ŋaniw la wa, wala jirisunw na wa? O cogo kelen na, jiri ɲuman bɛɛ bɛ den ɲuman bɔ, nka jiri tolilen bɛ den jugu de la.Jiri ɲuman tɛ se ka den jugu lase, jiri tolilen tɛ se ka den ɲuman kɛ. Aw ka u fili tasuma la.O de kosɔn aw na u dɔn u denw fɛ.»

Tite 3.9 Nka aw ka aw yɛrɛ tanga hakilintanw ka ɲininkaliw ni bɔnsɔnw ni sɔsɔliw ni sɔsɔliw ma sariya ko la. Nafa tɛ u la, u tɛ foyi ɲɛ.

An ka kan k’an yɛrɛ tanga hakilintanw ka ɲininkaliw, bɔnsɔnw, sɔsɔliw, ani sɔsɔliw ma sariya ko la, bawo nafa tɛ o la, wa u tɛ foyi ɲɛ.

1. Hakilitigiya min b’an yɛrɛ tanga barow ma minnu tɛ nafa sɔrɔ

2. Nafa min b’a la ka baro ɲini Ala sira fɛ

1. Yakuba 3:13-17 - Jɔn ye hakilitigi ni hakilitigi ye aw cɛma? U k’o jira u ka ɲɛnamaya ɲuman fɛ, kɛwalew fɛ minnu bɛ kɛ ni majigilenya ye min bɛ bɔ hakilitigiya la.

2. Ntalenw 14:7 - I ka bɔ hakilintan ɲɛ kɔrɔ, k'a sɔrɔ i ma dɔnniya dawolo dɔn a la.

Tite 3:10 Cɛ min ye dannabaa ye laadilikan fɔlɔ ni filanan kɔfɛ, o ka ban.

Ka ban farali la ani ka kelenya minɛ.

1: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kuntilenna kelen sɔrɔ.

2: Hɛrɛ ni kelenya nafa ka bon.

1: Efesekaw 4:1-3, “Ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, aw welera min ma, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka mɔgɔ kelen muɲu dɔ wɛrɛ bɛ kanuya la, a kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.”

2: Zaburu 133:1, “A filɛ, ni balimaw sigilen bɛ kelenya la, a ka ɲi, a ka di dɛ!”

Tite 3.11 K'a dòn ko o mògò bè bòn ka jurumu k, a yèrè jalakilen don.

Tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ kɛwale juguw kɛ, olu bɛ u yɛrɛ jalaki, wa u bɛna tɔɔrɔ o nɔfɛkow la.

1: An ka kan k’a dɔn ko an bɛ kɛwale jugu o kɛwale jugu kɛ, o bɛna kɛ sababu ye ka an yɛrɛ jalaki ani ka tɔɔrɔ.

2: Hali ni an kɔrɔbɔra ka jurumu kɛ, an ka kan k’an hakili to o nɔfɛkow la.

1: Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2: Yakuba 1:14-15 - Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu y'u sama ka taa, ka u lafili. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

Tite 3.12 Ni ne na Artemas walima Tikisi ci i ma, i jija ka na ne fɛ Nikopoli, katuguni ne y'a latigɛ ka fonɛnɛ kɛ yen.

Pol ye Tite bila a ka timinandiya ka na a fɛ Nikopoli, a y’a latigɛ ka fonɛnɛ kɛ yɔrɔ min na.

1: Ala b’an wele ka timinandiya an ka dannaya la ani ka taama.

2: An ka kan ka labɛn ka Ala ka welekan jaabi.

1: Yakuba 4:17 - O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

2: Luka 12:35-38 - Aw ka cɛsirilanw siri, aw ka yeelenw ka jeni. Aw yɛrɛw bɛ i ko mɔgɔw minnu bɛ u makɛ makɔnɔ, a bɛ segin kɔɲɔ la tuma min na. walisa ni a nana ka a da gosi, u ka da wuli a ye o yɔrɔnin bɛɛ.»

Tite 3.13 Aw ka sariya kalanbaga Zenasi ni Apolosi lase u ka taama na ni timinandiya ye, walisa foyi kana dɛsɛ u la.

Pol ye Tite ci ko a k’a janto a la ko sariyatigi Zenasi ni Apolosi ka kan ka fɛn bɛɛ sɔrɔ u ka taama kama.

1. Timinandiya fanga: Pol ye cikan min di Tite ma

2. Labɛnni nafa ka bon: Misali dɔ bɔra Pol fɛ

1. Ntalenw 21:5 - Timinandiyalenw ka laɲiniw bɛ na ni fɛn caman ye tiɲɛ na, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ, o bɛɛ bɛ na faantanya dɔrɔn de la.

2. Efesekaw 5:15-16 - Aw ye aw taama cogo min na, aw k'aw janto o la, aw kana aw taama hakilintanw ye, nka aw hakilitigiw ye, ka baara kɛ ni waati ye cogo ɲuman na, katuguni donw ka jugu.

Tite 3:14 Anw fana ka dege ka baara ɲumanw mara baara wajibiyalenw kama, walisa u kana den kɛ.

Kerecɛnw ka kan ka dege ka baara ɲumanw kɛ minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ, walisa u ka den alako ta fan fɛ.

1. "Baara ɲumanw ka kan".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni den ye".

1. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw Fa bonya sankolo la."

2. Yakuba 2:17 - "O cogo kelen na, dannaya yɛrɛ, ni wale ma fara a kan, o salen don."

Tite 3.15 Minnu b= ne f=, olu b= i fo. Minnu b'an kanu dannaya la, i ka olu fo. Neema ka kɛ aw bɛɛ fɛ. Amiina.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɔgɔn fo kanuya ni dannaya la, ani ka nɛɛma lase ɲɔgɔn ma.

1: Se min bɛ ɲɔgɔn fo kanuya ni dannaya la

2: Nafa min b’a la ka nɛɛma lase bɛɛ ma

1: Efesekaw 4:2-3 “Ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirili la.”

2: Kolosekaw 3:14 “Ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na cogo dafalen na.”

Filemon 1 ye a yɛrɛ ka bataki ye min sɛbɛnna ciden Pol fɛ ka ci Filemon ma, ale min ye a dannabaaw ni jɔn tigi ye. Nin lɛtɛrɛ kɔnɔ, Pol ye wele bila Filemon ma Onesimu tɔgɔ la, jɔn bolila min tun kɛra Krecɛn ye k’a to Romɛ.

Dakun fɔlɔ: Pol b’a ka waleɲumandɔn jira Filemon ka limaniya ni a ka kanuya kosɔn (Filemon 1:1-7). A bɛ Filemon tanu a tɔgɔ ɲuman kosɔn iko mɔgɔ senumaw kanu ani ka dusu don u kɔnɔ. Pol sɔnna a ka deliliw ma a kosɔn ani a y’a fɔ cogo min na a ye Filemon ka kanuya ni a ka dannaya mɛn Matigi Yesu Krisita ni mɔgɔ senumaw bɛɛ la. A bɛ delili kɛ walisa Filemon ka sendonni a ka dannaya fɔli la, o ka se ka kɛ nafama ye, u ka fɛn ɲuman o fɛn ɲuman dɔnni fɛ Krisita la.

Dakun 2nan: Pol ye wele bila Filemon ma Onesimu tɔgɔ la (Filemon 1:8-16). A sɔnna a ma ko a tun bɛ se ka ci bila a ma ko ɲuman na nka a ka fisa a ma ka mɔgɔw wele ka da kanuya kan. Pol y’a fɔ ko Onezimu min tun tɛ nafa sɔrɔ jɔn na fɔlɔ, sisan nafa kɛra ale ni Filemon bɛɛ bolo. A b’a ɲini Filemon fɛ a ka Onezimu minɛ kokura i n’a fɔ jɔn gansan, nka i n’a fɔ balima kanulen Krisita la. Ni Onezimu ye kojugu kɛ wala ni juru b’a la, Pol b’a fɔ ko a yɛrɛ bɛna o juru sara.

Dakun 3nan: Sɛbɛn bɛ kuncɛ ni mɔgɔ kelen-kelen ka foli ni deliliw ye (Filemon 1:17-25). Pol b’a ɲini Filemon fɛ a ka dunanw ka so dɔ labɛn a ye bawo a jigi b’a kan u ka deliliw sababu fɛ ko a bɛna hɔrɔnya ka bɔ kaso la yanni dɔɔnin cɛ. A bɛ foli ci a baarakɛɲɔgɔnw fɛ i n’a fɔ Epafrasi, Marka, Aristarke, Demas ani Luka. A kuncɛ kuma kɔnɔ, Pol bɛ Ala deli walisa a ka nɛɛma kɛ u bɛɛ kan.

Kuma surun na, .

Filemon ka kitabu ye Paul yɛrɛ ka bataki ye min sɛbɛnna Filemɔni fɛ ka ɲɛsin a ka jɔn bolilen Onesimo ma.

Pol ye waleɲumandɔn jira Filemon ka dannaya ni a ka kanuya kosɔn, k’a tɔgɔ tanu iko mɔgɔ senumaw kanu ani ka dusu don u kɔnɔ.

A bɛ wele bila Filemon ma Onesimɔsi tɔgɔ la, k’a ɲini a fɛ a k’a minɛ kokura i n’a fɔ jɔn, nka i n’a fɔ balima kanulen Krisita la. Pol y’a fɔ ko Onezimu ka kojugu walima juru o juru tun b’a la.

Filemon 1:1 Paul, Yesu Krisita kasoden, ani an balima Timote, an ka kanulen Filemon ani an baarakɛɲɔgɔn.

Pol ye bataki min ci Filemon ma k’a ka kanuya n’a ka waleɲumandɔn jira a la.

1. An bɛ se ka kanuya ni waleɲumandɔn jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na

2. Teriya ni jɛɲɔgɔnya fanga

1. Filipekaw 1:3-5 - Ne bɛ barika da ne ka Ala ye aw hakili jigintɔ bɛɛ la, tuma bɛɛ ne ka delili bɛɛ la aw bɛɛ ko la, aw bɛ delili kɛ ni ɲagali ye, aw ka jɛɲɔgɔnya kosɔn Kibaru Duman la kabini tile fɔlɔ fo ka na se bi ma.

2. Ntalenw 17:17 - Teri bɛ kanuya kɛ waati bɛɛ, balimakɛ bɛ bange gɛlɛya kama.

Filemon 1.2 An ka an kanulen Afiya, an ka sɔrɔdasiɲɔgɔn Arkipu ani i ka so egilisi ma.

Pol ye foli ci Afi, Arkipu ani Filemon ka so egilisi ma.

1. Jɛɲɔgɔnya nafa ka bon Egilisi kɔnɔ

2. Nisɔndiya min bɛ kɛ ka baara kɛ Matigi ka kɛlɛbolo la

1. Heburuw 10:24-25 - an ka ɲɔgɔn lawuli cogo min na ka kanuya ni baara ɲumanw kɛ, an kana o jateminɛ, an kana an ɲɛmajɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn, i n’a fɔ dɔw ka delina, nka u bɛ dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ, ani o bɛɛ la i n’a fɔ i ɲɛ b’a la cogo min na Don min bɛ ka surunya.

2. Romɛkaw 12:9-13 - Kanuya ka kɛ tiɲɛ ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. min ka ɲi, aw ka aw minɛ kosɛbɛ. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la. Aw kana kɛ sɛgɛnbagatɔw ye timinandiya la, aw kana timinandiya hakili ta fan fɛ, ka baara kɛ Matigi ye. Aw ka ɲagali jigiya la, ka muɲu tɔɔrɔ la, ka to ka delili kɛ. I ka dɛmɛ don mɔgɔ senumaw magow la ani k’a ɲini ka jatigila jira.

Filemon 1.3 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni hɛrɛ ka di aw ma.

Pol b’a ka foli ci ni nɛɛma ni hɛrɛ ye ka bɔ Fa Ala ni Yesu Krisita yɔrɔ.

1. "Nɛɛma bɛ yɔrɔ bɛɛ".

2. "Hɛrɛ ye Ala ka nilifɛn ye".

1. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la, o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don, a tɛ kɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

Filemon 1:4 Ne bɛ barika da ne ka Ala ye, ne bɛ i kofɔ tuma bɛɛ ne ka deliliw la.

O tɛmɛsira b’an jija an ka barika da Ala ye an teriw kosɔn ani k’an hakili to u la an ka deliliw la.

1. "Waleɲumandɔn fanga: Ka dugawu kɛ an teriw ye delili fɛ".

2. "Jɛɲɔgɔnya nisɔndiya: An hakili jigin an kanubagaw la delili la".

1. Zaburu 100:4-5 - "Aw ka don a da la ni barika dali ye, ka don a ka so kɔnɔ ni tanuli ye. Aw ka barika da a ye, aw ka a tɔgɔ duga!"

2. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

Filemon 1.5 I ye i ka kanuya ni i ka dannaya mɛn Matigi Yesu ni mɔgɔ senumaw bɛɛ la.

Filemon bɛ tanu a ka kanuya ni a ka dannaya kosɔn Matigi Yesu ni mɔgɔ senumaw bɛɛ la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kanuya ni dannaya ye Yesu la

2. Kantigiya fanga min bɛ Ala baara la

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 “Sisan, nin saba tora: dannaya, jigiya ani kanuya. Nka o bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye.”

2. Heburuw 11:6 “Ni dannaya tɛ, mɔgɔ tɛ se ka diya Ala ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na a fɛ, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen, ko a bɛ a ɲinibagaw sara.”

Filemon 1.6 Walisa i ka dannaya kumaw ka se ka baara kɛ ni i ye fɛn ɲuman bɛɛ dɔn min bɛ i la Krisita Yesu la.

Mɔgɔ ka dannaya fɔli bɛ se ka kɛ koɲuman ye, n’i sɔnna koɲuman ma min bɛ Krisita Yesu la.

1. Waleɲumandɔn fanga: Ka ko ɲuman ye Krisita la

2. Jɛɲɔgɔnya ni Ala ye: Nafa sɔrɔli ni ɲumanya sɔnni ye

1. Kolosekaw 3:12-17

2. Filipekaw 4:4-9

Filemon 1.7 An ye ɲagali ni dusu saaloba sɔrɔ i ka kanuya kosɔn, katuguni mɔgɔ senumaw dusukun bɛ lafiya i fɛ, balimakɛ.

Mɔgɔ senumaw falen bɛ nisɔndiya ni dususalo la Filemon ka kanuya kosɔn.

1: Mɔgɔ wɛrɛw kanu nisɔndiya

2: Ka mɔgɔ wɛrɛw kanu, o bɛ mɔgɔ ni lafiya

1: Yuhana 13:34-35 "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn kanu.”

2: Romɛkaw 12:10 "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan."

Filemon 1.8 O de kosɔn, hali ni ne tun bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ Krisita la ka fɛn nafamaw ci i ma.

Pol ye Filemon jija a ka fɛn kɛ min ka fisa ani min ka nɔgɔn.

1: Ko ɲuman kɛ hali ni a ka gɛlɛn.

2: Mɔgɔ wɛrɛw magow bila i yɛrɛ ta ɲɛ.

1: Filipekaw 2:3-5 - Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate mɔgɔ wɛrɛw ye minnu ka fisa ni aw yɛrɛw ye ni majigilenya ye.

2: Kolosekaw 3:12-14 - Aw ka hinɛ, ɲumanya, majigilenya, dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la.

Filemon 1.9 O bɛɛ n'a ta, ne b'i deli kanuya kosɔn, k'a sɔrɔ ne ye Paul kɔrɔba ye, sisan ne ye Yesu Krisita ka kasoden ye.

Paul, Yesu Krisita ka kasoden kɔrɔba dɔ ye Filemon deli a ka kanuya kosɔn a ka fɛɛrɛ tigɛ.

1. Kanuya fanga: Kanuya b’an wajibiya cogo min na ka wale kɛ

2. Kɔrɔya nka a dusu ka di hali bi: Paul ka misali min bɛ dannaya timinandiya jira

1. Romɛkaw 5:5 - "Jigiya tɛ maloya, katuguni Ala kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - "Dannaya ni jigiya ni kanuya, nin saba bɛ to yen sisan, nka u bɛɛ la belebeleba ye kanuya ye."

Filemon 1:10 Ne b'i deli ne denkɛ Onesimu ko la, ne ye min bange ne ka jɔnya la.

Pol b’a ɲini Filemon fɛ a ka Onezimu bisimila, min tun ye jɔn ye, ka segin ka kɛ balima kanulen ye Krisita la.

1. Yafa sebaaya: Yesu ka welekan ka sɔn Onesimo ma

2. Danyɔrɔ kura Krisita la: Ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ balimaw kelenya kɔnɔ

1. Luka 6:37, "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Romɛkaw 12:10, "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan."

Filemon 1.11 Nafa tun tɛ i bolo fɔlɔ, nka sisan nafa bɛ i ni ne bolo.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ an ka filiw la ani ka baara kɛ n’u ye koɲuman.

2: Ala bɛ se k’an ka kɔrɔbɔliw yɛlɛma ka kɛ nisɔndiya ye n’an dalen b’a la.

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. A filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye.

Filemon 1.12 Ne ye min ci kokura, o de kosɔn i bɛ a minɛ, o kɔrɔ ye ko ne yɛrɛ kɔnɔfɛnw.

Pol ye Filemon jija a ka Onezimu minɛ ni kanuya ni hinɛ ye.

1 - Kanuya ni hinɛ: Ala ka ci fɔ an ye

2 - Ka da Ala ka Labɛn na Anw ye

1 - 1 Yuhana 4:19-21 - An b'an kanu sabu ale de ye an kanu fɔlɔ.

2 - Jeremi 29:11 - Ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne bɛ olu dɔn, Matigi ko fɔra, ne ye laɲiniw dɔn walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, ka laɲiniw kɛ ka jigiya ni siniko di aw ma.

Filemon 1.13 Ne tun b'a fɛ ka o to ne fɛ, walisa a ka kɛ ne nɔ na Kibaru Duman sirili la.

Pol y’a ɲini Filemon fɛ a ka sɔn Onezimu ma, min tun ye jɔn ye, ka segin a kan ni kanuya ni yafa ye.

1. Ka sɔn Onesimu ma ni kanuya ni yafa ye: Filemon 1:13 kalan

2. Kibaru Duman ka siri: Yafa ni kanuya Filemon 1:13 la

1. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu , ni kanuya bɛ aw la ɲɔgɔn fɛ.”

2. Efesekaw 4:32 - “Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la.”

Filemon 1.14 Nka ni i hakili tun t ne tun t foyi k. walisa i ka nafa kana kɛ i n'a fɔ wajibi don, nka i sago la.

Pol b’a fɛ Filemon ka fɛn dɔ kɛ a ye k’a sababu kɛ a diyagoya ye, sanni a ka wajibiya k’o kɛ.

1. Se min bɛ se ka kɛ ni yɛrɛmahɔrɔnya ye

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn nafa la

1. Luka 6:38 - "A' ye di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don, min bɛ lamaga, ka boli ka wuli, o na bɔn aw sen na. I bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman ni o ye." i."

2. 2 Kɔrɛntekaw 8:7 – “Nka aw ka fisa ni tɔw bɛɛ ye cogo min na, dannaya ni kuma, dɔnniya ni timinandiya dafalen ani an kanuya la, aw k’a lajɛ ka tɛmɛn nin nili nɛɛma in na.”

Filemon 1.15 A ka c'a la, a taara waati dɔ la, walisa i ka a minɛ badaa-badaa.

Pol ye Filemon jija a ka Onezimu minɛ i n’a fɔ balima kanulen Krisita la, sanni ka kɛ jɔn ye.

1. "Ka Onesimu minɛ i n'a fɔ balima kanulen Krisita la".

2. "Bɛnkan nafa".

1. Kolosekaw 3:12-15 - "O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ ɲɛnatɔmɔlenw, dusukun senumaw ni kanulenw, hinɛlenw, ɲumanya ni majigilenya, dususuma ni muɲuli, ka muɲu ɲɔgɔn ma, ni dɔ bɛ mɔgɔ kelen na, ka yafa ɲɔgɔn ma." I ko Matigi ye yafa aw ma cogo min na, aw fana ka yafa o cogo la.Ka tɛmɛn o bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min bɛ fɛn bɛɛ siri ɲɔgɔn na ka bɛn ɲɔgɔn ma farikolo kelen. Ani barika dali ye."

2. Luka 15:11-32 - "A ko: «Cɛ dɔ tun bɛ yen, denkɛ fila tun bɛ a fɛ. U dɔgɔkɛ y'a fɔ a fa ye ko: 'Ne fa, nafolo min bɛ na ne ma, o di ne ma.' A y'a ka nafolo tila u ni ɲɔgɔn cɛ.Tile caman tɛmɛnen kɔ, denkɛ dɔgɔkɛ y'a bolofɛnw bɛɛ lajɛ ka taama ka taa jamana yɔrɔ jan dɔ la, a y'a ka nafolo tiɲɛ yen ɲɛnamaya kɛcogo jugu la.A ye fɛn bɛɛ kɛ tuma min na, kɔngɔba dɔ wulila o jamana kɔnɔ , a y' a daminɛ ka dɛsɛ donsokɛw ye dumuni kɛ, mɔgɔ si ma foyi di a ma.Nka a nana a yɛrɛ la tuma min na, a ko: 'Ne fa ka baarakɛla caman ka nbuuru ka ca, nka ne bɛ halaki yan ni kɔngɔ ye, ne na wuli ka taa ne fa fɛ. Ne na a fɔ a ye ko: «Ne Fa, ne ye jurumu kɛ sankolo ni i ɲɛ kɔrɔ, ne man kan ka wele i denkɛ tun. I ka ne minɛ i ko i ka baarakɛla dɔ.»’ A wulila ka na a fa fɛ. Nka k'a to yɔrɔ jan na, a fa y'a ye k'a hinɛ, ka boli k'a minɛ k'a susu."

Filemon 1.16 I t= sisan i ko baaraden, nka ka t= baaraden kan, balima kanulen, k=r=nk=r=n ne bolo, nka i ka kan ka t=m= cogo di, farisogo ni Matigi la?

Pol ye Filemon jija a ka Onezimu bisimila a ka so i n’a fɔ balima kanulen sanni a ka kɛ baarakɛla ye.

1. Kanuya fanga: Mɔgɔ wɛrɛw bisimila cogo min na iko balimaw Krisita la

2. Ka sɔn Bɛɛ ma i n’a fɔ u bɛ bɛn Ala ɲɛ na

1. Galasikaw 3:28 - “Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn si tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.”

2. Romɛkaw 12:10 - “Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.”

Filemon 1.17 Ni i ye ne jate jɛɲɔgɔn ye, i ka a minɛ i ko ne yɛrɛ.

Pol ye Filemon deli a ka Onezimu minɛ i n’a fɔ a tun bɛna Pol yɛrɛ minɛ cogo min na.

1: An ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ ni ɲumanya ni sɔnni ye i n’a fɔ an tun bɛna min makɔnɔ an yɛrɛ la.

2: An ka kan ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw ma ani k’u kanu i ko Ala bɛ sɔn an ma ani a b’an kanu cogo min na.

1: Luka 6:31 - "I b'a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ i la cogo min na."

2: Romɛkaw 15:7 - "Aw ka sɔn ɲɔgɔn ma, i ko Krisita sɔnna aw ma cogo min na, walisa ka tanuli lase Ala ma."

Filemon 1.18 Ni a ye kojugu kɛ i la, wala ni juru bɛ i la, i ka o jate ne ye.

Pol b’a ɲini Filemon fɛ a ka kojugu walima juru minnu ka kan ka kɛ a la, a ka olu bila Pol ka jate la.

1. Yafa: Se min bɛ mɔgɔ la ka dimi bila

2. Ka bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma: Ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, o sara

1. Efesekaw 4:32 - "Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na."

2. Matiyu 6:12-14 - "I ka an ka juruw yafa an ma, i ko an fana ye an ka jurumuw yafa an ma cogo min na. I kana an bila kɔrɔbɔli la, nka an kisi jugu ma."

Filemon 1.19 Ne Paul ye o sɛbɛn ni ne yɛrɛ bolo ye, ne na o sara, hali ni ne t’a fɔ i ye ko i ka juru bɛ ne la hali i yɛrɛ kɔ.

Pol bɛ ka sɛbɛn ci Filemon ma, k’a hakili sigi ko a bɛna a ka juru sara, hali ni a m’a fɔ k’a jɛya ko o ye min ye.

1. Ala ka nɛɛma ni a ka makari ka bon ni an ka juru ye.

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni waleɲumandɔn hakilina ye cogo bɛɛ la.

1. Efesekaw 2:4-5 “Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, an salen an ka jurumuw la, o de y’a to an ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ ” .

2. Kolosekaw 3:15-17 «Aw welelen don farikolo kelen na, Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na. Ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na. Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.”

Filemon 1.20 Ɔwɔ, balimakɛ, a to ne ka nisɔndiya i ko la Matigi la.

Filemon tun b’a ɲini Onezimu fɛ a ka bɛn ni a ye Matigi la.

1. Bɛnkan fanga min bɛ Matigi la

2. Ka kɛ kelen ye Matigi la

1. Romɛkaw 15:5-6 - Muɲuli ni dusudon Ala ka a to aw ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo la, ka kɛɲɛ ni Krisita Yesu ye, walisa aw ka se ka nɔɔrɔ da an Matigi Yesu Krisita Fa Ala kan ni kan kelen ye .

2. Kolosekaw 3:13-15 - Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

Filemon 1.21 Ne jigi dalen bɛ i ka kanminɛli la, ne ye sɛbɛn ci i ma, k'a sɔrɔ i b'a dɔn ko i na kɛ ka tɛmɛ ne ka fɔta kan.

Pol ye Filemon jija a ka tɛmɛ a ye min ɲini a fɛ.

1: Ka tɛmɛn jigiya kan - Filipekaw 3:13-14

2: Ka tɛmɛ dannaya kan - Heburuw 11:1-2

1: Yakuba 1:22-25

2: 1 Yuhana 3:18-19

Filemon 1.22 Nka i ka sigiyɔrɔ fana labɛn ne ye, katuguni ne dalen b’a la ko ne na di aw ma aw ka deliliw fɛ.

Pol y’a ɲini Filemon fɛ a ka sigiyɔrɔ dɔ labɛn a ye, k’a jigi da delili fanga kan.

1. Delili fanga: Delili bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ kanminɛli la: Ala kanminɛli bɛ na ni sara ye cogo min na

1. Yakuba 5:16 - "Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

Filemon 1.23 Epafrasi, ne kasolaɲɔgɔn Krisita Yesu la, i fo o yɔrɔ la.

Pol ye foli ci Filemon ma ka bɔ a kasodenɲɔgɔn Epafrasi fɛ.

1. Jɛɲɔgɔnya ni kelenya fanga min bɛ balimaw cɛ

2. Ka i bolo da balimakɛw ma minnu mago bɛ dɛmɛ na

1. Efesekaw 4:1-3 - O de kosɔn ne min ye kasoden ye Matigi kosɔn, ne b’a ɲini aw fɛ aw ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya, min kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.

2. Heburuw 13:3 - Minnu bɛ kaso la, i n’a fɔ u bɛ kaso la, ani minnu tɔɔrɔla, i hakili to olu la, k’a masɔrɔ aw fana bɛ farikolo la.

Filemon 1:24 Marku ni Aristarku ni Dema ni Luka, ne baarakɛɲɔgɔnw.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka kɛ baarakɛɲɔgɔn ɲuman ye ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn kɔnɔ.

1. An jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ: Baara kɛli fanga min bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin kuntilenna kelen ma

2. Dannabaaw ka jɛɲɔgɔnya: Sigida ka dugawu

1. Waajulikɛla 4:9-12 - Mɔgɔ fila ka fisa ni kelen ye, bawo u ka cɛsiri sara ɲuman bɛ u la. Sabu n'u binna, mɔgɔ na a tɔɲɔgɔn kɔrɔta. Nka bɔnɛ bɛ o tigi ye min bɛ a kelen na n’a binna, k’a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t’a fɛ k’a kɔrɔta! Nin sen in fana na, ni mɔgɔ fila dalen bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ sumaya, nka mɔgɔ bɛ se ka sumaya cogo di a kelen na? Wa hali ni cɛ bɛ se ka se sɔrɔ mɔgɔ kelen kan, mɔgɔ fila bɛna a kɛlɛ—jiri saba tɛ kari joona.

2. Filipekaw 2:3-4 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ ɲɔgɔndan walima kuncɛbaya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ.

Filemon 1.25 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ i ni fɛ. Amiina.

Yesu Krisita ka nɛɛma ka kan ka kɛ an fɛ an hakili la.

1. Ala ka nɛɛma ye nilifɛnba ye min bɛ da a la.

2. Yesu Krisita ka kanuya waleɲumandɔn ani ka sɔn a ka nɛɛma ma.

1. Efesekaw 4:7 - Nka nɛɛma dira an kelen-kelen bɛɛ ma i ko Krisita y’a tila cogo min na.

2. Romɛkaw 5:17 - Ni saya ye masaya kɛ mɔgɔ kelen ka jurumu barika la o mɔgɔ kelen barika la, Ala ka nɛɛma ni tilennenya nilifɛn caman sɔrɔbagaw tɛna masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ kelen barika la ka tɛmɛ o kan , Yesu Krisita!

Heburuw 1 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba fɔlɔ ye, bataki min sɛbɛnna Yahutu kerecɛnw ma. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, sɛbɛnnikɛla bɛ Yesu Krisita ka fisa ni danfɛnw bɛɛ ye, ka sinsin a ka Ala cogoya n’a jɔyɔrɔ kan iko Ala Denkɛ.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko Yesu ka bon danfɛnw bɛɛ kan (Heburuw 1:1-4). A b’a daminɛ k’a fɔ ko waati tɛmɛnenw na, Ala tun bɛ kuma a ka mɔgɔw fɛ kiraw sababu fɛ nka nin don laban ninnu na, a kumana an fɛ a Denkɛ sababu fɛ. Denkɛ ɲɛfɔra iko fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ani Ala ye diɲɛ da min sababu fɛ. Denkɛ bɛ Ala nɔɔrɔ bɔ kɛnɛ kan ani a bɛ fɛn bɛɛ sabati a ka kuma barikama fɛ. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko Yesu Krisita ka bon ni mɛlɛkɛw ye, a kɔrɔtara ka tɛmɛ u kan, wa a ye tɔgɔ sɔrɔ min ka fisa ni u ta ye.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla ye Layidu Kɔrɔ tɛmɛsira damadɔw fɔ walasa k’a ka kuma sinsin Yesu ka fisa ni tɔw bɛɛ kan (Heburuw 1:5-14). A bɛ Zaburu 2:7 ka kuma fɔ, k’a fɔ ko Ala ye Yesu bange ka kɛ a Denkɛ ye. A bɛ 2 Samuɛl 7:14 ani Dutɛrɔnɔmɛ 32:43 fana ka kuma fɔ, k’a jira ko Ala bɛ Yesu wele a den fɔlɔ ani ko a ye yamaruya di ko bato ka kɛ a ye ka bɔ mɛlɛkɛw fɛ. Sɛbɛnnikɛla bɛ danfara don mɛlɛkɛw ni Yesu cɛ ka t’a fɛ, a kɛtɔ ka sinsin u ka waati dɔɔnin cogoya kan, k’a sɔrɔ a bɛ Yesu ka masaya banbali jira iko Masakɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni mɛlɛkɛw ni u ka cidenyabaara jɔyɔrɔ sumalen ye ni Yesu jɔyɔrɔ ye iko Denkɛ banbali (Heburuw 1:13-14). Sɛbɛnnikɛla bɛ ɲininkali kɛ ni kumakan ye ni a fɔra mɛlɛkɛ dɔ ye ko a ka sigi Ala kinin fɛ fo a juguw ka kɛ a sennasanbara ye. O bɛ kɛ sababu ye k’a sinsin a kan ko mɛlɛkɛ si tɛ o jɔyɔrɔ kɔrɔtalenba walima o kuntigiya sugu la. Ka fara o kan, mɛlɛkɛw ɲɛfɔlen don iko cidenyabaara hakili minnu cilen don ka baara kɛ mɔgɔ minnu bɛna kisili ciyɛn sɔrɔ.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba fɔlɔ b’a jira ko Yesu Krisita ka fisa ni danfɛnw bɛɛ ye, hali mɛlɛkɛw.

Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko Ala kumana an fɛ a Denkɛ sababu fɛ nin don laban ninnu na, ka Yesu jɔyɔrɔ jira iko fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ani diɲɛ dabaga.

Sapitiri bɛ Layidu Kɔrɔ tɛmɛsira dɔw fɔ walasa ka Yesu ka sanfɛla dɛmɛ ani ka danfara don a ni mɛlɛkɛw cɛ, ka sinsin a ka masaya banbali kan iko Masakɛ.

A bɛ kuma kuncɛ ni a jirali ye ko hali ni cidenyabaara jɔyɔrɔ bɛ mɛlɛkɛw la, Yesu bɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na iko Denkɛ banbali ani bato sɔrɔbaga bɛnnen. Nin tilayɔrɔba bɛ baara kɛ walasa ka Yesu Krisita kɔrɔta ka tɛmɛ danfɛnw bɛɛ kan ani k’a ka kuntigiya sabati fanga ni kuntigiya fila bɛɛ la.

Heburuw 1.1 Ala, min tun bɛ kuma a faw fɛ waati caman na kiraw fɛ.

Ala tun bɛ kuma faw fɛ fɛɛrɛ suguya caman fɛ waati tɛmɛnenw na.

1: Ala bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma bɛɛ, hali n’an b’a miiri ko an bɛ an kelen na.

2: Ala ka kanuya fanga bɛ jira a bɛ kuma an fɛ cogo min na.

1: Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

2: Matiyu 28:20 - Tiɲɛ na, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.

Heburuw 1.2 A kumana an f nin don labanw na a Denc barika la, a ye fn b ciyɛntigi sigi min fɛ, a ye diɲɛw da ale de barika la.

Ala kumana an fɛ don labanw na a Denkɛ sababu fɛ, a ye min sigi fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ye ani a ye diɲɛw da min sababu fɛ.

1. An Fa, An ka Masakɛ: Ala jɔyɔrɔ i n’a fɔ Dabaga ani Fa

2. Fɛn bɛɛ ciyɛntabaga: Fa de ye a sigi

1. Zaburu 89:27 "Ne na a kɛ ne den fɔlɔ ye, min ka bon ni dugukolo masakɛw ye."

2. Yuhana 1:3 "Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, foyi ma da a kɔ."

Heburuw 1.3 A ye a ka nɔɔrɔ yeelen ni a yɛrɛ ja jɛlen ye, ka fɛn bɛɛ sabati a ka sebaaya kuma fɛ, a ye an ka jurumuw saniya tuma min na, a y'i sigi Matigi kinin fɛ jamanjan;

Ala ka nɔɔrɔ ni a ka sebaaya jiralen bɛ Yesu de la, ale min ye an ka jurumuw saniya ani a sigilen bɛ Ala kinin fɛ sisan.

1: Yesu ye se sɔrɔ jurumu kan

2: Ala ka sebaaya dafalen

1: Matiyu 28:18-20 - Kuntigiya bɛɛ dira Yesu ma sankolo ni dugukolo kan

2: Romɛkaw 8:32 - Ala ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn

Heburuw 1.4 A ka fisa ni mɛlɛkɛw ye kosɛbɛ, i ko a ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ ciyɛn fɛ ka tɛmɛ olu kan.

Ala ye Yesu kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ani a ye tɔgɔ ɲumanba di Yesu ma.

1: An ye dugawu sɔrɔ ka Matigi sɔrɔ min ka fisa ni mɛlɛkɛw ye.

2: An ka barika da Yesu ye tɔgɔ min ka fisa ni tɔw bɛɛ ye.

1: Filipekaw 2:9-11 - O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta ka taa sanfɛyɔrɔ la, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye.

2: Matiyu 3:17 - Kumakan dɔ bɔra sankolo la ko : ? 쏷 ale de ye ne Denkɛ ye, ne bɛ min kanu; a fɛ ne nisɔndiyara kosɛbɛ.??

Heburuw 1.5 Mɛlɛkɛ jumɛn y’a fɔ tuma bɛɛ ko: «E ye ne Denkɛ ye, ne ye i bange bi?» Wa, ne na kɛ a Fa ye, ale na kɛ ne Denkɛ ye?

Ala ye jɛɲɔgɔnya danma sigi a Denkɛ kelenpe Yesu Krisita cɛ.

1: Yesu Krisita ye Ala ye wa? 셲 Denkɛ kanulen ani an Kisibaa.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala kan ani k’an jigi da a kan wa? 셲 ye layidu ta an ye a Denkɛ sababu fɛ.

1: Yuhana 3:16-17 ? 쏤 walima Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki. nka walisa diɲɛ ka kisi ale fɛ.??

2: Esayi 9:6-7 ? 쏤 walima den bangera anw ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Fa banbali, Hɛrɛ kuntigi . A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan, ani a ka masaya kan, ka a sigi sen kan, ka a sabati ni kiri ni tilennenya ye kabini sisan fo abada. Kɛlɛcɛw Matigi ka timinandiya bɛna nin kɛ.??

Heburuw 1.6 A ye den fɔlɔw ladon diɲɛ kɔnɔ tuma min na, a ko: «Ala ka mɛlɛkɛw bɛɛ ka a bato.»

Ala ye ci fɔ mɛlɛkɛw bɛɛ ye ko u k’a denkɛ Yesu bato, o min ye danfɛnw den fɔlɔ ye.

1. Ka Ala Denkɛ bato: An bɛ se k’an yɛrɛ di Yesu ma ani ka bonya da a kan cogo min na

2. Ala ka ci fɔlenw lamɛn nafa ka bon: Mɛlɛkɛw ka misali

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Kolosekaw 1:15-17 - Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo? 봞 fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn. A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ sirilen bɛ ale de la.

Heburuw 1.7 A ko mɛlɛkɛw ko la ko: «Min bɛ a ka mɛlɛkɛw kɛ jinɛw ye, ka a ka baarakɛlaw kɛ tasuma ye.»

Ala ye mɛlɛkɛw ni cidenyabaarakɛlaw sigi walisa u ka baara kɛ a ye i n’a fɔ hakili ni tasuma tasuma.

1. Baarakɛla min y’a yɛrɛ di, o ka sebaaya

2. Ka ɲɛnamaya kɛ tasuma ni diyagoya la

1. Zaburu 103:20-22 "Aw a ka mɛlɛkɛw, minnu fanga ka bon, minnu bɛ a ka ci fɔlenw labato, ka a ka kumakan lamɛn. Aw ka Matigi tanu. minnu bɛ a diyagoya kɛ.Aw ka Matigi tanu, a ka kɛwalew bɛɛ a ka mara yɔrɔ bɛɛ la.

2. Matiyu 25:31-46 "Ni Mɔgɔ Denkɛ nana a nɔɔrɔ la, ni mɛlɛkɛw bɛɛ n'a ye, a na sigi a ka masasigilan nɔɔrɔma kan. Siyaw bɛɛ na lajɛ a ɲɛ kɔrɔ, a na jama fara ɲɔgɔn kan." ka bɔ dɔ wɛrɛ la i n'a fɔ sagagɛnnaw bɛ sagaw ni bakɔrɔnw faranfasi.A na sagaw bila a kinin fɛ, ka bakɔrɔnw bila a numan fɛ.O tuma na fɛ, Masakɛ na a fɔ a kininfɛmɔgɔw ye ko : 쁂 ome, aw minnu ye dugawu sɔrɔ ne Fa fɛ ; i ka ciyɛn ta, masaya min labɛnna i ye kabini diɲɛ dabɔ.Katuguni kɔngɔ tun bɛ ne la ani i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la ani i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye ani i ye ne wele ka don, ne mago tun bɛ fini na ani i ye ne don, ne banana ani i ye ne ladon, ne tun bɛ kaso la ani i nana bɔ ne ye.??O tuma na, mɔgɔ tilennen na a jaabi, ?쁋 ord , tuma jumɛn an y'i ye kɔngɔ la ka dumuni di i ma, walima minnɔgɔ b'i la ka minfɛn dɔ di i ma?An ye i ye dunan ye tuma jumɛn k'i wele ka don, walima i mago bɛ fini na ka i don i la?An y'i ye tuma jumɛn bana na walima kaso la ka taa bɔ i ye???Masakɛ bɛna i jaabi, ? 쁔 ruly ne b'a fɔ i ye, i ye fɛn o fɛn kɛ ne balimakɛ ninnu dɔ la kelen ye, i ye o kɛ ne ye.??

Heburuw 1.8 Nka a b’a f Denkɛ ye ko: «Ala, i ka masasigilan bɛ to badaa-badaa.

Ala b kuma Denkɛ fɛ, k’a fɔ ko a ka masasigilan ye banbali ye ani ko a ka masaya ye tilennenya bere ye.

1. Ala ka Masaya tilennen don - Heburuw 1:8

2. Ala ka masasigilan ye banbali ye - Heburuw 1:8

1. Zaburu 45:6 - "Ala, i ka masasigilan na to badaa-badaa."

2. Esayi 9:7 - "Gofɛrɛnaman na sigi a kamankunw kan. A na wele ko: Ladilikɛla kabakoma, Ala barikama, Fa banbali, Hɛrɛ kuntigi."

Heburuw 1.9 I ye tilennenya kanu, ka tilenbaliya koniya. o de kosɔn Elohim, i ka Ala yɛrɛ, ye i mun ni nisɔndiya tulu ye ka tɛmɛ i tɔɲɔgɔnw kan.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka tilennenya kanuya ni jurumu koniya kan, ani Ala ye a sara ni muɲuli ye ka tɛmɛ a tɔɲɔgɔnw kan.

1. Tilennenya fanga: Ka tilennenya minɛ ani ka ban jurumu la, o bɛ na ni Ala ka nɛɛma ye.

2. Ala ka sugandili: Yesu ka kanminɛli ni kantigiya misali b’a jira ko Ala bɛna mɔgɔw sugandi tuma bɛɛ minnu b’a bonya.

1. Efesekaw 5:15-16 - Aw ye aw taama cogo min na, aw k'aw janto o la, aw kana aw taama hakilintanw ye, nka aw hakilitigiw ye, ka baara kɛ ni waati ye cogo ɲuman na, katuguni donw ka jugu.

2. Matiyu 6:33 - Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan.

Heburuw 1.10 A ko: E, Matigi, i ye dugukolo ju sigi fɔlɔ. Sankolow ye i bolow ka kɛwalew ye.

Ala de ye sankolow ni dugukolo da.

1: An bɛ baara kɛ Ala ye min ye fɛn bɛɛ da ani min b’a fɛ an ka nɔɔrɔ ni bonya lase a ma an ka ɲɛnamaya fɛ.

2: Ala ye ɲɛnamaya kɛbaga ye ani an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ, o bɛɛ bɛ bɔ ale de kosɔn.

1: Kolosekaw 1:16-17 - Katuguni fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo? 봞 fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn.

2: Esayi 40:26 - I ɲɛ kɔrɔta san fɛ k'a lajɛ : jɔn de ye ninnu da ? Min b'u ka kɛlɛbolo labɔ ka kɛɲɛ ni jate ye, k'u bɛɛ wele u tɔgɔ la, a ka sebaaya bonya fɛ, ani k'a sababu kɛ a barika ka bon fanga la, mɔgɔ kelen tɛ tunun.

Heburuw 1:11 U na halaki. Nka e tora yen. U bɛɛ na kɔrɔya i ko fini bɛ kɛ cogo min na.

Ala ka kuma bɛ to fo abada, hali ni diɲɛ farikoloma bɛ Changé.

1: Aw kana aw ka dannaya da diɲɛ kow la, nka aw ka aw jigi da Matigi kan, katuguni a bɛ to badaa.

2: Ni ɲɛnamaya kɛra i n’a fɔ a bɛ ka Changé teliya la ka tɛmɛ i seko kan, i hakili to a la ko Matigi tɛ Changé ani a bɛ to fo abada.

1: Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna to badaa.

2: Matiyu 24:35 - Sankolo ni dugukolo na tɛmɛn, nka ne ka kuma tɛna tɛmɛ abada.

Heburuw 1.12 I na u datugu i ko fini, u na yɛlɛma.

Ala tɛ Changé ani a ka sanw tɛna ban abada.

1. Ala cogoya min tɛ Changé

2. Ala ka sebaaya banbali

1. Malaki 3:6 - "Ne Matigi tɛ Changé, o de kosɔn aw, Yakuba denw, aw tɛ ban."

2. Zaburu 102:27 - "Nka i ye kelen ye, i ka sanw tɛna ban."

Heburuw 1.13 Nka a ye mɛlɛkɛ jumɛn fɔ tuma o tuma ko: «I sigi ne kinin fɛ, fo ne ka i juguw kɛ i sennasanbara ye?»

Ala y’a fɔ mɛlɛkɛ dɔ ye ko a ka sigi a kinin fɛ fo a juguw ka kɛ sennasanbara ye.

1. Ala ka masabaya bɛ Yesu jira cogo min na

2. Mɛlɛkɛw jɔyɔrɔ Kisili labɛn na

1. Daniɛl 7:13-14 - Ne ye yelifɛn na su fɛ, ne ye a filɛ su fɛ, mɔgɔ dɔ tun bɛ ne ɲɛkɔrɔ i ko hadamaden denkɛ, a tun bɛ na ni sankolo sankaba ye. A gɛrɛla Tile kɔrɔba la, ka taa n’a ye a ɲɛkɔrɔ. Faama, nɔɔrɔ ani masaya fanga dira a ma; kan bɛɛ ka siyaw ni siyaw bɛɛ tun b' a bato . A ka masaya ye kuntigiya banbali ye min tɛna tɛmɛn, wa a ka masaya ye masaya ye min tɛna halaki abada.

2. Kolosekaw 1:15-17 - Ale ye Ala yebali ja ye, a ye den fɔlɔ ye danfɛnw bɛɛ kan. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ: sankolo ni dugukolo kan fɛnw, yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, fangatigiw wo, faamaw wo, faamaw wo. fɛn bɛɛ dabɔra ale de fɛ ani ale de kosɔn. A bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ale de la.

Heburuw 1.14 U b== t= baara k= hakiliw ye, minnu cilen don ka baara k= kisili ciyɛntalaw ye wa?

Mɛlɛkɛw cilen don ka taa baara kɛ mɔgɔw ye minnu bɛna kisi.

1. Ala ka nɛɛma ni a ka kanuya: Mɛlɛkɛw bɛ baara kɛ cogo min na i n’a fɔ a sago kɛbagaw

2. Kisili jigiya: Mɛlɛkɛw bɛ baara kɛ cogo min na walisa k’an gɛrɛ Ala la

1. Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siran mɔgɔw lamini, ka u kisi.

2. Luka 1:26-38 - Mɛlɛkɛ Gabriɛl taara bɔ Mariyama ye walisa k’a jɔyɔrɔ fɔ a ye Yesu bangeli la.

Heburuw 2 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba filanan ye, a sɛbɛnbaga bɛ taa a fɛ ka sinsin Yesu Krisita ka fisaman kan. Nin tilayɔrɔba kɔnɔ, sɛbɛnnikɛla bɛ sinsin Yesu ka hadamadenya kan, a jɔyɔrɔ kan i n’a fɔ an ka sarakalasebaa kuntigi, ani a nafa ka bon an kana an ka kisili bila kɔfɛ.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla bɛ Yesu ka hadamadenya ni a ka kunmabɔli baara jira (Heburuw 2:1-9). A b’a ɲini kalandenw fɛ u k’u janto kosɛbɛ u ye min mɛn walasa u kana u yɛrɛ mabɔ o la. Cikan min fɔra mɛlɛkɛw sababu fɛ, o kɛra dannayako ye, nka Yesu yɛrɛ ye cikan min lase an ma, o nafa ka bon ka tɛmɛ o kan cogo di? Hali ni sisan, an t a ye ko fɛn bɛɛ bɛ kolo a kɔrɔ, an bɛ Yesu ye min kɛra duguma ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan waati dɔɔnin kɔnɔ. A ka tɔɔrɔ ni a ka saya sababu fɛ gengenjiri kan, a ye saya nɛnɛ bɛɛ ye ani a kɛra kisili sɔrɔyɔrɔ ye mɔgɔ minnu dalen bɛ a la.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla b’a ɲɛfɔ mun na a tun bɛnnen don Yesu ka kɛ i ko anw (Heburuw 2:10-18). A tun bɛnnen don Ala ka Yesu kɛ mɔgɔ dafalen ye tɔɔrɔ sababu fɛ bawo a bɛ ka denkɛw ni denmuso caman lase nɔɔrɔ la. Yesu ni dannabaaw fila bɛɛ bɔyɔrɔ ye kelen ye kabini a b’u wele balimakɛw ni balimamusow. Yesu kɛlen ka kɛ hadamaden ye, a ye mɔgɔ halaki min bɛ se ka saya kan, n’o ye jinɛ ye, ani ka mɔgɔ minnu minɛ jɔnya la saya siranya fɛ, a ye olu hɔrɔnya. Iko an ka Sarakalasebaa kuntigi hinɛbaga, a kɛra hadamaden dafalen ye cogo bɛɛ la walisa a ka se k’a yɛrɛ di ka kɛ jurumuw saraka ye ani ka kɔrɔbɔli kɛbagaw dɛmɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye min b’a to an kana kisili bila kɔfɛ (Heburuw 2:1-4). Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko i kana i yɛrɛ mabɔ o kisiliba sugu la, Krisita yɛrɛ ye min laseli kɛ. Ni sariya tiɲɛni minnu kɛra cikan fitininw kɔrɔ, olu tun bɛ na ni kɔlɔlɔ juguw ye, ni an ma o kisiliba in bila kɔfɛ, o bɛna kɛ sababu ye ka kiri lase mɔgɔ ma cogo di? Ala ye seereya fana kɛ taamashyɛnw, kabakow, kabakow ani Ni Senu ka nilifɛnw fɛ. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko Ala ka seereya bɛ cikan tiɲɛ, wa a nafa ka bon kosɛbɛ k’i janto o la.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba filanan bɛ taa a fɛ ka Yesu ka sanfɛla jira k’a sɔrɔ a bɛ sinsin a ka hadamadenya ni a ka kunmabɔli baara kan.

Sɛbɛnnikɛla b’a ɲini kalanbagaw fɛ, u kana u yɛrɛ mabɔ Yesu yɛrɛ ka cikan na, Yesu yɛrɛ ye min lase, ale min kɛra mɔgɔ dɔgɔmannin ye ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan waati dɔɔnin kɔnɔ, nka a ye saya nɛnɛ bɛɛ ye, ka kɛ kisili sɔrɔyɔrɔ ye.

O tilayɔrɔba b’a ɲɛfɔ mun na a bɛnnen don Yesu ka kɛ i ko anw, k’a jɔyɔrɔ jira iko an ka Sarakalasebaa kuntigi hinɛbaga min ye saya fanga tiɲɛ ani k’an hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la. A kra adamaden dafalen ye cogo b la walisa a ka se ka a yr di ka k jurumuw saraka ye ani ka mg minnu b krb, olu dm.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye min b’a to an kana ɲinɛ nin kisiliba in kɔ, Krisita yɛrɛ ye min laseli kɛ. Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko mɔgɔ kana wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛ la, wa a b’a sinsin a kan ko Ala ka seereya b’a ka tiɲɛ tiɲɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye Yesu ka hadamadenya kan, a ka kunmabɔli baara kan an tɔgɔ la, ani a nafa ka bon an kana an ka kisili bila kɔfɛ.

Heburuw 2.1 O de kosɔn an ka kan ka an janto kosɛbɛ an ka ko mɛntaw la, walisa an kana u to yen waati dɔ la.

An ye kalan minnu mɛn, an ka kan k’an janto kosɛbɛ olu la, walisa an kana ɲinɛ u kɔ.

1. Nafa min b’a la ka i janto: A on Heburuw 2:1

2. I hakili to Ala ka Kuma la: A on Heburuw 2:1

1. Dutɛrɔnɔmɛ 4:9 - I janto i yɛrɛ la dɔrɔn, ka i timinandiya ka i yɛrɛ mara, walisa i kana ɲinɛ i ɲɛw ye minnu ye, walisa u kana bɔ i dusukun na i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ.

2. Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.

Heburuw 2.2 Ni mɛlɛkɛw ka kuma fɔra, ni o tun sabatilen don, ni sariya tiɲɛni ni kanminɛbaliya bɛɛ tun bɛ sara tilennen sɔrɔ.

Ala ka kuma jɔlen don ani kanminɛbaliya bɛ na ni kɔlɔlɔ ye.

1: I jɔlen to Ala ka Kuma kan

2: Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1: 1 Kɔrɛntekaw 10:12-13 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ b'a miiri ko a jɔlen don, o k'i janto a kana bin. Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ i la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

2: Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

Heburuw 2.3 An na kisi cogo di, ni an ma kisiliba in bila. O kuma daminɛna Matigi fɛ fɔlɔ, a mɛnbagaw y'a sabati an ye.

Ka Ala ka kisiliba bila kɔfɛ, o bɛ na ni kɔlɔlɔ juguw ye.

1: An ka kan k’a dɔn ko Ala ka kisili nafa ka bon ani k’o ta kosɛbɛ.

2: An man kan ka Ala ka kumaw jate fɛn ye min fɔra Yesu barika la, ani a lamɛnbagaw ye minnu sinsin.

1: 1 Tesalonikekaw 5:9 - K'a masɔrɔ Ala ma an sigi diminya kama, nka an ka kisili sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.

2: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

Heburuw 2:4 Ala fana ye u seereya, ni taamashyɛnw ni kabakow ye, ani kabako suguya caman ni Ni Senu ka nilifɛnw, ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye?

Ala ye seereya kɛ hadamadenw ye ni kabako suguya caman ye ani Ni Senu ka nilifɛnw ye ka kɛɲɛ n’a sago ye.

1. Ala sago tɛ ban ani sɔsɔli tɛ a la

2. Ala ka kabakow ye a ka kɛta taamasyɛn ye

1. Yuhana 4:24 - Ala ye Ni ye, ani minnu b’a bato, olu ka kan ka bato ni ni ti la.

2. Kɛwalew 4:29-30 - Sisan, Matigi, i ka u ka bagabagali jateminɛ ani ka se ka i ka baarakɛlaw dɛmɛ u ka i ka kuma fɔ ni jagɛlɛyaba ye. I bolo kɔrɔta ka kɛnɛya ani ka taamashyɛnw ni kabakow kɛ i ka baarakɛla senuma Yesu tɔgɔ fɛ.

Heburuw 2.5 An bɛ kuma diɲɛ nata min kan, a ma o kolo mɛlɛkɛw ye.

Diɲɛ nata ma kolo mɛlɛkɛw kɔrɔ.

1: An ka kan k’an jigi da Ala kan, an ka kan k’an jigi da Ala kan, an man kan k’an jigi da mɛlɛkɛw kan.

2: An ka kan k’a dɔn ko diɲɛ nata tɛna mara mɛlɛkɛw fɛ, nka Ala de bɛ o mara.

1: 1 Piɛrɛ 1:3-5 - Tanuli ka kɛ an Matigi Yesu Krisita Fa Ala ye! A ka makariba la, a ye an bange kokura jigiya ɲɛnama la Yesu Krisita lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ani ka kɛ ciyɛn ye min tɛ se ka halaki, ka tiɲɛ, wala ka ban abada. O ciyɛn maralen bɛ sankolo la aw ye, aw minnu bɛ lakana Ala ka sebaaya fɛ dannaya barika la fo kisili nali min labɛnnen don ka jira waati laban na.

2: Zaburu 33:20-22 - An bɛ Matigi makɔnɔ ni jigiya ye; ale de ye an dɛmɛbaa ye ani an ka kala. An dusukunw bɛ ɲagali ale de la, katuguni an b’an jigi da a tɔgɔ senuma kan. I ka kanuya banbali ka sigi an kan, Matigi, i ko an jigi b'i kan cogo min na.

Heburuw 2.6 Mɔgɔ dɔ ye seereya kɛ yɔrɔ dɔ la ko: «Mɔgɔ ye mun ye, i hakili bɛ a la?» Walima mɔgɔ denkɛ, ko i bɛ taa bɔ a ye wa?

Hadamaden nafa ka dɔgɔ o bɛɛ n’a ta, Ala b’a kɔlɔsi hali bi.

1. Ala ka nɛɛma ni Hadamaden ka Nafabaliya

2. Hadamaden ka majigilenya ani Ala ka Masaya

1. Zaburu 8:4-5 - Hadamaden ye mun ye, ka i hakili to a la? Mɔgɔ denkɛ, ko i bɛ taa bɔ a ye wa?» Katuguni i ye a dɔgɔya dɔɔnin ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan, ka nɔɔrɔ ni bonya da a kan.

2. Esayi 40:17-18 - Siya minnu b a ɲɛfɛ, olu bɛɛ bɛ i ko foyi tɛ; U jatera a ɲɛ na ka dɔgɔ ni foyi ye, ani nafantan. Aw bɛna Ala suma ni jɔn ye? Aw bɛna ɲɔgɔn suma ni a ye cogo jumɛn na?

Heburuw 2.7 I ye a jigin dɔɔnin ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan. I ye nɔɔrɔ ni bonya da a kan, ka a bila i bolow ka kɛwalew kun na.

Ala ye hadamadenw da walisa u ka dɔgɔya dɔɔnin dɔrɔn ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ani ka nɔɔrɔ ni bonya da u kan, k’u bila Ala ka kɛwalew bɛɛ kunna.

1. Hadamadenw ka nafa min ɲɔgɔn tɛ: Ka danbe bonya seli kɛ ka da Ala ja la

2. Majigilenya bonya: Ka an jɔyɔrɔ minɛ danfɛnw na iko Ala ka ja minɛbagaw bololabaarakɛlaw

1. Jenɛse 1:26-27 - O kɔ, Ala ko: “An ka hadamadenw dilan an ja la, an bɔɲɔgɔnko la, walisa u ka se ka kuntigiya kɛ kɔgɔji kɔnɔ jɛgɛw ni sankolo kɔnɔ kɔnɔw kan, baganw ni mɔgɔw bɛɛ kan kungosogow, ani danfɛnw bɛɛ kan minnu bɛ taama dugukolo kan.”

2. Zaburu 8:4-5 - Adamadenw ye mun ye ko i b’i hakili to u la, hadamadenw ko i b’i janto u la? I ye u dɔgɔya dɔɔnin ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan, ka nɔɔrɔ ni bonya da u kan.

Heburuw 2.8 I ye fɛn bɛɛ kolo a sen kɔrɔ. Katuguni a ye fɛn bɛɛ kolo a kɔrɔ, a ma foyi to a kɔrɔ. Nka sisan, an ma a ye fɔlɔ ko fɛn bɛɛ donna a kɔrɔ.

Kuntigiya dira Yesu ma fɛn bɛɛ kan ani a y’u kolo a yɛrɛ kɔrɔ, nka fɛn bɛɛ tɛ a ka kuntigiya kɔrɔ fɔlɔ.

1. Yesu ka fanga: Sebaaya min dira an ma, an k’o faamu

2. Sankolo Masaya: Fɛn bɛɛ bilali Yesu kɔrɔ

1. Filipekaw 2:10 - "walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo fɛnw ni dugukolo kan fɛnw ani dugukolo jukɔrɔfɛnw".

2. Efesekaw 1:22 - "A ye fɛn bɛɛ bila a sen kɔrɔ, ka a di egilisi ka fɛn bɛɛ kuntigi ye".

Heburuw 2.9 Nka an b Yesu ye, o min jiginna dɔɔnin ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan saya tɔɔrɔ kosɔn, o masafugulan donna ni nɔɔrɔ ni bonya ye. Ala ka nɛɛma barika la, a ka saya nɛnɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kosɔn.»

Yesu y’a dɔgɔya ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ani a ye saya tɔɔrɔ walisa bɛɛ ka kisili sɔrɔ.

1. Yesu, an ka tɔɔrɔ Kisibaa: Ala ka nɛɛma faamuyali

2. Nɔɔrɔ masafugulan: Yesu ka bonya sɔrɔli

1. Esayi 53:5 «Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a joginw ye.”

2. Romɛkaw 5:8 “Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.”

Heburuw 2.10 Fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ale de kosɔn, fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ale de kosɔn, ka denkɛ caman lase nɔɔrɔ la, ka u ka kisili kuntigi dafa tɔɔrɔw fɛ.

Ala bɛ an ka kisili kuntigi dafa tɔɔrɔ fɛ, walisa denkɛ caman ka se ka don nɔɔrɔ la.

1. An ka Kisili Kapiteni ka tɔɔrɔ

2. Siniɲɛsigi nɔɔrɔma min bɛ denkɛ caman makɔnɔ

1. Romɛkaw 8:17 - Ni denmisɛnw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2. Matiyu 16:24 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.»

Heburuw 2.11 Katuguni mɔgɔ min bɛ mɔgɔ saniya, ani mɔgɔ minnu saniyalen don, olu bɛɛ ye kelen ye .

Yesu tɛ maloya k’an wele a balimakɛw ni a balimamusow, ikomi an bɛɛ ye denbaya kelen ye Ala la.

1: Yesu b’an wele denbaya - Heburuw 2:11

2: Ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ denbaya Ala la - Heburuw 2:11

1: Romɛkaw 8:15-17 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ tuguni ka siran. nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn o de fɛ ko: «Aba, Fa.»

2: Galasikaw 4:4-7 - Nka waati dafalen sera tuma min na, Ala ye a Denkɛ ci, muso min dabɔra sariya kɔrɔ, walisa ka sariya kɔrɔ mɔgɔw kunmabɔ, walisa an ka denfaya sɔrɔ denkɛw ka.

Heburuw 2.12 A ko: Ne na i tɔgɔ fɔ ne balimaw ye, ne na dɔnkili da i ye egilisi cɛma.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ Ala tɔgɔ fɔ ani ka a tanu egilisi cɛma.

1. Tanuli fanga: Ala tɔgɔ seli sigida la

2. Weelekan ka ɲɛsin bato ma: Ka ɲagali Matigi la ɲɔgɔn fɛ

1. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka cikan ka sigi aw cɛma kosɛbɛ, k’a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn kalan ani ka ɲɔgɔn laadi ni hakilitigiya bɛɛ ye Zaburuw, dɔnkiliw ani dɔnkiliw fɛ minnu bɛ bɔ Ni la, ka dɔnkili da Ala ye ni waleɲumandɔn ye aw dusukunw na.

2. Efesekaw 5:19-20 - Aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni Zaburuw, dɔnkiliw ani hakilimaya dɔnkiliw ye. Aw ye dɔnkili da ka dɔnkili da aw dusukun na Matigi ye, ka barika da Fa Ala ye tuma bɛɛ fɛn bɛɛ la, an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.

Heburuw 2.13 Ne na ne jigi da ale kan. A y'a fɔ fana ko: «Ala ye den minnu di ne ma, ne ni den minnu di ne ma, olu filɛ.»

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ ka a ka dannaya jira Ala la ani ka sɔn denw ma Ala ye minnu di a ma.

1. Ka da Ala la cogo bɛɛ la

2. Ka i jigi da Ala ka layiduw kan

1. Esayi 12:2 - "A filɛ, Ala ye ne kisili ye, ne na ne jigi da, ne tɛna siran, katuguni Matigi Matigi ye ne ka fanga ni ne ka dɔnkili ye, ale fana kɛra ne kisili ye."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ."

Heburuw 2.14 Denmisɛnw ye farisogo ni joli sɔrɔ, ale fana ye o ɲɔgɔn ta. walisa saya sebaaya tun b'o min na, o min ye jinɛ ye, a ka o halaki saya sababu fɛ.

Yesu kra adamaden ye walisa ka an kisi saya ni jinɛ ma.

1: Yesu y’a ka Sankolola ɲɛnamaya di walisa k’an kisi saya ni jinɛ ma.

2: Yesu ye se sɔrɔ saya ni jinɛ kan a ka saya sababu fɛ a kɛlen hadamaden ye.

1: Filipekaw 2:5-11 - Yesu y’a yɛrɛ majigin, ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma gengenjiri kan.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:26 - Jugu laban min bɛna halaki, o ye saya ye.

Heburuw 2.15 Minnu tun ye jɔnya ye u si bɛɛ la saya siran fɛ, aw ka olu kisi.

Heburuw 2:15 b’a ɲɛfɔ ko Yesu nana an kunmabɔ saya siranya la, o min y’an to jɔnya la an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ.

1. Se sɔrɔli siranya kan: Yesu nana an kisi saya siran ma walisa an ka se ka ɲɛnamaya kɛ hɔrɔnya ni nisɔndiya la.

2. Kunmabɔli ka bɔ jɔnya la: Yesu barika la, an bɛ se ka hɔrɔnya ka bɔ siran jɔnya la ani ka ɲɛnamaya dafalen sɔrɔ.

1. Yuhana 8:36 - “O la sa, ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na hɔrɔnya tiɲɛ na.”

2. Romɛkaw 8:15 - “Aw ma ni sɔrɔ min bɛ aw kɛ siran jɔn ye tugun, nka aw ye denkɛya Ni sɔrɔ. An bɛ pɛrɛn ale fɛ ko: ‘Aba, Fa.’”

Heburuw 2.16 Tiɲɛ na, a ma mɛlɛkɛw cogoya ta a yɛrɛ la. Nka a ye Ibrahima bɔnsɔn ta.

Yesu kra mg ye walisa ka adamadenw kisi ka b o ka jurumuw ma.

1. Yesu ka bonya: Ka a ka cidenyabaara faamu ka kɛ hadamaden ye ani ka an kisi.

2. Hadamaden siya nafa: Ka hadamaden nafa dɔn Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Galasikaw 4:4-5 - "Nka waati latigɛlen sera tuma min na, Ala y'a Denkɛ ci, muso min wolola sariya kɔrɔ, ka taa sariya kɔrɔ mɔgɔw kunmabɔ, walisa an ka kɛ denkɛ ye."

Heburuw 2.17 O de kosɔn a tun ka kan ka kɛ i ko a balimaw ko bɛɛ la, walisa a ka kɛ sarakalasebaa kuntigi hinɛbaga ni kantigi ye Ala ta fan fɛ kow la, ka bɛn don mɔgɔw ka jurumuw kosɔn.

Yesu kɛra i ko a balimakɛw ni a balimamusow walisa ka kɛ sarakalasebaa kuntigi hinɛbaga ni kantigi ye, ani ka mɔgɔw ni Ala cɛ bɛn.

1. Yesu ka hinɛ ni a ka kantigiya kɛra Sarakalasebaa kuntigi ye

2. Bɛnkan ni Yesu ka jurumu kafari

1. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. 1 Piɛrɛ 3:18 - Krisita fana tɔɔrɔla siɲɛ kelen jurumuw kosɔn, mɔgɔ tilennen tilenbaliw kosɔn, walisa a ka an lase Ala ma, an fagara farisogo la, nka a ɲɛnamayara Ni Senu fɛ.

Heburuw 2.18 Kɔrɔbɔliw y’a to a yɛrɛ ka tɔɔrɔ kosɔn, a bɛ se ka kɔrɔbɔlikɛlaw dɛmɛ.

Yesu ye tɔɔrɔ sɔrɔ ani a bɛ an ka kɛlɛw faamu, o la a bɛ se k’an dɛmɛ.

1: Yesu ye teri ye min mago bɛ a la - Heburuw 2:18

2: Ka dusu saalo sɔrɔ Krisita ka hinɛ la - Heburuw 2:18

1: Esayi 53:3-5 - A mafiɲɛya ani a banna mɔgɔw fɛ, dusukasibaga ani dusukasi dɔnbaga; Mɔgɔw b'u ɲɛda dogo min na, a mafiɲɛya, an m'a bonya.

2: 2 Kɔrɛntekaw 1:3-4 - An Matigi Yesu Krisita Fa, makari Fa ni dususalo bɛɛ Ala ka tanu, min bɛ an dusu saalo an ka tɔɔrɔw bɛɛ la, walisa an ka se ka mɔgɔw dusu saalo an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la, ni dususalo ye, Ala bɛ an dusu saalo cogo min na.

Heburuw 3 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba sabanan ye, sɛbɛnnikɛla bɛ taa a fɛ ka kalanbagaw laadi ani ka u lasɔmi dannabaliya farati ko la, ani ka dusu don u kɔnɔ u ka to u ka dannaya la Krisita la.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla ye Yesu ni Musa suma ɲɔgɔn na, ka sinsin Yesu ka fisa ni tɔw bɛɛ kan (Heburuw 3:1-6). A bɛ Yesu ɲɛfɔ iko an ka jurumu ciden ani sarakalasebaa kuntigi, min ka kan ni nɔɔrɔ ye ka tɛmɛ Musa kan. K’a sɔrɔ Musa tun ye kantigi ye Ala ka so kɔnɔ iko baarakɛla, Yesu ye kantigiya kɛ Ala ka so kan iko a Denkɛ. Sɛbɛnnikɛla bɛ kalandenw hakili jigin ko u ye Krisita sendonbagaw ye ni u y’u ka dannaya ni u ka jigiya minɛ kosɛbɛ fo ka se a laban ma. A b’u jija u kana u dusukunw gɛlɛya i n’a fɔ u bɛnbaw y’a kɛ cogo min na murutili waatiw la, nka u ka ɲɔgɔn jija don o don.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla ye lasɔmini kɛ dannabaliya kan ni Israɛl ka misali ye kungokolon kɔnɔ (Heburuw 3:7-11). A kɛlen ka Zaburu 95nan ta, a b’u hakili jigin Ala ka kumaw la tuma min na Israɛl murutira kungokolon kɔnɔ. U dusukunw gɛlɛyara, u ye Ala kɔrɔbɔ hali k’a sɔrɔ u ye a ka kɛwalew ye san binaani kɔnɔ. O kosɔn, o bɔnsɔn ma se ka don Ala ka lafiɲɛ kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko u kana dusukun dannabali sɔrɔ nka o nɔ na, a b’u jija u ka ɲɔgɔn laadi don o don walisa mɔgɔ si kana gɛlɛya jurumu ka nanbara fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye min sinsinnen bɛ Israɛl ka kanminɛbaliya kan (Heburuw 3:12-19). Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko i kana bin ka bɔ Ala ɲɛnama la dusukun jugu, dannayabaliya kosɔn. O nɔ na, a b'u jija u ka ɲɔgɔn jija don o don k'a sɔrɔ a bɛ wele hali bi ko "bi" walisa mɔgɔ si kana gɛlɛya jurumu fɛ. A b’a jira ko dannayabaliya de y’a to Israɛl ma se ka don Ala ka lafiɲɛ la, layidu tara Josue sababu fɛ. O la sa, a b’a ka kalandenw laadi u kana segin o fili kelen kan, nka u k’u jija ka don o lafiɲɛ na dannaya fɛ.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba sabanan bɛ sinsin Yesu ka fisa ni Musa kan, ani ka lasɔmini kɛ dannabaliya kan ni Israɛl ka misali ye kungokolon kɔnɔ.

Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko Yesu ye Denkɛ kantigi ye Ala ka so kunna, wa a bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka u jigi da a kan kosɛbɛ.

A b lasɔmi ko u kana dusukun gɛlɛn, dannabali sɔrɔ i n’a fɔ Israɛl ye min kɛ kungokolon kɔnɔ, k’u jija u ka ɲɔgɔn laadi don o don, ani u kana bin Ala kan jurumu ka nanbara kosɔn.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye min sinsinnen bɛ Israɛl ka kanminɛbaliya kan, ka sinsin dannaya nafa kan ani ka cɛsiri kɛ ka don Ala ka lafiɲɛ layidu la. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye Yesu ka kɔrɔtalenba kan, ka lasɔmini kɛ dannabaliya la, ani dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka timinandiya u ka dannaya la.

Heburuw 3:1 O de kosn, balima senumaw, sankolo weleli s::>r::> la, an ka Ciden ni Sarakalasebaa Kuntigi Krisita Yesu jate.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka Yesu jate an ka Ciden ani Sarakalasebaa Kuntigi ye.

1. An Matigi Yesu Krisita ka bonya

2. Ka miiri Yesu la: An ka sarakalasebaa kuntigi

1. Filipekaw 2:5-11; Yesu y’a yɛrɛ majigin ani a ye kan minɛ fo ka se saya ma

2. Heburuw 4:14-16; Yesu ye an ka Sarakalasebaa kuntigiba ye min bɛ hinɛ an na an ka barikantanya la

Heburuw 3.2 A tun ye kantigi ye a sigibaga ma, i ko Musa fana tun ye kantigi ye a ka so bɛɛ la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Musa ka kantigiya kan Ala ka so kɔnɔ.

1: An ka kan ka kantigiya kɛ Ala ye an ka baara la a ye.

2: An bɛ se k’an jija ka kɛ i ko Musa ani ka kɛ kantigi ye Ala ka so kɔnɔ.

1: Luka 16:10 Min ye kantigi ye ko fitinin ko la, o ye kantigi ye ko caman fana na.

2: Galasikaw 5:22-23 Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.

Heburuw 3.3 Katuguni nin cɛ ka kan ni nɔɔrɔ ye ka tɛmɛ Musa kan, katuguni min ye so jɔ, o bonya ka bon ni so ye.

Yesu nɔɔrɔ ka bon ni Musa ye sabu so jɔbaa bonya ka bon ka tɛmɛ so yɛrɛ kan.

1. Yesu ka nɔɔrɔ - Yesu nɔɔrɔ sɛgɛsɛgɛli Heburuw 3:3 la

2. So jɔbaga ka hakilitigiya - Ka so jɔbaga bonya sɛgɛsɛgɛ Heburuw 3:3 kɔnɔ

1. Esayi 66:1 - Matigi ko: Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye.

2. Matiyu 7:24-27 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan.

Heburuw 3.4 So bɛɛ bɛ jɔ mɔgɔ dɔ fɛ. Nka min ye fɛn bɛɛ jɔ, o ye Ala ye.»

Mɔgɔw bɛ sow jɔ, nka Ala ye diɲɛ bɛɛ da.

1. Ala ye So jɔbaga ŋana ye: Ala ka danbe fanga bɛ se k’an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Ala cogoya ye kanuya ye: An bɛ se ka Ala ka dugawu sɔrɔ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kolosekaw 1:16-17 - K’a masɔrɔ fɛn bɛɛ dara ale de fɛ, sankolo la ani dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, maraw wo, faamaw wo, faamaw wo? 봞 fɛn bɛɛ dabɔra ale de sababu la ani ale de kosɔn.

2. Esayi 40:28 - I m’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn wala a tɛ sɛgɛn; a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.

Heburuw 3.5 Musa tun ye kantigi ye a ka so bɛɛ la, i ko a ka baaraden, walisa ka seereya kɛ ko minnu tun bɛna fɔ o kɔfɛ.

Musa tun ye kantigiya kɛ a ka baara bɛɛ la i n’a fɔ baarakɛla, ka misali di mɔgɔ minnu tun bɛna na a kɔfɛ.

1. Musa ka misali: An ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye an ka kɛwalew bɛɛ la

2. An bɛ se ka tugu Musa ka misali kantigi la cogo min na

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw latilen.

2. Kolosekaw 3:23 - Aw mana fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ ni dusukun ye, i ko Matigi kama, aw kana baara kɛ mɔgɔw ye.

Heburuw 3.6 Nka Krisita bɛ a yɛrɛ ka so kunna i ko a denkɛ. Anw ye jɔn ka so ye, ni an jigi dalen bɛ an ka dannaya ni an ka ɲagali kan fo ka se a laban ma.»

An ye Krisita ka so ye ni an tora an ka danaya ni an ka jigiya la fo ka se a laban ma.

1. "Dannaya min tɛ wuli: An ka jigiya mara Krisita la".

2. "Ka jɔ an ka jigiya la Krisita la".

1. Romɛkaw 8:24-25; "An kisira o jigiya de la. Sisan, jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. Mɔgɔ min jigi bɛ a ɲɛ na? Nka ni an jigi bɛ an tɛ min ye, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye."(Alimankan na)

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:58; "O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka jɔ, aw kana wuli, aw ka caya tuma bɛɛ Matigi ka baara la, k'a dɔn ko Matigi la aw ka baara tɛ fu ye.??

Heburuw 3.7 O de kosɔn (I ko Ni Senu b’a fɔ cogo min na ko: Bi, ni aw na a kan mɛn.

Ni Senu b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka Ala kan lamɛn bi.

1. Ka Ala kan lamɛn: Weelekan min bɛ kɛ ka kanminɛli kantigiya kɛ

2. Ni Senu kan lamɛn

1. Esayi 55:3 - "A' ye aw tulo kɔrɔta ka na ne fɛ. aw ka lamɛnni kɛ, aw ni na ɲɛnamaya."

2. Yuhana 10:27 - "Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ."

Heburuw 3.8 Aw kana aw dusukunw gɛlɛya i ko dimi waati, kɔrɔbɔli don na kungokolon kɔnɔ.

Heburuw sɛbɛnbaga ye kalandenw lasɔmi ko u kana u dusukunw gɛlɛya i n’a fɔ Israɛldenw y’a kɛ cogo min na tuma min na u kɔrɔbɔra kungokolon kɔnɔ.

1. Kana a to gɛlɛyaw ka i dusukun gɛlɛya

2. Ka dannaya sugandi kɔrɔbɔli cɛma

1. Zaburu 95:7-8 ? 쏤 walima ale de ye an ka Ala ye, anw ye a ka baganmara mɔgɔw ye, ani a bolo sagaw. Bi, n'aw y'a kan mɛn, aw kana aw dusukunw gɛlɛya.??

2. Romɛkaw 11:20-22 ? 쏷 hat ye tiɲɛ ye. U karilen don u ka dannabaliya kosɔn, nka i jɔlen bɛ dannaya barika la. O la sa, aw kana kɛ kuncɛbaw ye, nka aw ka siran. Sabu ni Ala ma hinɛ farikolo bolow la, a tɛna aw fana hinɛ.??

Heburuw 3.9 Aw faw ye ne kɔrɔbɔ tuma min na, ka ne kɔrɔbɔ, ka ne ka kɛwalew ye san binaani kɔnɔ.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ miiri faw ka kɛwalew la waati tɛmɛnenw na, minnu ye Ala ka kɛwalew kɔrɔbɔ ani k’u ye san 40 kɔnɔ.

1. ? 쏬 sɔrɔli Faw fɛ: Dannaya muɲu fanga??

2. ? 쏷 esting Ala ka kantigiya: Faw ka ciyɛn banbali??

1. Dutɛrɔnɔmɛ 8:2, ? 쏛 nd i hakili ka to sira bɛɛ la, Matigi i ka Ala ye i ɲɛminɛ nin san binaani kɔnɔ kungokolon kɔnɔ, ka i majigin, ka i kɔrɔbɔ, k'a dɔn min tun bɛ i dusukun na, ni i bɛna a ka ci fɔlenw mara, walima ni i tɛna a labato.? ?

2. Zaburu 95:10, ? 쏤 san bi duuru tun bɛ ne dusu kasi nin bɔnsɔn in na, k'a fɔ ko: Jama don min bɛ fili u dusukun na, u ma ne ka siraw dɔn.??

Heburuw 3.10 O de y'a to ne dusu tiɲɛna o bɔnsɔn na, k'a fɔ ko: «U bɛ fili u dusukun na tuma bɛɛ. U ma ne ka siraw dɔn.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka diyagoya kan a ka mɔgɔw la minnu bɛ to ka filiw kɛ ani minnu tɛ tugu a ka siraw kɔ.

1. Ala ka Kuma fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka siraw ye

2. Nimisali: Ka kalan sɔrɔ an ka filiw la

1. Dutɛrɔnɔmɛ 8:3 - "A ye i majigin, ka kɔngɔ bila i la, ka i balo ni manɛ ye, i tun tɛ min dɔn, i faw tun tɛ min dɔn, walisa a k'a jira i la ko mɔgɔ tɛ balo dumuni dɔrɔn de la." , nka kuma o kuma bɛ bɔ matigi da la , mɔgɔ bɛ balo ni o ye .»

2. Jeremi 17:9 - "Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ. jɔn bɛ se k'a dɔn?"

Heburuw 3.11 Ne ye kali ne ka diminya la ko: U tɛna don ne ka lafiɲɛ kɔnɔ.)

Ala ye Israɛldenw lasɔmi ko u tɛna don a ka lafiɲɛ la ni u ma a ka ci fɔlenw labato.

1. Aw ka Ala kan minɛ ka don a ka lafiɲɛ la

2. Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1. Dutɛrɔnɔmɛ 1:19-33 - Israɛldenw??defiant ban ka tugu Ala kɔ? 셲 cikanw.

2. Esayi 11:10 - Ala? 셲 layidu ta ko a bɛna lafiya lase a ka mɔgɔw ma.

Heburuw 3.12 Balimaw, aw k’aw janto aw la, walisa aw si la dannabaliya dusukun jugu ka bɔ Ala ɲɛnama la.

Aw ye aw janto aw kana dannabaliya dusukun sɔrɔ min bɛ aw kɔdon Ala la.

1: An dusukunw ye an niw da ye. U kɔlɔsi kosɛbɛ walisa an kana kɔrɔbɔ abada ka an kɔdon Matigi la.

2: Kana a to dannabaliya ka sinsin i dusukun na, katuguni o bɛna i bila ka bɔ Ala ɲɛnama la.

1: Matiyu 15:18-20 ? 쏝 ut min bɛ bɔ da la, o bɛ bɔ dusukun na, wa o bɛ mɔgɔ nɔgɔ. Katuguni miiri juguw, mɔgɔfaga, jatɔya, jatɔya, sonyali, seere nkalonmaw, tɔgɔjugu fɔli bɛ bɔ dusukun na. Ninnu de bɛ mɔgɔ nɔgɔ.??

2: Jeremi 17:9-10 ? 쏷 a dusukun ye nanbarakɛla ye ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, a bananen don kosɛbɛ; jɔn bɛ se k' a faamu ? ? 쏧 Matigi bɛ dusukun sɛgɛsɛgɛ ka hakili kɔrɔbɔ, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ n'a ka kɛwalew ye, ka kɛɲɛ n'a ka kɛwalew denw ye.??

Heburuw 3.13 Nka aw ka ɲɔgɔn laadi don o don, k’a sɔrɔ a bɛ wele Bi. walisa aw si kana gɛlɛya jurumu ka nanbara barika la.»

An ka kan ka ɲɔgɔn jija don o don walisa ka an mabɔ jurumu ka nanbara la.

1. Aw kana aw lafili jurumu ka nkalonw fɛ

2. Ka to barika la jurumu ɲɛkɔrɔ

1. Yakuba 1:13-15 - Ni kɔrɔbɔli kɛra, mɔgɔ si man kan k’a fɔ ko ? 쏥 od bɛ ne kɔrɔbɔ.??Katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ, a tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ fana; 14 nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu bɛ u sama ka taa u la ka u lafili. 15 O kɔ, nege bɛ kɔnɔ ta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange. Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

2. Ntalenw 24:16 - Hali ni mɔgɔ tilennenw binna siɲɛ wolonwula, u bɛ kunun, nka mɔgɔ juguw bɛ senna tiɲɛ ni balawu nana.

Heburuw 3.14 Katuguni an ye Krisita jɛɲɔgɔnw ye, ni an dalen bɛ an ka dannaya daminɛ na fo ka se a laban ma.

An ka kan ka to kantigiya la an ka dannaya la Krisita la walisa ka an sen don a ka sebaaya la.

1: I ka to i ka dannaya la walisa ka se ka Krisita ka se sɔrɔ

2: I ka timinandiya jigiya la ka Krisita ka layidu sɔrɔ

1: Yakuba 1:2-4 - I ka nisɔndiya bɛɛ jate ni i ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ bawo i ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase i ma.

2: Romɛkaw 5:3-5 - An bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma, muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, ani jogo bɛ jigiya lase mɔgɔ ma.

Heburuw 3.15 K’a sɔrɔ a fɔra ko: Bi, ni aw b’a kan mɛn, aw kana aw dusukunw gɛlɛya i ko dusukasi waati la.

Bi ta bɛ kuma Ala kan mɛnni nafa kan ani an kana an dusukunw gɛlɛya.

1. "Ala kan lamɛnli nilifɛn".

2. "A sugandili ka tugu Ala sago kɔ".

1. Jeremi 29:13 - "I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I ka i jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka sɔn a ma i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw latilen."

Heburuw 3.16 Dɔw y’a mɛn tuma min na, u ye u dimi, nka mɔgɔ minnu bɔra Misira Musa barika la, olu bɛɛ ma dimi.

Heburuw 3:16 bɛ kuma mɔgɔ minnu kan, olu minnu ye Ala ka Kuma mɛn, nka u ye a dimi, hali ni minnu bɔra Misira ni Musa ye, olu bɛɛ ma o kɛ.

1. I dusu don Ala ka Kuma la: Weelekan min bɛ mɔgɔ bila ka timinandiya

2. Ka to kantigiya la Ala ka Kuma la: Weelekan min bɛ kɛ ka kanminɛli kɛ

1. Luka 9:23-25 - "A y'a fɔ bɛɛ ye ko : ? 쏧 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na ne nɔfɛ, o ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta don o don ka tugu ne kɔ. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka." mɔgɔ o mɔgɔ bɔnɛna a ka ɲɛnamaya la ne kosɔn, o na a kisi.»

. dugukolo i sigilen don.Nka ne ni ne ka so, an na baara kɛ Matigi ye.??

Heburuw 3:17 Nka a dusu tiɲɛna jɔn fɛ san binaani kɔnɔ? Mɔgɔ minnu ye jurumu kɛ, olu suw binna kungokolon kɔnɔ wa?

Israɛlden minnu ye jurumu kɛ ani minnu suw binna kungokolon kɔnɔ, Ala dusu tiɲɛna san binaani kɔnɔ.

1. Ala ka muɲuli ni jurumukɛlaw ye

2. Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1. Zaburu 95:10-11 - ? 쏤 walima san binaani ne dimina o bɔnsɔn in na; Ne ko, ? 쁔 hey ye jamana ye min dusukunw bɛ fili, u ma ne ka siraw dɔn.??O la ne ye kalili kɛ ne ka dimi na, ? 쁔 hey tɛna don ne lafiɲɛbɔ la abada.? 쇺 € ye?

2. Ekisode 32:7-8 - Matigi y’a fɔ Musa ye ko : ? 쏥 o jigin, katuguni i ka jamana minnu lamɔna Misira, olu kɛra fɛn tiɲɛnenw ye. Ne ye ci min fɔ u ye, u y’o teliya ka u kɔdon, u y’u yɛrɛ kɛ boli ye min filila misiden cogo la. U y'u biri a kɔrɔ ka saraka bɔ a ye k'a fɔ ko : ? 쁔 hese ye aw ka ala ye, Israɛl, min ye aw lamɔ ka bɔ Misira.? 쇺 € ye?

Heburuw 3.18 A ye kali jɔn ye ko u kana don a ka lafiɲɛ la, ni dannabaaw tɛ?

Ala ye kali ko mɔgɔ minnu ma da a la, olu tɛna don a ka lafiɲɛ la.

1. Dannaya min bɛ Ala la, o nafa ka bon

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka don a ka lafiɲɛbɔ la

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Zaburu 116:7 - "Ne ni, segin i ka lafiɲɛ na, katuguni Matigi ye koɲuman kɛ i ye."

Heburuw 3.19 O la sa, an y’a ye ko u ma se ka don o la dannabaliya kosɔn.

Israɛlkaw ma se ka don layidu jamana kɔnɔ k’a sababu kɛ u ka dannaya dɛsɛ ye.

1. "Dannaya fanga: An ka dannayakow bɛ an ka siniɲɛsigi latigɛ cogo min".

2. "Dannabaliya farati: Ka ban ka sen don Ala ka layiduw la".

1. Romɛkaw 10:17, "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2. Matiyu 17:20, "A y'a fɔ u ye ko : ? 쏝 aw ka dannaya fitinin kosɔn. Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko : ? 쁌 ove . " ka bɔ yan ka taa yen,??wa a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.??

Heburuw 4 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba naaninan ye, sɛbɛnnikɛla bɛ taa a fɛ ka kalandenw laadi ani ka dusu don u kɔnɔ u ka don Ala ka lafiɲɛ la dannaya fɛ Yesu Krisita la. O tilayɔrɔba bɛ sinsin dannaya, Ala ka Kuma ani Yesu kan iko an ka Sarakalasebaa Kuntigi.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla bɛ layidu jira ko an bɛna don Ala ka lafiɲɛ la dannaya fɛ (Heburuw 4:1-10). A bɛ lasɔmini kɛ walisa an kana ban o layidu la, n’i ma da a la. Iko Israɛl min tun bɛ kungo kɔnɔ, o ma se ka don Ala ka lafiɲɛ kɔnɔ cogo min na u ka kanminɛbaliya n’u ka dannabaliya kosɔn, a ɲininen bɛ kalandenw fɛ u kana segin o fili kan. Sɛbɛnnikɛla b’a ɲɛfɔ ko lafiɲɛ don tora Ala ka mɔgɔw bolo, o ye lafiɲɛ ye alako ta fan fɛ min bɛ sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la. Minnu dara a la, olu donna o lafiɲɛ na, i ko Ala ye lafiɲɛ a ka kɛwalew la cogo min na tile wolonwulanan na.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla bɛ sinsin Ala ka Kuma fanga n’a fanga kan (Heburuw 4:11-13). A b’a ɲini kalandenw fɛ u k’u cɛsiri ni timinandiya ye ka don o lafiɲɛbɔ la walasa mɔgɔ si kana bin ka tugu Israɛl ka kanminɛbaliya misali kɔ. Ala ka Kuma ɲɛfɔlen don iko ɲɛnama ni walekɛla, min bɛ se ka dusukun miiriliw ni a ŋaniyaw dɔn. Foyi ma dogo a ɲɛ kɔrɔ; fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a ɲɛ kɔrɔ. O la, dannabaaw ka kan ka gɛrɛ ni daŋaniya ye ale ɲɛkɔrɔ min b’an ka barikantanya faamu.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu jirali ye iko an ka Sarakalasebaa kuntigi min bɛ hinɛ mɔgɔw la (Heburuw 4:14-16). Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u ka jurumu fɔlenw minɛ kosɛbɛ bawo Sarakalasebaa kuntigiba dɔ b’u fɛ—Yesu—min tɛmɛna sankolo yɛrɛ fɛ. Yesu tɛ i ko dugukolo kan sarakalasebaaw kuntigiw, a bɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la kabini a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, nka a tora jurumu tɛ a la. O de kosɔn, dannabaaw welelen don ni jagɛlɛya ye ka gɛrɛ a ka nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye walisa u ka hinɛ sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ dɛmɛ kama magoɲɛ waatiw la.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba naaninan b’a sinsin dannaya, Ala ka Kuma ani Yesu kan iko an ka Sarakalasebaa Kuntigi ka don Ala ka lafiɲɛ yɔrɔ la.

Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko u kana dɛsɛ o layidu la kanminɛbaliya ni dannabaliya fɛ, k’a ɲini kalandenw fɛ u k’u cɛsiri ni timinandiya ye ka don o lafiɲɛbɔ la dannaya fɛ Krisita la.

A bɛ Ala ka Kuma ɲɛnama fanga n’a kuntigiya jira, o min bɛ dusukun miiriliw ni a ŋaniyaw dɔn. Dannabaaw jijalen don u ka gɛrɛ ni daŋaniya ye ale ɲɛkɔrɔ min bɛ an ka barikantanya faamu.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu kɔrɔtalen ye iko an ka Sarakalasebaa kuntigi min bɛ hinɛ an ka barikantanya la. Dannabaaw welelen don ka gɛrɛ a ka nɛɛma masasigilan na ni jagɛlɛya ye walasa ka hinɛ ani ka dɛmɛ sɔrɔ magoɲɛ waatiw la. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye dannaya nafa kan, Ala ka Kuma fanga, ani dususalo sɔrɔ Yesu jɔyɔrɔ la, i n’a fɔ an ka Sarakalasebaa kuntigi hinɛbaga.

Heburuw 4.1 O de kosɔn, an ka siran, walisa ni layidu dɔ tora an na ko an bɛna don a ka lafiɲɛ la, a ka kɛ i n’a fɔ aw dɔ tɛna dɛsɛ o la.

Heburuw sɛbɛnbaga b’an jija an ka siran Matigi ɲɛ, walisa an kana layidu ta ko an bɛna don a ka lafiɲɛ la.

1. "Matigi siranya: I kana lafiɲɛ layidu tiɲɛ".

2. "Ala ka lafiɲɛ layidu: Kana a ta ka kɛ fɛn ye".

1. Zaburu 34:11- "Denmisɛnw, aw ka na ne lamɛn, ne na aw kalan Matigi ɲɛsiran na."

2. Esayi 30:15 - «Katuguni Matigi Ala, Israɛl ka senuma y’a fɔ ten ko: ‘I na segin ka lafiɲɛ. i ka fanga na kɛ dususuma ni dannaya la.’”

Heburuw 4.2 Kibaru duman fɔra anw ye i ko u fana.

Kibaru Duman fɔra Israɛldenw ni anw bɛɛ ye, nka o ma u nafa sabu u tun dalen tɛ o la.

1. Ka da Kibaru Duman la: Dugawu wajibiyalen

2. Dannaya fanga faamuyali

1. Romɛkaw 10:17 - O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ na ni Ala ka kuma ye.

2. Yuhana 8:31-32 - Yesu y’a fɔ Yahutuw ye minnu dara a la ko: «Ni aw tora ne ka kuma la, aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Aw na tiɲɛ dɔn, tiɲɛ na aw hɔrɔnya.

Heburuw 4.3 Anw dannabaaw b don lafiya la, i ko a y'a fò cogo min na ko: Ne ye kali ne ka diminya la cogo min na, ni u na don ne ka lafiya la.

Anw dannabaaw bɛ don Ala ka lafiɲɛ yɔrɔ la.

1: Ka lafiɲɛ Ala ka layiduw la

2: Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye

1: Esayi 26:3 - I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i la, katuguni a dalen bɛ i la.

2: Zaburu 46:10 - Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye, ne na kɔrɔta siyaw cɛma, ne na kɔrɔta dugukolo kan.

Heburuw 4.4 Katuguni a y’a fɔ yɔrɔ dɔ la tile wolonwulanan na ko: «Ala ye tile wolonwulanan lafiɲɛ a ka kɛwalew bɛɛ la.»

Ala y'a lafiɲɛ tile wolonwulanan na, a ka baara kɛtaw bannen kɔ.

1: An fana ka kan ka waati ta ka lafiɲɛ, ka an ka kɛwalew di Ala ma.

2: Lafiɲɛ don ye lafiɲɛ don ye, min bilalen bɛ Ala dɔn ani ka bonya da a kan.

1: Jenɛse 2:2-3 “Ala ye a ka baara ban tile wolonwulanan na. A ye lafiɲɛ don wolonwulanan na ka bɔ a ka baara bɛɛ la. Ala ye duba kɛ tile wolonwulanan na, k'a saniya, katuguni a ye lafiɲɛ a ka baara bɛɛ la, Ala ye min da ka a da.»

2: Ekisode 20:8-11 “A’ ye aw hakili to lafiɲɛ don na, ka a mara. I ka baara kɛ tile wɔɔrɔ ka i ka baara bɛɛ kɛ, nka tile wolonwulanan ye Matigi i ka Ala ka lafiɲɛ don ye , walima i ka misiw, i ka dunan min bɛ i ka da la, katuguni tile wɔɔrɔ kɔnɔ, Matigi ye sankolo ni dugukolo, kɔgɔji ni o kow bɛɛ kɛ, o ye tile wolonwulanan lafiɲɛ, Matigi ye o don lafiɲɛ don na, ani a y’a senuma.”

Heburuw 4.5 Nin yɔrɔ in fana na ko: Ni u donna ne ka lafiɲɛ la.

Nin tɛmɛsira min bɛ Heburuw 4:5 kɔnɔ, o b’a jira ko mɔgɔ minnu bɛ sɔn Ala ka nɛɛma ma, olu bɛna don a ka lafiɲɛ la.

1: Ala ka lafiɲɛ ye Bɛɛ ta ye - Ka sɔn Ala ka nɛɛma ma, o de ye lafiɲɛ sɔrɔcogo kelenpe ye.

2: Ala ka lafiɲɛ layidu tara - Dannaya fɛ a la, an bɛ se ka da a la ko a bɛna lafiɲɛ.

1: Zaburu 95:11 - "O de kosɔn ne ye kali ne ka diminya la ko u tɛna don ne ka lafiɲɛ la."

2: Matiyu 11:28-29 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ ni doni girinmanw ye, ne na lafiya di aw ma. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye.»

Heburuw 4.6 O de y'a to, dɔw ka kan ka don a kɔnɔ, a waajuli kɛra minnu ye fɔlɔ, olu ma don o la dannabaliya kosɔn.

Ala ye layidu ta ko a bɛna lafiɲɛ mɔgɔ minnu dara a la, nka o layidu tara minnu ye fɔlɔ, olu ma don u ka dannabaliya kosɔn.

1. Lafiɲɛ layidu: I ka da Ala la kisili banbali kama

2. Dannabaliya: Kana Ala ka layiduw jate fɛn ye min tɛ fosi ye

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. 1 Piɛrɛ 1:23 - Kabini aw bangera kokura, aw ma bange kisɛ tiɲɛnen fɛ, nka ni kisɛ tiɲɛbali ye, Ala ka kuma ɲɛnama ni banbali barika la.

Heburuw 4.7 A ye don dɔ dan sigi tugun, a y’a fɔ Dawuda la ko: «Bi, waati jan tɛmɛnen kɔ. i ko a fɔra cogo min na ko: «Ni aw b'a fɛ ka a kan mɛn bi, aw kana aw dusukunw gɛlɛya.»

Ala ye dan sigi an ka kan ka sɔn a ma waati hakɛ min na; an ka kan ka sɔn a ma sisan walima ka an dusukunw gɛlɛya.

1: Kana i dusukun gɛlɛya - Waati min na ka sɔn Ala ma, o ye sisan ye

2: Waati yebali - Ala ye waati min di i ma, i ka baara kɛ ni o ye ka ɲɛ

1: Waajulikɛla 9:11-12 - «Ne ye fɛn wɛrɛ ye tile kɔrɔ: Boli tɛ kɛ mɔgɔ teliyalenw ye, kɛlɛ tɛ kɛ mɔgɔ barikamaw ye, dumuni tɛ na hakilitigiw ma, walima nafolo tɛ se mɔgɔ hakilitigiw ma, walima mɔgɔ minnu ka di mɔgɔ ye ; nka waati ni danma bɛ kɛ u bɛɛ la.”

2: Zaburu 95:7-8 - «A ye an ka Ala ye, an ye a ka baganmarayɔrɔ mɔgɔw ye, saga minnu bɛ a bolo. Bi, ni aw y’a kan mɛn, aw kana aw dusukunw gɛlɛya i ko aw y’a kɛ cogo min na Meriba, i ko aw y’a kɛ cogo min na o don na Masa, kungokolon kɔnɔ.”

Heburuw 4.8 Ni Yesu tun ye lafiɲɛ di u ma, o kɔfɛ, a tun tɛna kuma don wɛrɛ ko la.

Yesu bɛ kuma don wɛrɛ kan, a kɛlen kɔ ka lafiɲɛ di jama ma.

1. Ka lafiya sɔrɔ Yesu la

2. Ka ɲɛsin siniko ma

1. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye, katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.»

2. Esayi 40:28-31 - "Aw m'a dɔn wa? Aw ma mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛ sɛgɛn, a tɛ sɛgɛn, a ka faamuyali tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. Ale." a bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnbaliw ma, fanga tɛ min na, a bɛ fanga bonya.Hali kamalenninw na sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw na sɛgɛn, nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Heburuw 4.9 Lafiya tora Ala ka mɔgɔw bolo.

Lafiɲɛ bɛ sɔrɔ Ala ka mɔgɔw ye.

1: Ala ka lafiɲɛ: Nilifɛn don a ka mɔgɔw ma

2: Ala ka lafiɲɛ nafaw sɔrɔli

1: Matiyu 11:28-30 - aw ka na ne ma, aw minnu bè baara kè, ni doni girinmanw bèè ye, ne na aw lafiya.

2: Esayi 30:15 - Katuguni Matigi Ala, Israɛl ka senuma y’a fɔ ten ko: “I na kisi ni i seginna ka lafiɲɛ; I barika na kɛ dususuma ni dannaya la.”

Heburuw 4.10 Min donna a ka lafiɲɛ la, o fana ye a yɛrɛ ka kɛwalew dabila, i ko Ala y’a dabila cogo min na.

Ka lafiɲɛ Ala ka nɛɛma la, o bɛ hɛrɛ ni hɔrɔnya lase mɔgɔ ma ka bɔ cɛsiri la.

1. "Lafiɲɛ dugawu: Ka cɛsiri dabila ani ka i jigi da Ala ka nɛɛma kan".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka lafiɲɛ kɔnɔ: Ka Ala bila ka baara kɛ".

1. Filipekaw 4:6-7 - "Aw kana hami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw kɛ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min bɛ tɛmɛ hakili bɛɛ kan, o na aw kɔlɔsi." dusukunw ni aw hakiliw Krisita Yesu la.»

2. Esayi 26:3 - "Mɔgɔ minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la."

Heburuw 4.11 O de kosɔn, an ka baara kɛ ka don o lafiɲɛ la, walisa mɔgɔ si kana o dannabaliya misali kelen nɔfɛ.

An ka kan k'an jija ka don Ala ka lafiɲɛ la, walisa an kana an yɛrɛ bila dannabaliya la i n'a fɔ an ɲɛfɛmɔgɔw.

1. Kana kɛ i ko mɔgɔ minnu tun bɛ i ɲɛfɛ: I jija ka Ala ka lafiɲɛ sɔrɔ

2. Ka baara kɛ walasa ka lafiɲɛ: Kana tugu dannabaliya misali kɔ

1. Matiyu 11:28-30 - "A' ye na ne fɛ, aw bɛɛ minnu bɛ baara kɛ, ni doni girinmanw bɛ aw la, ne na aw lafiya. Aw ka ne ka juru ta aw kan, ka kalan kɛ ne fɛ, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, ani." aw na lafiɲɛ sɔrɔ aw niw ye, katuguni ne ka jɔrɔnanko ka nɔgɔn, ne ka doni ka nɔgɔn.»

2. Zaburu 62:1-2 - "Tiɲɛ na, ne ni bɛ lafiya sɔrɔ Ala la, ne ka kisili bɛ bɔ ale de la. Tiɲɛ na, ale ye ne farakurun ye ani ne ka kisili ye; ale de ye ne ka kɛlɛbolo ye, ne tɛna yɛrɛyɛrɛ abada."

Heburuw 4.12 Ala ka kuma teliyalen don, a barika ka bon, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni kolo ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, a bɛ miiriliw ni u ŋaniyaw dɔn dusukun na.

Ala ka Kuma bɛ teliya, a fanga ka bon, a bɛ faamuyali kɛ.

1. Ala ka kuma ka sebaaya

2. Ala ka Kuma faamuyali

1. Zaburu 119:105 “I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.”

2. 2 Timote 3:16 “Kiburuw bɛɛ bɔra Ala hakili la, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na.”

Heburuw 4.13 Danfɛn si tɛ yen min tɛ ye a ɲɛ kɔrɔ, nka fɛn bɛɛ farilankolon don, an ka kan ka min kɛ ni min ye, o ɲɛw dabɔra.

Ala bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ o bɛɛ ye ani a bɛ an dusukunw dɔn.

1: An ka kan k’an hakili to a la tuma bɛɛ ko Ala b’an kɔlɔsi, hali n’an b’a miiri ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ o kɔlɔsi.

2: Ala b’an ka kɛwale bɛɛ ye ani a b’an ka miirili bɛɛ dɔn, o de la an ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a sago ye.

1: Zaburu 33:13-15 - Matigi bɛ filɛli kɛ ka bɔ sankolo la. a bɛ hadamaden denkɛw bɛɛ ye.» Ka bɔ a sigiyɔrɔ la, a bɛ dugukolo sigibagaw bɛɛ filɛ. A bɛ u dusukunw kɛ kelen ye. a bɛ u ka kɛwalew bɛɛ jateminɛ.

2: Ntalenw 15:3 - Matigi ɲɛw bɛ yɔrɔ bɛɛ la, u bɛ kojugu ni ko ɲuman filɛ.

Heburuw 4.14 K'a masɔrɔ sarakalasebaaw kuntigiba dɔ bɛ an bolo, min tɛmɛna sankolo la, Yesu Ala Denkɛ, an ka an ka dannaya minɛ kosɛbɛ.

An ka kan ka an ka dannaya minɛ kosɛbɛ Yesu la, Ala Denkɛ, an ka sarakalasebaa kuntigiba min taara sankolo la.

1. Ka nɔrɔ Yesu la - An ka sarakalasebaa kuntigiba ka kantigiya

2. Ka ɲɛnamaya kɛ an ka sarakalasebaa kuntigiba yeelen na

1. Heburuw 4:14

2. Filipekaw 2:5-11 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la. Wa, ikomi a sɔrɔla hadamaden cogo la, a y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan. O de kosɔn Ala y'a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, a y'o da a kan.

Heburuw 4.15 Katuguni sarakalasebaa kuntigi si t an bolo, an ka barikantanya dusukun t se ka maga min na. nka a kɔrɔbɔra yɔrɔ bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tun t'a la.

Nin tɛmɛsira b’an hakili jigin ko Yesu b’an ka kɛlɛw faamu bawo a ye kɔrɔbɔli sɔrɔ i n’a fɔ anw, o bɛɛ n’a ta, a tora jurumu tɛ a la.

1. “Kurucɛ fanga: Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan Yesu barika la” .

2. “Kisibaa ka jigiya: Yesu ka dususalo sɔrɔli” .

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - “Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.”

2. Yakuba 1:12-15 - «Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye. Kɔrɔbɔli tuma min na, mɔgɔ si kana a fɔ ko: ‘Ala bɛ ne kɔrɔbɔ,’ katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ. Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a yɛrɛ nege b’a lafili ani k’a lafili. O kɔ, nege ni a kɔnɔma donna, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.”

Heburuw 4.16 O de kosɔn an ka na nɛɛma masasigilan kan ni jagɛlɛya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don an ma dɛsɛ waati la.

Ka na ni jagɛlɛya ye nɛɛma masasigilan kan hinɛ kama ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magoɲɛ waati la.

1: Ka gɛrɛ Ala la magoɲɛ waatiw la.

2: Ka bonya dannaya ni jagɛlɛya la ka gɛrɛ Ala la.

1: Yakuba 4:8 - Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.

2: Esayi 41:10 - Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ; Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don aw la, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.

Heburuw 5 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba duurunan ye, sɛbɛnnikɛla bɛ kuma sarakalasebaaw kuntigiw ka sekow n’u jɔyɔrɔ kan, ka Yesu jira iko an ka Sarakalasebaa kuntigi laban. Sapitiri bɛ sinsin Yesu ka kanminɛli kan, Ala ka a sigili kan, ani a ka kan ka kɔgɔ alako ta fan fɛ dannabaaw cɛma.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla bɛ kuma sarakalasebaaw kuntigiw ka setigiya ni u ka baara kan (Heburuw 5:1-4). A b’a ɲɛfɔ ko sarakalasebaa kuntigi kelen-kelen bɛɛ bɛ bɔ hadamadenw cɛma, ka sigi ka kɛ u nɔnabila ye ko minnu ɲɛsinnen bɛ Ala ma. Sarakalasebaaw kuntigiw bɛ nilifɛnw ni sarakaw di jurumuw kosɔn, ka hinɛ mɔgɔw la minnu tɛ fɛn dɔn ani minnu bɛ fili. O yɛrɛw bɛ barikantanya de kɔrɔ, o min b’u bila ka saraka bɔ u yɛrɛ ka jurumuw fana kosɔn. Mɔgɔ si tɛ o bonya in ta a yɛrɛ kan; a ka kan ka wele Ala fɛ.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla bɛ Yesu sigili jira an ka Sarakalasebaa kuntigi ye (Heburuw 5:5-10). A bɛ Zaburu 2:7 ani Zaburu 110:4 ta, a b’a jira ko Krisita ma a yɛrɛ kɔrɔta ka kɛ Sarakalasebaa kuntigi ye, nka Ala de y’a sigi min y’a fɔ ko: “I ye ne Denkɛ ye, ne ye i bange bi.” Hali ni Yesu tun ye Ala Denkɛ ye, a ye kanminɛli dege tɔɔrɔw sababu fɛ. A ka dugukolo kan ɲɛnamaya kɔnɔ, a ye delili kɛ ni kulekanba ni ɲɛji ye, ka ɲɛsin Mɔgɔ ma min tun bɛ se k’a kisi saya ma. A ka kanminɛli dafalen kosɔn, Yesu kɛra kisili banbali sɔrɔyɔrɔ ye, mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ a kan minɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye alako ta fan fɛ kɔgɔli ko la (Heburuw 5:11-14). Sɛbɛnnikɛla b’a ka dusukasi jira k’a ye ko caman wɛrɛ bɛ yen ka fɔ Yesu ka sarakalasebaa kuntigiya ko la ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka yamaruya ye nka a ka gɛlɛn a ma k’a ɲɛfɔ bawo a kalanbagaw kɛra fɛn ye min tɛ se ka mɛn. Sanni u ka taa ɲɛ u ka hakili ta fan fɛ tiɲɛw faamuyali la, u mago bɛ nɔnɔ na hali bi sanni u ka kɛ dumuni gɛlɛn ye min bɛ bɛn dannabaa kɔgɔlenw ma. Minnu bɛ nɔnɔ dɔrɔn dun, olu ye denmisɛnninw ye dannaya la, k’a sɔrɔ minnu y’u yɛrɛ dege walew fɛ walasa ka ɲuman ni juguman dɔn, olu kɔgɔlen don.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba duurunan bɛ kuma sarakalasebaaw kuntigi ka setigiya ni u jɔyɔrɔ kan, k’a jira ko Yesu ye an ka Sarakalasebaa kuntigi laban ye.

Sɛbɛnnikɛla b’a ɲɛfɔ ko sarakalasebaa kuntigiw bɛ bɔ hadamadenw cɛma, ka saraka bɔ jurumuw kosɔn ani ka hinɛ jira. U yɛrɛw bɛ barikantanya kɔrɔ, wa Ala ka kan ka u wele.

Ala ye Yesu sigi ka kɛ an ka sarakalasebaa kuntigi ye. A ye kanminɛli dege tɔɔrɔw sababu fɛ, ka deliliw kɛ ni ɲɛji ye. A ka kanminɛli dafalen b’a kɛ kisili banbali sɔrɔyɔrɔ ye mɔgɔ minnu bɛ a kan minɛ.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni laadilikan ye alako ta fan fɛ kɔgɔli ko la, k’a jira ko u dusu tiɲɛna kosɛbɛ k’a ye ko kalanbagaw kɛra mɔgɔ dusu tiɲɛnenw ye u ka mɛnni na. Sanni u ka taa ɲɛ faamuyali la, u mago bɛ nɔnɔ na hali bi sanni u ka kɛ dumuni gɛlɛn ye min bɛ bɛn dannabaa kɔgɔlenw ma. Alako ta fan fɛ kɔgɔ bɛ sɔrɔ wale kɛli fɛ ani ka ɲumanya ni juguman dɔn. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye Yesu sigili kan ka kɛ an ka Sarakalasebaa Kuntigi ye, kanminɛli nafa ka bon, ani dannabaaw ka kan k’u cɛsiri ka bonya ani kɔgɔ alako ta fan fɛ.

Heburuw 5.1 Sarakalasebaa kuntigi b= min b= mgw cma, o bilara mgw ye Ala ko la, walisa a ka nilifɛnw ni sarakaw di jurumuw kosɔn.

Ala ye sarakalasebaa kuntigiw sigi ka nilifɛnw ni sarakaw kɛ hadamadenw ka jurumuw kosɔn.

1. Yafa sebaaya: Sarakalasebaa kuntigiw bɛ baara kɛ cogo min na iko Ala ka makari cidenw

2. Sarakalasebaa kuntigi ka cidenyabaara: An bɛ se ka Ala jira cogo min na ani ka baara kɛ a ye

1. Ekisode 28:1 - I ka i balimakɛ Aron ni a denkɛw ta ka bɔ Israɛldenw cɛma, walisa a ka kɛ ne ye sarakalasebaaya baara la, Aron ni Nadab ni Abihu, Eleazar ni Itamar , Aron denkɛw.

2. Yuhana 1:29 - O dugusagw, Yuhana ye Yesu natɔ ye a ma, a ko: Ala ka Sagaden filɛ, min bɛ di ka jurumu ta ka bɔ yen.

Heburuw 5.2 Minw be se ka hinɛ dɔnbaliw ni sira kan. Katuguni a yɛrɛ fana lamininen bɛ ni barikantanya ye.

Hinɛ nafa ka bon, i n’a fɔ bɛɛ ɲɛ bɛ barikɛbaliya la.

1. Hinɛ: Jogo ɲuman min nafa ka bon Krecɛn bɛɛ bolo

2. Ka hinɛ mɔgɔw la: Mɔgɔ wɛrɛw ka kɛlɛw faamuyali

1. Yakuba 5:11-12 - "Mɔgɔ minnu bɛ muɲu, an b'olu jate nisɔndiyalenw ye. Aw ye Job ka muɲuli ko mɛn, ka Matigi laban ye, ko Matigi makarilen don kosɛbɛ, a ka makari ka di a ma."(Alimankan na)

2. 1 Piɛrɛ 4:8 - "Ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, kanuyaba ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, katuguni kanuya na jurumu caman datugu."

Heburuw 5.3 O de kosɔn, a ka kan ka saraka bɔ jurumuw kosɔn, i ko jama ta fan fɛ.

Yesu, iko Sarakalasebaa kuntigi, a y’a yr di ka k saraka ye mg tw ka jurumuw kosn.

1. Saraka laban: Yesu ka saya an ka jurumuw kosɔn

2. Yafa fanga: Yesu ka bɛnkan cidenyabaara

1. Rom=kaw 5:10-11 - K'an to an juguw la, ni an ni Ala bènna a Denc ka saya barika la, sisan an bènna, an na kisi a ni barika la.

2. Esayi 53:5-6 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn; a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye. An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an ye an kɔsegin wa? 봢 kelen kosɛbɛ wa? 봳 o a yɛrɛ ka sira; Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

Heburuw 5.4 Mɔgɔ si tɛ o bonya ta a yɛrɛ ye, ni Ala ye min wele, i ko Aron tun bɛ cogo min na.

Ala ye Aron wele ka kɛ Israɛl ka sarakalasebaa kuntigi ye, k’a sinsin a kan ko a nafa ka bon Ala ka mɔgɔ sugandi baara dɔ kama.

1: Ala b’an wele ka a sago kɛ - Heburuw 5:4

2: An ka kan ka majigin Ala ka weleli la - Heburuw 5:4

1: Matiyu 22:14 - "Katuguni mɔgɔ caman welelen don, nka mɔgɔ damadɔw de sugandira."

2: Romɛkaw 12:3 - "Ne ka nɛɛma min dira ne ma, ne b'a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri aw yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka dannaya hakɛ ye." ye baara di."

Heburuw 5.5 O cogo kelen na, Krisita ma a yr bonya walisa ka k sarakalasebaa kuntigi ye. Nka min y'a fɔ a ye ko: «I ye ne Denkɛ ye, ne ye i bange bi.»

Krisita ma nɔɔrɔ da a yɛrɛ kan, nka nɔɔrɔ dira a ma Ala fɛ.

1. Ka to ka majigin Ala ka nɔɔrɔ ɲɛkɔrɔ

2. Ka baara kɛ Ala ye ni majigilenya ni waleɲumandɔn ye

1. Filipekaw 2:6-7 - "Hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ni Ala tun tɛ kelenya jate fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y'a yɛrɛ lankolonya, ka baaraden cogo ta, a bangera o cogo la." hadamadenw ta la."

2. 1 Piɛrɛ 5:5-6 - "O cogo kelen na, aw minnu ka dɔgɔ, aw ka kolo maakɔrɔw kɔrɔ. Aw bɛɛ ka majigin don ɲɔgɔn na, katuguni ? 쏥 od bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma . " .??

Heburuw 5.6 I ko a f= yr wr la fana ko: I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa, i ko Mlkisedek.

Heburuw sɛbɛnbaga ye Ala ka kuma fɔ ko Yesu ye sarakalasebaa ye fo abada, ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sariya ye.

1. Yesu: Sarakalasebaa kuntigi banbali

2. Melkisedeki ka sigikafɔ: Dannaya sarakalasebaaya

1. Heburuw 7:17 - ? 쏤 walima a seereya bɛ a fɛ ko: I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sigikafɔ ye.??

2. Zaburu 110:4 - ? 쏷 ale Matigi ye kalifa kɛ, a tɛna nimisa ko: I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk.??

Heburuw 5.7 A farisogo donw na, a ye delili ni deliliw kɛ ni kulekanba ni ɲɛji ye, min tun bɛ se ka a kisi saya ma, ka mɛn a sirannen fɛ.

Krisita y’a jira a yɛrɛ ka ko kɛlenw fɛ ko delili min bɛ kɛ ni majigilenya ni timinandiya ye, o bɛ mɛn ani ka jaabi di Ala fɛ.

1. Delili fanga: Ka da Ala la ani k’an jigi da a kan an ka barikantanya la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka tugu Krisita ka misali kɔ delili banbali la

1. Yakuba 5:13-18

2. Matiyu 6:9-13

Heburuw 5.8 Hali ni a tun ye Denkɛ ye, a ye kanminɛli dege a ka tɔɔrɔw fɛ.

Yesu y’a jira ko a bɛ Ala kan minɛ a kɛtɔ ka tɔɔrɔ muɲu ni diyanye ye.

1. Kanminɛli fanga: Yesu ye misali ye

2. Tɔɔrɔ ka kan ka kɛ: Kanminɛli dege Yesu sababu fɛ

1. Filipekaw 2:5-8 - Yesu? 셲 Ala kan minɛ ni majigilenya ye fo ka se saya ma

2. Romɛkaw 5:3-5 - Tɔɔrɔ fanga ani jigiya min bɛ se ka lase a ma

Heburuw 5.9 A kɛra mɔgɔ dafalen ye, a kɛra kisili banbali tigi ye a kan minɛbagaw bɛɛ bolo.

Yesu kra mg dafalenw ye ani a ye kisili banbali sr mgw b ye minnu b a kanmin.

1. Yesu ka dafalenya ani Kisili banbali layidu

2. Ka Yesu kan minɛ ani ka Kisili banbali sɔrɔ

1. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b a f ni i da ye ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i bna kisi.

2. Romkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

Heburuw 5:10 Ala y’a wele ka kɛ sarakalasebaa kuntigi ye Mɛlkisedɛk ka cogo la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka sarakalasebaa kuntigi weleli kan Mɛlkisedɛk ka cogo la.

1. Ala ka weleli fanga

2. Ka tugu Ala ka cikan kɔ

1. Romɛkaw 8:29 - Ala tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ denkɛ fɔlɔ ye balimakɛ ni balimamuso caman cɛma.

2. Esayi 49:5-6 - Wa sisan Matigi ko wa? 봈 e jɔn ye ne da kɔnɔbara la walisa ka kɛ a ka baaraden ye walisa ka Yakuba lasegin a ma, ka Israɛl lajɛ a yɛrɛ ma, katuguni ne bonyalen don Matigi ɲɛ kɔrɔ ani ne ka Ala kɛra ne fanga ye? 봦 e ko: ? 쏧 t ka dɔgɔ kojugu i bolo ka kɛ ne ka baaraden ye ka Yakuba ka kabilaw lasegin ani ka Israɛl kabilaw lasegin ne ye minnu mara. Ne na aw kɛ yeelen ye siya wɛrɛw ye, walisa ne ka kisili ka se dugukolo dan na.??

Heburuw 5.11 Fɛn caman bɛ an fɛ ka minnu fɔ, u fɔli ka gɛlɛn, k'a masɔrɔ aw ka mɛnni sɛgɛnnen don.

Heburuw sɛbɛnbaga tun bɛ kuma caman fɔ, nka a tun ka gɛlɛn k’o fɔ mɔgɔw ye minnu faamuyali tun ka gɛlɛn.

1. Kumaɲɔgɔnya jɛlen fanga

2. Dusukun min bɛ se ka kalan, o nafaw

1. Ntalenw 8:5-9 - "Aw mɔgɔ nɔgɔlenw, aw ka hakilitigiya faamu, aw hakilintanw, aw ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye. Aw ka lamɛnni kɛ, katuguni ne na kuma fisamanw kan, ne da wulilen na kɛ ko tilennenw ye." Katuguni ne da na tiɲɛ fɔ, kojugu ye ne dawolo haramulen ye.Ne da ka kumaw bɛɛ bɛ tilennenya la, foyi tɛ u la, foyi tɛ u la dɔnniya."

2. 2 Timote 2:15 - "I ka kalan kɛ walisa ka i yɛrɛ jira ko i ka di Ala ye, baarakɛla min man kan ka maloya, ka tiɲɛ kuma tila ka ɲɛ."

Heburuw 5.12 Katuguni aw ka kan ka k= karamɔgɔw ye tuma min na, aw mago b’a la ka aw kalan ko kura, o minnu ye Ala ka kuma fɔlenw ye. U bɛ kɛ mɔgɔ minnu mago bɛ nɔnɔ na, u tɛ sogo barikamaw ye.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ ka kalandenw hakili jigin ko u ka kan ka kɛ karamɔgɔw ye kaban i n’a fɔ u tun ka kan ka kalan Ala ka kuma fɔlenw sariyakolo fɔlɔw la cogo min na. Nka, u ma deli o sariyakolow la fo u ka kan ka kalan kokura i n’a fɔ u mago bɛ nɔnɔ na.

1. Dannabaa mago bɛ nɔnɔ ni sogo la: Ala ka kuma fɔlenw sariyakolo fɔlɔw sigicogo kura

2. Karamɔgɔ ka baara: Ala ka kumasenw sariyakolo fɔlɔw sigili kokura

1. 1 Piɛrɛ 2:2 - "I ko den bangenen kuraw, aw ka kuma nɔnɔ ɲuman nege don aw la, walisa aw ka bonya o la".

2. Kolosekaw 2:8 - "Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi walisa mɔgɔ si kana aw tiɲɛ hakilitigiya ni nanbara fu fɛ, ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka laadalakow ye, ka kɛɲɛ ni diɲɛ ko fɔlɔw ye, nka Krisita tɛ".

Heburuw 5.13 Min b nɔnɔ kɛ, o tɛ se tilennenya kuma la, katuguni a ye denmisɛn ye.

Mɔgɔ o mɔgɔ ma kɔgɔ tilennenya kuma faamuyali la, o bɛ i ko den min bɛ se ka nɔnɔ dɔrɔn min.

1. Ka bonya an ka tilennenya kuma dɔnniya la

2. Ka kɔgɔ an ka Ala sago faamuyali la

1. Filipekaw 3:15-16 - O de kosɔn, an minnu ye mɔgɔ dafalenw ye, an ka an hakili to nin cogo la. O bɛɛ n'a ta, an sera min na kaban, an ka taama sariya kelen de fɛ, an hakili ka to o ko kelen na.

2. Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛra aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

Heburuw 5.14 Nka dumuni barikama bɛ mɔgɔ kɔrɔbaw ta ye, hali minnu hakili bɛ u hakili la ka ko ɲuman ni juguman dɔn.

Dannabaa minnu kɔgɔra hakili ta fan fɛ, olu bɛ se ka ɲuman ni juguman faranfasi ka da u dusukunnataw yiriwali kan waleyali fɛ.

1. Hakilitigiya sira

2. Ka bonya koɲuman ni kojugu dɔnni na

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la, aw ka sɔn a ma, a na aw ka siraw tilennen to.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Heburuw 6 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ye, min kɔnɔ, sɛbɛnnikɛla bɛ kuma alako ta fan fɛ bonya nafa kan ani ka lasɔmi ko an kana bin dannaya la. Sapitiri bɛ sinsin a kan ko an ka kan ka kɔgɔ, ka timinandiya ani ka daŋaniya sɔrɔ an ni Ala cɛsira la.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla b’a ka kalandenw jija u ka tɛmɛ fɔlɔ kalansiraw kan, k’u jija ka kɔgɔ (Heburuw 6:1-3). A b’u jija u ka sariyakolo jɔnjɔnw to u kɔ i n’a fɔ nimisa ka bɔ kɛwale salenw na, dannaya min bɛ Ala la, kalan ko la, bolo dali, suw lakununni, ani kiri banbali. O nɔ na, u ka kan ka taa a fɛ ka faamuyali jugu sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko a b’a fɛ Ala ka o cogo di u ma ni a sago don.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla ye lasɔmini kɛ walisa an kana bɔ dannaya la (Heburuw 6:4-8). A bɛ ko dɔ ɲɛfɔ min bɛ kɛ hakilinata ye, mɔgɔ minnu ye Ala ka Kuma ɲumanya nɛnɛ ani minnu ye waati nata fanga sɔrɔ, olu bɛ bin. Ni o tuma na, ni u banna Krisita ye yeelen sɔrɔlen kɔfɛ ani ka u sen don Ni Senu ka baara la, o tun tɛna se ka u lasegin nimisali la kokura. O mɔgɔ suguw bɛna kɛ i n’a fɔ dugukolo min bɛ min sanji fɛ, nka a bɛ ŋaniw ni jirisunw dɔrɔn de bɔ—nafa tɛ min na, wa a bɛ ɲini ka halaki.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka timinandiya u ka dannaya la (Heburuw 6:9-20). Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko a dalen b’a la ko a ka kalandenw tɛ mɔgɔ minnu cɛma minnu bɛna bin, nka u bɛ mɔgɔ minnu ta, minnu bɛ Ala tɔgɔ kanu jira u kɛtɔ ka baara kɛ a ka mɔgɔ senumaw ye. A b’u jija u k’u timinandiya k’u ka jigiya tiimɛ fo laban na walisa u ka se ka layidu ta min kɛra dannaya ni muɲuli sababu fɛ, u ka o ciyɛn ta. Walisa k’u hakili sigi ka taa a fɛ, a b’a jira cogo min na Ala ye kalili kɛ ni Ibrahima ye, k’a kɛ a ka layidu sinsinni ye—layidu min tɛ Changé, min bɛ kɛ an niw jɔlan ye Yesu donni fɛ sankolo la iko an ka Sarakalasebaa Kuntigi.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ sinsin bonya kan alako ta fan fɛ, ka lasɔmi ko u kana bin dannaya la, ani ka dannabaaw jija u ka timinandiya.

Sɛbɛnnikɛla b’a ɲini kalandenw fɛ u ka tɛmɛ kalansira jɔnjɔnw kan, k’u cɛsiri ka kɔgɔ Ala ka Kuma faamuyali la.

A bɛ lasɔmini kɛ walisa u kana bin dannaya la, ka kɔlɔlɔ juguw ɲɛfɔ minnu bɛ ban Krisita la, u kɛlen kɔ ka a ka ɲumanya ye ani ka u sen don Ni Senu ka baara la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka timinandiya, k’a jira ko u dalen bɛ u ka dannaya la. Sɛbɛnnikɛla b’u jija u ka timinandiya jira, k’u jigi tigɛ fo ka se a laban ma. A b’u hakili sigi ko Ala ka layidu min tɛ Changé, o bɛ kɛ an niw jɔlan ye Yesu jɔyɔrɔ sababu fɛ i n’a fɔ an ka Sarakalasebaa Kuntigi. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye min b’a jira ko an ka kan ka bonya alako ta fan fɛ, ka timinandiya dannaya la, ani ka an hakili sigi Ala ka layiduw la.

Heburuw 6:1 O de kosɔn, an ka Krisita ka kalan sariyakolow to yen, an ka taa dafalenya la. an kana nimisa ka bɔ kɛwale salenw na, ka dannaya jusigilan sigi Ala la.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka tɛmɛ Krisita ka kalan sariyakolo jɔnjɔnw kan ani ka taa a fɛ ka bonya u ka dannaya la, u mago t’a la ka segin fɛn jɔnjɔnw kan i n’a fɔ nimisa jurumu kɛwalew la ani dannaya Ala la.

1. "Ka jusigilanw bila: Ka bonya dannaya la".

2. "Ka tɛmɛn fɛn jɔnjɔnw kan: Ka taama nata kɛ dannaya la".

1. Matiyu 5:48 - "Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ.

Heburuw 6.2 Batiseli kalan ko la, ani bolo dali ko la, ani suw lakununni ko la, ani kiri banbali ko la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma batɛmu kalansiraw kan, bolo dali, suw lakununni ani kiri banbali kan.

1. Batɛmu nafa ka bon dannabaaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Kiiri banbali mago bɛ Ala ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romɛkaw 6:3-4, "Aw m'a dɔn ko an bɛɛ batisera Krisita Yesu la, an batisera a ka saya la wa? an kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la, an fana bɛ se ka taama ɲɛnamaya kura la.»

2. Matiyu 25:31-32, “Ni Mɔgɔ Denkɛ nana a nɔɔrɔ la, ni mɛlɛkɛw bɛɛ n’a ye, o tuma na, a na sigi a nɔɔrɔ masasigilan kan. Siyaw bɛɛ na lajɛ a ɲɛ kɔrɔ, a na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i ko sagagɛnna bɛ sagaw ni bakɔrɔnw fara ɲɔgɔn kan cogo min na.”

Heburuw 6.3 Ni Ala y’a to an na nin kɛ.

Heburuw sɛbɛnbaga y’a fɔ k’u bɛna wale kɛ ni Ala y’a to.

1. A nafa ka bon k’a dɔn ko an ka kan ka sɔn Ala sago ma an ka ko kɛtaw bɛɛ la.

2. An ka labɛnw ni an ka kɛwalew ka kan ka kɛ tuma bɛɛ Ala sago kɔnɔ.

1. Jeremi 29:11-13 - Katuguni ne ye labɛn minnu kɛ aw ye, ne b’o dɔn,” Matigi y’o fɔ, “laɲiniw ye ka ɲɛtaa sɔrɔ aw la, ka kojugu kɛ aw la, labɛnw ye jigiya ni siniko di aw ma.

12 O tuma la, aw na ne wele ka na ne deli, ne na aw lamɛn. 13 I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.

2. Yakuba 4:13-15 - Sisan, aw ka lamɛnni kɛ, aw minnu b’a fɔ ko: “Bi walima sini an bɛ taa nin dugu in na, ka san kelen kɛ yen, ka jago kɛ ka wari sɔrɔ.” 14 Mun na, aw yɛrɛ t'a dɔn min bɛna kɛ sini. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? I ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun. 15 O nɔ na, aw ka kan k'a fɔ ko: «Ni Matigi sago don, an na ɲɛnamaya ka nin walima nin kɛ.»

Heburuw 6.4 Katuguni minnu ye yeelen sɔrɔ fɔlɔ, ka sankolo nilifɛn nɛnɛ, ka kɛ Ni Senu jɛɲɔgɔnw ye, o tɛ se ka kɛ.

A tɛ se ka kɛ ka i kɔdon Ala la ni mɔgɔ y’a ka nɛɛma ni a ka sebaaya sɔrɔ.

1: An kana Ala ka nɛɛma jate fɛn ye

2: I ka to Ala ka Kibaru Duman la

1: Romɛkaw 11:22 - O de kosɔn, Ala ka ɲumanya ni a ka gɛlɛya filɛ. Nka i ka ɲumanya, ni i tora a ka ɲumanya la, n'o tɛ, i fana na tigɛ.»

2: 1 Kɔrɛntekaw 10:12 - O de kosɔn, mɔgɔ min b'a miiri ko a jɔlen don, o k'a janto a kana bin.

Heburuw 6.5 Aw ye Ala ka kuma ɲuman nɛnɛ, ani diɲɛ nata sebaaw nɛnɛ.

Tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kuma ɲumanya nɛnɛ kan ani diɲɛ nata sebaaya.

1. "Ala ka kuma sebaaya".

2. "Ala ka kuma ɲuman sɔrɔli".

1. Zaburu 119:103 - "I ka kuma ka di ne diyanye ye dɛ, ka di ne da la ka tɛmɛ mɔni kan dɛ!"

2. Esayi 55:10-11 - «Katuguni sanji ni nɛnɛ bɛ jigin ka bɔ sankolo la cogo min na, u tɛ segin yen, nka u bɛ dugukolo ji kɛ, k’a bɔn ka falen, ka kisɛ di danbaga ma, ka dumuni di dumunikɛla ma, o cogo kelen na.” ne ka kuma bɛ bɔ ne da la, a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne bɛ min latigɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a bɛna ɲɛ sɔrɔ o la.»

Heburuw 6.6 Ni u binna, ka u kuraya ko kura ka nimisa. U y'a ye ko u ye Ala Denkɛ gengen jiri la kokura, ka maloya da a kan.

Mɔgɔ minnu bɛ bin kisili sɔrɔlen kɔfɛ, olu bɛ farati la ka Yesu gengen jiri la tuguni ani ka a bila maloya la.

1. Kana i ka kisili jate fɛn ye

2. Kana ɲinɛ Yesu ka saraka kɔ

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Heburuw 10:26-27 - Ni an tora ka jurumu k ni laɲini ye tiɲɛ dɔnniya sɔrɔlen kɔfɛ, saraka tɛ to jurumuw kosɔn tun, nka kiri makɔnɔni sirannin bɛ to yen, ani tasuma dimi min bɛna juguw faga .

Heburuw 6.7 Dugukolo min bɛ min sanji la, min bɛ na a kan tuma caman, ka binkɛnɛw bɔn minnu bɛ bɛn a masiribaga ma, o bɛ dugawu sɔrɔ Ala fɛ.

Dugukolo ye dugawu sɔrɔ Ala fɛ, bawo a bɛ den ani a bɛ binw di mɔgɔ ma minnu bɛ baara kɛ a kan.

1. Ala ye nɛɛma kɛ, wa a bɛna dugawu kɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ.

2. An bɛ se ka kalan sɔrɔ danfɛnw na ani ka Ala ka dugawuw ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Matiyu 5:45: "Walisa aw ka kɛ aw Fa denw ye sankolo la. A bɛ a ka tile bɔ mɔgɔ juguw ni mɔgɔ ɲumanw kan, ka sanji lase mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw ma."

2. Zaburu 104:14: “A bɛ bin falen baganw ye, ka jiriw falen mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ— a bɛ dumuni bɔ dugukolo la: diwɛn min bɛ hadamadenw dusukunw nisɔndiya, tulu min bɛ u ɲɛda yeelen, ani nbuuru min bɛ u dusukunw sabati.”

Heburuw 6.8 Nka ŋaniw ni ŋɛɲɛw bɛ den min na, o bɛ ban, a surunyalen bɛ danga la. min laban ka kan ka jeni.

Mɔgɔ minnu tɛ u jigi da a kan, Ala bɛ ban olu la, wa a bɛna u lase halakili la.

1. Ka ban Ala la, o bɛ na ni halakili ye

2. Ka i jigi da Ala kan, o bɛ na ni dugawu ye

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka hami bɛɛ bila a kan bawo a b’a janto aw la.

Heburuw 6.9 Nka, kanulenw, an dalen b’a la ko fɛn fisamanw bɛ aw fɛ, ani ko minnu bɛ kisili kɔ, hali ni an bɛ kuma nin cogo la.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u k’u cɛsiri ka fɛn ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ taa ni kisili ye.

1. Ka tugu fɛn ɲumanw kɔ: An ka kunkanbaaraba ye ka dɔ fara dannaya kan

2. Kisili min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ: Ka jɛɲɔgɔnya gɛlɛn sɔrɔ ni Ala ye

1. Filipekaw 3:12-14 - A t ko ne ye nin sr kaban wala ne dafalen don kaban, nka ne b ne jija ka o k ne ta ye, katuguni Krisita Yesu ye ne k a ta ye. Balimaw, ne t’a jate ko ne y’a kɛ ne yɛrɛ ta ye. Nka ne bɛ fɛn kelen de kɛ: ka ɲinɛ fɛn kɔ min bɛ kɔfɛ ani ka n jija ka taa ɲɛfɛ ka taa ɲɛ, ne bɛ taa ɲɛ ka taa kuntilenna la walasa ka Ala ka sankolo weleli sara sɔrɔ Krisita Yesu la.

2. Kolosekaw 3:1-3 - Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan. Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la.

Heburuw 6.10 Katuguni Ala ma tilenbaliya ye ka ɲinɛ aw ka baara ni kanuya baara kɔ, aw ye min jira a tɔgɔ la, ka kɛɲɛ ni aw ye mɔgɔ senumaw baara ani ka baara kɛ.

Krecɛnw ye kanuya baara min kɛ walisa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, Ala tɛna ɲinɛ o kɔ.

1. Kanuya walew la: Se min bɛ mɔgɔ wɛrɛw baara la

2. Baara min bɛ kɛ ni kantigiya ye, o sara

4 kuma nka kɛwalew ni tiɲɛ de la."

2. Galasikaw 5:13 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la.

Heburuw 6.11 An b’a fɛ aw kelen-kelen bɛɛ ka timinandiya kelen jira, ka jigiya dafalen sɔrɔ fo ka se a laban ma.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka timinandiya dannaya la, k’a jira ko u cɛsirilen don ka jigiya dafalen ɲini fo ka se a laban ma.

1. I ka to dannaya la: Heburuw 6:11

2. Jigiya laban na: Heburuw 6:11 kalan

1. Romɛkaw 5:1-5 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye?

Heburuw 6.12 Aw kana kɛ sɛgɛnbaatɔw ye, nka aw ka kɛ mɔgɔ minnu nɔfɛmɔgɔw ye, olu minnu bɛ layidu talenw ciyɛn ta dannaya ni muɲuli fɛ.

An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ni muɲuli ye walisa ka Ala ka layiduw sɔrɔ.

1: I ka timinandiya tuma bɛɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni muɲuli la

2: Muɲuli fanga: Ala ka layiduw dafa

1: Romɛkaw 8:25 - Nka ni an jigi bɛ fɛn kan min tɛ an bolo fɔlɔ, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye.

2: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

Heburuw 6.13 Ala ye layidu ta Ibrahima ye tuma min na, katuguni a tun t se ka kali min ka bon ni o ye, a ye kali a yr la.

Ala ye layidu min ta Ibrahima ye, o tun nafa ka bon kosɛbɛ fo a ye kali a yɛrɛ la.

1. Ala ka layiduw tɛ se ka tiɲɛ

2. Ala ka Kuma barika ka bon

1. Jenɛse 15:1-6

2. Esayi 55:11

Heburuw 6.14 A ko: Tiɲɛ na, ne na dugawu kɛ i ye, ka caya.

Ala ye layidu ta ko a bɛna duba ani ka caya mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ.

1. “Ni kanminɛli dugawu: Ala bɛ an ka dugaw caya cogo min na”

2. “Ala ka layidu: A ka dubaw sɔrɔ ani ka caya” .

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:1-14 – Matigi ka layidu ta ko a bɛna dugawuw di mɔgɔ ma minnu bɛ a kan minɛ

2. Esayi 1:19 – Ni i sɔnna ka kan minɛ, i na jamana ka fɛn bɛɛ la ɲuman dun.

Heburuw 6:15 O cogo la, a muɲuli kɛlen kɔ, a ye layidu sɔrɔ.

Ala ye muɲuli kɛ ni muɲuli ye ani ka layidu sɔrɔ.

1. Muɲuli fanga: Ka jɔ dannaya la

2. Ala ka layiduw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na: Duba min bɛ sɔrɔ timinandiya la

1. Romɛkaw 8:22-25, "An b'a dɔn ko danfɛnw bɛɛ bɛ ka ŋunan i ko jiginni dimi na fo ka na se bi ma. Anw dannabaaw fana bɛ ŋunan, hali ni Ni Senu bɛ an kɔnɔ i n'a fɔ a nɛnɛ." sini nɔɔrɔ, bawo an b’a fɛ kosɛbɛ an farikolo ka bɔ jurumu ni tɔɔrɔ la.An fana bɛ don makɔnɔ ni jigiya ye ni kɔnɔnajɛya ye, Ala bɛna an ka josariyaw bɛɛ di an ma i n’a fɔ a denw, farikolo kura minnu layidu ta an ye, olu fana sen bɛ o la. O jigiya dira an ma tuma min na an kisira."

2. Yakuba 5:7-8, "Aw ka muɲu balimaw ni balimamusow, fo Matigi nali. A filɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo makɔnɔ cogo min na a ka sɛnɛfɛn nafamaw sɔrɔ, ka muɲu ka tilegan ni samiyɛ sanji makɔnɔ. Aw fana, aw ka muɲu ka jɔ, katuguni Matigi nali surunyara.»

Heburuw 6.16 K'a masɔrɔ mɔgɔw bɛ kali mɔgɔba tɔgɔ la, kalifa min bɛ u sinsin, o ye sɔsɔli bɛɛ ban ye u bolo.

Mɔgɔw bɛ kalili kɛ walisa ka bɛnbaliyakow ɲɛnabɔ, ka kali fɛn dɔ la min ka bon ni u yɛrɛ ta ye.

1. Layidu dɔ ka sebaaya

2. Kalili fanga

1. Matiyu 5:33-37 - Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw jija u ka u ka kaliliw ni u ka layiduw tiimɛ.

2. Yakuba 5:12 - Kalili tilennen sebaaya.

Heburuw 6.17 O de y'a to Ala tun b'a fɛ ka layidu ciyɛntalaw jira ka caya a ka laadilikan na, a y'a ka ladili sinsin.

Ala ka layiduw bɛ se ka da u kan, wa u tɛna Changé.

1. Ala ka layiduw - Ankɔri waati dantigɛbaliw la

2. Ala ka Kuma min tɛ Changé - Jigiya jusigilan

1. Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna to badaa.

2. Zaburu 33:11 - Matigi ka laadilikanw bɛ to badaa-badaa, a dusukun ka laɲiniw bɛ to mɔgɔw ka bɔnsɔn bɛɛ la.

Heburuw 6.18 Walisa Ala tun tɛ se ka nkalon tigɛ fɛn fila fɛ, an ka dusu saalo barikama sɔrɔ, olu minnu bolila ka taa dogoyɔrɔ la walisa ka jigiya min bilalen bɛ an ɲɛ, o minɛ.

Ala ye jigiya layidu di an ma min tɛ se ka tiɲɛ tiɲɛ fila sababu fɛ minnu tɛ Changé.

1. Jigiya bɛ tiɲɛw la minnu tɛ Changé - Heburuw 6:18

2. Ka boli ka taa dogoyɔrɔ la - Heburuw 6:18

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Tite 1:2 - Ɲɛnamaya banbali jigiya la, Ala min tɛ se ka nkalon tigɛ, o ye layidu min ta sani diɲɛ ka daminɛ.

Heburuw 6.19 O jigi b'an kan i ko ni ka j1Enamaya j1Enamaya, min sabatilen don ani min sabatilen don, ani min be don finimugu la.

Dannabaaw jigi ye ni ka jɔlan ye, min bɛ sabatili ni sabatili di ani ka dannabaaw bila Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ni jigiya: Ka sabatili ni sabatili sɔrɔ Ala la

2. Ankɔri min bɛ finimugu kɔnɔ: Ala ka kɛta sɔrɔli

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

. sanfɛ, ka Krisita ka kanuya dɔn, min bɛ tɛmɛ dɔnniya kan, walisa aw ka fa Ala ka dafalenya bɛɛ la."

Heburuw 6.20 An kuntigi donna yɔrɔ min na, Yesu ye sarakalasebaaw kuntigi ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ye.

Yesu kɛra sarakalasebaa kuntigi ye min bɛ ban badaa, Mɛlkisedɛk ka ko kɛlen kɔ.

1. Sarakalasebaa kuntigi banbali: Yesu Krisita

2. Mɛlkisedɛk ka sigicogo: Dubaw banbaliw

1. Heburuw 7:17 - Katuguni a ye seereya kɛ ko: «I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ye.»

2. Zaburu 110:4 - Matigi ye kalifa kɛ, a tɛna nimisa ko: I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ye.

Heburuw 7 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba wolonwulanan ye, sɛbɛnnikɛla bɛ kuma Mɛlkisedɛk ka sarakalasebaaya ka fisa ni tɔw bɛɛ kan ani Yesu ka sarakalasebaaya sigira cogo min na ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sigicogo ye. O tilayɔrɔba bɛ sinsin Yesu ka sarakalasebaaya banbali kan, a jɔyɔrɔ kan iko cɛsiribaa, ani a ka se ka kisi pewu.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla bɛ Mɛlkisedɛk jira ani k’a jira ko a ka fisa ni Ibrahima ye (Heburuw 7:1-10). A b’a ɲɛfɔ ko Salɛm masakɛ Mɛlkisedɛk ani Ala Kɔrɔtalenba ka sarakalasebaa, ye dugawu kɛ Ibrahima ye tuma min na a seginna ka bɔ kɛlɛ la. Ibrahima yɛrɛ ye a bolofɛn bɛɛ la tannan kelen di a ma. Sɛbɛnnikɛla y’a jira ko Levi min bɔra Ibrahima la ani min kɛra sarakalasebaa ye Israɛl ka sigikafɔ kɔnɔ, o ye taasibila di Mɛlkisedɛk ma Ibrahima sababu fɛ. O b’a jira ko Mɛlkisedɛk ka sarakalasebaaya ka bon ni Levi ta ye, wa a nafa ka bon kosɛbɛ.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ka sarakalasebaaya ka ca ni Levit sarakalasebagaw ta ye (Heburuw 7:11-24). A b’a fɔ ko ni dafalenya tun bɛ se ka sɔrɔ Levitew ka sarakalasebaaya sababu fɛ, sarakalasebaa wɛrɛ mago tun tɛna kɛ ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sigicogo ye. Nka, ikomi yɛlɛma donna sarakalasebaaya la, fɛn dɔ ka kan ka yɛlɛma sariya fana na. Yesu bɛ kabila wɛrɛ la—Juda—wa sarakalasebagaw bɔra min na laada la. A ma kɛ sarakalasebaa ye bɔnsɔnw tɔgɔw fɛ, nka a kɛra ɲɛnamaya ye min tɛ se ka tiɲɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu ka sarakalasebaaya banbali sinsinni ye (Heburuw 7:25-28). Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko Yesu bɛ se ka mɔgɔ minnu nana Ala fɛ ale fɛ, a bɛ se ka olu kisi pewu bawo a bɛ ɲɛnamaya tuma bɛɛ ka delili kɛ u ye. Yesu tɛ i ko dugukolo kan sarakalasebaaw kuntigi minnu tun ka kan ka saraka bɔ don o don u yɛrɛ ka jurumuw kosɔn ani mɔgɔ wɛrɛw ta fana kosɔn, Yesu y’a yɛrɛ di siɲɛ kelenpe la tuma min na a ye a yɛrɛ saraka gengenjiri kan. A senuma, jalaki tɛ a la, a saniyalen don, a kɔrɔtalen don sankolo sanfɛ. A mago t’a la ka saraka bɔ siɲɛ caman nka a y’a yɛrɛ di i n’a fɔ jurumuw saraka dafalen siɲɛ kelenpe.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba wolonwulanan bɛ kuma Mɛlkisedɛk ka sarakalasebaaya ka fisa ni tɔw bɛɛ ye ani Yesu ka sarakalasebaaya sigira cogo min na ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sigicogo ye.

Sɛbɛnnikɛla y’a jira ko Mɛlkisedɛk ka fisa ni Ibrahima ni Levi ye, k’a sinsin a kan ko a ka sarakalasebaaya nafa ka bon kosɛbɛ.

A b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu ka sarakalasebaaya ka ca ni Levit sarakalasebagaw ta ye. Ikomi yɛlɛma donna sarakalasebaaya la, fɛn dɔ ka kan ka yɛlɛma sariya fana na. Yesu kɛra sarakalasebaa ye bɔnsɔnw tɔgɔw fɛ, nka a kɛra ɲɛnamaya ye min tɛ se ka tiɲɛ.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni Yesu ka sarakalasebaaya banbali sinsinni ye. A b se ka kisi pewu sabu a b namaya tuma b ka dannabaaw deli. Yesu tɛ i n’a fɔ dugukolo kan sarakalasebaaw kuntigiw minnu mago tun bɛ saraka segin-seginw na, Yesu y’a yɛrɛ di siɲɛ kelenpe ka kɛ jurumuw saraka dafalen ye. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye Yesu ka sarakalasebaaya sanfɛla la ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sigicogo ye ani a ka se ka kisi pewu a ka saraka baara fɛ dannabaaw tɔgɔ la.

Heburuw 7.1 Salem masakɛ Melkisedɛk, Ala Kɔrɔtalenba ka sarakalasebaa, min ye Ibrahima kunbɛn ka bɔ masakɛw fagali la, ka duba a ye.

Salɛmu masakɛ Melkisedɛk, ani Ala Kɔrɔtalenba ka sarakalasebaa, ye dugawu kɛ Ibrahima ye tuma min na a seginna ka bɔ masakɛw fagali la.

1. Ala ka dugawu - An bɛ se ka Ala ka dugawu sɔrɔ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Sarakalasebaa masakɛ - Mɛlkisedɛk ani a jɔyɔrɔ Bibulu kɔnɔ

1. Jenɛse 14:17-20 - Ibrahima ye Mɛlkisedɛk kunbɛn, a ye dugawu sɔrɔ a fɛ

2. Zaburu 110:4 - Ala ye Mɛlkisedɛk jate sarakalasebaa ye fo abada

Heburuw 7.2 Ibrahima ye u bɛɛ tila tannan di u ma. fɔlɔ ka kɛ tilennenya masakɛ ye kɔrɔfɔ fɛ, o kɔfɛ, Salɛm masakɛ fana, o ye hɛrɛ Masakɛ ye.

Ibrahima y’a ka nafolo bɛɛ la tannan kelen di Mɛlkisedɛk ma, ale min tun bɛ dɔn ko tilennenya masakɛ ani Salem masakɛ, o min ye hɛrɛ Masakɛ ye.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Ibrahima ka misali la, ale min ye bolomafara ni majigilenya di Mɛlkisedɛk ma, tilennenya ni hɛrɛ Masakɛ.

2: A ka misali sababu fɛ, Ibrahima b’an kalan nili nafa ka bon, ani o bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na.

1: Luka 6:38 - «Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.”

2: Ntalenw 11:24-25 - «Mɔgɔ kelen bɛ nili kɛ fu, nka a bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ o kan. dɔ wɛrɛ bɛ a yɛrɛ minɛ cogo bɛnbali la, nka a bɛ na faantanya la. Mɔgɔ min bɛ bolomafara di, o bɛna ɲɛtaa sɔrɔ; mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafiya, o na lafiya.”

Heburuw 7.3 Ni fa tɛ, ni ba tɛ, ni bɔnsɔn tɛ, tile daminɛ tɛ, ɲɛnamaya laban tɛ. Nka a kɛra i ko Ala Denkɛ. sarakalasebaa tora tuma bɛɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ Heburuw 7:3 la, o bɛ kuma Yesu Krisita ka sarakalasebaaya banbali kan, min daminɛ ni laban tɛ.

1. "Yesu Krisita ka sarakalasebaaya banbali".

2. "An Kisibaa ka kanuya banbali".

1. Yuhana 1:1-3, "Fɔlɔ la, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun bɛ Ala fɛ, Kuma tun ye Ala ye. A tun bɛ Ala fɛ fɔlɔ. Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, nka a tun tɛ yen." fɛn o fɛn dilannen don, o kɛra."

2. 1 Yuhana 4:9-10, "Ala ka kanuya jirala an cɛma o de la, ko Ala y'a Denkɛ kelenpe ci ka na diɲɛ la, walisa an ka ɲɛnamaya a barika la. Kanuya bɛ nin de la, kanuya tɛ an bolo." a ye Ala kanu nka a ye an kanu ani a ye a Denkɛ ci ka kɛ an ka jurumuw kafari ye.»

Heburuw 7.4 A filɛ nin cɛ ka bon cogo min na, hali cɛkɔrɔba Ibrahima ye nafolo tannan di a ma.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ ka bonya kan, hali Ibrahima y’a ka nafolo tannan di min ma.

1. Ala ka baarakɛlaw ka bonya: Ka kalan sɔrɔ Ibrahima ka misali la

2. Ka kɛ kuntigi kantigi ye, o kɔrɔ ye min ye: Ka tannan di i n’a fɔ bato wale

1. Jenɛse 14:17-20 (Ibraham ye nafolo tannan di) .

2. Luka 16:10-12 (Sɛgɛsɛgɛlikɛla kantigi ka ntalen) .

Heburuw 7.5 Tiɲɛ na, Levi denkɛ minnu bɛ sarakalasebaaya baara sɔrɔ, olu ye ci fɔ ko u ka jama taasibila ta ka kɛɲɛ ni sariya ye, o kɔrɔ ye ko u balimaw, hali ni u bɔra Ibrahima ka kɔkiliw:

Levite sarakalasebagaw ye ci fɔ ko u ka taasibila ta u balima Israɛldenw fɛ, hali k’a sɔrɔ u bɛɛ ye Ibrahima bɔnsɔnw ye.

1. A nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye.

2. Taasibila nafa ka bon Bibulu kɔnɔ.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 14:22-23: "I ka kɛ i ka bɔnsɔn bɛɛ la, min bɛ bɔ foro la san o san, i ka o taasibila kɛ. Matigi i ka Ala ɲɛ kɔrɔ, a bɛna yɔrɔ min sugandi, a tɔgɔ ka sigi yɔrɔ min na." o yɔrɔ la, aw na aw ka suman, aw ka diwɛn ni aw ka tulu taasibila dun, ani aw ka sagaw ni sagaw den fɔlɔw, walisa aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ tuma bɛɛ.»

2. Matiyu 23:23: "Bɔnɛ bɛ aw sariya karamɔgɔw ni Farisiɛn filankafow! Katuguni aw ye manje ni dili ni kumini tilayɔrɔ tannan di, ka sariya ko gɛlɛnw to yen: tilennenya ni makari ani kantigiya. Aw tun ka kan ka ninnu kɛ. k'a sɔrɔ a ma tɔw bila kɔfɛ."

Heburuw 7.6 Nka min bɔnsɔn ma jate u la, o ye Ibrahima ka taasibila sɔrɔ, ka duba layidu talenw tigi ye.

Mɛlkisedɛk, gundola mɔgɔ dɔ, ye tannan sɔrɔ Ibrahima fɛ ani a ye dugawu kɛ a ye hali k’a sɔrɔ a ni Ibrahima tun tɛ ɲɔgɔn fɛ bɔnsɔnw fɛ.

1. Ala ka gundo siraw dugawu

2. Dannaya fanga bɛ yɔrɔ min na, an tɛ min dɔn

1. Romɛkaw 4:13-17 - Dannaya layidu

2. Jenɛse 14:17-20 - Mɛlkisedɛk ka gundo

Heburuw 7:7 Ni sɔsɔli bɛɛ tɛ, mɔgɔ fitinin bɛ dugawu sɔrɔ ka tɛmɛn fɛn ɲuman kan.

Min ka dɔgɔ, o bɛ dugawu sɔrɔ mɔgɔba fɛ.

1. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka da mɔgɔba kan

2. Ala ka dugawu fanga

1. Efesekaw 3:20 - "Sisan, min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ an ka delili kan walima an ka miiriliw bɛɛ kan, ka kɛɲɛ ni a ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ an kɔnɔ."

2. Yakuba 4:6-7 - "Nka a bɛ nɛɛma caman di an ma. O de kosɔn Sɛbɛnniw b'a fɔ ko: "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na.""

Heburuw 7.8 Mɔgɔ minnu bɛ sa, olu bɛ taasibila sɔrɔ yan. Nka a bɛ u minɛ yen, seereya bɛ minnu ko la ko a ɲɛnama don.

Cɛ minnu bɛ Dugukolo kan, olu bɛ taasibila di cɛ wɛrɛw ma, nka sankolo la, taasibila bɛ di mɔgɔ ɲɛnama ma, n’o ye Ala ye.

1. Yesu ye Ala ɲɛnama ye min ka kan ni an ka tannan ye

2. Taasibila ye an ka dannaya taamasyɛn ye Ala ɲɛnama la

1. Heburuw 7:8

2. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

Heburuw 7.9 I ko ne b se ka f cogo min na, Levi fana min b tila tila sr, o ye tannan di Ibrahima la.

Levi tun ye Ibrahima bɔnsɔn dɔ ye min ye tannan sɔrɔ ani a tun bɛ tannan sara.

1. Ka kanminɛli kɛ Ala ye, o bɛ na ni dannaya dubaw ye.

2. Ka baara kɛ Ala ye, o b’a ɲini an fɛ an ka segin ka fɛn di a ma.

1. Jenɛse 14:20 - Duba ka kɛ Ala Kɔrɔtalenba ye, min ye i juguw don i bolo. A ye u bɛɛ taasibila di a ma.

2. Malaki 3:10 - Aw ka na ni tilayɔrɔ tannan bɛɛ ye magasa kɔnɔ, walisa dumuni ka kɛ ne ka so kɔnɔ, ka ne kɔrɔbɔ ni nin ye sisan, Kɛlɛcɛw Matigi ko ten, ni ne ma sankolo finɛtiriw da wuli aw ye ka u bɔn aw bɛ dugawu kɛ, ko yɔrɔ tɛna se ka o sɔrɔ.

Heburuw 7.10 Katuguni a tun b a fa kn, tuma min na Melkisedek ye a kunbɛn.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu tun bɛ yen Mɛlkisedɛk cogo la tuma min na a ye Ibrahima kunbɛn.

1. Fɛn yebaliw ka sebaaya: Yesu ka kɛli fɔlɔ nɔfɛkow sɛgɛsɛgɛli Mɛlkisedɛk ka mɔgɔya sababu fɛ

2. Waati ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya: Yesu tun bɛ yen cogo min na Ibrahima ni Mɛlkisedɛk ka ɲɔgɔn sɔrɔli la

1. Jenɛse 14:18-20 - Abramu ye nafolo tannan dɔ di Mɛlkisedɛk ma

2. Romɛkaw 5:12-14 - Saya nana cogo min na mɔgɔ dɔ sababu fɛ, ka ɲɛnamaya lase mɔgɔ wɛrɛ ma

Heburuw 7.11 Ni dafalenya tun b Levitew ka sarakalasebaaya de f, (k'a masɔrɔ jama ye sariya sɔrɔ o de kɔrɔ,) mago tun bɛ jumɛn na ka sarakalasebaa wɛrɛ wuli ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka cogo ye, ka sɔrɔ a kana wele Aron ka cogo la?

Levitw ka sarakalasebaaya tun ma bn ka na ni dafalenya ye, o de la sarakalasebaa kura min b b Mlkisedek ka kulu la, o ma sigi Aron ka kulu la.

1. Dafalen Sarakalasebaa ŋana dɔ sababu fɛ

2. Mɛlkisedɛk ka jɛkulu nafa

1. Zaburu 110:4 - Matigi ye kalifa kɛ, a tɛna a hakilina Changé: “I ye sarakalasebaa ye badaa, Mɛlkisedɛk ka cogo la.”

2. Rom=kaw 10:4 - Katuguni Krisita ye sariya laban ye tilennenya kama dannabaaw b== ma.

Heburuw 7.12 Ni sarakalasebaaya b bn, ka sariya fana bn.

Sarakalasebaaya b bn, o la, sariya fana ka kan ka bn.

1: Ala ka sariya bɛ yɛlɛma tuma bɛɛ ani a bɛ ladamu walasa k’a ka mɔgɔw mago ɲɛ.

2: Yesu ka sarakalasebaaya ye an ka danaya jusigilan ye, ani ale de sababu la, an b se ka kisili sr.

1: Galasikaw 3:13 - Krisita ye an kunmabɔ sariya danga la, ka kɛ danga ye an kosɔn.

2: Yuhana 1:17 - Sariya dira Musa barika la, nka nɛɛma ni tiɲɛ nana Yesu Krisita barika la.

Heburuw 7.13 Nin kow fɔra min ko la, o ye kabila wɛrɛ ta ye, mɔgɔ si ma baara kɛ sarakabɔlan la.

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ dɔ kan min ni mɔgɔ minnu bɛ taa sarakabɔlan na, olu tɛ kabila kelen kɔnɔ.

1. Kelenya ni sigida nafa ka bon dannaya la.

2. Ala ka nɛɛma bɛ se bɛɛ ma, siya walima siya mana kɛ min o min ye.

1. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. O de fɛ, bɛɛ na a dɔn ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni aw." aw ka ɲɔgɔn kanu.”

2. Galasikaw 3:28 - «Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen. katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.»

Heburuw 7.14 Katuguni a jɛlen don ko an Matigi bɔra Juda la. Musa ma foyi fɔ o kabila ko la sarakalasebaaya ko la.

Heburuw 7:14 la, a fɔra ko Yesu Krisita bɔra Juda kabila la, ani ko Musa ma kuma sarakalasebaaya dɔ kan min bɔra o kabila la.

1. Yesu Krisita: An ka Sarakalasebaa Kuntigiba

2. An ka Kisili Ala ka nɛɛma barika la

1. Matiyu 1:1-17 - Yesu Krisita ka bɔnsɔnw, Dawuda denkɛ, Ibrahima denkɛ.

2. Romɛkaw 5:17-19 - Ni saya ye masaya kɛ mɔgɔ kelen ka jurumu barika la o cɛ kelen barika la, Ala ka nɛɛma ni tilennenya nilifɛn caman sɔrɔbagaw tɛna masaya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ o kan cɛ kelen, Yesu Krisita.

Heburuw 7.15 A jɛlen don ka tɛmɛn fɔlɔ kan, katuguni sarakalasebaa wɛrɛ bɛ wuli ka bɔ Mɛlkisedɛk bɔlen kɔ.

Nin tɛmɛsira b’a fɔ ko Mɛlkisedɛk ye misali min kɛ, o kɔfɛ, sarakalasebaa wɛrɛ kununna.

1. Misali ɲuman fanga: Ka tugu Mɛlkisedɛk senna cogo min na, o bɛ se ka danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ

2. Sarakalasebaa kura jigiya: Fanga sɔrɔ cogo min na dannayabaliya waatiw la

1. Talenw 13:20 - Min bɛ taama ni hakilitigiw ye, o na kɛ hakilitigi ye, nka hakilintanw jɛɲɔgɔn na halaki.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:23-24 - Fɛn bɛɛ dagalen don ne ye, nka fɛn bɛɛ man ɲi, fɛn bɛɛ dagalen don ne ye, nka fɛn bɛɛ tɛ mɔgɔ sabati. Mɔgɔ si kana a yɛrɛ ta ɲini, fɔ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka tɔ kelen ka nafolo.

Heburuw 7.16 A ma da farisogo ka ci sariya de la, nka a ma da ni namaya banbali sebaaya ye.

Heburuw 7:16 b’a ɲɛfɔ ko Yesu ma da ka kɛɲɛ ni dugukolo kan ci fɔlen sariya ye, nka a dabɔra ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali fanga ye.

1. "Ɲɛnamaya banbali fanga: O kɔrɔ ye mun ye an bolo?"

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka tɛmɛ sariya kan: Yesu ani ɲɛnamaya banbali fanga".

1. Yuhana 10:10 - "Sonyalikɛla bɛ na sonyali ni fagali ni tiɲɛni dɔrɔn de kama; ne nana walisa u ka ɲɛnamaya sɔrɔ, ka ɲɛnamaya sɔrɔ u dafalen na."

2. Romkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

Heburuw 7.17 A ye seereya kɛ ko: «I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ye.»

Heburuw sɛbɛnbaga ye seereya kɛ ko Yesu ye sarakalasebaa ye badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ka sigicogo ye.

1. Yesu: Sarakalasebaa banbali

2. Mɛlkisedɛk: Yesu ja dɔ

1. Filipekaw 2:5-8 - Yesu y’a yɛrɛ majigin walisa ka baara kɛ ani ka kɛ an ka Sarakalasebaa kuntigi ye

2. Jenɛse 14:17-20 - Mɛlkisedɛk jɔyɔrɔ min kɛra sarakalasebaa ni masakɛ ye

Heburuw 7.18 Katuguni ci min tun bɛ sen na, o tiɲɛna tiɲɛ na, a barikantanya ni a nafa tɛ min na.

Cikan min tun nana ka kɔn o ɲɛ, o banna bawo a barika tun ka dɔgɔ ani a tun tɛ foyi ɲɛ.

1. Yɛlɛma fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ barikantanya ni nafa sɔrɔbaliya kan cogo min na

2. Layidu kura cɛɲi: An bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na Matigi la

1. Romkaw 8:1-2 "O de kosɔn, Krisita Yesu la mɔgɔ minnu tɛ taama farisogo ta fan fɛ, fɔ Ni Senu la, jalaki si tɛ olu la sisan. Katuguni ɲɛnamaya Ni sariya ye ne hɔrɔnya Krisita Yesu la." ka bɔ jurumu ni saya sariya la.»

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 "A y'a fɔ ne ye ko: Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la ne kan.

Heburuw 7.19 Sariya ma foyi dafa, nka jigiya fisaman nana. An bɛ gɛrɛ Ala la o de sababu fɛ.»

Layini kura Heburuw 7:19 la, sariya b ye iko dafabali ani jigiya fisaman b jira min b a to an ka gɛrɛ Ala la.

1. Jigiya bɛ Ala la: An ka dannaya b’an gɛrɛ a la cogo min na

2. Dannaya dafalen: Ka Ala dɔn an ka jigiya fɛ

1. Romɛkaw 5:2 - An ye sira sɔrɔ fana dannaya barika la ka don nin nɛɛma in na, an jɔlen bɛ min na, ani an bɛ ɲagali Ala nɔɔrɔ jigiya la.

2. Efesekaw 2:18 - Katuguni an fila b se ka don Fa la Ni kelenpe barika la ale de barika la.

Heburuw 7.20 A kɛra sarakalasebaa ye k'a sɔrɔ a ma kali.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ kuma Yesu kɛ sarakalasebaa ye cogo min na ni kalili ye.

1. Sarakalasebaa min ye layidu ta: Kalili nafa min bɛ Heburuw 7:20 kɔnɔ

2. Matigi ka sarakalasebaaw: Yesu Krisita ye Sarakalasebaa Kuntigi ye

1. Jenɛse 22:16-17 - A ko: «Ne ye kali ne yɛrɛ la, Matigi ko ten, katuguni i ye nin ko kɛ, k'a sɔrɔ i ma i denkɛ kelenpe bali.

2. Zaburu 110:4 - Matigi ye kalifa kɛ, a tɛna nimisa ko: I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa Mɛlkisedɛk ka cogo la.

Heburuw 7:21 (Katuguni sarakalasebaaw dabɔra ni kalili tɛ, nka o kɛra kalili ye min fɛ, min y’a fɔ a ye ko: Matigi ye kalifa kɛ, a tɛna nimisa, ko: ‘I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa, i ko Mɛlkisedɛk.

Layidu kr sarakalasebaaw tun sigilen don ni kalili ye, ka Yesu sigi ni kalili ye Ala yr f.

1. Kalili min tɛ se ka tiɲɛ: Matigi ye layidu min ta Yesu ye

2. Yesu ka sarakalasebaaya: Jɛkuluba dɔ

1. Zaburu 110:4 - “Matigi ye kalifa kɛ, a tɛna a hakilina yɛlɛma ko: ‘I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa, Mɛlkisedɛk ka cogo la.”

2. Jenɛse 14:18-20 - «Salɛmu masakɛ Mɛlkisedɛk nana ni nbuuru ni diwɛn ye. ale tun ye Ala Kɔrɔtalenba ka sarakalasebaa ye. A ye duba a ye k’a fɔ ko: ‘Ala Kɔrɔtalenba, sankolo ni dugukolo tigi ka Abramu ka duba. Duba ka kɛ Ala Kɔrɔtalenba ye, ale min ye i juguw don i bolo.’ A ye u bɛɛ taasibila di a ma.”

Heburuw 7:22 O caman de y’a to Yesu kɛra layidu ɲuman ye.

Yesu dira i n’a fɔ layidu min ka fisa ni Ala ye layidu min ta ni Israɛl mɔgɔw ye, o garanti ye.

1. Yesu - Layidu ɲuman garanti

2. Yesu ka dannaya min bɛ Layidu ɲuman na, o nafa ka bon

1. Jeremi 31:31-34 - «A filɛ, donw bɛ na, Matigi ko:: don min na ne ye u bolo minɛ ka u bɔ Misira jamana na, ne ka layidu min tiɲɛna, hali ni ne tun ye u cɛ ye, Matigi ko don. Nka ne na layidu min kɛ ni Israɛl ka so ye o donw kɔfɛ, o filɛ nin ye, Matigi ko: Ne na ne ka sariya don u kɔnɔ, ka o sɛbɛn u dusukunw kan. Ne na kɛ u ka Ala ye, u na kɛ ne ka mɔgɔw ye. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ tɛna a mɔgɔɲɔgɔn ni a balimakɛ kalan tun ko: ‘Aw ka Matigi dɔn,’ katuguni u bɛɛ na ne dɔn, k’a ta u fitininw na ka taa a bila u bɛɛ la belebeleba la, Matigi ko ten. Katuguni ne na yafa u ka tilenbaliyakow ma, ne tɛna ne hakili to u ka jurumuw la tun.”

2. Ezekiɛl 36:25-27 - «Ne na ji sanuman seri i la, i na saniya i ka nɔgɔw bɛɛ la, ka i saniya i ka boliw bɛɛ la. Ne na dusukun kura di aw ma, ne na ni kura don aw kɔnɔ. Ne na kabakurun dusukun bɔ aw farisogo la ka farisogo dusukun di aw ma. Ne na ne Ni don aw kɔnɔ, ka aw taama ne ka sariyaw la, ka aw janto ne ka sariyaw labatoli la.”

Heburuw 7.23 U tun ye sarakalasebaa caman ye, katuguni u ma to ka to saya kosɔn.

Sarakalasebaa caman minnu tun b Layidu kr la, olu ma se ka taa a f saya kosn.

1: Yesu ye an ka Sarakalasebaa Kuntigiba ye min tɛna sa abada.

2: An bɛ se ka an jigi da Yesu kan, Sarakalasebaa kuntigi min tɛ Changé.

1: Heburuw 4:14 - K'a masɔrɔ sarakalasebaa kuntigiba dɔ bɛ an fɛ, min tɛmɛna sankolo la, Yesu Ala Denkɛ, an ka an ka dannaya minɛ kosɛbɛ.

2: Heburuw 10:21 - Sarakalasebaaw kuntigi dɔ bɛ Ala ka so kun na.

Heburuw 7.24 Nka nin c= min b= to badaa, sarakalasebaaya b== b= a bolo.

Yesu ka sarakalasebaaya tɛ Changé, a tɛ i n’a fɔ Layidu Kɔrɔ sarakalasebaaya.

1. Kanuya min tɛ Changé: Yesu Krisita ka sarakalasebaaya min tɛ Changé

2. Yesu ka sarakalasebaaya dafalen: A tɛ Changé, a tɛ ban ani a tɛ ban

1. Heburuw 5:6 “I ko a y’a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la cogo min na ko: «I ye sarakalasebaa ye badaa-badaa ka kɛɲɛ ni Mɛlkisedɛk ye.”

2. Romɛkaw 8:35-39 «Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala tɔɔrɔ, wala kɔngɔ, wala farilankolon, wala farati wala npan wa? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «I kosɔn, an bɛ faga tile bɛɛ. an bɛ jate saga fagali kama. Ayi, o kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛna se ka an faran ka bɔ kanuya la Ala ta, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.”

Heburuw 7.25 O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ na Ala ma ale barika la, a bɛ se ka olu kisi fo ka se a dan na, k'a masɔrɔ a ɲɛnama don tuma bɛɛ ka delili kɛ u ye.

Yesu bɛ se ka mɔgɔw kisi minnu bɛ u ɲɛsin a ma ani a bɛ to ka delili kɛ u ye.

1. Yesu: Kisibaa min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na

2. Yesu: An ka delilikɛla

1. Yuhana 14:6, "Yesu y'a fɔ a ye ko: "Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa fɛ ni ne barika tɛ."

.

Heburuw 7.26 O sarakalasebaaw kuntigi sugu de kɛra an ye, a senuma, kojugu tɛ min na, a nɔgɔlen tɛ, a faralen don jurumutɔw kan, a kɔrɔtalen don ka tɛmɛ sankolo kan.

Yesu ye an ka sarakalasebaa kuntigi ye, min senuma, kojugu t, a nɔgɔlen tɛ, ani a ni jurumutw tɛ kelen ye. A ka bon ni sankolow ye.

1. Yesu: An ka sarakalasebaaw kuntigi dafalen

2. Yesu Krisita ka senuya

1. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - "Nka aw welelen ye senuma ye cogo min na, aw ka kɛ saniyalenw ka kɛwalew bɛɛ la cogo min na.

2. Matiyu 5:48 - "Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na."

Heburuw 7.27 A man kan ka saraka bɔ don o don, i ko o sarakalasebaaw kuntigiw, fɔlɔ a yɛrɛ ka jurumuw kosɔn, o kɔ jama ta kosɔn.

Sarakalasebaa kuntigi tun b saraka b a yr ka jurumuw ni jama ta kosn, nka Yesu Krisita tun ka kan ka a yr saraka si kelen drn.

1. Yesu Krisita ka saraka: A ka kanuya min tɛ ban, o hakili jigin

2. Ka Yesu ka saraka nafa faamu an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Efesekaw 2:4-5 - Nka a ka kanuyaba kosɔn an ko la, Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, o ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye hali k’a sɔrɔ an sara sariya tiɲɛniw la—aw kisira nɛɛma de kosɔn.

Heburuw 7.28 Sariya b mgw k sarakalasebaaw kuntigiw ye. Nka kalili kuma min tun bɛ ka bɔ sariya la, o bɛ Denkɛ min senuma badaa-badaa.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na Musa ka sariya bɛ mɔgɔw kɛ sarakalasebaaw kuntigiw ye, minnu dan ye u ka barikantanya ye, k’a sɔrɔ kalili kuma bɛ Yesu Krisita kɛ Denkɛ ye, min senuma don fo abada.

1. Krisita ka sarakalasebaaya jigiya min tɛ ban

2. Krisita ka yɛrɛdi dafalen

1. Romɛkaw 8:1-4 - O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki si tɛ yen.

2. Filipekaw 2:5-11 - A y’a yɛrɛ majigin a kɛtɔ ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

Heburuw 8 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba 8nan ye, a sɛbɛnbaga bɛ kuma layidu kura kan min sigira Yesu Krisita fɛ, k’a faranfasi ni layidu kɔrɔ ye min tun bɛ Musa ka fanga kɔrɔ. Sapitiri bɛ sinsin layidu kura ka fisa ni nafa kan, a ka layiduw, ani Yesu jɔyɔrɔ min ye a cɛsiribaa ye.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla y’a ɲɛfɔ ko Yesu ka cidenyabaara ka fisa ni tɔw bɛɛ ye, a kɛlen Sarakalasebaa kuntigi ye sankolo yɔrɔ senuma kɔnɔ (Heburuw 8:1-6). A b’a ɲɛfɔ ko Yesu sigilen bɛ Ala kinin fɛ, a bɛ baara kɛ i n’a fɔ cidenyabaarakɛla fanibugu lakika kɔnɔ—sankolola min sigira Ala fɛ. Dugukolo kan fanibugu tun bɛ kɛ fɛn minnu bɛ sankolo la, olu ladege ani u sumaya. Yesu ka cidenyabaara ka fisa ni tɔw bɛɛ ye bawo a bɛ saraka fisaman di, n’o ye a yɛrɛ ye—ani a bɛ baara kɛ cidenyabaara ɲumanba la min sinsinnen bɛ layidu ɲumanw kan. Layidu kɔrɔ min tara Musa sababu fɛ, o tun ye waati dɔɔnin dɔrɔn ta ye, wa a tun dafalen tɛ, nka Yesu ye cidenyabaara ɲumanba sɔrɔ min bɛ to senna kudayi.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla ye layidu kɔrɔ ni layidu kura faranfasi (Heburuw 8:7-13). A bɛ kuma fɔ Jeremi 31:31-34 kɔnɔ walisa k’a jira ko Ala tun ye layidu ta ko a bɛna layidu kura sigi n’a ka mɔgɔw ye. Layidu kɔrɔ tun ye fili ye bawo Israɛl ma taa a fɛ o la; u ye Ala ka sariyaw tiɲɛ ani u ye kanminɛbaliya kɛ. Nka, Ala ye layidu ta ko a bɛna layidu kura ta min tɛ i n’a fɔ kɔrɔlen, o ye layidu ye min sɛbɛnnen bɛ u dusukunw na sanni ka kɛ kabakurunw kan. O layidu kura tun bɛna kɛ jurumu yafa ye ani ka Ala dɔn kosɛbɛ a ka mɔgɔw bɛɛ ye.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni sinsin ye ko Yesu ka baara sababu fɛ, a ye layidu fɔlɔ kɛ kɔrɔlen ye (Heburuw 8:13). Ni an y’a wele ko “kɔrɔlen”, a jɛlen don ko fɛn dɔ sigira sen kan min ka fisa ni o ye, o ye layidu kura ye Krisita barika la. O sigili in fɛ, fɛn min tun ye waati dɔɔnin dɔrɔn ye, sisan o kɛra kudayi ye, wa a ka bon kosɛbɛ. Yesu ye nin sira kura ni fisaman min di, dannabaaw b se ka yafa, ka gn sr ni Ala ye, ani ka a ka layiduw tiimɛ.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba 8 bɛ kuma layidu kura min sigira sen kan Yesu Krisita ye, o ka fisa ani a nafa ka bon, k’o faranfasi ni layidu kɔrɔ ye min tun bɛ Musa ka fanga kɔrɔ.

Sɛbɛnnikɛla bɛ Yesu ka cidenyabaara ɲɛfɔ iko Sarakalasebaa Kuntigi sankolo yɔrɔ senuma kɔnɔ, k’a sinsin a ka fisa ni dugukolo kan fanibugu kan ani a ye waati dɔɔnin ta ye.

A bɛ layidu kɔrɔ ni layidu kura faranfasi, ka Ala ka layidu jira ka layidu kura sigi sen kan min sɛbɛnnen bɛ dusukunw kan. Layidu kɔrɔ tun ye fili ye Israɛl ka kanminɛbaliya kosɔn, nka Yesu ka baara sababu fɛ, sira kura ni fɛɛrɛ ɲuman sigira sen kan.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni sinsin ye ko Yesu ka baara sababu fɛ, a ye layidu fɔlɔ kɛ fɛn kɔrɔlen ye. O sira kura ni fisaman sigili b dannabaaw bila ka jurumu yafa, ka Ala dn kosɛbɛ, ani ka se ka a ka layiduw sɔrɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye ko Yesu jɔyɔrɔ ka fisa ani ko a bɛ se ka kɛ cɛsiribaa ye layidu kura sigili la.

Heburuw 8.1 An ye ko minnu f, o kunba ye nin ye: Sarakalasebaa kuntigi sugu b an bolo, min sigilen b masasigilan kinin f sankolo la.

Sarakalasebaa kuntigiba dɔ b'an fɛ min sigilen bɛ Ala kinin fɛ.

1. An ka Sarakalasebaa Kuntigi ka bonya ni a ka sebaaya

2. Ka tugu An ka Sarakalasebaa Kuntigi ka misali kɔ

1. Matiyu 3:17 - Kumakan dɔ bɔra sankolo la k’a fɔ ko: Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ.

2. 1 Piɛrɛ 2:21 - Aw welera o de kama, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a sennakow kɔ.

Heburuw 8.2 A tun ye yɔrɔ senuma ni fanibugu lakika baarakɛla ye, Matigi ye min jɔ, hadamaden tɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita kan, Layidu sarakalasebaa kuntigi, ka kɛ finiso lakika baarakɛla ye, Matigi ye min jɔ, hadamaden tɛ.

1. Yesu: Layidu sarakalasebaa kuntigi

2. Matigi ka fanibugu: A ka kantigiya taamasyɛn

1. Heburuw 10:20, “Sira kura ɲɛnama dabɔra an ye fani fɛ, o kɔrɔ ye ko a farikolo” .

2. Yuhana 1:14, “Kuma kɛra farisogo ye ka sigi an cɛma, an y’a nɔɔrɔ ye i ko a Denkɛ kelenpe min bɔra Fa la, a falen bɛ nɛɛma ni tiɲɛ la.”

Heburuw 8.3 Sarakalasebaaw kuntigi b== b= bila ka nilifɛnw ni sarakaw di.

Sarakalasebaa kuntigi kelen-kelen bɛɛ sigilen don ka saraka bɔ, o kɔrɔ ye ko Yesu fana ka kan ka fɛn dɔ bɔ.

1. Yesu ka wajibi - Ni an ye Heburuw 8:3 lajɛ, an hakili b’a la ko Yesu nafa ka bon ani a ka saraka min dira an ma.

2. Yesu ka sarakalasebaaya - Ni an ye Heburuw 8:3 sɛgɛsɛgɛ, an b’a ye ko Yesu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an kɛlen an ka Sarakalasebaa kuntigi ye.

1. Heburuw 9:14-15 - Krisita joli min ye a yɛrɛ di Ala ma Ni banbali barika la, o tɛna aw dusukun saniya ka bɔ kɛwale salenw na walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye? O de y'a to a ye layidu kura cɛsiribaa ye, walisa saya sababu fɛ, jurumu minnu tun bɛ layidu fɔlɔ kɔrɔ, olu kunmabɔli kama, minnu welelen don, olu ka ciyɛn banbali layidu sɔrɔ.

2. Levitike 17:11 - K'a masɔrɔ farisogo ɲɛnamaya bɛ joli la, ne ye o di aw ma sarakabɔlan kan walisa ka aw niw kafari.

Heburuw 8.4 Ni a tun b dugukolo kan, a tun tna k sarakalasebaa ye, k'a masɔrɔ sarakalasebaa dɔw bɛ yen minnu bɛ nilifɛnw di ka kɛɲɛ ni sariya ye.

Nin tɛmɛsira min bɛ Heburuw 8:4 kɔnɔ, o b’a ɲɛfɔ cogo min na Yesu tɛ sarakalasebaa ye dugukolo kan, iko sarakalasebagaw bɛ yen kaban minnu bɛ nilifɛnw di ka kɛɲɛ ni sariya ye.

1. Yesu ka danfara min ye an ka sarakalasebaa kuntigi ye

2. Ka tugu sariya kɔ ani ka an ka sarakalasebaaya kunkankow faamu

1. Heburuw 7:23-28

2. Levitike 4:1-35

Heburuw 8.5 Aw bɛ baara kɛ sankolola fɛnw misali ni u sumaya ye, i ko Musa ye Ala laadi cogo min na tuma min na a tun bɛna fanibugu jɔ, k'a masɔrɔ a ko: I ka fɛn bɛɛ dilan ka kɛɲɛ ni misali jiralen ye i la cogo min na kulu in kan.

Heburuw 8:5 la, Ala bɛ ka Musa hakili jigin ko a nafa ka bon ka tugu misali la min jirala a la fanibugu ko la.

1. Kanminɛli fanga: Ka sɔn Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo ma

2. Ka tugu Ala ka kɛwale kɔ, o sara: A ka dugawuw sɔrɔli

1. Ekisode 25:40 - "A filɛ, i ka u dilan ka kɛɲɛ ni u misali ye, min jirala i la kulu kan."

2. Zaburu 119:105 - "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw fɛ, yeelen don ne ka sira fɛ."

Heburuw 8.6 Nka sisan, a ye baara ɲumanba sɔrɔ, a kɛra layidu ɲuman cɛsiribaa ye cogo min na, layidu ɲumanw kan.

Yesu ka cidenyabaara kura ka fisa ni tɔw bɛɛ ye, wa a sinsinnen bɛ layidu ɲumanw kan.

1. Yesu ka cidenyabaara ka fisa ni tɔw bɛɛ ye

2. Layidu ɲuman bɛ min di an ma

1. Jeremi 31:31-34 - Layidu kura

2. Romkaw 5:6-11 - Yesu ka jurumu kafari saraka

Heburuw 8.7 Ni o layidu fɔlɔ tun ye jalakibali ye, o tuma na, yɔrɔ si tun tɛna ɲini filanan la.

Layidu fɔlɔ tun tɛ ni filiw ye, o la sa, layidu filanan tun ka kan ka kɛ.

1. Ala ka labɛn min bɛ Layidu Filanan kɔnɔ

2. Layidu fɔlɔ dafabaliya

1. Jeremi 31:31-34 - «A filɛ, donw bɛ na, Matigi ko:: don min na ne ye u bolo minɛ ka u bɔ Misira jamana na, ne ka layidu min tiɲɛna, hali ni ne tun ye u cɛ ye, Matigi ko don. Nka ne na layidu min kɛ ni Israɛl ka so ye o donw kɔfɛ, o filɛ nin ye, Matigi ko: Ne na ne ka sariya don u kɔnɔ, ka o sɛbɛn u dusukunw kan. Ne na kɛ u ka Ala ye, u na kɛ ne ka mɔgɔw ye. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ tɛna a mɔgɔɲɔgɔn ni a balimakɛ kalan tun ko: ‘Aw ka Matigi dɔn,’ katuguni u bɛɛ na ne dɔn, k’a ta u fitininw na ka taa a bila u bɛɛ la belebeleba la, Matigi ko ten. Katuguni ne na yafa u ka tilenbaliyakow ma, ne tɛna ne hakili to u ka jurumuw la tun.”

2. Galasikaw 3:13-14 - «Krista ye an kunmabɔ sariya danga la, a kɛlen ka kɛ danga ye an bolo, k’a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: ‘Mɔgɔ o mɔgɔ dulonna jiri la, danga bɛ o la’ — walisa Krisita Yesu ka dugawu sɔrɔ Ibrahima ka se ka na siya wɛrɛw fɛ, walisa an ka se ka Ni layidu talen sɔrɔ dannaya barika la.”

Heburuw 8.8 A ye u jalaki, a ko: Matigi ko don minnu na, ne na layidu kura don ni Israɛl ka so ni Juda ka so ye.

Ala na layidu kura ta ni Israɛlkaw ni Juda mɔgɔw ye.

1. Layidu Kura: Daminɛ kura

2. Kuraya fanga: Layidu kura

1. Jeremi 31:31-33

2. Romɛkaw 11:26-27

Heburuw 8.9 Ne ye layidu min ta u bɛnbaw fɛ don min na ne ye u bolo minɛ ka u bila ka bɔ Misira jamana na, o ma kɛ ka kɛɲɛ ni o ye. sabu u ma to ne ka layidu la, ne ma u janto u la, Matigi ko ten.»

Ala ye layidu min ta n’a ka mɔgɔw ye, o ma sinsin u ka kanminɛli kan.

1: Ala ka kantigiya tɛ bɔ an ka kantigiya la.

2: Matigi tɛ dan an ka danyɔrɔw ma.

1: Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2: Romɛkaw 8:38-39 - «Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la.” se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

Heburuw 8.10 Matigi ko ten. Ne na ne ka sariyaw don u hakili la, ka u sɛbɛn u dusukunw na.

Ala ye layidu ta ko a bɛna a ka sariyaw don Israɛlkaw hakili ni u dusukunw na.

1. Ala ka kanuya layidu min tɛ ban

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kanminɛli ye Ala sago la

1. Jeremi 31:33 - Nka ne na layidu min kɛ ni Israɛl ka so ye, o na kɛ nin ye. O donw kɔfɛ, Matigi ko: Ne na ne ka sariya don u kɔnɔna na, ka o sɛbɛn u dusukunw na.

2. Yuhana 14:15 - Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara.

Heburuw 8.11 U b= kelen kelen b== kelen kelen b= a m=n= ni u balima kalan ko: «Aw ka Matigi dn, katuguni b== na ne dn, k’a ta mg fitininw na ka taa a bila mgba la.»

Matigi na dɔn mɔgɔw bɛɛ fɛ, k'a ta mɔgɔ fitininw na ka taa a bila mɔgɔbaw la.

1: Ka Matigi n’a ka bonya dɔn

2: Nafa min b’a la ka mɔgɔ wɛrɛw kalan Matigi ko la

1: Jeremi 31:34 - "U tɛna mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kalan tun, ani mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ tɛna a balimakɛ kalan tun ko: «Aw ka Matigi dɔn. » Matigi: katuguni ne na u ka tilenbaliya yafa, ne tɛna ne hakili to u ka jurumu la tun.»

2: Yuhana 17:3 - "Nin ye ɲɛnamaya banbali ye, walisa u ka i dɔn, i ye Ala lakika kelenpe ye, ani Yesu Krisita, i ye min ci."

Heburuw 8.12 Ne na makari u ka tilenbaliyakow la, ne hakili tɛna to u ka jurumuw ni u ka tilenbaliyakow la tun.

Ala ka hinɛ ni nɛɛma layidu tara mɔgɔ minnu nimisara ka u ɲɛsin a ma.

1. "Ala ka yafa sebaaya".

2. "Daminɛ kura ni Ala ka hinɛ ye".

1. Esayi 43:25 - "Ne de ye aw ka jurumuw bɔ yen ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun."

2. Zaburu 103:12 - "Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ min na."

Heburuw 8.13 A ko: «Layidu kura, a ye layidu fɔlɔ kɔrɔ kɛ.» Fɛn min bɛ toli ka kɔrɔ, o labɛnnen don ka tunun.

Ala ye layidu kura ta min ye layidu kr bila, ani layidu kr b ka ban.

1. "Layidu kura: Layidu banbali".

2. "Dannaya fanga min bɛ Layidu Kura kɔnɔ".

1. Jeremi 31:31-34: «A filɛ, donw bɛ na, Matigi ko ten, ne na layidu kura sigi Israɛl ka so ni Juda ka so cɛ ne ye u bolo minɛ don min na ka u bɔ Misira jamana na, u ye ne ka layidu tiɲɛ, hali ni ne tun ye u cɛ ye, Matigi ko ten Israɛl ka so: O donw kɔfɛ, Matigi ko: Ne na ne ka sariya don u kɔnɔna na, ka o sɛbɛn u dusukunw na, ka kɛ u ka Ala ye, u na kɛ ne ka mɔgɔw ye.U bɛɛ tɛna mɔgɔw kalan tun.» mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ a sigiɲɔgɔn ye, ani mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ k'a balimakɛ, k'a fɔ ko: Matigi dɔn, katuguni u bɛɛ na ne dɔn, k'a ta u fitininw na ka taa a bila u bɛɛ la belebelebaw la,' Matigi ko ten jurumu kana kɛ tun."

2. Heburuw 10:16: "Ne na layidu min ta u fɛ o donw kɔfɛ, o ye nin ye, Matigi ko: Ne na ne ka sariyaw don u dusukunw na, ne na u sɛbɛn u hakili la."

Heburuw 9 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan ye, min kɔnɔ, sɛbɛnnikɛla bɛ Krisita ka saraka nafa ni a ka fisa ni a suma ni layidu kɔrɔ ka laadalakow ni a ka sarakaw ye. O tilayɔrɔba bɛ sinsin Yesu jɔyɔrɔ kan i n’a fɔ an ka Sarakalasebaa Kuntigi, a y’a yɛrɛ di i n’a fɔ saraka dafalen, ani kunmabɔli banbali min sɔrɔla dannabaaw ye.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla bɛ dugukolo kan fanibugu n’a laadalakow ɲɛfɔ ka ɲɛ (Heburuw 9:1-10). A b’a ɲɛfɔ cogo min na Ala ka se sɔrɔli tun dan ye mɔgɔ dɔw dɔrɔn de ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sarakalasebaa kuntigi min tun bɛ don Yɔrɔ Senuman Kɔrɔtalenba la siɲɛ kelen san kɔnɔ ni joli saraka ye. O sarakaw tun ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye ani taamasyɛn ye, u tun tɛ se ka mɔgɔw dusukun saniya ka bɔ jurumu la. U kɛra jurumu hakilijigin ye sanni ka yafa banbali di.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla bɛ danfara don o dugukolo kan laadalakow ni Krisita ka saraka min ka bon ni tɔw ta ye (Heburuw 9:11-22). A b’a fɔ ko Yesu, an ka Sarakalasebaa Kuntigi, donna sankolo yɛrɛ la ni a yɛrɛ joli ye—ka kunmabɔli banbali sɔrɔ dannabaaw ye. Yesu tun tɛ i n’a fɔ baganw saraka minnu tun bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ, minnu tun ka kan ka segin-ka-bɔ san o san, a y’a yɛrɛ di siɲɛ kelenpe. A ka saraka b’an dusukunw saniya ka bɔ kɛwale salenw na walisa an ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye. Joli tun ka kan ka saniya cogo min na layidu kɔrɔ kɔnɔ, Yesu joli bɔnna fana nafa ka bon yafa la layidu kura kɔnɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Krisita jɔyɔrɔ ye ka Layidu Kɔrɔ kirayakumaw tiimɛ (Heburuw 9:23-28). Sɛbɛnnikɛla y’a ɲɛfɔ ko ka kɛɲɛ ni Ala ka misali ye, saniya tun bɛ sankolola fɛnw yɛrɛ de wajibiya, n’o ye sankolo yɔrɔ senuma ye, ani saraka minnu ka fisa ni saraka ye ka tɛmɛ minnu bɛ bɔ dugukolo kan. Krisita y’a jira siɲɛ kelen waati labanw na walisa ka jurumu bɔ yen a kɛtɔ ka a yɛrɛ saraka. I n’a fɔ a latigɛra cogo min na mɔgɔw ka sa siɲɛ kelen, ka tila ka kiri sɔrɔ, o cogo kelen na, Krisita saraka siɲɛ kelen ka jurumuw ta, nka a bɛna a yɛrɛ jira kokura k’a sɔrɔ a ma kuma jurumu kan—ka kisili lase mɔgɔ ma minnu b’a makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan bɛ Krisita ka saraka sɛgɛsɛgɛ min ka fisa ni dugukolo kan laadalakow ni sarakaw ye.

Sɛbɛnnikɛla b’a ɲɛfɔ ka ɲɛ cogo min na Ala sɔrɔli dan tun bɛ layidu kɔrɔ kɔnɔ, baganw saraka waati dɔɔnin kɔnɔ.

A bɛ nin dugukolo kan laadalakow danfara ni Yesu ka a yɛrɛ saraka ye i n’a fɔ saraka dafalen, o ye kunmabɔli banbali sɔrɔli ye ani ka an dusukunw saniya ka bɔ jurumu la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni ka sinsin Krisita ka Layidu Kɔrɔ kirayakumaw tiimɛni kan a ka saraka baara fɛ ani ka layidu ta ko a bɛna segin sini ko a bɛna kisili lase mɔgɔ ma minnu b’a makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ hakilijigin ye Yesu jɔyɔrɔ kan iko an ka Sarakalasebaa Kuntigi min y’a yɛrɛ di i n’a fɔ saraka dafalen—saraka min ka bon kosɛbɛ a nafa ni a seko la ka kunmabɔli banbali di.

Heburuw 9:1 O la, layidu fɔlɔ tun bɛ ni Ala ka baara kɛcogo ye, ani diɲɛ yɔrɔ senuma.

Layidu fɔlɔ min tun bɛ Ala n’a ka jama cɛ, sariya dɔw tun bɛ o kɔnɔ bato ko la ani yɔrɔ senuma farikoloma.

1. Kanminɛli fanga dege Layidu Kɔrɔ fɛ

2. Layidu Kɔrɔ ka yɔrɔ senuma nafa

1. Ekisode 25:8-9 U ka ne kɛ yɔrɔ senuma ye. walisa ne ka sigi u cɛma.» Ne bɛ fɛn o fɛn jira i la, ka kɛɲɛ ni fanibugu ja ni a minɛnw bɛɛ ja ye, aw ka o dilan o cogo la.

2. Ezekiɛl 37:26-28 Ne na hɛrɛ layidu ta u fɛ. o na kɛ layidu banbali ye u ni ɲɔgɔn cɛ, ne na u bila ka u caya, ka ne ka yɔrɔ senuma sigi u cɛma fo abada.»

Heburuw 9.2 Katuguni fanibugu dɔ tun jɔlen bɛ yen. Fɔlɔ, fitinɛ ni tabali ni jirali buru tun bɛ o kɔnɔ. o min bɛ wele ko yɔrɔ senuma.

Fanibugu fɔlɔ min bɛ Bibulu kɔnɔ, kandili, tabali ani buru ɲɛjiralan tun bɛ o la, wa a tun bɛ fɔ o ma ko yɔrɔ senuma.

1. Ala ka yɔrɔ senuma senuma

2. Fɛn minnu bɛ Fanibugu kɔnɔ, olu nafa

1. Ekisode 25:31-40 (Ala bɛ cikanw di Musa ma finiso dilancogo la)

2. Ekisode 26:1-37 (Ala ka cikanw fanibugu ridow dilanni ko la)

Heburuw 9.3 Dugukolo filanan kɔfɛ, fanibugu min bɛ wele ko yɔrɔ senuma bɛɛ la.

Min senuma ka bon ni fanibugu tɔw bɛɛ ye, o tun ye fanibugu ye min tun bɛ Heburuw ka kitabu kɔnɔ finimugu filanan kɔfɛ.

1. Senumaya Sebaaya

2. Ala ka senuya Fanibugu kɔnɔ

1. Ekisode 25:8-9, "U ka yɔrɔ senuma kɛ ne ye, walisa ne ka sigi u cɛma. Ka kɛɲɛ ni ne bɛ fɛn o fɛn jira i la, ka kɛɲɛ ni fanibugu ja ye, ani a minɛnw bɛɛ cogoya." Aw na a dilan ten.»

2. Heburuw 10:19-20, "O de kosɔn balimaw, an ja gɛlɛyara ka don yɔrɔ senuma kɔnɔ Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama fɛ, a ye min senuma an ye, finimugu fɛ, o kɔrɔ ye ko: a farisogo."

Heburuw 9:4 Sanu wusulan b=n b= o la, layidu wagaden min tun datugulen don ni sanu ye, sanu daga min b= mana b= yen, ani Aron ka bere min falen don, ani layidu tabali b= o la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Layidu Kɔrɔsilikɛsu kan, sanu wusulan, manɛ, Aron ka bere ani layidu tabali tun bɛ min kɔnɔ.

1. Layidu wagande: Ala ka layidu taamasyɛn don n’a ka mɔgɔw ye

2. Fɛn minnu bɛ Layidu Kɔrɔlen kɔnɔ, olu nafa

1. Ekisode 16:33-34, "Musa y'a fɔ Aron ye ko: «I ka daga dɔ ta ka omer falen manɛ la, k'a bila Matigi ɲɛ kɔrɔ, ka a mara aw bɔnsɔnw ye. I ko Matigi y'a fɔ Musa ye cogo min na. O cogo la, Aron y'a bila Seereya ɲɛkɔrɔ, walisa a ka mara.»

2. Nɔnburuw 17:8, "O dugusagwɛ, Musa donna seereya fanibugu kɔnɔ, Aron ka bere min tun bɛ Levi ka so kama, o falenna, a ye jiribuluw bɔ, ka falenfɛnw falen." , ka amande sɔrɔ."

Heburuw 9.5 A kun na, nɔɔrɔ serubɛnw bɛ makari sigilan sumaya. an tɛ se ka kuma o kan sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.

Heburuw ka kitabu bɛ kuma hinɛ sigilan kan, min datugulen don ni serubɛnw ye, o bɛɛ n’a ta, a kɔnɔkow ma ɲɛfɔ.

1. Ala ka hinɛ min jirala hinɛ sigilan fɛ

2. Ala ka nɔɔrɔ min jiralen bɛ Serubɛnw fɛ

1. Ekisode 25:17-22 - I ka hinɛ sigilan dɔ dilan ni sanu sanuman ye, a janya ka kɛ mɛtɛrɛ fila ni tila ye, a bonya ka kɛ mɛtɛrɛ kelen ni tila ye.

.

Heburuw 9.6 O kow sigira o cogo la tuma min na, sarakalasebaaw tun bɛ don tuma bɛɛ fanibugu fɔlɔ kɔnɔ ka Ala ka baara kɛ.

Sarakalasebagaw minnu tun bɛ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, olu tun ye ci bila u ka baara kɛ fanibugu fɔlɔ kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariya ye.

1. Sarakalasebaaw ka cidenyabaara: Baara ni saraka kɛcogo misali

2. Layidu Kɔrɔ: Layidu kura jusigilan

1. Romɛkaw 12:1-2 - "Ne b'aw wele o de kosɔn, balimaw, Ala ka makariw fɛ, u ka i farikolo jira iko saraka ɲɛnama, senuma ni senuma min bɛ sɔn Ala ma, o min ye i ka batoli ye alako ta fan fɛ. Aw kana bɛn nin diɲɛ in na, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.»

2. Levitike 10:1-3 - "Aron denkɛw Nadab ni Abihu, u kelen-kelen bɛɛ y'u ka wusulan ta ka tasuma don a la ka wusulan da a kan ka tasuma sara Matigi ɲɛ kɔrɔ, a ma min fɔ u ye tasuma bɔra Matigi ɲɛ kɔrɔ ka u jeni, u sara Matigi ɲɛ kɔrɔ, Musa y'a fɔ Aron ye ko: «Matigi y'a fɔ nin ye ko: Ne na saniya ne gɛrɛfɛmɔgɔw cɛma, ani jama bɛɛ ɲɛ kɔrɔ Ne na bonya.’” Aron y’a makun.»

Heburuw 9.7 Nka sarakalasebaaw kuntigi kelenpe tun be don filanan na san o san, a tun t joli min di a yr ye ani jama ka filiw kosn.

Sarakalasebaa kuntigi tun bɛ don yɔrɔ senuma yɔrɔ filanan na siɲɛ kelen san kɔnɔ walisa ka joli saraka bɔ a yɛrɛ ni jama ka jurumuw kosɔn.

1: An ka Sarakalasebaa Kuntigi Yesu ye saraka dafalen sara an ni an ka jurumuw kosn.

2: An kunmabɔra Yesu Krisita ka saraka dafalen ni nafama fɛ.

1: Heburuw 10:10-14 - O sago barika la, an b saniya Yesu Krisita farikolo saraka barika la si kelenpe.

2: Heburuw 4:14-16 - K'a masɔrɔ sarakalasebaaw kuntigiba dɔ bɛ an fɛ, min tɛmɛna sankolo la, Yesu Ala Denkɛ, an ka an ka dannaya minɛ kosɛbɛ.

Heburuw 9.8 Ni Senu b’a jira ko sira min bɛ don yɔrɔ senuma bɛɛ la, o ma jira fɔlɔ, k’a sɔrɔ fanibugu fɔlɔ jɔlen tun bɛ yen.

Ni Senu tun b’a jira ko sira min bɛ don yɔrɔ senumaba la, o ma jira fɔlɔ ka fanibugu fɔlɔ jɔlen to.

1. Senuman min ka bon ni bɛɛ ye: Ni Senu ye min jira

2. Fanibugu nafa: Heburuw 9:8 lajɛlen

1. Ekisode 40:34-35 - O kɔ, sankaba ye ɲɔgɔnye fanibugu datugu, Matigi nɔɔrɔ ye fanibugu fa. Musa ma se ka don ɲɔgɔnye fanibugu kɔnɔ, katuguni sankaba tun sigilen bɛ a kan, Matigi nɔɔrɔ ye fanibugu fa.

2. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

Heburuw 9:9 O tun ye ja ye o waati la, nilifɛnw ni sarakaw tun bɛ di o waati la, o min tun tɛ se ka baara kɛbaga kɛ mɔgɔ dafalen ye, iko dusukun ta fan fɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma ja dɔ kan Heburuw 9:9 kɔnɔ min bɛ nilifɛnw ni sarakaw saraka jira Ala ye waati la sani Krisita ka se.

1. Yesu Krisita: Saraka dafalen

2. Dusukun layidu min bɛ Krisita la

1. Heburuw 10:1-4

2. Romɛkaw 6:22-23

Heburuw 9.10 O tun jɔlen bɛ sogow ni minfɛnw dɔrɔn de la, ani ko suguya caman ni farisogo ka laadilikanw, minnu tun bɛ u kan fo ka se ladilanni waati ma.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Layidu Kɔrɔ sariya tun bɛ dumuni, ko ani sariyaw dɔrɔn de ko la minnu tun bɛ sen na fo ka se ladiriya waati ma.

1. Ladilikan fanga: Ni an b’an ka ɲɛnamaya Changé ka ɲɛ

2. Layidu Kɔrɔ sariya: Sariyasenw kuntilenna faamuyali

1. Romɛkaw 12:2 - “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

2. Galasikaw 5:22-23 - «Nka Ni Senu den ye kanuya ni ɲagali ni hɛrɛ ni muɲuli ni ɲumanya ni ɲumanya ni kantigiya ni dususuma ni yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.”

Heburuw 9.11 Nka Krisita nana ko ɲuman nataw sarakalasebaa kuntigi ye, fanibuguba dɔ fɛ min ka bon ni a dafalen ye, a ma dilan ni bolow ye, o kɔrɔ ye ko a ma dilan nin boon in na.

Krisita ye ko ɲuman nataw sarakalasebaa kuntigi ye, a tɛ bɔ fanibugu la min dilanna ni bolow ye, nka a ka bon ni a dafalen ye.

1. Krisita ka fanibugu min ka bon ani min dafalen don

2. Ko ɲuman minnu ka kan ka kɛ Krisita sababu fɛ

1. Romkaw 8:18-25 - Kisili sini jigiya ni nɔɔrɔ Krisita barika la

2. Kolosekaw 1:19-20 - Krisita ka sebaaya ka bɛn ni hɛrɛ ma danfɛnw bɛɛ ye

Heburuw 9.12 Bakɔrɔnw ni misidenw joli ma kɛ, nka a donna yɔrɔ senuma kɔnɔ siɲɛ kelen a yɛrɛ joli barika la, ka kunmabɔli banbali sɔrɔ an kosɔn.

Yesu donna yr senuma na ni a yr joli ye, ka kunmabli banbali sr an b ye.

1. "Kumabli sɔngɔ: An ka kisili musakaba".

2. "Joli fanga: Yesu ka saraka lakika faamuyali".

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

2. 1 Piɛrɛ 1:18-19 - "Aw b'a dɔn ko aw kunmabɔra ni fɛn tiɲɛnenw ye, i n'a fɔ warijɛ walima sanu, ka bɔ ɲɛnamaya kɛcogo lankolon na, min dira aw ma ka bɔ aw bɛnbaw yɔrɔ, nka aw kunmabɔra ni o joli sɔngɔ gɛlɛn ye." Krisita, sagaden min nɔgɔlen tɛ, wala fiɲɛ tɛ a la."

Heburuw 9.13 Ni misidenw ni bakɔrɔnw joli ani misiden buguri min bɛ fɛn nɔgɔlenw seri, o bɛ mɔgɔ saniya walasa ka farisogo saniya.

Misiw ni bakɔrɔnw joli, ani misiden buguri bɛ se ka sogo saniya.

1: An ka kan ka saniya.

2: Krisita joli de barika la an saniyalen don.

1: 1 Yuhana 1:7 - Nka ni an taamana yeelen la, i ko ale b yeelen na cogo min na, an b jn sr, a Denk Yesu Krisita joli b an saniya ka b jurumu b b la.

2: Rom=kaw 5:8-9 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn. O la sa, an jolen don sisan a joli barika la, an na kisi diminya ma ale barika la.

Heburuw 9.14 Krisita joli min ye a yr di Ala ma Ni banbali barika la, o tɛna aw dusukun saniya ka bɔ kɛwale salenw na walisa ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye?

Krisita joli bɛ se k’an dusukun saniya ani k’a to an ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye.

1. Krisita joli ka sebaaya ka an dusukun saniya

2. Weelekan ka baara kɛ Ala ɲɛnama ye

1. Efesekaw 1:7 - An b kunmabli sr ale de la a joli barika la, jurumu yafali, ka k ni Ala ka nma nafolo ye

2. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli, balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, Ala sago ye min ye, i bɛna se k’o kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma, n’o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

Heburuw 9.15 O de y'a to a ye layidu kura cɛsiribaa ye, walisa saya barika la, jurumuw kunmabɔli kama, layidu fɔlɔ kɔnɔ, minnu welelen don, olu ka ciyɛn banbali layidu sɔrɔ.

Layidu kura cɛsiribaa ka kan ka sariya tiɲɛniw kunmabɔli di layidu fɔlɔ kɔnɔ, walisa ka ciyɛn banbali layidu sɔrɔ.

1. Krisita ka layidu faamuyali: Tiɲɛniw kunmabɔli filɛli

2. Ala ka layidu min ye ciyɛn banbali ye: Layidu kura nafa

1. Romɛkaw 3:23-25 - Bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, nka an kisi nɛɛma barika la dannaya barika la Yesu Krisita la.

2. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Heburuw 9.16 Layidu bɛ yɔrɔ min na, layidu tabaga ka saya fana ka kan ka kɛ yen.

Layidu tabaga ka saya ye wajibi ye walasa layidu ka se ka kɛ tiɲɛ ye.

1. Layidu tabaga ka saya nafa ka bon layidu sigili la

2. Layidu talen dɔ ka saya kama min tɛ se ka bali, i bɛ se k’i labɛn cogo min na ka ɲɛ

1. Romɛkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

2. Waajulikɛla 12:7 - "Buguri bɛ segin dugukolo kan a bɔra min na, ni bɛ segin Ala ma min y'a di."

Heburuw 9.17 Katuguni layidu barika ka bon mgw salen kɔfɛ, ni o tɛ, a tɛ se ka layidu ta ka a to a ɲɛnama don.

Layidu bɛ se ka kɛ dɔrɔn layidu tabaga salen kɔfɛ.

1. Seereya fanga: An ka kumaw bɛ ɲɛnamaya cogo min na an salen kɔfɛ

2. An ka seereya nafa: An bɛ min to kɔfɛ siniɲɛsigiw ye

1. Talenw 13:22 - Mɔgɔ ɲuman bɛ ciyɛn to a denw denw bolo, nka jurumukɛla ka nafolo bɛ mara mɔgɔ tilennenw ye.

2. Zaburu 49:17 - Ni a sara, a tɛna foyi ta ka taa; a nɔɔrɔ tɛna jigin a nɔfɛ.»

Heburuw 9.18 O la, Layidu fɔlɔ si ma kɛ ni joli tɛ.

Layidu fɔlɔ dabɔra ni joli bɔnna ye.

1. Joli fanga: Saraka joli nafa faamuyali

2. Joli ka ciyɛn: Layidu fɔlɔ yɛrɛdi nɔfɛkow

1. Levitike 17:11, "Katuguni farisogo ɲɛnamaya bɛ joli la, ne ye o di aw ma sarakabɔlan kan walisa ka jurumu kafari aw niw ye, katuguni joli de bɛ jurumu kafari ɲɛnamaya barika la."

2. Ekisode 24:8, "O kɔ, Musa ye o joli ta k'a fili jama kan k'a fɔ ko: Matigi ye layidu min ta aw fɛ ka kɛɲɛ ni nin kumaw bɛɛ ye, o joli filɛ.'

Heburuw 9.19 Katuguni Musa ye ci flenw b f jama b ye ka k ni sariya ye, a ye misidenw ni bakɔrɔnw joli ta, ji ni wulu bilenman ni hizop, ka kitabu ni jama bɛɛ seri , .

Musa, iko sariya dɔ, a kumana jama fɛ, ka misidenw ni bakɔrɔnw joli ɲagaminen seri ni ji ni wulu bilenman ani hizop ye gafe ni u la.

1. Nafa min b’a la ka tugu Ala ka sariya kɔ ani ka laadalakow dafa, n’o ye ka gafe ni mɔgɔw seri joli la.

2. Joli serili taamasyɛn ye ani cogo min na Yesu ye saraka laban ye an ka jurumuw kosɔn.

1. Levitike 16:14-16 - bɛ saraka baganw joli sericogo ɲɛfɔ.

2. 1 Yuhana 1:7 - "Nka ni an taamana yeelen na, i ko ale fana bɛ yeelen na, an bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ, a Denkɛ Yesu joli bɛ an saniya ka bɔ jurumu bɛɛ la."

Heburuw 9.20 A ko: «Ala ye layidu min ci aw ma, o joli ye nin ye.»

Nin tɛmɛsira b’a fɔ an ye ko Yesu joli bɔnna walisa ka Ala ka layidu tiimɛ an fɛ.

1. Kisili layidu Krisita joli barika la

2. Layidu joli ka sebaaya

1. Esayi 53:5 - "Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn, ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara a joginw fɛ."

2. 1 Yuhana 1:7 - "Nka ni an taamana yeelen na, i ko ale fana bɛ yeelen na, an bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ, Yesu Denkɛ joli bɛ an saniya ka bɔ jurumu bɛɛ la."

Heburuw 9.21 A ye joli seri fanibugu la ani cidenyabaara minɛnw bɛɛ la.

Heburuw 9 sɛbɛnbaga bɛ sinsin joli nafa kan fanibugu kɔnɔ ani fɛn minnu bɛɛ bɛ kɛ cidenyabaara la.

1. Joli fanga: Joli kɔrɔ n’a nafa sɛgɛsɛgɛli Fanibugu kɔnɔ

2. Fanibugu cidenyabaara: Fanibugu ni a minɛnw nafa sɛgɛsɛgɛli

1. Ekisode 24:3-8; Musa nana Matigi ka kumaw bɛɛ fɔ jama ye, ka kiri kow bɛɛ fɔ, jama bɛɛ y'a jaabi ni kan kelen ye, k'a fɔ ko: «Matigi ye kuma minnu fɔ, an na olu bɛɛ kɛ.» Musa ye Matigi ka kumaw bɛɛ sɛbɛn, ka wuli sɔgɔmada joona fɛ, ka sarakabɔlan jɔ kulu jukɔrɔ, ka sankanso tan ni fila jɔ ka kɛɲɛ ni Israɛl ka kabila tan ni fila ye. A ye Israɛl bɔnsɔn kamalenninw ci ka taa saraka jɛnita ni misiw ka bɛn saraka bɔ Matigi ye. Musa ye o joli tilancɛ ta k'a don bɔgɔdaga kɔnɔ. A ye joli tilancɛ seri sarakabɔlan kan. A ye layidu kitabu ta k'a kalan jama ɲɛ kɔrɔ, u ko: «Matigi ye min fɔ, an na o bɛɛ kɛ ka kan minɛ.»

2. Levitike 17:11; Katuguni farisogo ka ɲɛnamaya bɛ joli la, ne y'o di aw ma sarakabɔlan kan walisa aw ka jurumu kafari aw niw ye.

Heburuw 9.22 A bɛ se ka fɔ ko fɛn bɛɛ saniyalen don ni joli ye sariya barika la. ni joli ma bɔn, yafa tɛ yen.

Sariya b’a ɲini joli ka kan ka bɔn walisa yafa ka se ka kɛ.

1. Yafa musaka: Yesu ye sɔngɔ laban sara cogo min na

2. Yesu joli kɔrɔ ye mun ye?

1. Levitike 17:11 - K'a masɔrɔ farisogo ɲɛnamaya bɛ joli la, ne ye o di aw ma sarakabɔlan kan walisa ka aw niw kafari.

2. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

Heburuw 9:23 O de kosɔn, a tun ka kan ka sankolo fɛnw cogoyaw saniya ni ninnu ye. Nka sankolola fɛnw yɛrɛ bɛ ni saraka ɲumanw ye ka tɛmɛ ninnu kan.

Sankolola fɛnw ka kan ka saniya ni saraka ɲumanw ye ka tɛmɛ Dugukolo kan fɛnw kan.

1. Saraka kanuya fanga

2. A nafa ka bon ka kanminɛli kɛ Ala ye

1. Romɛkaw 12:1-2 O de kosɔn, ne bɛ aw deli, balimaw, Ala ka makari kosɔn, ko aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don.

2. Heburuw 10:19-22 O de kosɔn, balimaw, ikomi an dalen b’a la ko an bɛna don Yɔrɔ Senumanba la Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama dabɔra an ye rido fɛ, o kɔrɔ ye ko a farikolo ni ikomi sarakalasebaa belebele b'an bolo Ala ka so kunna, an ka gɛrɛ Ala la ni dusukun sɛbɛ ye ani ni dannaya dafalen ye, dannaya bɛ na ni min ye, ka an dusukunw seri ka an saniya ka bɔ dusukun jalakibali la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye .

Heburuw 9.24 K'a masɔrɔ Krisita ma don yɔrɔ senumaw la minnu dilanna ni bolow ye, olu minnu ye tiɲɛ ja ye. Nka ka taa sankolo yɛrɛ la, ka na an yɛrɛ jira Ala ɲɛ kɔrɔ an kosɔn sisan.

Krisita donna Sankolo la walisa ka a yɛrɛ jira Ala ɲɛ kɔrɔ an tɔgɔ la.

1. Krisita ka saraka: A yera Ala kr an kosn

2. An ka delili fanga Krisita barika la

1. Romɛkaw 8:34 - “Jɔn ka kan ka jalaki? Krisita Yesu ye mɔgɔ ye min sara, ka tɛmɛ o kan, min kununna—min bɛ Ala kinin fɛ, tiɲɛ na, a bɛ delili kɛ an kosɔn.”

.

Heburuw 9.25 A ka kan ka a yr saraka tuma caman, i ko sarakalasebaa kuntigi b don yr senuma la san o san ni mg tw joli ye.

Heburuw sɛbɛnbaga y’a ɲɛfɔ ko Yesu tun man kan ka to ka a yɛrɛ di saraka ye, a tɛ i n’a fɔ sarakalasebaa kuntigi min tun ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw joli saraka san o san.

1: Yesu ye a yɛrɛ saraka siɲɛ kelen, o tun bɛ se ka kisili lase an ma.

2: An bɛ se ka barika da a ye ko Yesu ka saraka tun bɛ se ka an ka jurumuw datugu.

1: Romɛkaw 6:10 - A sara saya kosɔn, a sara jurumu kama, siɲɛ kelenpe, nka a bɛ ɲɛnamaya min kɛ, a bɛ ɲɛnamaya kɛ Ala ye.

2: 1 Piɛrɛ 3:18 - Krisita fana tɔɔrɔla siɲɛ kelen jurumuw kosɔn, mɔgɔ tilennen tilenbaliw kosɔn, walisa a ka an lase Ala ma.

Heburuw 9.26 O tuma na, a tun ka kan ka tɔɔrɔ tuma caman kabini diɲɛ dabɔra.

1: Yesu Krisita nana ka jurumu dabila an b kosn, a yr saraka f.

2: Yesu Krisita y’i jira siɲɛ kelen diɲɛ laban na walisa ka jurumu ban a yɛrɛ ka saraka barika la.

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2: 1 Yuhana 2:2 - Ale de ye an ka jurumuw kafari ye, a t anw drn jurumuw ye, nka di b b ka jurumuw fana.

Heburuw 9.27 I ko a ka kan ka sa si kelen, nka o kɔfɛ, kiri na kɛ.

Mɔgɔw bɛɛ bɛna laban ka sa ani o kɔfɛ, u bɛna kiri sɔrɔ.

1. Bɛɛ ka taayɔrɔ laban: Ɲɛnamaya, saya ani kiri

2. Saya dafalen ani kiritigɛ dannayabaliya

1. Waajulikɛla 12:7-8 (Buguri bɛ segin dugukolo kan a bɔra yɔrɔ min na, hakili bɛ segin Ala ma min y’a di. Karamɔgɔ ko: “Fɛn bɛɛ nafa tɛ foyi la!”)

2. Luka 16:19-31 (“Nafolotigi dɔ tun bɛ yen, a tun bɛ fini jɛman ni fini jɛman don, a tun bɛ dumuni kɛ don o don. Faantan dɔ tun dalen bɛ a ka da la, a tɔgɔ ko Lazarɛ, joginda tun bɛ a la balo ni min binna ka bɔ nafolotigi ka tabali kan. Ka fara o kan, hali wuluw nana a joginda sɔgɔsɔgɔ.)

Heburuw 9.28 O cogo la, Krisita saraka don siɲɛ kelen walisa ka mɔgɔ caman ka jurumuw ta. Minnu b'a makɔnɔ, a na i yɛrɛ jira olu la siɲɛ filanan na, jurumu tɛ minnu na, walisa ka kisili kɛ.

Krisita saraka sr si kelen walisa ka mg caman ka jurumuw muɲu ani a bna yira siɲɛ filanan na kisili kama.

1: Yesu nana an kisi ka b an ka jurumuw ma, a bna na ko kura ka kisili lase an ma.

2: Yesu joli bɔnna an kosɔn kaban, don dɔ a bɛ segin ka na ni an ye kisili nɛɛma dɔ la.

1: Rom=kaw 5:8-9 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn. Ikomi an jo sr sisan a joli barika la, an na kisi Ala ka diminya ma ale barika la ka tmn!

2: Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

Heburuw 10 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba tannan ye, min kɔnɔ, sɛbɛnnikɛla bɛ taa a fɛ ka sinsin Krisita ka saraka ka fisa ni a dafalen kan. Sapitiri b a f cogo min na Yesu ka saraka b tmn layidu kr saraka kan cogo min na, ani a b dannabaaw wele u ka timinandiya danaya la, ka da a la ko kisili hakili sigilen don Krisita barika la.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko baganw saraka tɛ se ka kɛ layidu kɔrɔ kɔnɔ (Heburuw 10:1-18). A b’a ɲɛfɔ ko o sarakaw tun tɛ se ka jurumuw ta ka bɔ yen, nka u tun ye jurumu hakilijigin ye san o san. O ni Yesu ka saraka tɛ kelen ye, a dafalen don ani a dafalen don. A kɛlen k’a farikolo sara siɲɛ kelenpe, a ye dannabaaw saniya ani k’u dafa fo abada. Ni Senu b seereya fana ko Ala tna a hakili to o ka jurumuw la tun o layidu kura kr.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka gɛrɛ Ala la ni daŋaniya ye Yesu barika la (Heburuw 10:19-25). A b’a sinsin a kan ko ikomi an dalen b’a la ko an bɛ se ka don Ala ɲɛ kɔrɔ Yesu joli fɛ, an ka kan ka gɛrɛ an na ni dusukun sɛbɛw ye ani ni dannaya dafalen ye. Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u ka u ka jurumu fɔlenw minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ u ma jɔrɔ bawo Ala ye kantigi ye a ka layidu talenw na. U ka kan fana ka jateminɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ, ka ɲɔgɔn lajɛn tuma bɛɛ walisa ka dusu don u kɔnɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye ko an kana jurumu kɛ ni laɲini ye (Heburuw 10:26-39). Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko ni mɔgɔ dɔ y’a laɲini ka taa a fɛ ka jurumu kɛ tiɲɛ dɔnniya sɔrɔlen kɔfɛ, saraka si tɛ to a ka jurumuw kosɔn, o ye kiri ni dimi tasumaman makɔnɔni siranya dɔrɔn de ye. Dannabaaw hakili jiginlen don ko u kana u ka dannaya fili, nka o nɔ na, u ka timinandiya dannaya la walisa u ka se ka layidu talen sɔrɔ, o ye sara ye ka bɔ Ala yɔrɔ. Dusu donna u kɔnɔ u kana kɔsegin, nka u ka kɛ mɔgɔ ye minnu dalen bɛ dannaya la ani k’u niw mara.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba tan bɛ sinsin Krisita ka saraka kan min ka fisa ni baganw saraka ye layidu kɔrɔ kɔnɔ.

Sɛbɛnnikɛla b’a jira cogo min na Yesu ka saraka dafalen don ani a dafalen don, ka dannabaaw saniya fo abada.

Dannabaaw jijalen don u ka gɛrɛ Ala la ni daŋaniya ye Yesu joli barika la, k’u ka jurumu fɔlenw minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ u ma jɔrɔ. U b’a ɲini u fɛ u ka ɲɔgɔn lajɛn walasa ka ɲɔgɔn jija kanuya ni kɛwale ɲumanw na.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye ka ɲɛsin jurumu kɛli ma ni laɲini ye, ka dannabaaw hakili jigin ko u kana u ka dannaya fili, nka u ka timinandiya dannaya la fo ka se u ka layidu talen sɔrɔ, o ye sara ye ka bɔ Ala yɔrɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ Krisita ka saraka dafalen hakilijigin ye, ka dannabaaw wele u ka muɲu dannaya la ni hakilisigi dafalen ye, k’a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn jija ɲɔgɔn na taama na ka taa kisili banbali la.

Heburuw 10.1 Katuguni sariya min ye ko ɲuman nataw dulonnen ye, a tɛ kow ja ye, u tun bɛ saraka minnu kɛ san o san, o tɛ se ka nabagaw dafa abada.

Layidu kr sariya tun ye fɛn dafalenw dulonnen dɔrɔn de ye minnu tun bɛna kɛ. Sarakaw tun tɛ se ka batokɛlaw kɛ mɔgɔ dafalenw ye.

1. Layidu Kɔrɔ tun tɛ se ka min kɛ, Yesu ka saya ye o dafa

2. Yesu ka saya dafalen: Ka Layidu Kɔrɔ dafa

1. Rom=kaw 10:4 - Katuguni Krisita ye sariya laban ye ka tilennenya k mg o mg dannabaaw ye.

2. Galasikaw 3:24–25 - O cogo la sariya tun ye an kɔlɔsibaga ye fo Krisita nali, walisa an ka jo sɔrɔ dannaya barika la. Nka sisan, dannaya sera, an tɛ kɔrɔsibaga dɔ kɔrɔ tun.

Heburuw 10:2 O tuma na fɛ, yala u tun tɛna saraka dili dabila wa? sabu batobaga minnu saniyalen don siɲɛ kelen, olu dusukun tun man kan ka bɔ jurumuw la tuguni.

Ala batobagaw saniyalen don, u dusukun tun man kan ka kɛ jurumu ko la tun.

1. Saniyali fanga: Kafarili nafa faamuyali

2. Ka an dusukunw hɔrɔnya: Ka saniya hɔrɔnya sɔrɔ

1. Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ jan.

2. 1 Yuh.

Heburuw 10.3 Nka o sarakaw la, jurumuw b hakili jigin ko kura san o san.

Heburuw sɛbɛnbaga b’a fɔ ko Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, sarakaw tun bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni jurumu hakilijigin ye san o san.

1. Hakililajigin fanga: Kalan ka bɔ Layidu Kɔrɔ la

2. Saraka kɔrɔ: Ka kuraya sɔrɔ jurumu kafari fɛ

1. Esayi 43:25 - "Ne, ne yɛrɛ de bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.”

2. Luc. aw ka nin kɛ walisa aw hakili ka to ne la.»

Heburuw 10.4 Katuguni misiw ni bakɔrɔnw joli tɛ se ka jurumuw bɔ yen.

Misiw ni bakɔrɔnw joli tɛ se ka jurumuw bɔ yen.

1. Yesu joli ka sebaaya ka an ka jurumuw ta ka b yen

2. Ala ka nɛɛma sebaaya ka yafa an ma

1. Rom=kaw 3:24-26 - Ka tilennenya jira fu a ka nɛɛma barika la kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. Kolosekaw 1:13-14 - Katuguni a ye an kisi dibi mara ma, ka an don a kanulen Denc ka masaya la, an kunmabli b'an bolo, jurumu yafa.

Heburuw 10.5 O de kosɔn a nana diɲɛ kɔnɔ tuma min na, a ko: «I ma saraka ni saraka bɔ, nka i ye farikolo dɔ labɛn ne ye.

Saraka ni saraka tun tɛ Ala sago ye, o nɔ na, a tun b’a fɛ farikolo min labɛnna a ye.

1: Krisita farikolo - A filɛli mun na Ala tun b’a fɛ farikolo min labɛnna a ye.

2: Ka an yɛrɛ saraka - Ka an yɛrɛ di Ala ma i n’a fɔ saraka ɲɛnamaw, o kɔrɔ ye min ye, o sɛgɛsɛgɛli .

1: Filipekaw 2:5-8 - Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la fana, o ka kɛ aw la: A kɛlen ka kɛ Ala cogo la, a ma miiri ko a ni Ala ka kɛ kelen ye, nka a y'a yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ, ani a ye baaraden cogo ta a kan, a kɛra hadamadenw bɔɲɔgɔnko la, a sɔrɔla a cogo la i ko mɔgɔ, a y'a yɛrɛ majigin, ka kanminɛli kɛ fo ka se saya ma, gengenjiri saya yɛrɛ.

2: Romɛkaw 12:1-2 - Balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka senuma, min ka di Ala ye, o ye aw ka baara ye min bɛ kɛ ni hakili ye. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o kɔrɔbɔ.

Heburuw 10.6 Saraka jɛnitaw ni jurumu sarakaw ma diya i ye.

Ala tɛ nisɔndiya sɔrɔ saraka jɛnitaw ni sarakaw la jurumu kosɔn.

1. Ala ka makari ka bon ni an ka Jurumu ye

2. Nimisali ni yafa fanga

1. Esayi 1:11-17 — “I ka sarakaw caya ye mun ye ne bolo?” Matigi ko ten; “Sagadenw ka saraka jɛnitaw ni bagan balolen ɲumanw tulu bɛ ne bolo. Misiw ni sagadenw ni bakɔrɔnw joli tɛ diya ne ye.

2. Zaburu 51:16-17 - Katuguni saraka tɛna diya i ye, ni ne tun b’a fɛ k’a di. Saraka jɛnita tɛna diya aw ye. Ala ka sarakaw ye hakili tiɲɛnen ye; dusukun karilen ni nimisalen, Ala, i tɛna o mafiɲɛya.

Heburuw 10.7 Ne y’a fɔ ko: « Ala, ne nana i sago kɛ. »

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala sago dafali kan Yesu nali fɛ dugukolo kan.

1. "Ala sago bɛ kɛ tuma bɛɛ".

2. "Ka i yɛrɛ majigin Ala sago ma".

1. Romɛkaw 8:28-30 "An b'a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama a Denkɛ, walisa a ka kɛ denkɛ fɔlɔ ye balimakɛ ni balimamuso caman cɛma. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu wele fana, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma, a ye jo di minnu ma, a ye nɔɔrɔ da olu fana kan."

2. Zaburu 40:7-8 "Ne ko: "Ne filɛ, ne nana— a sɛbɛnnen bɛ ne ko la gafenin kɔnɔ. Ne b'a fɛ ka i sago kɛ, ne ka Ala, i ka sariya bɛ ne dusukun na."

Heburuw 10.8 Sanfɛ, a y’a fɔ tuma min na ko: Saraka ni saraka ni saraka jɛnitaw ani saraka jɛnitaw ani jurumu saraka fana ma diya i ye. minnu bɛ saraka sariya fɛ;

Matigi banna saraka minnu kofɔlen bɛ sariya fɛ.

1: Yesu ye sariya dafa walisa ka an kisi an ka jurumuw ma.

2: An bɛ se ka na Ala ma dannaya barika la Krisita la.

1: Romɛkaw 3:25-26 - Yesu ka saraka de ye sira kelenpe ye min bɛ se ka kɛ Ala ɲɛkɔrɔ.

2: Heburuw 9:14 - Krisita ka saya tun ye saraka dafalen ye an ka jurumuw kosn.

Heburuw 10.9 A ko: «Ala, ne nana i sago kɛ.» A bɛ fɔlɔ ta ka bɔ yen, walisa a ka filanan sabati.

Yesu nana ka Ala sago dafa ani ka layidu kɔrɔ bila layidu kura nɔ na.

1. Yesu: Ala sago dafabaga

2. Layidu kura: Layidu kɔrɔ bilali a nɔ na

1. Yuhana 3:16-17 "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka mɔgɔ jalaki." diɲɛ, nka ka diɲɛ kisi ale barika la.»

2. Heburuw 8:6-7 "Nka tiɲɛ na, Yesu ye cidenyabaara min sɔrɔ, o ka fisa ni u ta ye i ko a cɛsirilen bɛ layidu min na, o ka fisa ni kɔrɔlen ye cogo min na foyi ma kɛ o layidu fɔlɔ la, yɔrɔ si tun tɛna ɲini wɛrɛ la."

Heburuw 10.10 O sago barika la, an b saniya Yesu Krisita farikolo saraka barika la si kelenpe.

Yesu Krisita farikolo saraka barika la, an b saniya si kelenpe.

1: An saniyalen don Yesu Krisita ka saraka laban f ani ka kisili nili di an ma.

2: An bɛ se ka daŋaniya sɔrɔ k’a dɔn ko Yesu farikolo dira saraka banbali ye walisa k’an saniya fo abada.

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

Heburuw 10.11 Sarakalasebaa b= j= don o don ka baara k= ani ka saraka kelenw b= saraka kelenw b= saraka minnu t= jurumuw b= b= yen abada.

Bibulu tɛmɛsira min bɛ Heburuw 10:11 la, o bɛ mɔgɔw kalan ko sarakalasebagaw bɛ saraka bɔ don o don, nka o sarakaw tɛ se ka jurumuw bɔ yen.

1: An welelen don ka an ni di Ala ma ka kɛ saraka ɲɛnama ye.

2: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ Ala bonya, iko sarakaw tɛ se ka an ka jurumuw bɔsi an na.

1: Romɛkaw 12:1-2 “O de kosɔn, balimaw, ne bɛ aw deli Ala ka makari kosɔn, ko aw ka aw farikolow di ka kɛ saraka ɲɛnama ye, saraka ɲɛnama, min ka di Ala ye. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, i na se k’a kɔrɔbɔ ani ka sɔn Ala sago ye min ye, o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.”

2: Esayi 1:16-17 “Aw ka aw ko ka aw yɛrɛ saniya. Aw ka aw ka kɛwale juguw bɔ ne ɲɛ kɔrɔ. aw ka kojugu kɛli dabila. A dege ka ko ɲuman kɛ; tilennenya ɲini. Degunbagatɔw lafasa. Fantanw ka ko ta; aw ka muso cɛ salen ka ko kɔrɔta.”

Heburuw 10.12 Nka nin cɛ ye saraka kelen bɔ jurumuw kosɔn badaa-badaa, a y’i sigi Ala kinin fɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka saraka kelen de kan hadamadenw ka jurumuw kosɔn, ani ka a sigiyɔrɔ ta Ala kinin fɛ.

1: Yesu ka saraka kelen b bn ka an ka jurumuw b datugu, sisan ani badaa.

2: An ka kan ka sɔn Yesu ka saraka ma walisa ka yafa sɔrɔ ani ka ɲɛnamaya banbali nilifɛn sɔrɔ.

1: Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisira nɛɛma de kosɔn, dannaya barika la—o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—kɛwalew tɛ, walisa mɔgɔ si kana waso.

Heburuw 10:13 Kabini sisan, a tun b’a jira fo a juguw ka kɛ a sennasigilan ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu kan min tun b’a jira ko a juguw bɛna kɛ a sennasanbara ye.

1. Muɲuli fanga: Ka Ala ka layidu makɔnɔ a ka tiimɛ

2. Dannaya ka se sɔrɔli: Ka da Ala ka labɛn kan an ka ɲɛnamaya kama

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 37:7-9 - I hakili sigi Matigi ɲɛ kɔrɔ ka muɲu a makɔnɔ; aw kana aw hakili ɲagami ni mɔgɔw bɛ ɲɛ sɔrɔ u ka siraw la, ni u bɛ u ka fɛɛrɛ juguw kɛ. Aw ye aw yɛrɛ tanga dimi ma, ka aw kɔ dimi ma; aw kana aw hakili ɲagami—o bɛ na ni juguya dɔrɔn de ye. Mɔgɔ juguw na halaki, nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na jamana ciyɛn ta.

Heburuw 10.14 Katuguni a ye minnu saniyalenw dafa badaa-badaa saraka kelen de barika la.

Yesu ka saraka kelen de sababu fɛ, mɔgɔ minnu saniyalen don, olu dafara fo abada.

1. Krisita ka saraka sebaaya: Yesu ye an dafa cogo min na fo abada

2. Saniyali dafalen: An dafalen don cogo min na Yesu ka saraka fɛ

1. Romɛkaw 8:1-4 - O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki si tɛ yen.

2. Heburuw 9:11-14 - Nka Krisita y’a jira tuma min na i ko sarakalasebaa kuntigi ye ko ɲumanw nataw la, o tuma na, a donna fanibugu belebeleba ni dafalenba fɛ (min ma dilan ni bolow ye, o kɔrɔ ye ko a ma bɔ nin danfɛnw na). sabu bɛɛ donna yɔrɔ senumaw la, bakɔrɔnw ni misidenw joli fɛ, nka a yɛrɛ joli fɛ, o cogo la, kunmabɔli banbali bɛ sɔrɔ.

Heburuw 10.15 Ni Senu fana ye o seereya ye an bolo, katuguni a ye o fɔ ka kɔrɔ.

Ni Senu bɛ seereya kɛ an ye ko an bɛ se ka na ni jagɛlɛya ye Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: "Ka gɛrɛ Ala la ni jagɛlɛya ye".

2: "Dannaya sebaaya Krisita la".

1: Romɛkaw 8:34 - “Krista Yesu ye min sara, ka tɛmɛ o kan, min kununna—a bɛ Ala kinin fɛ, min bɛ delili kɛ an kosɔn.”

2: 1 Yuhana 4:17–18 - “Kanuya dafalen don an fɛ o de kosɔn, walisa an ka da a la kiritigɛ don na, katuguni an fana bɛ nin diɲɛ kɔnɔ i ko ale bɛ ten. Siranya tɛ kanuya la, nka kanuya dafalen bɛ siran gɛn.”

Heburuw 10.16 Ne na layidu min ta u ye o donw kɔfɛ, o filɛ nin ye, Matigi ko: Ne na ne ka sariyaw don u dusukunw na, ka u sɛbɛn u hakili la.

Ala ka nɛɛma layidu bɛ layidu ta ko a bɛna a ka sariyaw sɛbɛn an dusukunw ni an hakili la.

1. Ala ka layidu fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka nɛɛma sɔrɔ kanminɛli fɛ

1. Jeremi 31:33 - "Nka ne na layidu min kɛ ni Israɛl ka so ye, o na kɛ nin ye. O donw kɔfɛ, Matigi ko: ne na ne ka sariya don u kɔnɔna na, ka o sɛbɛn u dusukunw na na kɛ u ka Ala ye, u na kɛ ne ka mɔgɔw ye.»

2. Dutɛrɔnɔmɛ 30:11-14 - "Ne bɛ ci min fɔ i ye bi, o ma dogo i la, a yɔrɔ man jan. Sankolo la, i k'a fɔ ko: Jɔn na wuli an nɔ na." ka taa sankolo la, ka na n'a ye an ma, walisa an k'o mɛn, k'a kɛ, i k'a fɔ fana ko: Jɔn bɛ taa kɔgɔji tigɛ an ye, ka na n'a ye an ma, walisa an ka o mɛn.' a k'a kɛ wa? Nka kuma surunyara i la kosɛbɛ, i da la ani i dusukun na, walisa i k'o kɛ."

Heburuw 10.17 Ne hakili tɛna to u ka jurumuw ni u ka tilenbaliyakow la tun.

Nin tɛmɛsira min bɔra Heburuw 10 la, o b an hakili jigin Ala ka makari ni a ka nɛɛma banbali la, iko a tɛna an hakili to an ka jurumuw ni an ka tilenbaliyakow la tun.

1: Ala ka nɛɛma min tɛ ban - Heburuw 10:17

2: Hinɛ min tɛ se ka ɲinɛ - Heburuw 10:17

1: Esayi 43:25 - “Ne, ne yɛrɛ de bɛ aw ka jurumuw bɔ yen, ne yɛrɛ kosɔn, ka aw hakili to aw ka jurumuw la tun.”

2: Mise 7:19 - «A na hinɛ an na tugun. a na an ka tilenbaliyakow sennasan.» I na an ka jurumuw bɛɛ fili kɔgɔji dunba kɔnɔ.”

Heburuw 10.18 Nin kow yafali bɛ yɔrɔ min na, jurumu saraka tɛ yen tun.

Heburuw sɛbɛnbaga y’a ɲɛfɔ ko ni Ala ka yafa sɔnna, mago tɛ baganw sarakali la tuguni jurumu kosɔn.

1. Yafa sebaaya: Ala ka kunmabli nilifɛn sɔrɔcogo

2. Yafa kɔrɔ: Saraka sarakaw nafa faamuyali

1. Romɛkaw 5:8 - Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

2. Esayi 53:4-5 - Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta; O bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, Ala ye a gosi, ka tɔɔrɔ. Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn. a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.

Heburuw 10.19 O de kosɔn, balimaw, jagɛlɛya bɛ an bolo ka don yɔrɔ senuma kɔnɔ Yesu joli barika la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma an ka jagɛlɛya kan ka na Ala ɲɛ kɔrɔ Yesu ka saraka barika la.

1. An ka jagɛlɛya Ala ɲɛ kɔrɔ - Heburuw 10:19

2. Yesu joli ka sebaaya - Heburuw 10:19

1. Efesekaw 3:12 - Ale la ani dannaya fɛ a la, an bɛ se ka gɛrɛ Ala la ni hɔrɔnya ni dannaya ye.

2. Yuhana 10:7-9 - Yesu ko: “Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko ne ye sagaw ka da ye. Minnu nana ne ɲɛ, olu bɛɛ ye sonw ni binkannikɛlaw ye, nka sagaw ma u lamɛn. Ne ye da ye; Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don ne fɛ, o na kisi.» U na don ka bɔ, ka baganmarayɔrɔ sɔrɔ.

Heburuw 10.20 A ye sira kura ni ɲɛnama min bila an ye, o de barika la, o kɔrɔ ye ko a farisogo.

1: Yesu ka saraka y’a to an ni Ala cɛsiri tigitigi ani ka ɲɛnamaya banbali sira sɔrɔ.

2: Yesu ka saya ni a ka lakununni ye kisili ɲɛnamaya kura da yele a kɔnɔ.

1: Yuhana 10:9 - "Ne ye da ye, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don ne fɛ, o na kisi."

2: Romɛkaw 6:23 - "Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la."

Heburuw 10.21 Sarakalasebaaw kuntigi dɔ tun bɛ Ala ka so kun na.

O tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka sarakalasebaa kuntigi dɔ sɔrɔ Ala ka so kan.

1. Sarakalasebaa kuntigi jɔyɔrɔba min bɛ Ala ka so kɔnɔ

2. Sarakalasebaa kuntigi nafa ka bon Ala ka so kɔnɔ

1. Ekisode 28:1 - “O tuma na fɛ, i balimakɛ Aron ni a denkɛw gɛrɛ i la ka bɔ Israɛl mɔgɔw cɛma, ka baara kɛ ne ye sarakalasebaaw ye—Aron ni Aron denkɛw, Nadab ni Abihu, Eleazar ni Itamar.”

2. Heburuw 4:14-16 - “Kabini o tuma na, sarakalasebaa kuntigiba dɔ bɛ an fɛ min tɛmɛna sankolo la, Yesu, Ala Denkɛ, an ka an ka jurumu fɔlenw minɛ kosɛbɛ. Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tɛ a la. O la sa, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don an magoɲɛ waati la.”

Heburuw 10.22 An ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye, ka an dusukunw seri ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye.

I gɛrɛ Ala la ni dannaya ni hakilisigi ye.

1: Dusukun saniyalen ani dusukun saniyalen

2: I ka gɛrɛ Ala la ni daŋaniya ye

1: Zaburu 51:10 “Ala, i ka dusukun saniyalen da ne kɔnɔ. Aw ka hakili ɲuman kuraya ne kɔnɔ.”

2: Yakuba 4:8 “Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la.”

Heburuw 10.23 An ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma sigasiga. (k'a masɔrɔ min ye layidu ta, a ye kantigi ye.)

Kerecɛnw ka kan ka to u ka dannaya la, iko Ala ye kantigi ye ani a bɛna a ka layiduw tiimɛ.

1. "I ka to i ka dannaya la".

2. "Ala ka kantigiya".

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:58 - "O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana se ka lamaga, ka caya Matigi ka baara la tuma bɛɛ, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

Heburuw 10.24 An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ.

Kerecɛnw ka kan ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ walisa u k’u jija ka mɔgɔ wɛrɛw kanu ani ka baara ɲumanw kɛ.

1. "Dusudon fanga: Ka wari bila mɔgɔ wɛrɛw la kanuya ni baara ɲumanw kama".

2. "Weelekan min bɛ kɛ ka ɲɛsin wale ma: An bɛ se ka ɲɔgɔn bila cogo min na ka ɲɛsin kanuya ni baara ɲumanw ma".

1. Romɛkaw 12:10 "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye, ka ɲɔgɔn fisa ni bonya ye".

2. Galasikaw 6:10 "Ni an ye cogo sɔrɔ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye".

Heburuw 10.25 An kana an ka ɲɔgɔn lajɛn bila, i ko dɔw bɛ kɛ cogo min na. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi.

Dannabaaw man kan ka ban ka ɲɔgɔn lajɛn ani ka ɲɔgɔn jija, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Matigi ka don surunyara.

1. Jɛɲɔgɔnya fanga: Ka na ɲɔgɔn fɛ, o b’an ka dannaya barika bonya cogo min na

2. Ka muɲu ɲɔgɔn fɛ: Ka to jɛɲɔgɔnya la waati gɛlɛnw kɔnɔ

1. Kɛwalew 2:42-47 - Egilisi fɔlɔ ka cɛsiri ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnya ma

2. Efesekaw 4:2-3 - Kelenya nafa ka bon Krisita farikolo la

Heburuw 10.26 Ni an ye jurumu k ni an ye tiɲɛ dɔnniya sɔrɔlen kɔ, jurumuw kosɔn saraka tɛ to yen tun.

O tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko saraka tɛ jurumuw kosɔn tuguni ni mɔgɔ ye jurumu kɛ ni a b’a dɔn ani ni a sago ye tiɲɛ dɔnniya sɔrɔlen kɔfɛ.

1. Jurumu kɛli ni laɲini ye, o kɔlɔlɔ

2. Ala ka Tiɲɛ min tɛ ban

1. Zaburu 51:3-4 "Ne bɛ sɔn ne ka jurumuw ma, ne ka jurumu bɛ ne ɲɛ tuma bɛɛ. Ne ye jurumu kɛ e dɔrɔn de kama, ka nin kojugu kɛ i ɲɛ kɔrɔ."

2. Talenw 28:13 "Mɔgɔ min bɛ a ka jurumuw datugu, o tɛna ɲɛ sɔrɔ.

Heburuw 10.27 Nka kiri makɔnɔni sirannin dɔ ani dimi tasumaman min bɛna juguw dun.

Tɛmɛsira min bɛ Heburuw 10:27 kɔnɔ, o bɛ lasɔmi kiritigɛ nata ni dimi tasumaman ko la, mɔgɔ minnu tɛ Ala kan minɛ.

1. Aw kana siran: Neema dafalen kiri ɲɛkɔrɔ

2. Ka bonya senuya la: Matigi ka dimi tasumaman

1. Romkaw 8:1-2 "O de kosɔn, Krisita Yesu la mɔgɔ minnu tɛ taama farisogo ta fan fɛ, fɔ Ni Senu la, jalaki si tɛ olu la sisan. Katuguni ɲɛnamaya Ni sariya ye ne hɔrɔnya Krisita Yesu la." ka bɔ jurumu ni saya sariya la.»

2. Esayi 26:9 "Ne ye i deli su fɛ ni ne ni ye, ne na i ɲini joona ni ne kɔnɔ ye.

Heburuw 10.28 Min ye Musa ka sariya mafiɲɛya, o sara seere fila walima saba kɔrɔ k’a sɔrɔ makari ma kɛ a la.

Tɛmɛsira min bɛ Heburuw 10:28 la, o b’a jira ko mɔgɔ minnu banna Musa ka sariya la, olu bɛna ɲangi k’a sɔrɔ hinɛ tɛ u la ni seere fila walima saba ye seereya kɛ u kama.

1. Ala ka sariya labatoli nafa ka bon.

2. Ala ka sariya labatoli kɔlɔlɔw.

1. Matiyu 5:17-20 - Yesu b’a ɲɛfɔ ko a nafa ka bon ka tugu sariya kɔ.

2. Ekisode 20:1-17 - Sariya tan b jira.

Heburuw 10.29 Aw ka miiri ko a ka kan ni ɲangili juguba ye cogo min na, o min ye Ala Denkɛ sennatan, ka layidu joli jate, a saniyalen don ni min ye, o ye ko senuma ye hali ni a kɛra nɛɛma Ni ye wa?

Nin tɛmɛsira min bɛ Heburuw 10:29 kɔnɔ, o bɛ kuma ɲangili jugu kan, mɔgɔ minnu ye Ala Denkɛ sennatan ani ka layidu joli jate.

1. Ni an banna Yesu ka saraka la, o kɔlɔlɔw

2. Ala ka kɛta bonyabaliya sɔngɔ faamuyali

1. 1 Yuh.

2. Rom=kaw 3:25 - Ala ye min bila ka k= kafari ye dannaya barika la a joli la, ka a ka tilennenya jira jurumu tmlenw yafali la, Ala ka muɲuli barika la.

Heburuw 10.30 Katuguni an y'a dòn, min y'a fò ko: «Hakeli ye ne ta ye, ne na sara, Matigi ko ten.» A fana ko: «Matigi na kiri tigɛ a ka mɔgɔw kan.»

Matigi na kiri tigɛ a ka mɔgɔw kan katuguni waleɲumandɔn ye ale kelenpe de ta ye.

1. Matigi ye an ka Kiiritigɛla tilennen ye

2. Aw kana waleɲumandɔn ta aw yɛrɛ bolo

.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 32:35 - "Hakɛ ni sara ye ne ta ye, u sen bɛna sɛgɛn waati min na, k'a masɔrɔ u ka tɔɔrɔ don surunyara, u ka halakili bɛ na joona."

Heburuw 10.31 Ka bin Ala ɲɛnama bolo, o ye siranfɛn ye.

Heburuw 10:31 b’an hakili jigin Ala ka cogo senuma ni a ka sebaaya la, ka sinsin a kan ko siranfɛn don ka bin a bolo.

1. "Matigi siranya: Ala ka sebaaya dɔn".

2. "A tɛ kuma dɔrɔn ye: Ka Heburuw 10:31 ka lasɔmini lamɛn".

1. Zaburu 33:8 - "Dugukolo bɛɛ ka siran Matigi ɲɛ, diɲɛ sigibagaw bɛɛ ka siran a ɲɛ."

2. Ntalenw 1:7 - "Matigi siran ye dɔnniya daminɛ ye, hakilintanw bɛ hakilitigiya ni kalan mafiɲɛya."

Heburuw 10.32 Aw ye aw hakili jigin don fɔlɔw la, aw yeelenna tuma min na, aw ye tɔɔrɔw kɛlɛba muɲu.

Dannabaaw ye yeelen sɔrɔ ani u ye tɔɔrɔw muɲu waati tɛmɛnenw na.

1. I ka muɲu kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw kɔnɔ

2. I ka i jigi da Ala ka barika kan waati gɛlɛnw na

1. Yakuba 1:2-3 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ basigi lase aw ma.

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - Aw ka haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b’a janto aw la.

Heburuw 10.33 K'a masɔrɔ aw kɛra filɛlikɛla ye ni tɔgɔjuguw ni tɔɔrɔw ye. A yɔrɔ dɔ la, k'a sɔrɔ aw kɛra mɔgɔw jɛɲɔgɔnw ye minnu tun bɛ baara kɛ ten.

O tɛmɛsira bɛ kuma ka kɛ filɛlikɛla ye mafiɲɛyali ni tɔɔrɔw fɛ, ani ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ o ɲɔgɔn sɔrɔ, olu jɛɲɔgɔnw ye.

1. Ka dannaya muɲu kɔrɔbɔliw cɛma

2. Sigida fanga min bɛ tɔɔrɔ la

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

2. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

Heburuw 10.34 Aw ye hinɛ ne la ne ka kaso la, ka aw ka nafolo tiɲɛnenw ta ni ɲagali ye, k'a masɔrɔ aw y'a dɔn ko nafolo fisaman ni banbali bɛ aw bolo sankolo la.

Tɛmɛsira bɛ kuma nisɔndiya sɔrɔli kan tɔɔrɔ cɛma, k’a dɔn ko saraba dɔ bɛ an makɔnɔ Sankolo la.

1. Nisɔndiya tɔɔrɔ cɛma: Dususalo sɔrɔli an ka sara banbali dɔnni na

2. Sankolo kɔnɔfɛn: Ka da sara ɲuman ni sara banbali la

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ; u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. u na boli, u tɛna sɛgɛn; u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Zaburu 73:24-26 - I bɛ ne bilasira ni i ka laadilikanw ye, o kɔfɛ, i na ne minɛ nɔɔrɔ la. Jɔn bɛ ne fɛ sankolo la ni e tɛ? Wa foyi tɛ ne fɛ dugukolo kan i kɔ. Ne farisogo ni ne dusukun bɛ se ka dɛsɛ, nka Ala ye ne dusukun fanga ye ani ne niyɔrɔ fo abada.

Heburuw 10.35 Aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon.

An man kan k’an ka limaniya dabila, bawo a bɛna saraba sɔrɔ.

1. "Dannaya sara".

2. "Ka nɔrɔ dannaya la".

1. Yakuba 1:12 - "Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye, katuguni ni a kɔrɔbɔra, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye."

2. 2 Timote 4:7-8 - "Ne ye kɛlɛ ɲuman kɛ, ne ye ne ka sira dafa, ne ye dannaya mara. a na ne di o don na, a tɛna ne dɔrɔn di, nka a jirali kanubagaw bɛɛ fana.»

Heburuw 10.36 Aw ka kan ka muɲuli kɛ, walisa aw ka Ala sago kɛ tuma min na, aw ka layidu sɔrɔ.

Muɲuli ka kan ka kɛ walisa ka Ala ka layidu sɔrɔ a sago kɛlen kɔfɛ.

1. “Muɲuli layidu” .

2. “Ka Ala ka layidu sɔrɔ a sago kɛli fɛ” .

1. Romɛkaw 8:25-27 - “Nka an tɛ min ye, ni an jigi bɛ o la, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye.”

2. Yakuba 5:7-8 - «Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den nafama makɔnɔ cogo min na, k’a muɲu o la, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma.”

Heburuw 10.37 Katuguni waati dɔɔnin dɔrɔn na, min nana, o na na, a tɛna mɛn.

Matigi bɛ na sɔɔni, a tɛna mɛn.

1. Weelekan kɔrɔtɔlen dɔ labɛnni kama - Matigi bɛ na sɔɔni

2. Dususalo min b'a dɔn ko an ka kisili surunyara - Matigi tɛna mɛn

1. 2 Piɛrɛ 3:8-9 - Nka, kanulenw, aw kana nin ko kelen in dɔn, ko don kelen bɛ Matigi fɛ i ko san ba kelen, san ba kelen bɛ i ko don kelen. Matigi tɛ sɛgɛn a ka layidu la, i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sɛgɛn jate cogo min na. nka a bɛ muɲuli kɛ an kɔrɔ, a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b'a fɛ bɛɛ ka nimisa.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Heburuw 10.38 Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la, nka ni mɔgɔ dɔ kɔsegira, ne ni tɛna diya a ye.

Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la, nka minnu bɛ kɔsegin, olu tɛna diya Ala ye.

1. Mɔgɔ tilennen bɛna ɲɛnamaya dannaya de fɛ: Ka i jigi da Ala kan walasa ka barika sɔrɔ

2. Kana kɔsegin kɔ: Ka to ka i yɛrɛ di Ala ka labɛn ma

1. Habakuki 2:4: “A ni min kɔrɔtara, o tɛ tilennen ye a kɔnɔ, nka mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya a ka dannaya barika la.”

2. Rom.

Heburuw 10.39 Nka an t mg minnu ye ka taa halakili la. Nka dannabaaw de ta don walisa ka u ni kisi.»

Dannabaaw tɛ kɔsegin, o nɔ na, dannaya bɛ u la min bɛ taa ni u ni kisili ye.

1. Aw ka to Matigi la ani a na to aw la

2. I ka jɔ dannaya la i ni kisili kama

1. Yuhana 15:4-7 - Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a yɛrɛ la cogo min na, ni a tora rezɛnsun na. aw si tɛ se ka kɛ tun, ni aw tora ne la.»

5 Ne ye ɛrɛzɛnsun ye, aw ye bolow ye.

2. Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye, katuguni ni a kɔrɔbɔra, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

Heburuw 11, min be wele tuma caman na ko "Dannaya so", o ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba tan ni kelennan ye. A bɛ ɲɛfɔli barikama di dannaya kan ani ka misali caman jira ka bɔ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, mɔgɔ kelen-kelen minnu ye dannayaba jira Ala la.

Dakun fɔlɔ: Sɛbɛnnikɛla bɛ dannaya ni a kɔrɔ ɲɛfɔ (Heburuw 11:1-7). Dannaya ɲɛfɔlen don iko fɛn minnu jigi bɛ u kan, olu hakili sigili, fɛn minnu ma ye, dannaya bɛ olu la. Dannaya barika la, mɔgɔw ye tanuli sɔrɔ Ala fɛ tariku kɔnɔna bɛɛ la. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko dannaya de fɛ an b’a faamu ko Ala ye diɲɛ da a ka kuma de fɛ. Abɛl ka saraka, Henɔki ka taama ni Ala ye, ani Nuhun ka kanminɛli kurunba jɔli la, olu bɛ fɔ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka misaliw ye minnu diyara Ala ye u ka limaniya ma wulibali fɛ.

Dakun 2nan: Sɛbɛnnikɛla bɛ taa a fɛ ka dannaya danmadɔ misali wɛrɛw lakali (Heburuw 11:8-31). Ibrahima ye kanminɛli kɛ ka bɔ a faso la, ani Isaka ye dugawu min sɔrɔ ka ɲɛsin bɔnsɔn nataw ma, o b’a jira k’u dalen bɛ Ala ka layidu talenw na, k’a sɔrɔ u ma wuli. Mɔgɔ wɛrɛw i n’a fɔ Saran, Musa bangebagaw, Musa yɛrɛ ani Rahab bɛ tanu u ka dannaya wale kabakomaw kosɔn. U ye jagɛlɛya, muɲuli ani dannaya jira Ala la hali ni gɛlɛyaw walima ko dɔw tun bɛ u la minnu ma sigi sen kan.

Dakun 3nan: O mɔgɔ kantigiw bɛɛ ye seereya ɲuman sɔrɔ cogo min na u ka dannaya fɛ Ala la (Heburuw 11:32-40). Hali ni dɔw ye se sɔrɔ ani ka kabakow sɔrɔ u ka dannaya kosɔn, dɔw ye tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ sɔrɔ. O bɛɛ n’a ta, u jɔlen tora bawo u tun bɛ sankolo dugu dɔ makɔnɔ min labɛnna Ala fɛ. U ka dannaya banbali bɛ kɛ dusudon ye dannabaaw bolo bi, u ka muɲu kɔrɔbɔliw cɛma, k’u ɲɛ jɔlen to Yesu kan—dannaya dafalen misali laban.

Kuma surun na, .

Heburuw tilayɔrɔba tan ni kelen bɛ dannaya fanga ni a nafa seli, a kɛtɔ ka misali caman jira minnu bɔra Layidu Kɔrɔ ja la.

Sɛbɛnnikɛla bɛ dannaya ɲɛfɔ iko hakilisigi ni dannaya min bɛ kɛ tiɲɛ yebaliw ko la—o ye fɛn ye min jirala tariku kɔnɔna bɛɛ la, Ala ye min tanu.

Sapitiri bɛ wale suguya caman lakali minnu bɛ dannaya danma jira — k’a ta Abɛl ka saraka la ka taa a bila Rahab lakanani na — ani a bɛ sinsin cogo min na o mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye seereya ɲuman sɔrɔ u ka dannaya fɛ Ala la.

O mɔgɔ kantigiw ye muɲuli kɛ cogo min na gɛlɛyaw walima tɔɔrɔw bɛɛ n’a ta, k’a masɔrɔ u tun bɛ sankolola dugu makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, Ala ye min labɛn. U ka misali minnu bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ, olu bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ bi, u k’u ɲɛ jɔ Yesu la, k’a sɔrɔ u bɛ dannaya dafalen jira kɔrɔbɔliw cɛma—o ye dannaya lakika fanga banbali seereya ye.

Heburuw 11.1 Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Dannaya ye an ka jigiya dafalen ye ani fɛn yebaliw dalilu ye.

1. Dannaya fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Dannaya b’an barika bonya cogo min na waati dantigɛbaliw la

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye?

2. 1 Piɛrɛ 1:3-5 - An Matigi Yesu Krisita ka Ala ni a Fa ka tanu! Ka kɛɲɛ n’a ka makariba ye, a ye an bange kokura jigiya ɲɛnama la Yesu Krisita lakununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ka kɛ ciyɛn ye min tɛ tiɲɛ, nɔgɔ tɛ min na, ani min tɛ ban, min maralen bɛ sankolo la aw ye, aw minnu bɛ Ala ka sebaaya fɛ bɛ kɔlɔsi dannaya fɛ kisili kama min labɛnnen don ka jira waati laban na.

Heburuw 11:2 Katuguni maakɔrɔw ye kibaru duman sɔrɔ o de fɛ.

Maakɔrɔw ye lakalita ɲuman sɔrɔ u ka limaniya sababu fɛ.

1. Dannaya fanga - Dannaya bɛ se ka na ni kunnafoni ɲumanw ye cogo min na alako ni diɲɛ kow bɛɛ la.

2. Ka maakɔrɔw ladege - An bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na maakɔrɔw ka dannaya la walasa ka na ni kunnafoni ɲumanw ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ.

2. Yakuba 2:17-18 - Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o sara, a bɛ a yɛrɛ la. Ɔwɔ, cɛ bɛ se k’a fɔ ko: “Dannaya bɛ aw la, kɛwalew bɛ ne la.” I ka dannaya jira ne la ni i ka kɛwalew tɛ, ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.

Heburuw 11.3 Dannaya barika la, an b'a faamu ko diɲɛw dabɔra Ala ka kuma de fɛ, fo fɛn minnu bɛ ye, olu ma dilan ni fɛn yelenw ye.

An b’a faamu dannaya barika la ko Ala ye diɲɛ da a ka kuma de fɛ, a ma kɛ fɛn yetaw fɛ.

1. Ala ka kantigiya: K’a dɔn ko Ala tɛna dɛsɛ an na abada

2. Ala ka sebaaya: A ka kuma bɛ se ka diɲɛw da cogo min na

1. Jeremi 32:17 Matigi Ala! a filɛ, i ye sankolo ni dugukolo da i ka sebaayaba fɛ, ka i bolo kɔrɔta, foyi tɛ i bolo.

2. Zaburu 33:6 Sankolow dabɔra Matigi ka kuma de fɛ. U ka kɛlɛbolo bɛɛ fana bɛ a da ninakili fɛ.

Heburuw 11.4 Dannaya de y'a to Abɛli ye saraka ɲumanba di Ala ma ka tɛmɛ Kaɛn kan, o de y'a to a ye seereya sɔrɔ ko a tilennen don, Ala ye a ka nilifɛnw seereya .

Dannaya barika la, Abɛl ye saraka bɔ min ka fisa ni Kaɛn ye, ka a ka tilennenya seereya sɔrɔ Ala fɛ. A bɛ kuma hali sisan ka bɔ kaburu kɔnɔ.

1. Dannaya fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya la

1. Yakuba 2:21-24 - An fa Ibrahima tun ma jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, k’a sɔrɔ a ye a denkɛ Isaka saraka sarakabɔlan kan wa? Dannaya ni a ka kɛwalew kɛra cogo min na, dannaya dafara kɛwalew fɛ wa?

2. 1 Yuhana 3:12 - A ma kɛ i ko Kaɛn, min bɔra o mɔgɔ jugu la, ka a balimakɛ faga. Mun y'a faga? Katuguni a yɛrɛ ka kɛwalew tun ye kojugu ye, a balimakɛ ka kɛwalew tun ye tilennenya ye.

Heburuw 11.5 Dannaya de y’a to Enɔki bamanankanna, walisa a kana saya ye. A ma sɔrɔ, katuguni Ala tun y'a bamanankan na, katuguni sani a ka baara kɛ, a ye nin seereya sɔrɔ ko a diyara Elohim ye.

Henɔki ye dannayakɛla dɔ ka misali ye min diyara Ala ye.

1: Ni an bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ Ala kosɔn, a bɛna an sara cogo la, an tɛ se ka miiri cogo minnu na.

2: Ka dannaya kɛ Ala la, o bɛna da wuli an ye, an tun t’a miiri abada ko minnu bɛ se ka kɛ.

1: Yakuba 2:17 - "Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don, a kelen na."

2: Matiyu 6:33 - "Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

Heburuw 11.6 Nka ni danaya t a la, a t se ka diya a ye, katuguni min b na Ala ma, o ka kan ka da a la ko a b yen, ko a ye sara di mg minnu b a ɲini ni timinandiya ye.

Walisa ka diya Ala ye, dannaya ka kan ka kɛ mɔgɔ la ani ka da a la ko Ala bɛ yen ani ko a bɛna a ɲinibagaw sara.

1. "Dannaya: Ala diyabɔli kun".

2. "A' ye Ala ɲini ni timinandiya ye: A bɛna aw sara".

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan; aw ka siraw bɛɛ la aw yɛrɛ majigin a kɔrɔ, a na aw ka siraw latilen.»

2. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

Heburuw 11.7 Dannaya de y'a to Nuhun ye Ala lasɔmi ko minnu ma ye fɔlɔ, a siranna ka kurunba dɔ labɛn ka a ka so kisi. O de y'a to a ye diɲɛ jalaki, ka kɛ tilennenya ciyɛntabaga ye dannaya barika la.

Nuhun lasɔmina fɛnw ko la, Ala ma minnu ye, wa a ye wale kɛ ni siran ye, ka kurunba dɔ labɛn walisa k’a ka denbaya kisi. A ka danaya barika la, a ye diɲɛ jalaki ani a kɛra tilennenya ciyɛntabaga ye.

1. Dannaya fanga: Ka kalan sɔrɔ Nuhun ka misali la

2. Tilennenya faamuyali dannaya fɛ: Nuhun ka ciyɛn

1. Romɛkaw 10:10 - "Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye, ka tilennenya sɔrɔ, ka sɔn a ma ni da ye ka kisi."

2. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a fɛ, o nafa ka bon mun na? Yala o dannaya bɛ se k'a kisi wa? aw dɔ b'a fɔ u ye ko: «Taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa, k'a sɔrɔ aw ma farikolo magoɲɛfɛnw di u ma, o nafa ye mun ye?O cogo la, dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew t'a la, o sara. " " .

Heburuw 11.8 Dannaya barika la, Ibrahima welera ka taa yɔrɔ la, a tun ka kan ka min sɔrɔ ka kɛ ciyɛn ye, a ye kan minɛ tuma min na. A bɔra, a tun t'a dɔn a taara yɔrɔ min na.

Ibrahima ye Ala kan minɛ tuma min na a welera ka taa yɔrɔ dɔnbali dɔ la, hali k’a sɔrɔ a tun t’a dɔn o bɛ min minɛ a bolo.

1. Ka Ala kan minɛ hali ni dannayabaliya bɛ yen: Ka kalan sɔrɔ Ibrahima ka dannaya la

2. Ka da Ala n’a ka labɛnw kan: Ibrahima ka misali

1. Jenɛse 12:1-4 - Matigi ye wele bila Ibrahima ka bɔ a ka so ka taa jamana kura la

2. Rom=kaw 4:13-17 - Ibrahima ka danaya Ala la ani a ka tilennenya bonya da a kan

Heburuw 11.9 Dannaya de y'a to a tora layidu jamana la, i ko dunan jamana la, ka sigi fanibuguw kɔnɔ ni Isaka ni Yakuba ye, olu minnu tun ye layidu kelen ciyɛntalaw ye.

Ibrahima tun ye limaniyatigi ye, wa a y’a jigi da Ala ka layidu kan tuma min na ale n’a ka denbaya jiginna jamana wɛrɛ la.

1. Dannaya layidu: Ka da Ala la cogoya kabakomaw la

2. Ka sigi ɲɔgɔn fɛ: Ibrahima, Isaka ani Yakuba ani denbaya sirilenw

1. Jenɛse 12:1-4; 15:7-21 - Ala ye layidu min ta Ibrahima ye

2. Jenɛse 26:1-5; 28:10-15 - Ibrahima, Isaka ani Yakuba ka sigili layidu jamana kɔnɔ

Heburuw 11.10 A ye dugu makɔnɔ min jusigilanw bɛ, a jɔbaa ni a dilabaga ye Ala ye.

Ibrahima tun bɛ ka dugu dɔ makɔnɔ ni jusigilanw ye minnu jɔra Ala fɛ.

1. Ibrahima ka dannaya dugu banbali la

2. An ka jigiya jusigilan min bɛ Ala la

1. Esayi 26:4 - I jigi da Matigi kan fo abada, katuguni farakurun banbali b'i bolo Matigi Ala la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:1 - Katuguni an b’a dɔn ko ni an ka dugukolo kan fanibugu tiɲɛna, an bɛ ni boon ye ka bɔ Ala yɔrɔ, so min ma dilan ni bolo ye, min tɛ ban sankolo la.

Heburuw 11.11 Dannaya de barika la Sara yr ye fanga sr ka den kn, ka den bange a si tmna tuma min na, katuguni a ye layidu ta a jate kantigi ye.

Dannaya sababu fɛ, Sara ye fanga sɔrɔ ka den kɔnɔ ta a kɔrɔbayalen na, hali k’a sɔrɔ layidu tun bɛ iko a tɛ se ka kɛ.

1: Dannaya bɛ se ka fanga di an ma walisa ka se sɔrɔ fɛn kan min bɛ iko a tɛ se ka kɛ.

2: Ala ye kantigi ye ani a bɛna a ka layidu tiimɛ, hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ cogo o cogo.

1: Romɛkaw 4:19-21 - Ka da a kan a ma barika dɔgɔya dannaya la, a ma a yɛrɛ jate salen ye sisan, a si tun bɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn bɔ tuma min na, a ma Sara kɔnɔbara salen ye dannabaliya sababu fɛ; Nka a barika ka bon dannaya la, ka nɔɔrɔ da Elohim kan. A dalen b'a la kosɛbɛ ko a ye layidu min ta, a sera ka o fana kɛ.

2: Luka 1:37 - Katuguni foyi tɛna kɛ Ala fɛ.

Heburuw 11.12 O de y'a to kelen bɔra yen, a ka ca i n'a fɔ mɔgɔ salen, u cayara i n'a fɔ sankolo dolow, i n'a fɔ cɛncɛn min bɛ kɔgɔji da la.

Ibrahima tun bɛ jate mɔgɔ ɲuman ye i ko mɔgɔ salen, o bɛɛ n’a ta, Ala ye layidu ta a ye ko a bɔnsɔnw bɛna caya i n’a fɔ dolow minnu bɛ sankolo la ani cɛncɛn minnu bɛ kɔgɔjida la.

1. Ibrahima ka dannaya: Ala ka layiduw ka sebaaya

2. Ka bɔ foyi la ka taa fɛn dɔ la: Dannaya fanga

1. Romɛkaw 4:17-20 - Ibrahima dalen tun bɛ Ala la hali ni a tun tɛ se ka bɔnsɔn sɔrɔ

2. Heburuw 10:22-23 - Dannaya fanga ka gɛrɛ Ala la ani ka a ka layidu talenw minɛ kosɛbɛ

Heburuw 11.13 Olu bɛɛ sara dannaya la, u ma layidu talenw sɔrɔ, nka u y’u ye yɔrɔjan, u ye u minɛ ka u minɛ, ka sɔn u ma ko u ye dunanw ni taamakɛlaw ye dugukolo kan.

Heburuw 11:13 tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kan minnu sara dannaya la, u ma Ala ka layidu ta abada, nka u jigi dalen bɛ hali bi ko u bɛna tiimɛ.

1. Ka i jigi da Ala ka layiduw kan - Heburuw 11:13

2. Ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ dunanw ni taamakɛlaw - Heburuw 11:13

1. Romɛkaw 8:24-25 - Katuguni an kisira o jigiya de kosɔn. Sisan jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K’a masɔrɔ jɔn jigi b’a la a bɛ min ye? Nka an tɛ fɛn min ye, n’an jigi b’o kan, an b’o makɔnɔ ni muɲuli ye.

2. 1 Piɛrɛ 2:11 - Kanulen kanulenw, ne b'a ɲini aw fɛ, aw minnu ye dunanw ni jɔnw ye, aw ka aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma, minnu bɛ aw ni kɛlɛ.

Heburuw 11.14 Katuguni o kumaw fɔbagaw b’a fɔ k’a jɛya ko u bɛ jamana ɲini.

Mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲuman ɲini, olu b’u nege jira u ka kuma fɔlenw fɛ.

1. Ka i ka sugo dafa: Dannaya bɛ se k’i dɛmɛ cogo min na ka se i ka laɲiniw ma

2. Nafa min b’a la ka da siniɲɛsigi ɲuman na

1. Ntalenw 13:12 - Jigiya bilalen kɔfɛ, o bɛ dusukun bana, nka nege min dafara, o ye ɲɛnamaya jiri ye.

2. Zaburu 37:4 - I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma.

Heburuw 11.15 Tiɲɛ na, ni u tun bɛ u hakili to o jamana na, u bɔra yɔrɔ min na, u tun bɛ se ka cogo sɔrɔ ka segin.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ kalandenw hakili jigin u bɛnbaw ju la, wa a b’a jira ko n’a sɔrɔ u bɔra yɔrɔ min na, u ye sababu sɔrɔ ka segin.

1. Hakililajigin fanga: An jujɔw minɛni

2. Ka waati tɛmɛnenw lajɛ walasa ka hakilinaw ni bilasirali sɔrɔ

1. Jenɛse 12:1-3 - Matigi tun y’a fɔ Iburama ye ko: «I ka bɔ i ka jamana na, i somɔgɔw ni i fa ka so, ka taa jamana dɔ la, ne bɛna min jira i la.

2. Filipekaw 3:13-14 - Balimaw, ne t'a jate ko ne ye ne yèrè minɛ, nka ne bɛ nin ko kelen de kɛ, ka ɲinɛ kɔ kow kɔ, ka se ka ɲɛfɛfɛnw ma.

Heburuw 11.16 Nka sisan, u b’a fɛ ka jamana ɲuman sɔrɔ, o kɔrɔ ye ko sankolo yɔrɔ.

Ala ka mɔgɔw b’a fɛ ka jamana ɲuman sɔrɔ, sankolo ta, wa Ala tɛ maloya ka wele u ka Ala bawo a ye dugu dɔ labɛn u ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la Ala la, o ye sira ye min bɛ taa so banbali la.

2. Ala ka layiduw ye tiɲɛ ye ani a ka kantigiya bɛ ban badaa.

1. Yuhana 14:1-3 Aw kana aw dusukunw hakili ɲagami, aw dalen bɛ Ala la, aw dalen bɛ ne fana na. So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ, ni o tun tɛ ten, ne tun na o fɔ aw ye. Ne bɛ taa yɔrɔ dɔ labɛn aw ye.

2. Esayi 26:1 O don na, nin dɔnkili na da Juda jamana na. Dugu barikama b’an bolo; Ala na kisili sigi kogow ni kogobaw kama.

Heburuw 11.17 Dannaya de y'a to Ibrahima kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka saraka.

Ibrahima ka limaniya jirala tuma min na a ye Isaka saraka kɛ saraka ye.

1. Dannaya fanga: Ibrahima ka dannaya y’a jira cogo min na ko a dalen bɛ Ala la

2. Saraka kanuya: Ibrahima ka kanminɛli Ala ye k’a sɔrɔ a ma dantigɛli kɛ

1. Jenɛse 22:1-19

2. Yakuba 2:21-23

Heburuw 11.18 A fɔra olu ko la ko: I bɔnsɔn na wele Isaka de la.

Ala bɛ kantigiya kɛ a ka layiduw la hali ni a bɛ iko a tɛ se ka kɛ.

1: Ala ka kantigiya ko minnu tɛ se ka kɛ

2: Ka i jigi da Ala ka layiduw kan, ni ɲɛnamaya kɛra i ma miiri min na

1: Jenɛse 17:19 - Ala ko: «I muso Sara na denkɛ bange i ye tiɲɛ na. I na a tɔgɔ da Isaka.»

2: Romɛkaw 4:17-21 - (I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: Ne ye i kɛ siya caman fa ye,) a dalen bɛ min na, o ɲɛ kɔrɔ, o ye Ala ye, min bɛ suw ɲɛnamaya, ka fɛn minnu tɛ yen, a bɛ olu wele i n'a fɔ u a tun be. A tun dalen bɛ jigiya la, walisa a ka kɛ siya caman fa ye. ka kɛɲɛ ni kuma fɔlen ye ko: «I bɔnsɔn na kɛ ten.» A ma barika dɔgɔya dannaya la, a ma a yɛrɛ jati ko a sara sisan, a si tun bɛ san kɛmɛ ɲɔgɔn na, wa Saran kɔnɔbara tun ma salen ye. Nka a barika ka bon dannaya la, ka nɔɔrɔ da Elohim kan.

Heburuw 11.19 U y’a jate ko Ala sera k’a lakunun, hali ka bɔ suw cɛma. a y'a sɔrɔ o yɔrɔ la fana ja dɔ la.

Heburuw sɛbɛnbaga sɔnna a ma ko Ala sera ka Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma.

1: Ala ka sebaaya: Ala bɛ se ka ko kɛbali kɛ cogo min na

2: Lakununni: Ala ka se sɔrɔli taamasyɛn

1: Romɛkaw 8:11 - "Nka Yesu lakununnen ka Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na aw farikolo sataw fana ɲɛnamaya a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ."

2: Yuhana 11:25 - "Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, hali ni a sara, o na ɲɛnamaya."

Heburuw 11.20 Dannaya barika la, Isaka ye dugawu kɛ Yakuba ni Esawu ye ko nataw ko la.

Isaka ye dugawu kɛ a denkɛ Yakuba ni Esawu ye dannaya fɛ siniko ko la.

1. Dannaya fanga: Isaka ka dugawu bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ sisan: Isaka ka dugawu nafa

1. Jenɛse 27:27-29 - Isaka ye dugawu kɛ Yakuba ye

2. Jenɛse 27:30-40 - Isaka ye dugawu kɛ Esawu la

Heburuw 11.21 Dannaya barika la, Yakuba ye Yusufu denkɛ fila bɛɛ duba. A ye bato kɛ, k'a jigi da a ka bere kuncɛ kan.

Yakuba ye duba a denkɛw ye ni dannaya ye tuma min na a tun bɛ ka surunya saya la.

1. Dannaya fanga bɛ waati gɛlɛnw na

2. An denw dugawu ciyɛn

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Talenw 13:22 -Mɔgɔ ɲuman bɛ ciyɛn to a denw denw bolo, nka jurumukɛla ka nafolo bɛ mara mɔgɔ tilennenw ye.

Heburuw 11.22 Dannaya barika la, Yusufu sara tuma min na, a ye Israɛldenw ka taa kofɔ. A ye ci fɔ a kolow ko la.

Yusufu min tun ye limaniyatigi ye, o ye Israɛldenw ka bɔli kofɔ sanni a ka sa, ani a ye cikanw di a kolow ko la.

1. Dannaya fanga: Yusufu ka misali

2. Ka tugu Ala sago kɔ: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Yusufu ka kuma labanw na

1. Romɛkaw 1:17 - “Ala ka tilennenya bɛ jira o de kɔnɔ ka bɔ dannaya la dannaya kosɔn, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: ‘Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

2. Yuhana 15:14 - “Aw ye ne teriw ye ni aw ye ne ka ci fɔlenw kɛ.”

Heburuw 11.23 Dannaya de y’a to Musa bangera tuma min na, a bangebagaw y’a dogo kalo saba kɔnɔ, katuguni u y’a ye ko a ye den ɲuman ye. U ma siran masakɛ ka ci fɔlen ɲɛ.

Musa tun ye dannaya misali ye tuma min na a wolola ani a dogolen don Ala sago kanminɛli la.

1: An ka dannaya min bɛ Ala la, o bɛna an tanga kojugu ma tuma bɛɛ, hali ni o musaka mana kɛ cogo o cogo.

2: An ka kan ka an jigi da Ala ka labɛn kan ani ka dannaya sɔrɔ ka a sago kɛ, hali ni a ka gɛlɛn.

1: Ekisode 2:2-4 Muso kɔnɔ ta ka denkɛ bange, a y'a ye tuma min na ko a ye den ɲuman ye, a y'a dogo kalo saba kɔnɔ.

2: Matiyu 10:28-29 Aw kana siran farikolo fagabagaw ɲɛ, nka u tɛ se ka ni faga, nka aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.

Heburuw 11.24 Dannaya de y'a to Musa si sera tuma min na, a ma sɔn ka wele ko Faraon denmuso denkɛ.

Musa ye limaniya sugandi ka tɛmɛ a ka danyɔrɔ kan.

1. Ala ka kantigiya bɛna tɛmɛ dugukolo kan danyɔrɔ bɛɛ kan tuma bɛɛ.

2. Ka da Ala la, o bɛ fanga di an ma ka dannaya sugandi ka tɛmɛ diɲɛ negew kan.

1. Galasikaw 5:1, “Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya de kosɔn. O la sa, aw ka jɔ, aw kana a to jɔnya jurukisɛ ka doni da aw kan tugun.”

2. 2 Timote 1:7, “Ala ma maloya ni di an ma, nka a ye sebaaya ni kanuya ni yɛrɛkololi ni di an ma.”

Heburuw 11.25 A ka fisa ka tɔɔrɔ ni Ala ka mɔgɔw ye, ka tɛmɛn ka jurumu diyabɔ waati dɔ kɔnɔ.

Musa y’a sugandi ka gɛlɛyaw muɲu ni Ala ka mɔgɔw ye sanni ka jurumu diyabɔ waatilama diyabɔ.

1. Muɲuli kantigiya fanga

2. Jurumu diyabɔli waati tɛmɛnen

1. Galasikaw 6:9 "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn."

2. Romɛkaw 8:18 "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

Heburuw 11.26 A ye Krisita mafiɲɛyali jate nafoloba ye ka tɛmɛ Misira nafolo kan.

Krisita ka mafiɲɛyali nafa ka bon ka tɛmɛ dugukolo kan nafolo kan. A tun bɛ Sankolo sara makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

1. Nafa min b’an ka gengenjiri ta la

2. Hakilitigiya min bɛ ka wari bila sara banbaliw la

1. Matiyu 16:24-26 – “Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi, o na bɔnɛ a la. Nafa jumɛn bɛ mɔgɔ la, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la? Walima mɔgɔ bɛ mun di a ni nɔ na?”

2. Kolosekaw 3:1-4 – “Ni aw kununna ni Krisita ye, aw ka sankolo fɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na Ala kinin fɛ. I ka kanuya bila sankolo fɛnw kan, i kana dugukolo kan fɛnw kan. Aw sara, aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Krisita fɛ Ala la. Krisita min ye an ka ɲɛnamaya ye, o na jira tuma min na, aw fana na jira a fɛ nɔɔrɔ la.”

Heburuw 11.27 Dannaya barika la, a ye Misira bila, a ma siran masakɛ ka diminya ɲɛ, katuguni a ye muɲuli kɛ i ko a ye yebali ye.

Dannaya kosɔn, Musa ye Misira bila ka muɲuli hali ni masakɛ ka diminya tun bɛ a la, bawo a ye Ala ye min tɛ ye.

1. Dannaya fanga min bɛ se ka se sɔrɔ siran ni gɛlɛyaw kan.

2. A nafa ka bon ka an jigi da Ala yebali kan.

1. Esayi 26:3-4 - I na a mara hɛrɛ dafalen na, min hakili sigilen bɛ i la, katuguni a dalen bɛ i la. Aw ka aw jigi da Matigi kan fo abada, katuguni fanga banbali bɛ Matigi Matigi de la.

2. Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga, fɛn nataw, fɛn nataw, sanfɛla ni dunuya, danfɛn wɛrɛ si tɛ. na se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Heburuw 11.28 Dannaya barika la, a ye Tɛmɛnkan seli kɛ, ka joli seri, walisa den fɔlɔw halakili kana maga u la.

Dannaya barika la, Musa ye Tɛmɛnkan seli kɛ ani ka sagaden joli seri walisa den fɔlɔw halakibaga kana kojugu kɛ Israɛldenw na.

1. Dannaya fanga: Musa y’a jigi da Ala kan cogo min na walisa ka Israɛldenw bila ka taa Hɔrɔnya la

2. Tɛmɛnkan seli fanga: Sagaden joli ye Israɛldenw ka kisili lakana cogo min na

1. Ekisode 12:12-15; 21-28 - Musa ye ci bila Israɛldenw ma ko u ka Tɛmɛnkan seli ta ka u ka daaw taamasiyɛn ni sagaden joli ye

2. Ekisode 11:1-10 - Matigi ye Musa bila ka Faraon lasɔmi denkɛ fɔlɔw ka saya nata la

Heburuw 11.29 Dannaya de y’a to u tɛmɛna Kɔgɔji Bilen fɛ i n’a fɔ dugukolo jalen fɛ.

Dannaya kosɔn, Israɛldenw ye Kɔgɔji Bilen tigɛ i n’a fɔ dugukolo jalen, k’a sɔrɔ Misirakaw fana binna o cɛsiri kelen na.

1. Dannaya min bɛ Ala la, o bɛ na ni kabako ye.

2. I kana Ala ka sebaaya dɔgɔya abada.

1. Ekisode 14:21-22 - O kɔ, Musa y'a bolo kɔrɔta kɔgɔji kan; Matigi ye kɔgɔji kɔsegin kɔrɔnfɛ fiɲɛba fɛ o su bɛɛ la, ka kɔgɔji kɛ dugukolo jalen ye, ji tilalen don.

2. Josue 3:13-17 - Ni sarakalasebaa minnu bɛ Matigi ka kɛsu ta, olu senw na lafiɲɛ Jurdɛn ji la dɔrɔn. ko Jurdɛn ji na tigɛ ka bɔ ji la min bɛ jigin ka bɔ san fɛ. U na jɔ kuluba dɔ kan.»

Heburuw 11.30 Dannaya de y’a to Jeriko kogow binna, u lamininen kɔ tile wolonwula ɲɔgɔn kɔ.

Dannaya kosɔn, Jeriko kogow binna tuma min na Israɛldenw y’a lamini tile wolonwula kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: An bɛ se ka se sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya kan cogo min na

2. Nafa b’a la ka da Ala la

1. Josue 6:1-20

2. Matiyu 17:20 - «A y’a fɔ u ye ko: «Aw ka dannaya fitinin kosɔn.» Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ nin kulu ye ko: ‘Aw ka bɔ yan ka taa yan,’ a na wuli, foyi tɛna kɛ aw bolo.»

Heburuw 11.31 Dannaya de y'a to jatɔmuso Rahab ma halaki ni dannabaaw ye, k'a sɔrɔ a ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minɛ hɛrɛ la.

Rahab ka dannaya min tun bɛ Ala la, o y’a kisi halakili ma.

1: An bɛ se ka da Ala la ko a bɛna an kisi hali ni gɛlɛyabaw bɛ an kan.

2: Rahab ka limaniya ka kan k’an bila ka dannaya kɛ Ala la.

1: Yakuba 2:25 - "O cogo kelen na, jatɔmuso Rahab fana ma jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, k'a sɔrɔ a ye cidenw minɛ ka u bila sira wɛrɛ fɛ wa?"

2: Josue 2:1-3 - "Nun denkɛ Josue ye cɛ fila ci ka bɔ Akasiya foro la ka taa u sɛgɛsɛgɛ gundo la, k'a fɔ ko: «Taa ka jamana lajɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jeriko.» jatɔmuso dɔ tɔgɔ ko Rahab, a y'i sigi yen, a y'a fɔ Jeriko masakɛ ye ko: «A filɛ, mɔgɔw nana yan bi su in na ka bɔ Israɛl bɔnsɔn na ka jamana ɲini.»

Heburuw 11.32 Ne na mun f ka tmn? Sabu ne tun tɛna se ka Gedeɔn ni Barak ni Samson ni Jefite ko fɔ. Dawuda ni Samuyɛli ni kiraw fana ta.

Bibulu bɛ dannaya cɛfarin kantigi caman ka maanaw lakali.

1. Jagokɛla kantigiw: Gedeɔn, Barak, Samson, Jefte, Dawuda, Samuɛl ani kiraw ka misaliw seli

2. Ka tugu dannaya kɔ ni timinandiya ye: Ka kalan sɔrɔ Gedeɔn, Barak, Samson, Jefte, Dawuda, Samuɛl ani kiraw ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Yakuba 2:17-18 - "O cogo kelen na, dannaya, ni kɛwalew tɛ a la, o salen don. Ne na ne ka dannaya jira i la ne ka kɛwalew fɛ.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:11 - "Nin kow bɛɛ kɛra u la misali ye.

Heburuw 11.33 Dannaya barika la, a ye masayaw kolo, ka tilennenya kɛ, ka layidu ta, ka waraba da tugu.

Tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ minnu kan, dannaya barika la, olu ye kobaw kɛ.

1: Dannaya ka kɛ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ - Heburuw 11:33

2: I ka da i yɛrɛ la ani i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ - Heburuw 11:33

1: Yakuba 1:6 - Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, foyi kana jɔrɔ. K'a masɔrɔ min bɛ yɛrɛyɛrɛ, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ni fiɲɛ ye ka wuli.

2: Romɛkaw 4:20-21 - A ma sɛgɛn Ala ka layidu la dannabaliya fɛ; Nka a barika ka bon dannaya la, ka nɔɔrɔ da Elohim kan. A dalen b'a la kosɛbɛ ko a ye layidu min ta, a sera ka o fana kɛ.

Heburuw 11:34 U ye tasuma farinya faga, ka boli npan da la, barika dɔgɔyali kosɔn, u ye jagɛlɛya sɔrɔ kɛlɛ la, ka wuli ka dunanw ka kɛlɛbolow boli.

U ye muɲuli kɛ kɔrɔbɔli gɛlɛnw na ani u barika bonyana u ka dannaya la.

1: Dannaya bɛ fanga di an ma ka se sɔrɔ balilan o gɛlɛya kan

2: Fanga sɔrɔli barikantanya la

1: Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2: Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

Heburuw 11.35 Musow ye u ka suw lakunun ka segin u ka suw la. walisa u ka lakununni ɲuman sɔrɔ.

Muso minnu bɛ Bibulu kɔnɔ, olu tun ye dannaya ni muɲuli misaliw ye tɔɔrɔ ni saya ɲɛkɔrɔ.

1. Dannaya fanga ni muɲuli gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Nafa min b’a la ka siniɲɛsigi ɲuman minɛ hali saya ɲɛkɔrɔ

1. Heburuw 11:35

2. Romɛkaw 8:18 - Katuguni ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

Heburuw 11.36 Mɔgɔ wɛrɛw fana kɔrɔbɔra ni tulo geren ni bugɔli juguw ye, ka fara o kan, ka fara o kan, ni u ye u siri ani ka u bila kaso la.

Heburuw 11:36 bɛ kuma kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw kan, dannayakɛlaw ye minnu muɲu, i n’a fɔ tulonko juguw, bugɔli, sirili, ani kaso.

1. "Dannaya jagɛlɛya: Ka jɔ gɛlɛyaw la".

2. "Ala ka sebaaya: Ka se sɔrɔ hali kɔrɔbɔlibaw kan".

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye.

2. 1 Piɛrɛ 1:6-7 - Aw bɛ ɲagali o la, hali ni sisan waati dɔɔnin kɔnɔ, ni a mago bɛ a la, aw dusu tiɲɛna kɔrɔbɔli suguya caman fɛ.

Heburuw 11.37 U ye kabakurunw ci, u tigɛra, u kɔrɔbɔra, u fagara ni npan ye. ka kɛ dɛsɛbagatɔw ye, tɔɔrɔlenw, tɔɔrɔlenw;

Tɛmɛsira min bɛ Heburuw 11:37 kɔnɔ, o bɛ kuma gɛlɛyaw kan, dannayakɛlaw ye minnu muɲu, i n’a fɔ u ye kabakurunw ci, ka u tigɛtigɛ, ka u kɔrɔbɔ, ka u faga ni npan ye. U tun bɛ yaala-yaala k’a sɔrɔ u ma fini ni balo ɲuman sɔrɔ, wa u tun bɛ dɛsɛ, u tun bɛ tɔɔrɔ ani u tun bɛ tɔɔrɔ.

1. "Dannaya min saniyalen don tasuma fɛ: Ka muɲu gɛlɛyaw kɔnɔ".

2. "Dannabaaw ka fanga: Gɛlɛyaw muɲuli n'u kunbɛnni".

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Romɛkaw 8:35-37 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la? Yala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ wala kɔngɔ wala farilankolon wala farati wala npan wala wa? I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “An bɛ faga i kosɔn tile bɛɛ. an bɛ jate i ko saga minnu bɛna faga.” Ayi, o kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye, ale min y’an kanu.

Heburuw 11:38 (Diɲɛ tun man kan ni olu ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw kan minnu tun man kan ni diɲɛ ye, u tun bɛ diɲɛ min kɔnɔ, o bɛɛ n’a ta, u tun bɛ sɔn ka gɛlɛyabaw muɲu u ka dannaya kosɔn.

1. "Dannaya barika: Gɛlɛyaw muɲuli An dalen bɛ min na".

2. "Diɲɛ ka kanbaliya: Ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye hali ni ban kɛra".

1. Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

Heburuw 11.39 U bɛɛ ye dannaya ɲuman sɔrɔ dannaya barika la, u ma layidu sɔrɔ.

Heburuw 11:39 la, sɛbɛnnikɛla bɛ mɔgɔ caman ka dannaya ɲɛfɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ ka tanu, nka u ma layidu sɔrɔ.

1. "Dannaya fanga: Dannaya k'a sɔrɔ i ma ye".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la diɲɛ kɔnɔ min ma layidu ta".

1. Romɛkaw 4:18-21

2. Yakuba 2:14-26

Heburuw 11.40 Ala ye fɛn fisaman dɔ labɛn an ye, walisa u kana dafa ni an tɛ.

Ala ye fɛɛrɛ ɲuman di an ma walisa an ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye.

1: Fɛɛrɛ ɲuman - An bɛ se k’a sugandi ka an jigi da Ala ka labɛn kan walisa an ka ɲɛnamaya ka kɛ dafalen ye.

2: Dafalen Dannaya fɛ - An bɛ se k’a sugandi ka taama dannaya la ani ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye Ala ɲɛ na .

1: Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2: Heburuw 12:2 - Ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya dabɔbaa ani an ka dannaya dafabaa. Nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Elohim ka masasigilan kinin fɛ.

Heburuw 12 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba tan ni fila ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ muɲuli ni timinandiya barokun kan Krecɛn dannaya la, ka baara kɛ ni farikoloɲɛnajɛ ja ye walasa ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka boli boli la min bilalen bɛ u ɲɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannabaaw jijali ye u ka girinya ni jurumu bɛɛ bila kɛrɛfɛ, o min bɛ u bali, walisa u ka se ka boli ni muɲuli ye boli la min bilalen bɛ u ɲɛ. Dusu donna u kɔnɔ u k’u ɲɛ jɔ Yesu la, ale min ye u ka dannaya daminɛbaga ye ani a dafabaga (Heburuw 12:1-2). Sɛbɛnnikɛla b’u hakili jigin Yesu ka muɲuli la tɔɔrɔw la ani a ka se sɔrɔli laban na, k’u jija u kana sɛgɛn walima u kana dusu tiɲɛ.

Dakun 2nan: Vɛrise 3-13 kɔnɔ, laadilikan dɔ bɛ yen dannabaaw fɛ u ka Yesu ka misali jateminɛ ani ka gɛlɛyaw muɲu i n’a fɔ Ala ka kololi. Fa kanulen b’a denw kolo cogo min na u ka ɲumanya kama, Ala b’a denw kolo cogo min na u ka bonya ni u ka senuya kosɔn alako ta fan fɛ. Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u kana Ala ka kololi mafiɲɛya walima u kana u fari faga, nka u k’a ye ko a ka kanuya dalilu don (Heburuw 12:5-6). Sɛbɛnnikɛla b’u jija u ka gɛlɛyaw muɲu ni hakilina ye ka tilennenya den hɛrɛma lase.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 14nan na, sinsin bɛ kɛ hɛrɛ ɲinini kan ni mɔgɔw bɛɛ ye ani senuya min tɛ, mɔgɔ si tɛna Matigi ye. Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u kana a to dusukasi wala jogoɲumanya k’u nɔgɔ, nka u k’u cɛsiri ka hɛrɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ (Heburuw 12:14-17). Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko u kana ban Ala kan na i n’a fɔ Israɛl y’a kɛ cogo min na Sinayi kulu la nka a bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ ko u sera Siyɔn kulu la, sankolola Jerusalɛm, u bɛ se ka Ala sɔrɔ yɔrɔ min na Yesu Krisita sababu fɛ (Heburuw 12:18-24) . Nin tɛmɛsira bɛ kuncɛ ni sinsin ye ko dannabaaw ye masaya sɔrɔ min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ Krisita barika la; o de kosɔn, u ka kan ka bato min bɛ sɔn, ni bonya ni siran ye, bawo an ka Ala ye tasuma ye min bɛ mɔgɔ faga (Heburuw 12:25-29).

Kuma surun na, Heburuw 12 bɛ dannabaaw laadi u ka timinandiya u ka dannaya la i n’a fɔ bolibagaw minnu bɛ boli la. A bɛ sinsin an ɲɛw jɔli kan Yesu kan iko an ka misali, k’a sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaw muɲu i n’a fɔ Ala ka kololi. An welelen don ka tugu hɛrɛ ni senuya kɔ, k’a dɔn ko an bɛ se ka Ala sɔrɔ Krisita barika la. A laban na, an hakili b’a la ko an ye masaya ye min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, wa an ka kan ka Ala bato ni bonya ye k’a dɔn ko a bɛ ka a denw kolo ni kanuya ye dɔrɔn.

Heburuw 12.1 O de kosɔn, an fana lamininen bɛ ni seerew sankaba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ an minɛ nɔgɔya la, ka boli ni muɲuli ye boli min bilalen bɛ an ɲɛ.

An lamininen bɛ ni seere caman ye ani an ka kan ka an yɛrɛ bɔ jurumu ni girinyaw la minnu b’an bali, ka boli boli Ala ye min di an ma ni muɲuli ye.

1. "Jurumu girinya bila kɛrɛfɛ".

2. "Boli ni muɲuli ye boli la Ala ye min sigi an ɲɛ".

1. Ntalenw 4:23 - "Ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, i k'i dusukun kɔlɔsi, katuguni i ka ko kɛlen bɛɛ bɛ bɔ a la."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, aw na se ka Ala sago kɔrɔbɔ ani ka sɔn a ma, o min ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don." " " .

Heburuw 12.2 An b’an ɲɛsin Yesu ma, o min ye an ka dannaya daminɛbaga ye. Nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Elohim ka masasigilan kinin fɛ.

Yesu ye gengenjiri muɲu ɲagali kosɔn min tun bilalen bɛ a ɲɛ, ani sisan a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.

1. Nisɔndiya gengenjiri la: Yesu ka misali bɛ se ka dusu don an kɔnɔ cogo min na ka muɲu

2. Yesu ka tilennenya: A ye Ala ka kisili labɛn dafa cogo min na

1. Filipekaw 3:7-8 - Nka tɔnɔ min tun bɛ ne bolo, ne tun bɛ o jate bɔnɛ ye Krisita kosɔn. Tiɲɛ na, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye k’a sababu kɛ ne Matigi Krisita Yesu dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ.

2. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn; a sɔgɔra an ka tilenbaliyakow kosɔn. ɲangili tun bɛ a kan min ye hɛrɛ lase an ma, an kɛnɛyara ni a joginw ye.

Heburuw 12.3 Min ye jurumutw ka o sɔsɔli muɲu a yɛrɛ ma, aw k’aw hakili to o la, walisa aw kana sɛgɛn ka sɛgɛn aw hakili la.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka Yesu jateminɛ, ale min ye jurumutw kɛlɛ, walisa u kana sɛgɛn ani ka dannaya tiɲɛ.

1: Yesu ye an ka muɲuli misali ye

2: Kana i dusu tiɲɛ sɔsɔli cɛma

1: Filipekaw 4:12-13 - "Ne b'a dɔn magoba ye min ye, ani ne b'a dɔn fɛn caman sɔrɔli ye min ye. a kɛra ka ɲɛnamaya kɛ caman na wo, a kɛra dɛsɛ ye wo. Ne bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ale de sababu fɛ min bɛ fanga di ne ma."

2: Esayi 40:28-31 - "Aw t'a dɔn wa? Aw ma mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛna sɛgɛn, a tɛna sɛgɛn, mɔgɔ si tɛ se ka a faamu." fathom.A bɛ fanga di sɛgɛnbagatɔw ma, ka dɔ fara barikantanw ka fanga kan.Hali kamalenninw bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw bɛ bin ka bin, nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura don u la.U bɛna pan kamanw kan i ko wuluw u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.»

Heburuw 12.4 Aw ma jurumu kɛlɛ fɔlɔ.

Dusu donna kerecɛnw kɔnɔ u ka timinandiya u ka limaniya la ani ka jurumu kɔrɔbɔli kɛlɛ, hali ni o kɔrɔ ye k’u yɛrɛ ni saraka.

1. "Timinandiya fanga: Kɔrɔbɔli kunbɛncogo ani ka se an ka seko kɔrɔtalenba ma".

2. "Kalandenya musaka: An bɛɛ di ka tugu Krisita kɔ".

1. Job 1:21 - «Matigi ye fɛn di, Matigi ye fɛn ta. Matigi tɔgɔ ka tanu.”

2. Filipekaw 3:7-8 - «Nka tɔnɔ fɛn o fɛn kɛra ne ye, ne bɛ bɔnɛ jate sisan Krisita kosɔn. Min ka ca ni nin ye, ne bɛ fɛn bɛɛ jate bɔnɛ ye, k’a sababu kɛ ne Matigi Krisita Yesu dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ, ne ye fɛn bɛɛ tunun ale kosɔn.”

Heburuw 12.5 Aw ɲinɛna laadilikan kɔ min bɛ fɔ aw ye i ko denmisɛnw, ko: Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn ni i kɔrɔfɔra.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalanden kɔnɔ a kana Matigi ka kololi mafiɲɛya walima a kana a fari faga ni a bɛ latilen.

1. Matigi ka kololi - Ka dege ka sɔn Ala ka ɲangili ma ni nisɔndiya ye

2. Ka kololi ni kɔrɔfɔ - Ka gɛrɛ Ala la kololi fɛ

1. Ntalenw 3:11-12 - Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubaga kɔrɔfɔ, i ko a ka di a ye denkɛ min ye fa ye.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

Heburuw 12.6 Matigi bɛ mɔgɔ minnu kanu, a bɛ olu kolo, ka denkɛ minnu minɛ, a bɛ olu bɛɛ bugɔ.

Ala bɛ mɔgɔ minnu kanu, a bɛ olu kolo, ka sira ɲuman jira u la.

1. Kololi fanga: Ala ka kanuya bɛ sira ɲuman jira an na cogo min na

2. Kololi barika ka bon: Ala ka kanuya bɛ fanga di an ma cogo min na

1. Romɛkaw 5:3-4 - "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ ɲagali an ka tɔɔrɔw la, k'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, jogo bɛ jigiya lase mɔgɔ ma".

2. Ntalenw 3:11-12 - "Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubaga kɔrɔfɔ i ko a denkɛ min ka di a ye, a fa.

Heburuw 12.7 Ni aw bɛ kololi muɲu, Ala bɛ aw minɛ i ko denkɛw. Fa tɛ denkɛ min kolo, o ye denkɛ jumɛn ye?»

Ala b an kolo i ko fa b a den kolo cogo min na sabu a b an kanu.

1. Ka kololi dege i n’a fɔ kanuya nilifɛn

2. Ala ka kololi: A ka Faa kanuya taamasyɛn

1. Ntalenw 3:11-12 - "Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubaga kɔrɔfɔ, i ko a denkɛ min ka di a ye, a fa.

2. Yakuba 1:1-4 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

Heburuw 12.8 Nka ni aw ma ɲangi, ni aw bèè bè o la, aw ye jògòw ye, aw tè den denw ye.

Dannabaaw b b bn ɲangili ma, wa ni u ma sɔn ɲangili ma, o b’a jira ko dannabaa tɛ Ala den sɛbɛ ye.

1. Ala ka kololi: Denkɛya lakika sira

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ ɲangili la: Ka sɔnni sara sɔrɔ

1. Ntalenw 3:11-12: “Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubaga kɔrɔfɔ, i ko a ka di a ye denkɛ min na, a fa.»

2. Yakuba 1:12: “Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn tuma min na, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.”

Heburuw 12.9 An farisogo faw ye an latilen, an ye bonya da u kan.

An ka kan ka bonya da Ala kan ani ka kolo a kɔrɔ walisa an ka ɲɛnamaya.

1. Ala ka kuntigiya fanga

2. An ka kunkanbaaraba ye ka Ala kan minɛ

1. Ntalenw 3:11-12 - Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubaga kɔrɔfɔ, i ko a ka di a ye denkɛ min ye fa ye.

2. Romɛkaw 8:14-15 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu ye Ala denw ye. Katuguni aw ma jɔnya Ni sɔrɔ walisa ka segin siran na, nka aw ye denkɛw Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn min barika la ko: «Aba! Fa!"

Heburuw 12.10 U ye an kolo tile damadɔ kɔnɔ u yɛrɛ diyanyeko la. Nka ale de bɛ an nafa, walisa an ka kɛ a ka senuya la.

Ala b'an kolo an yɛrɛ nafa kama, walisa an ka se ka a ka senuya dun.

1. "Kɔlɔsili dugawu: Ala ka kololi bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an ka surunya a la".

2. "Sanuya nilifɛn: Ka kɛ Ala ka senuya jɛɲɔgɔnw ye a ka kololi fɛ".

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Ntalenw 3:11-12 - Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana sɛgɛn a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubaga kɔrɔfɔ, i ko a ka di a ye denkɛ min ye fa ye.

Heburuw 12.11 Sisan ɲangili si tɛ i ko nisɔndiyako, nka a bɛ kɛ dusukasi ye.

A bɛ se ka kɛ ko ɲangili tɛna kɛ nisɔndiyako ye o waati la, nka a bɛna den tilennenya ni hɛrɛ lase o kɔfɛ.

1: Ka sɔn ɲɛnamaya gɛlɛyaw ma walisa ka tilennenya sara sɔrɔ.

2: Ka nisɔndiya Ala ka kololi laban na.

1: Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, aw k'a jate nisɔndiya saniyalen ye, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, bawo aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ timinandiya lase. A to timinandiya k’a ka baara ban walisa i ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.

2: Ntalenw 3:11-12 - Ne denkɛ, i kana Matigi ka kololi mafiɲɛya, i kana dimi a ka kɔrɔfɔli la, katuguni Matigi bɛ a kanubagaw kolo, i ko fa min ka di a ye.

Heburuw 12.12 O de kosɔn, aw ka bolo minnu sirilen bɛ duguma, ani gɛnɛgɛnɛ barikamaw kɔrɔta.

Tɛmɛsira b’an jija an ka barika sɔrɔ ani an kana an fari faga.

1. Wuli ka timinandiya: Gɛlɛyaw kunbɛncogo ni dannaya ye

2. An ka dannaya barika bonya: An bɛ se ka jɔ cogo min na waati gɛlɛnw na

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. 1 Kɔrɛntekaw 16:13 - "Aw ka to aw ɲɛ na, aw ka to dannaya la, aw ka aw bila i ko mɔgɔw, aw ka barika sɔrɔ."

Heburuw 12.13 Aw ye sira tilennenw kɛ aw senw ye, walisa senkelenw kana bɔ sira kan. Nka a ka kɛnɛya ka tɛmɛ o kan.»

An ka kan k’an jija ka sira tilennen ni tilennen sɔrɔ, ka magojirabagaw dɛmɛ sanni an k’u mafiɲɛya.

1. "Tilennenya sira".

2. "Ka senkelenw dɛmɛ".

1. Ntalenw 14:12 - Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don, nka a laban na, o bɛ na ni saya ye.

2. Yakuba 1:27 - An Fa Ala bɛ sɔn min ma ko a saniyalen don ani jalaki tɛ min na, o ye nin ye: ka yatɔw ni muso cɛ salenw ladon u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

Heburuw 12.14 Aw ka tugu hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye, ani senuya, mɔgɔ si tɛna Matigi ye ni o tɛ.

An ka kan ka an jija hɛrɛ ni senuya kama, i n’a fɔ ni olu tɛ, mɔgɔ si tɛna se ka Matigi ye.

1. Senumaya nafa ka bon walisa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Ala ye

2. Ka tugu hɛrɛ kɔ, o ye nisɔndiya sira ye

1. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - Nka aw welebaa senuma cogo min na, aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw ka kɛwalew bɛɛ la. sabu a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye mɔgɔ senumaw ye.”

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se i ma, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

Heburuw 12.15 Aw ka aw jija ka aw jija walisa mɔgɔ si kana dɛsɛ Ala ka nɛɛma la. walisa dusukasi ju si kana aw tɔɔrɔ, ka mɔgɔ caman nɔgɔ o la.

I timinandiya ka Ala ka nɛɛma ɲini walisa dusukasi kana don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛw nɔgɔ.

1. Kana a to dusukasi ka sinsin i ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. I ka nɛɛma ɲini ani ka i yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma

1. Efesekaw 4:26-27 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

2. Yakuba 1:14-15 - Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu bɛ u sama ka taa ani u lafilila. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

Heburuw 12.16 Jatɔyakɛla wala mɔgɔ nɔgɔlen si kana kɛ i ko Esawu, o min y’a ka fɔlɔfɔlɔ hakɛ feere dumunifɛn kelen na.

Esawu ka jatigɛwale bɛ kɛ lasɔmini ye walasa diɲɛ negew kana an lafili nɔgɔya la ten.

1: I kana kɛ i n’a fɔ Esawu min y’a ka fasodenɲumanya dabila waati dɔɔnin diyabɔli kama.

2: An k’an janto an ka ŋaniya la k’an lafili ka bɔ Ala ka layidu talenw na ni diyanyekow ye minnu bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ.

1: Yakuba 4:3-4 - Aw bɛ delili kɛ, aw tɛ sɔrɔ, katuguni aw bɛ delili kɛ cogo jugu la, walisa aw ka o musaka kɛ aw diyanyekow la.

2: 2 Timote 2:22 - I ka boli kamalenninw negew fana ɲɛ, nka i ka tilennenya ni dannaya ni kanuya ni hɛrɛ kɛ ni Matigi weleli ye ni dusukun saniyalen ye.

Heburuw 12.17 Aw b’a dɔn cogo min na, o kɔfɛ, a tun b’a fɛ ka dugawu sɔrɔ tuma min na, a banna a la, katuguni a ma nimisa yɔrɔ si sɔrɔ, hali ni a tun bɛ o ɲini ni ɲɛji ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Esawu kan, a ma se ka dugawu sɔrɔ, a tun bɛ min ɲini a fa Isaka fɛ, hali ni a nimisara tiɲɛ na.

1. Nimisali lakika ka kan ka kɛ: Esawu ka maana sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka dugawuw sɔrɔcogo: An ka kalan sɔrɔ Esawu ka maana kɔnɔ

1. 2 Kɔrɛntekaw 7:10 - “Katuguni Ala ka dusukasi bɛ nimisali lase mɔgɔ ma min bɛ na ni kisili ye, nimisali tɛ, k’a sɔrɔ diɲɛ dusukasi bɛ saya lase mɔgɔ ma.”

2. Yakuba 4:8 - «Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutɔw, aw ka aw bolow saniya, ka aw dusukunw saniya, aw hakili fila.”

Heburuw 12.18 Aw ma se kulu min na, mɔgɔ bɛ se ka maga min na, tasuma ye min jeni, wala dibi ni dibi ni fɔɲɔba.

O tɛmɛsira bɛ kuma Krecɛnw kan ko u man kan ka farikolo kɔrɔbɔliw muɲu i n’a fɔ Israɛldenw y’a kɛ cogo min na Sinayi kulu kan.

1: An welelen don dannaya ɲɛnama dɔ la, farikolo kɔrɔbɔli tɛ.

2: An ye dugawu sɔrɔ ni layidu ye alako ta fan fɛ, a ma kɛ ni layidu ye farikolo ta fan fɛ.

1: Ekisode 19:12-13 – Musa ye Israɛldenw lasɔmi farikolo kɔrɔbɔliw la, u bɛna minnu muɲu.

2: Heburuw 10:22 – An welelen don ka dannaya sɔrɔ min bɛ kɔnɔna tilennenya lase.

Heburuw 12.19 burufiyɛkan ni kumakan. O kumakan mɛnbagaw y'a deli ko o kuma kana fɔ u ye tun.

Minnu ye Ala kan mɛn a bɛ kuma burufiyɛ fɛ, olu ye delili kɛ ko o kuma kana fɔ u ye tun.

1. Ala kan ka sebaaya: An ka jaabi ka kan ka kɛ cogo min na

2. Weelekan min bɛ kɛ ka lamɛnni kɛ ani ka kan minɛ: An bɛ min kalan Heburuw 12:19 kɔnɔ

1. Esayi 30:21 - I tulo na kuma dɔ mɛn i kɔfɛ, ko: Sira ye nin ye, i ka taama a kan, ni i bɛ i kinin fɛ, ni i bɛ i kɔsegin numan fɛ.

2. Yakuba 1:22 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Heburuw 12.20 (Katuguni u ma se ka ci fɔlen muɲu ko: Ni wara dɔ magara kulu la, a na kabakurun ci, wala ka a ci ni nɛgɛbere ye.

O tɛmɛsira bɛ kuma Israɛldenw ka siran kan Sinayi kulu ko la, tuma min na Ala kumana u fɛ ka bɔ kulu la, ka ci fɔ u ye ko u kana maga a la, n’o tɛ, u bɛna ɲangi.

1. Matigi siranya ye hakilitigiya daminɛ ye.

2. Ala ye senuma ye ani a b senuya deli an f.

1. Ekisode 19:12-13 - Matigi kumana Israɛldenw fɛ ka bɔ Sinayi kulu la tuma min na u siranna ka u yɔrɔ janya.

2. Esayi 6:1-3 - Esayi ye Matigi yeli a ka senuya la.

Heburuw 12.21 O yelen tun ka jugu fo Musa ko: «Ne sirannen don kosɛbɛ, ne yɛrɛyɛrɛla.»

Musa siranna kosɛbɛ tuma min na a ye Ala nɔɔrɔ ye Sinayi kulu kan.

1. "Aw kana siran: Ala ɲɛsiran filɛli".

2. "Ala ka sebaaya: Ala ka nɔɔrɔ sɔrɔli".

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Zaburu 27:1 - "Matigi ye ne ka yeelen ni ne kisili ye; ne na siran jɔn ɲɛ? Matigi ye ne ka ɲɛnamaya barika bonya ye, ne na siran jɔn ɲɛ?"

Heburuw 12.22 Nka aw sera Siyɔn kulu la, ani Ala ɲɛnama ka dugu la, sankolola Jerusalɛm, ani mɛlɛkɛ kulu jatebaliya.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ ka dusu don kalandenw kɔnɔ u ka na Siyɔn kulu la, Ala ɲɛnama ka dugu la, ani sankolola Jerusalɛm, mɛlɛkɛ kulu jatebaliya bɛ u makɔnɔ yɔrɔ min na.

1. Sankolo cɛɲi min tɛ se ka suma ni ɲɔgɔn ye

2. Weelekan ka na Siyɔn kulu kan

1. Zaburu 48:1–2 «Matigi ka bon, a ka kan ni tanuli ye kosɛbɛ an ka Ala ka dugu kɔnɔ. A ka kulu senuma, min kɔrɔtalen cɛ ka ɲi, o ye dugukolo bɛɛ nisɔndiya ye, Siyɔn kulu, worodugu fan fɛ, Masakɛba ka dugu.”

2. Jirali 3:12 “Mɔgɔ min ye se sɔrɔ, ne na jɔlan kɛ ne ka Ala ka Alabatosoba kɔnɔ. U tɛna bɔ o la tugun abada. Ne na ne ka Ala tɔgɔ ni ne ka Ala ka dugu tɔgɔ sɛbɛn u kan, Jerusalɛm kura min bɛ jigin ka bɔ sankolo la ka bɔ ne ka Ala yɔrɔ. Ne na ne tɔgɔ kura fana sɛbɛn u kan.”

Heburuw 12.23 Ka ci den fɔlɔw ka jamaba ni u ka egilisi ma, minnu sɛbɛnnen bɛ sankolo la, ani Ala, bɛɛ ka kiritigɛla, ani mɔgɔ tilennenw niw, minnu dafalen don.

O tɛmɛsira bɛ kuma den fɔlɔw ka egilisi ka lajɛba kan, minnu sɛbɛnnen bɛ sankolo la, ani Ala ye min ye bɛɛ ka kiritigɛla ye, ani mɔgɔ tilennenw niw ye minnu dafalen don.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la - Ka cɛsiri kɛ ka dafa Krisita la, o nafa ka bon

2. Sankolola Egilisi - Ka Egilisi nafa faamu i n’a fɔ a sɛbɛnnen bɛ sankolo la cogo min na

1. Efesekaw 4:1-3 - Ka taama cogo la min ka kan ni weleli ye, an welelen don min ma

2. Kolosekaw 3:12-17 - Ka an yɛrɛ kura don ani ka ɲɛnamaya kɛ kanuya ni hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ

Heburuw 12.24 Layidu kura cɛsiribaa Yesu ani seri joli, o min bɛ kuma fisaman fɔ ka tɛmɛ Abɛl ta kan.

Heburuw Yesu sɛbɛnbaga iko layidu kura cɛsiribaa, ani seri joli min bɛ kuma ɲumanw fɔ ka tɛmɛ Abɛl ta kan.

1. Yesu layidu kura cɛsiribaa - A ka saraka bɛ jigiya di an ma cogo min na

2. Fɛn ɲumanw minnu bɛ kuma seri joli fɛ - Yesu ka saraka waleɲumandɔn

1. Jenɛse 4:10 - A ko: I ye mun kɛ? i balimakɛ joli kan bɛ pɛrɛn ka bɔ duguma.»

2. 1 Yuh.

Heburuw 12.25 Aw k’a kɔlɔsi ko aw kana ban kuma fɔbaga la. Mɔgɔ minnu banna dugukolo kan, ni olu ma kisi, an tɛna kisi ka tɛmɛ o kan, ni an bɛ kuma ka bɔ sankolo la.

An man kan ka ban Ala ka kuma la, sabu ni mg minnu y’a mɛn dugukolo kan, ni olu ma se ka kisi ɲangili ma, siga t’a la ko an tɛna o kɛ ni an bɛ an kɔdon ka bɔ sankolo la min bɛ kuma.

1. Ka ban Ala ka Kuma la: Sugandili faratilen don

2. Ka ban Ala ka Kuma la: O kɔlɔlɔw

1. Jeremi 17:9-10 - Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ, jɔn bɛ se k’a dɔn? Ne Matigi bɛ dusukun sɛgɛsɛgɛ, ne bɛ fanga kɔrɔbɔ, hali ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew ye, ani ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew denw ye.

2. Romɛkaw 2:3-4 - E mɔgɔ, i bɛ kiri tigɛ mɔgɔ minnu bɛ o ko suguw kɛ, k’a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ o kɛ, yala i b’a miiri ko i bɛna kisi Ala ka kiritigɛ ma wa? Walima i bɛ i yɛrɛ bonya a ka ɲumanya ni a ka muɲuli ni a ka muɲuli nafolo la, k’a sɔrɔ i t’a dɔn ko Ala ka ɲumanya kun ye ka i bila ka nimisa wa?

Heburuw 12.26 A kan ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ tuma min na, nka sisan a ye layidu ta ko: «Ne tɛ dugukolo dɔrɔn yɛrɛyɛrɛ siɲɛ kelen kokura, nka sankolo fana.»

Ala ye layidu ta ko a bɛna dugukolo ni sankolo lamaga siɲɛ kelen kokura.

1. Ala ka layiduw: Dugukolo ni sankolo yɛrɛyɛrɛ

2. Ala ka layiduw ka sebaaya

1. Esayi 34:4 Sankolo kɛlɛbolo bɛɛ na wuli, sankolow na wuli i ko sɛbɛnfura, u ka kɛlɛbolo bɛɛ na bin, i ko ɛrɛzɛnsun bulu bɛ bin cogo min na, i ko toroni bintɔ torosun jiri ye.

2. Esayi 13.13 O de kosɔn ne na sankolow lamaga, dugukolo na bɔ a nɔ na, sebaaw Matigi ka diminya fɛ, ani a ka diminya don na.

Heburuw 12.27 Nin kuma min ye ko: Siɲɛ kelen, o b’a jira ko fɛn minnu bɛ yɛrɛyɛrɛ, olu bɛ bɔ yen, i n’a fɔ fɛn dilannenw, walisa fɛn minnu tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, olu ka to yen.

Heburuw 12:27 sɛbɛnbaga b’a ɲɛfɔ ko nin kumasen, “Siɲɛ kelen wɛrɛ”, o bɛ kuma danfɛnw bɔli kan, fɛn minnu bɛ se ka yɛrɛyɛrɛ, walisa fɛn minnu tɛ se ka lamaga, olu dɔrɔn de bɛ to.

1. "Fɛn bɛɛ yɛrɛyɛrɛli: An bɛ se ka mun kalan Heburuw 12:27 la?"

2. "Ka jɔ jusigilanw kan minnu tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Heburuw 12:27 ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Esayi 66:1-2 - "Matigi ko ten: «Sankolo ye ne ka masasigilan ye, dugukolo ye ne sennasigilan ye. Aw na so min jɔ ne ye, o bɛ min? Ne lafiɲɛyɔrɔ bɛ min? O kow bɛɛ kosɔn." Ne bolo ye, Wa o fɛnw bɛɛ bɛ yen," Matigi ko ten.

2. Matiyu 7:24-27 - "O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na o suma ni hakilitigi dɔ ye min y'a ka so jɔ farakurun kan a fiyɛra ka o so gosi, a ma bin, katuguni a jɔlen bɛ farakurun kan . Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛ ye o so gosi, a binna, a binna kosɛbɛ.»

Heburuw 12.28 O de kosɔn, an bɛ masaya sɔrɔ min tɛ se ka lamaga, an ka nɛɛma sɔrɔ, o de kosɔn an ka baara kɛ Ala ye ni bonya ni Ala ɲɛsiran ye.

An ka kan ka baara kɛ Ala ye ni bonya ni Ala ɲɛsiran ye walisa k’a ka masaya sɔrɔ min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ni Ala ɲɛsiran ye

2. Ka Ala ka Masaya sɔrɔ

1. Waajulikɛla 12:13 An ka ko bɛɛ kuncɛcogo lamɛn: Aw ka siran Ala ɲɛ, ka a ka ci fɔlenw mara, katuguni hadamaden ka baara bɛɛ ye nin ye.

2. Matiyu 6:33 Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

Heburuw 12.29 An ka Ala ye tasuma ye min bɛ mɔgɔ faga.

Ala ye mɔgɔ ye min fanga ka bon ani min dusu ka di, a b’a fɛ k’an dusukunw dun.

1: An ka Ala ye tɔɔrɔ tasuma ye - Heburuw 12:29

2: Ala ka tasuma fanga - Heburuw 12:29

1: Dutɛrɔnɔmɛ 4:24 - Sabu Matigi aw ka Ala ye tasuma ye min bɛ mɔgɔ faga, Ala keleyalen.

2: Ekisode 24:17 - Matigi nɔɔrɔ yecogo kɛra i ko tasuma min bɛ mɔgɔ jeni kulu kuncɛ la Israɛl mɔgɔw ɲɛ na.

Heburuw 13 ye Heburuw ka kitabu tilayɔrɔba tan ni sabanan ye ani a laban ye Layidu Kura kɔnɔ. Ladilikan ni cikan suguya caman bɛ nin tilayɔrɔba in kɔnɔ dannabaaw ye, minnu bɛ sinsin Krecɛn ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman kan ani kanuya, jatigila ani kanminɛli nafa kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannabaaw jijali ye u k’a to balimaya kanuya ka taa a fɛ. Dusu donna u kɔnɔ u ka dunanw ladon, i n’a fɔ dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma o dɔn. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko dannabaaw ka kan k’u hakili to kaso la ani mɔgɔ minnu tɔɔrɔla, i n’a fɔ u yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ la (Heburuw 13:1-3). Furu bɛ bonya, ka lasɔmi cɛnimusoya ko la. Mɔgɔ bɛ wasa sɔrɔ fɛn min na, o bɛ sinsin wari kanuya kan (Heburuw 13:4-6).

Dakun 2nan: Vɛrise 7-17 kɔnɔ, laadilikan dɔ bɛ yen, an hakili ka to ɲɛmɔgɔw la minnu ye Ala ka kuma fɔ u ye, ani k’u ka ɲɛnamaya kɛcogo jate dannaya misaliw ye. Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u kana u yɛrɛ minɛ kalan suguya caman fɛ, nka u ka to Krisita ka nɛɛma la (Heburuw 13:8-9). Dusu donna u kɔnɔ u ka tanuli saraka bɔ tuma bɛɛ Yesu tɔgɔ fɛ ani ka baara ɲumanw kɛ k’a sɔrɔ u bɛ u ni tɔw cɛ (Heburuw 13:15-16). Kanminɛli bɛ sinsin hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw kan, k’a sɔrɔ u bɛ niw kɔlɔsi ani u bɛna jatebɔ kɛ.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 18nan na, delili ɲinini bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ la ani nege bɛ yen ka segin a cogo kɔrɔ la walasa a ka se ka taa bɔ u ye joona (Heburuw 13:18-19). Sɛbɛnnikɛla bɛ a kuncɛ ni dugawu ye min b’a jira ko a nege bɛ Ala ka hɛrɛ la min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye ka kɛ u fɛ Yesu Krisita barika la. A bɛ foli ci ka bɔ Itali jamana mɔgɔw fɛ (a bɛ miiri ko u ye dannabaaw ye) ani k’u jija u ka ɲɔgɔn fo ni susuli senuma ye. A laban na, a b’a deli ko Ala ka nɛɛma ka kɛ u bɛɛ ye (Heburuw 13:20-25).

Kuma surun na, Heburuw 13 bɛ cikan nafamaw di Krecɛn ɲɛnamaya ko la. A bɛ sinsin balimaya kanuya kan, ka dunanw jatigila, ka mɔgɔw hakili to tɔɔrɔ la walima minnu bɛ kaso la, ka furu bonya k’an yɛrɛ tanga cɛnimusoya ma. A bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ u ka wasa sɔrɔ nafolo nege kan. Sapitiri b’a jira fana ko a nafa ka bon ka tugu ɲɛmɔgɔ kantigiw ka misaliw kɔ, k’a sɔrɔ i jɔlen bɛ nɛɛma la kalan suguya caman cɛma. Kanminɛli bɛ sinsin hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw kan ka fara tanuli saraka bɔli kan Yesu tɔgɔ fɛ k’a sɔrɔ i bɛ baara ɲumanw kɛ ani ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye. Sɛbɛnnikɛla bɛ delili ɲini u tɔgɔ la a bɛ seginkanni ɲini jigiya Ala ka hɛrɛ kan u kan a bɛ foli ci ka bɔ Itali a bɛ ɲɔgɔn fo dannabaaw cɛ a bɛ Ala ka nɛɛma nege jira bɛɛ kan.

Heburuw 13:1 Balimaya kanuya ka to sen na.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka taa a fɛ ka balimaya kanuya jira.

1. "Kanuya fanga: An bɛ se ka balimaya kanuya jira cogo min".

2. "Balimaya kanuya gɛlɛya: An bɛ se ka kanuya jɛɲɔgɔnyaw sɛnɛ cogo min".

1. Yuhana 13:34-35 - «Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu: ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu. Ni aw bɛ ɲɔgɔn kanu, mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.”

2. 1 Yuhana 4:7-8 - «Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye.”

Heburuw 13.2 Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, katuguni o de y’a to dɔw ye mɛlɛkɛw ladon k’a sɔrɔ u ma a dɔn.

Aw kana ɲinɛ ka dunanw bisimila: dɔw ye mɛlɛkɛw bisimila k’u kɛ dunanw ye k’a sɔrɔ u t’a dɔn.

1. Jatigila ni dunanw bisimilali nafa ka bon.

2. An bɛ se ka Ala ka nɛɛma bonya cogo min na k’a sɔrɔ an t’a dɔn, an kɛtɔ ka kɛ jatigila ye.

1. Jenɛse 18:1-8 - Ibrahima ni Sara ye dunan saba bisimila.

2. Luka 10:25-37 - Samarika ɲuman ntalen.

Heburuw 13.3 Minnu sirilen don, i hakili to olu la, i ko u sirilen don. Minnu bɛ tɔɔrɔ la, olu fana ka kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛw farikolo la.

Mɔgɔ minnu bɛ kaso la ani minnu bɛ tɔɔrɔ la, an ka kan k’an hakili to olu la cogo min na, an hakili bɛna to an yɛrɛ la cogo min na.

1. An welelen don ka an mɔgɔɲɔgɔn kanu ani k’u janto u la

2. Ka hinɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ani minnu bɛ degun

1. Matiyu 25:36-40 - “Ne tun bɛ kaso la, aw nana bɔ ne ye”

2. Romɛkaw 12:15 - “A’ ye ɲagali ni nisɔndiyabaaw ye. kasi ni kasibagaw ye.»

Heburuw 13.4 Furu ye bonya ye mɔgɔw bɛɛ la, ani dilan nɔgɔlen tɛ, nka jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw Ala na kiri tigɛ.

Furu ye sigida senuma ye min ka kan ka bonya; cɛnimusoya tɛna kɛ Ala fɛ.

1: Furu ye Ala ka Nilifɛn ye: Aw k’a bonya, Ala bɛna Duba a ye

2: Ala de ye kiritigɛla kuntigiba ye: Jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi

1: Efesekaw 5:25-33 - Furucɛw, aw ka musow kanu, i ko Krisita fana ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di o kosɔn.

2: 1 Kɔrɛntekaw 6:18-20 - Aw ka boli jatɔya ɲɛ. Mɔgɔ bɛ jurumu o jurumu kɛ, o tɛ farikolo la. Nka min bɛ jatɔya kɛ, o bɛ jurumu kɛ a yɛrɛ farikolo la.

Heburuw 13.5 Aw ka baro ka kɛ ni wasabaliya ye. Fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka wasa, katuguni a y'a fɔ ko: «Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.»

An ka kan ka bolomafara di an ka kumaw ma, ka wasa an bolofɛnw na, bawo Ala ye layidu ta ko a tɛna an bila abada, wa a tɛna an bila abada.

1. Ala ka kanuya min tɛ ban, o layidu

2. Wasa sɔrɔli diɲɛ kɔnɔ min tɛ sɔsɔli kɛ

1. Dutɛrɔnɔmɛ 31:6 - I ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ. Aw kana siran, aw kana siran u kosɔn, katuguni Matigi aw ka Ala bɛ taa ni aw ye. a tɛna i to yen abada, a tɛna i bila abada.

2. Filipekaw 4:11-13 - A kana kɛ ko ne bɛ kuma dɛsɛ ko la, katuguni ne ye a dege ko ne bɛ cogo o cogo, ka wasa o la. Ne bɛ majigin cogo dɔn, ani ne bɛ caya cogo dɔn: yɔrɔ bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la, ne bɛ ci bila ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw tɔɔrɔ.

Heburuw 13.6 Walisa an ka jagɛlɛya k’a fɔ ko: Matigi ye ne dɛmɛbaga ye, mɔgɔ bɛna min kɛ ne la, ne tɛna siran o ɲɛ.

Ala ye an dɛmɛbaa ye ani an mago t’a la ka siran fɛn si ɲɛ hadamaden bɛ se ka min kɛ.

1: Ka siran kunbɛn ni dannaya ye Ala la

2: Ka i jigi da Ala kan tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

1: Zaburuw 46:1-2 "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, gɛlɛyaw dɛmɛbaga min bɛ yen.

2: Esayi 41:10 "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye ne ka tilennenya.»

Heburuw 13.7 Minnu b aw kun na, olu minnu ye Ala ka kuma f aw ye, aw hakili ka to olu la.

Mɔgɔ minnu ye Ala ka kuma fɔ, i hakili to olu ka misali la ani ka tugu u kɔ.

1. I ka kɛ misali ɲuman ye min ka kan ka tugu

2. I ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Bi ye don laban ye

1. Filipekaw 3:17 - Balimaw, aw ka fara aw kan ka ne ladege, ka mgw kɔlɔsi minnu bɛ balo ka kɛɲɛ ni aw ka misali ye an kɔnɔ.

2. Yakuba 4:14 - I yɛrɛ t’a dɔn min bɛna kɛ sini. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? I ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun.

Heburuw 13.8 Yesu Krisita ye o kelen ye kunun, bi, ani badaa.

Yesu Krisita bɛ to ka Changé ani a tɛ Changé.

1: Ala ye Kantigi ye - An bɛ se ka an jigi da a ka layidu kan ani ka an jigi da a jogo sabatilen kan.

2: Ala tɛ Changé - A jogo ye kelen ye kunun, bi ani badaa.

1: Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna to badaa.

2: 1 Piɛrɛ 1:25 - Nka Matigi ka kuma bɛ to badaa. Kibaru duman min fɔra aw ye, o ye nin kuma ye.

Heburuw 13.9 Aw kana aw yɛrɛ minɛ ni kalan suguya caman ye. Katuguni ko ɲuman don ni dusukun ka sabati ni nɛɛma ye. sogow tɛ kɛ, sogo minnu ma nafa sɔrɔ o yɔrɔ la.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u kana u yɛrɛ bila kalansira suguya caman na, bawo a ka fisa ka sigi nɛɛma la sanni u ka hami kɛnɛma sariyaw la.

1. Ala ka nɛɛma ka bon ni sariya siratigɛ la

2. Ka i dusukun sigi Ala ka nɛɛma la

1. Galasikaw 5:1-4 - O de kosɔn, Krisita ye an hɔrɔnya hɔrɔnya min na, aw ka jɔ o la, aw kana siri jɔnya juru la tugun.

2. Romɛkaw 8:1-2 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ Krisita Yesu la, olu minnu tɛ taama farisogo sira fɛ, fɔ Ni Senu sira fɛ.

Heburuw 13.10 Sarakabɔlan dɔ bɛ an fɛ, mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ fanibugu kɔnɔ, olu man kan ka o dun.

Nin tɛmɛsira bɛ faranfasi jira fanibugu baara kɛbagaw ni sarakabɔlan bɛ minnu cɛ.

1. Dannabaaw ka nɛɛma: Danfara min bɛ Fanibugu baara kɛbagaw ni sarakabɔlan bɛ minnu cɛ, o sɛgɛsɛgɛ

2. Sarakabɔlan nafa: Sarakabɔlan sɔrɔli nafa faamuyali

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:18 - "Israɛl filɛ farisogo cogo la, yala saraka minnu bɛ dumuni kɛ, olu tɛ sarakabɔlan ta wa?"

2. Ekisode 24:4-8 - "Musa ye Matigi ka kumaw bɛɛ sɛbɛn, ka wuli sɔgɔmada joona fɛ, ka sarakabɔlan jɔ kulu jukɔrɔ, ka sankanso tan ni fila jɔ, ka kɛɲɛ ni Israɛl ka kabila tan ni fila ye.

Heburuw 13.11 Sarakalasebaaw kuntigi ye o baganw suw jeni kaburu kn.

Heburuw 13:11 la, a ɲɛfɔra ko saraka baganw suw bɛ jeni kaburu kɔfɛ, sarakalasebaa kuntigi nana n’u joli ye yɔrɔ senuma kɔnɔ jurumu kosɔn.

1: An ka kan ka barika da Yesu ka saraka ye ani a ka makari min b an kisi ka b an ka jurumuw ma.

2: An ka kan k’a dɔn ko sarakabɔcogo nafa ka bon Layidu Kɔrɔ kɔnɔ ani a bɛ Yesu ka saraka dafalen jira cogo min na.

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Esayi 53:4-5 - O bɛɛ n'a ta, Matigi sago tun don k'a sɔgɔsɔgɔ ka tɔɔrɔ lase a ma, hali ni Matigi y'a ka ɲɛnamaya kɛ jalaki saraka ye, a na a denw ye k'a ka waati janya, ani mɔgɔ sago Matigi na ɲɛ sɔrɔ a bolo.

Heburuw 13.12 O de y’a to Yesu fana tɔɔrɔla da kɔ fɛ, walisa a ka jama saniya ni a yɛrɛ joli ye.

Yesu ye a yr saraka walisa ka jama saniya, o ye yr saraka misali laban ye.

1: Yesu ka misali laban min kɛra yɛrɛsaraka ko la.

2: Yesu ka saraka nafa.

1: Marka 10:45 - Katuguni hali Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ, nka a nana baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye.

2: Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye: ka i ni di i teriw kosɔn.

Heburuw 13.13 O de kosɔn, an ka taa a fɛ sigiyɔrɔ kɔfɛ, ka a mafiɲɛya muɲu.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka sɔn Yesu ka mafiɲɛyali ma, ka taa a fɛ ni kanpaɲi tɛ.

1: I ka Yesu ka mafiɲɛyali minɛ ani ka ban diɲɛ nafaw la

2: Ka Yesu ka maloya muɲu ani ka jɔ Ala ka tiɲɛ ko la

1: Esayi 53:3-5 - Mɔgɔw b'a mafiɲɛya ani ka ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2: Matiyu 10:39 - Min b'a ni sɔrɔ, o na bɔnɛ a la.

Heburuw 13.14 Dugu banbali si t an yan yan, nka an b dugu nata ɲini.

Dannabaaw bɛ sankolo dugu dɔ makɔnɔ min tɛna tɛmɛ abada.

1. "An bɛ Sankolola so ɲini".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni dugukolo lakanani tɛ".

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:1-4 - An b’a dɔn ko ni an ka dugukolo kan so min bɛ nin fanibugu la, o tun tiɲɛna, Ala ka so bɛ an bolo, so min ma dilan ni bolo ye, min tɛ ban sankolo la.

2. Jirali 21:1-2 - Ne ye sankolo kura ni dugukolo kura ye, katuguni sankolo fɔlɔ ni dugukolo fɔlɔ tɛmɛna. Kɔgɔji tun tɛ yen tugun. Ne Yuhana ye dugu senuma Jerusalɛm kura jigintɔ ye ka bɔ sankolo la ka bɔ Ala yɔrɔ.

Heburuw 13.15 O de kosɔn an ka tanuli saraka bɔ Ala ye tuma bɛɛ ale de barika la, o kɔrɔ ye ko an dawolo denw ka barika da a tɔgɔ ye.

Tanuli saraka ye Ala ye min ka kan ka di tuma bɛɛ.

1. Tanuli saraka: Saraka min b Ala ye 2. Ka barika da Ala ye: Tanuli wale

1. Zaburu 100:4-5 Aw ka don a ka daaw la ni barika dali ye, ka don a ka so kɔnɔ ni tanuli ye! Aw ka barika da a ye; aw ka dugawu kɛ a tɔgɔ la ! 2. Kolosekaw 3:15-17 Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na, aw welelen don farikolo kelen na. Ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na.

Heburuw 13.16 Nka ka ko ɲuman kɛ ani ka kumaɲɔgɔnya kɛ, aw kana ɲinɛ, katuguni o saraka suguw ka di Ala ye.

Ka ko ɲuman kɛ ani ka fɛn di mɔgɔ wɛrɛw ma, o ka di Ala ye.

1: Yesu ye hinɛ ni bolomafara misali jira, o b’an hakili jigin fɛn min ka di Ala ye.

2: Ka ɲumanya jira mɔgɔ wɛrɛw la ani ka nili kɛ, o ye Ala bonya sira ye.

1: Kɛwalew 10:38, "Ala ye Yesu Nazarɛtika mun ni Ni Senu ni sebaaya ye cogo min na, a taara koɲuman kɛ ka Sitanɛ degunbagaw bɛɛ kɛnɛya, katuguni Ala tun bɛ a fɛ."

2: Galasikaw 6:10, "O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka koɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannaya so mɔgɔw ye."

Heburuw 13.17 Minnu b aw kun na, aw ka aw kolo, ka aw kolo, katuguni u b aw niw kɔlɔsi, i ko minnu ka kan ka jate, walisa u ka o k ni ɲagali ye, u kana o kɛ ni dusukasi ye, katuguni nafa tɛ aw bolo .

An ka kan ka kan minɛ ani k’an kolo an ka hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw ye, i n’a fɔ u bɛ an niw kunkankow ɲɛnabɔ ani u bɛna jatebɔ kɛ u ka ladonni na an na.

1. Nafa min b’a la ka tugu Alako ta fan fɛ kuntigiya kɔ

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ don ɲɛmɔgɔw ma minnu sigira Ala fɛ

1. 1 Piɛrɛ 5:5, “O cogo kelen na, aw dɔgɔmanninw, aw ka aw kolo kɔrɔba kɔrɔ. Ɔwɔ, aw bɛɛ ka kolo ɲɔgɔn kɔrɔ, ka majigin fini don, katuguni Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, ka nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.”

2. Esayi 9:6-7, «Den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako, Ladilikɛla, Ala barikama, Ala banbali Fa, Hɛrɛ masakɛ. A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan, ani a ka masaya kan, ka a sigi sen kan, ka a sabati ni kiri ni tilennenya ye kabini sisan fo abada. Kɛlɛcɛw Matigi ka timinandiya de bɛna o kɛ.”

Heburuw 13.18 Aw ka delili kɛ an ye, katuguni an dalen b’a la ko dusukun ɲuman b’an na, ko bɛɛ la, an b’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ye.

Mɔgɔ minnu b’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni kɔnɔnajɛya ye, ani minnu dusukun ka ɲi, an ka kan ka delili kɛ olu ye.

1. Delili fanga: Ka baara kɛ ni delili ye walasa ka dɛmɛ don mɔgɔ minnu b’a fɛ ani minnu ye mɔgɔ sɛbɛw ye

2. Dusukun ɲuman nafa: Ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ni tilennenya ye

1. Ntalenw 11:3 (Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya b’u bilasira, nka nanbarakɛlaw ka juguya b’u halaki.)

2. 1 Piɛrɛ 3:16 (Aw dusukun ka ɲi, walisa ni mɔgɔ minnu bɛ aw tɔgɔ tiɲɛ Krisita la, olu ka maloya).

Heburuw 13.19 Nka ne b’aw deli ko aw ka nin kɛ, walisa ne ka se ka segin aw ma joona.

Heburuw sɛbɛnbaga b’a ka kalandenw jija u ka fɛn dɔ kɛ walisa a ka se ka segin u kan joona.

1: I ka ko ɲuman kɛ, Ala bɛna i sara.

2: Ni an nana ɲɔgɔn fɛ ka ko ɲuman kɛ, Ala bɛna dugawu kɛ an ye.

1: Romɛkaw 12:10-13 - Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

2: Galasikaw 6:9-10 - An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, n'an ma an fari faga. O la sa, ni sababu b’an bolo, an ka ko ɲuman kɛ bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, dannaya du kɔnɔmɔgɔw.

Heburuw 13.20 Hɛrɛ Ala, min ye an Matigi Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma, o sagagɛnnaba, layidu banbali joli barika la.

Hɛrɛ Ala bɛ Yesu lasegin, sagagɛnnaba, layidu banbali sababu fɛ.

1: An bɛ se ka an jigi da Ala ka hɛrɛ layidu banbali kan.

2: Yesu ye an ka sagagɛnnaba ye, wa an bɛ se k’an jigi da a ka layidu banbali kan.

1: Esayi 53:5-6 «Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.» An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an kelen-kelen bɛɛ y'i ɲɛsin a yɛrɛ ka sira ma . Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.”

2: Jeremi 32:40 “Ne na layidu banbali sigi u fɛ, ko ne kana kɔsegin u ma, ka ko ɲuman kɛ u ye. Nka ne na ne ka siran bila u dusukunw na, walisa u kana bɔ ne la.”

Heburuw 13.21 Aw ka dafa baara ɲuman bɛɛ la walisa ka a sago kɛ, ka ko diya a ɲɛ kɔrɔ aw kɔnɔ, Yesu Krisita barika la. A nɔɔrɔ ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

Ala b an wele ka baara k a ye ani ka a sago k, ani Yesu Krisita b fanga di an ma ka o k.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo senuman na ani min ka di Ala ye

2. Yesu Krisita ka sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Kolosekaw 3:17 - Aw ye fɛn o fɛn kɛ, a kɛra kuma ye wo, a kɛra wale ye wo, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye a barika la.

2. Filipekaw 4:13 - Ne b se ka fn b k ne barika la.

Heburuw 13.22 Balimaw, ne b'aw deli ko aw ka dusudon kuma muɲu, katuguni ne ye bataki sɛbɛn aw ye ni kuma damadɔw ye.

Heburuw 13:22 sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u k’a ka laadilikan lamɛn, ikomi a ye bataki sɛbɛn u ye ni kuma damadɔw ye.

1. Daɲɛ damadɔw fanga: Ka kuma ni hakilitigiya dege

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ ka lamɛnni kɛ: Ka laadilikan kuma lamɛn

1. Ntalenw 10:19 - Jurumu dɛsɛ tɛ kuma caman na, nka min bɛ a dawolo bali, o ye hakilitigi ye.

2. Kolosekaw 4:6 - Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k’a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na.

Heburuw 13.23 Aw k’a dɔn ko an balima Timote hɔrɔnyara. Ni a nana sɔɔni, ne na aw ye.»

An balimakɛ Timote hɔrɔnyara, wa a bɛ se ka kɛ ko a bɛna na bɔ an ye sɔɔni.

1. Kelenya hɔrɔnya: Fanga sɔrɔli mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛni na

2. Sapitiri kura: Yɛlɛma cogoyaw minɛcogo

1. Romɛkaw 8:31 - “An na mun fɔ nin ko ninnu na? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?”

2. Efesekaw 4:2-3 - “[2] ni majigilenya ni dususuma bɛɛ ye, ni muɲuli ye, ka ɲɔgɔn muɲu kanuya la, [3] an kɔrɔtɔlen don ka Ni Senu ka kelenya sabati hɛrɛ sirilen na.”

Heburuw 13.24 Aw ka kuntigiya b= aw kunna, ani mg senumaw b= fo. Italikaw b'aw fo.

Heburuw sɛbɛnbaga bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka fangatigiw ni mɔgɔ senumaw bɛɛ fo, wa a b’a jira ko Italikaw fana b’u ka foli ci.

1. "Fɔlɔ minnu bɛ fanga la".

2. "Ka kanuya jira mɔgɔ senumaw bɛɛ la".

1. Romɛkaw 13:1-7

2. 1 Piɛrɛ 5:5-7

Heburuw 13.25 Neema ka kɛ aw bɛɛ ye. Amiina.

Heburuw sɛbɛnbaga b’a ka kalandenw hakili jigin ko Ala ka nɛɛma bɛ u bɛɛ fɛ.

1. "Nɛɛma fanga".

2. "Ala ka nɛɛma dugawu".

1. Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma barika la dannaya barika la. Nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwalew ye, Ala ka nilifɛn don, a tɛ bɔ kɛwalew nɔ na, walisa mɔgɔ si kana waso."

2. Yuhana 1:17 - "Sariya dira Musa barika la, nɛɛma ni tiɲɛ nana Yesu Krisita barika la."

Yakuba 1 ye Yakuba ka bataki tilayɔrɔba fɔlɔ ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma barokun suguya caman kan i n’a fɔ kɔrɔbɔliw, hakilitigiya, ani timinandiya Krecɛn ɲɛnamaya kɔnɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni kɔrɔbɔliw muɲuli nafa jirali ye ani k’u jate i n’a fɔ sababu minnu bɛ se ka bonya. Dannabaaw jijalen don u k’o bɛɛ jate nisɔndiya ye ni u bɛ kɔrɔbɔli suguya caman kunbɛn bawo o bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma, wa a laban na, u bɛ na ni kɔgɔ ye (Yakuba 1:2-4). Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko hakilitigiya tɛ mɔgɔ minnu bolo, olu ka kan ka Ala deli, ale min bɛ hakilitigiya di ni bolomafara ye k’a sɔrɔ a ma mafiɲɛya. Nka, u ka kan ka delili kɛ ni dannaya ye k’a sɔrɔ u ma sigasiga, katuguni mɔgɔ min hakili ye fila ye, o man kan k’a miiri ko a bɛna foyi sɔrɔ Matigi fɛ (Yakuba 1:5-8).

Dakun 2nan: Vɛrise 9-18 kɔnɔ, sinsin kɛra majigilenya ni wasa kan. Balimakɛ majiginlen bɛ dusu don a kɔnɔ a ka waso a kɔrɔtalen na k’a sɔrɔ nafolotigiw ka kan ka waso u ka majigin na bawo diɲɛ nafolo ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye. Dannabaaw b lasɔmi ko u kana u lafili u negew fɛ minnu bɛ se ka kɛ jurumu ni saya ye (Yakuba 1:12-15). O nɔ na, nilifɛn ɲuman bɛɛ bɛ bɔ Ala de la min tɛ Changé i n’a fɔ biɲɛ jiginni. A ye an labɔ a ka tiɲɛ kuma fɛ walisa an ka kɛ den fɔlɔ sugu dɔ ye a ka danfɛnw cɛma (Yakuba 1:16-18).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 19nan na, laadilikan dɔ bɛ yen dannabaaw fɛ, u ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi dɔɔnin. Hadamadenw ka dimi tɛ tilennenya lase; o de kosɔn, dannabaaw bɛ dusu don u kɔnɔ u ka nɔgɔ ni juguya minnu bɛ ka caya, olu bɛɛ bɔ yen, k’a sɔrɔ u bɛ kuma donna ni dususuma ye min bɛ se k’u niw kisi (Yakuba 1:19-21). Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye ka kanminɛli kɛ ni timinandiya ye sanni ka Ala ka kuma mɛn dɔrɔn. Diinan lakika ye ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, k’a sɔrɔ i ma nɔgɔ ka bɔ diɲɛ la (Yakuba 1:22-27). Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko muɲuli nafa ka bon kɔrɔbɔliw fɛ, ka hakilitigiya ɲini Ala fɛ ni kantigiya ye, ka majigilenya ni wasa waleya diɲɛ jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye, ka mɔgɔ ka kuma ni a ka dimi kunbɛn ni dususuma ye Ala ka Kuma ɲɛkɔrɔ.

Yakuba 1.1 Yakuba, Ala ni Matigi Yesu Krisita ka baarakɛla, ka kabila tan ni fila jɛnsɛn, ka foli kɛ.

Yakuba, Ala ka baarakɛla ani Matigi Yesu Krisita, bɛ a ka foli ci Israɛl ka kabila tan ni fila ma minnu jɛnsɛnnen bɛ diɲɛ fan bɛɛ la.

1. I ka Yakuba ka misali ladege ani ka baara kɛ Ala ye ni i dusukun bɛɛ ye.

2. Hali n’an tɛ kelen ye, an bɛɛ ye denbaya kelen kɔnɔmɔgɔw ye, an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kanuya la ka ɲɛsin Ala ma.

1. Romɛkaw 12:10 - Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan.

2. Kolosekaw 3:12-14 - O de kosɔn, aw minnu ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, aw senumaw ani aw kanulenw, aw ka hinɛ ni ɲumanya ni majigilenya ni dususuma ni muɲuli don aw yɛrɛ la. Aw ka ɲɔgɔn muɲu ani ka yafa ɲɔgɔn ma ni aw dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la. Aw ka yafa i ko Matigi yafara aw ma cogo min na. Wa o jogo ɲumanw bɛɛ kan, kanuya don, o min b’u bɛɛ siri ɲɔgɔn na kelenya dafalen na.

Yakuba 1.2 Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate ɲagali ye.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka nisɔndiya sɔrɔ kɔrɔbɔli waatiw la.

1. Kɔrɔbɔliw tigɛli ka kɛ se sɔrɔli ye: Nisɔndiya sɔrɔli waati gɛlɛnw na

2. Kɔrɔbɔli: An bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo di an ka kɛlɛw la?

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya.

2. 1 Piɛrɛ 1:6-7 - Aw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ o la, hali ni sisan waati dɔɔnin kɔnɔ, aw tun bɛ se ka dusukasi sɔrɔ kɔrɔbɔli sugu bɛɛ la. Olu nana walisa aw ka dannaya lakika min sɛgɛsɛgɛra — min nafa ka bon ni sanu ye, min bɛ halaki hali ni a saniyalen don tasuma fɛ — o ka kɛ sababu ye ka tanuli, nɔɔrɔ ani bonya sɔrɔ ni Yesu Krisita jirala.

Yakuba 1.3 Aw k’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin timinandiya nafa kan, bawo kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw bɛ se ka muɲuli barika bonya ani k’a yiriwa.

1. "Ka muɲuli dannaya la: Timinandiya bɛ an ka muɲuli barika bonya cogo min".

2. "Muɲuli fanga: An bɛ se ka bonya cogo min na kɔrɔbɔliw fɛ".

.

2. Heburuw 10:36 "Aw mago bɛ muɲuli la, walisa aw kɛlen kɔ ka Ala sago kɛ, aw ka layidu sɔrɔ".

Yakuba 1.4 Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

Muɲuli nafa ka bon walisa ka bonya alako ta fan fɛ ani ka ɲɛnamaya sɔrɔ, dɛsɛ si tɛ min na.

1: Muɲuli ye jogo ɲuman ye min bɛ na ni kɔgɔ ye alako ta fan fɛ.

2: Ka muɲuli sɛnɛ, o bɛ na ni ɲɛnamaya dafalen ye, foyi tɛ min na.

1: Filipekaw 4:12-13 - Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ani ne bɛ caya cogo dɔn. Ko o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

2: Zaburu 37:7-8 - Aw ka aw hakili sigi Matigi ɲɛ kɔrɔ ka muɲu a makɔnɔ; i kana i hakili ɲagami mɔgɔ min bɛ ɲɛtaa sɔrɔ a ka sira kan , mɔgɔ min bɛ fɛɛrɛ juguw kɛ !

Yakuba 1.5 Ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

Yakuba bɛ dusu don hakilitigiya dɛsɛbagatɔw kɔnɔ u k’o deli Ala fɛ, i n’a fɔ a b’o kɛ cogo min na ni bolomafara ye k’a sɔrɔ u ma kɔrɔfɔ.

1. Ala ka bolomafara: A ka hakilitigiya sɔrɔli dege

2. Hakilitigiya min bɛ ɲininkali kɛli la: An ka Yakuba 1:5 sirataama an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw k'a wele k'a to a kɛrɛfɛ; Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, walisa a ka hinɛ ale ni an ka Ala la, katuguni a na yafa caman kɛ.

2. Ntalenw 2:6-7 - Sabu Matigi bɛ hakilitigiya di; Dɔnniya ni faamuyali bɛ bɔ a da la. a bɛ hakilitigiya ɲuman mara mɔgɔ tilennenw ye; mɔgɔ minnu bɛ taama tilennenya la, a ye kala ye.

Yakuba 1.6 Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, foyi kana sigasiga. K'a masɔrɔ min bɛ yɛrɛyɛrɛ, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ni fiɲɛ ye ka wuli.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka Ala ka dɛmɛ ɲini ni dannaya ni hakilisigi ye, sanni an ka yɛrɛyɛrɛ ani ka wuli ka wuli.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya ni hakilisigi la".

2. "Ka kɔrɔbɔli kɛlɛ ka sigasiga".

1. Romkaw 4:17-21 - Ibrahima ka danaya Ala ka layidu la, o jatera a ma iko tilennenya

2. Esayi 7:9 - Ni i ma jɔ i ka dannaya la, i tɛna jɔ fewu.

Yakuba 1.7 K'a masɔrɔ o cɛ kana miiri ko a na fɛn sɔrɔ Matigi fɛ.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Matigi tɛna foyi di mɔgɔ ma min tɛ a jigi da a kan.

1. "Ka i jigi da Matigi kan: Hakilina wajibiyalen don walasa k'a ka dugaw sɔrɔ".

2. "Dannaya fanga: Matigi ka dugaw dabɔli".

1. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka sira bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen."

Yakuba 1:8 Mɔgɔ min hakili fila ye, o tɛ sabati a ka siraw bɛɛ la.

Mɔgɔ min hakili ye fila ye, mɔgɔ tɛ se ka da a la a ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la.

1. I ka to i ka dannayakow la, i kana i hakili fila kɛ - Yakuba 1:8

2. Mɔgɔ hakili fila ka ɲɛnamaya sabatibali - Yakuba 1:8

1. Ntalenw 11:3 - Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya b’u bilasira, nka nanbarakɛlaw ka juguya b’u halaki.

2. Ntalenw 4:23 - I dusukun to i ɲɛ na, katuguni ɲɛnamaya jibɔyɔrɔw bɛ bɔ o la.

Yakuba 1:9 Balimakɛ min ye mɔgɔ dɔgɔmannin ye, o ka ɲagali a kɔrɔtalen kosɔn.

O tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka nisɔndiya sɔrɔ u ka jɔyɔrɔ la, hali ni a kɛra majigin ye cogo o cogo.

1. A bɛ wasa nafa kan cogo bɛɛ la.

2. A kan nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ Krecɛn jɛkuluba dɔ kɔnɔmɔgɔ ye.

1. Filipekaw 4:11-13 - A kana kɛ ko ne bɛ kuma dɛsɛ ko la, katuguni ne ye a dɔn ko ne bɛ cogo o cogo , ka wasa o la.

2. Rom=kaw 12:15-16 - Aw ka ɲagali ni ɲagalibaaw ye, ka kasi ni kasibaaw ye. Aw ka kɛ hakili kelen ye ɲɔgɔn ta fan fɛ. Aw kana aw hakili to fɛn kɔrɔtalenw na, nka aw ka aw yɛrɛ majigin cɛw ma minnu ka dɔgɔ. Aw kana kɛ hakilitigi ye aw yɛrɛw ka yɛrɛbonya la.

Yakuba 1.10 Nafolotigiw kɔni bɛ majigin, katuguni a na tɛmɛn i ko bin falen.

Nafolotigi bɛna majigin tuma min na a ka nafolo bɛ tɛmɛn joona i n’a fɔ falenfɛn min bɛ bin kɔnɔ.

1. Nafolo nafantan: Kuncɛbaya bɛna na ni majigilenya ye cogo min na

2. Nafolo lakika ɲinini: Dugukolo kan nafolomafɛnw banbali

1. Ntalenw 21:20 - "Nafolo sɔngɔ gɛlɛn ni tulu bɛ hakilitigi ka so kɔnɔ, nka hakilintan bɛ o tiɲɛ."

2. Waajulikɛla 5:10-11 - "Wari kanubaga tɛna wasa ni warijɛ ye a tigiw ma, k'u yeli kisi u ɲɛw ma wa?»

Yakuba 1.11 Katuguni tile tɛ bɔ joona ni funteni ye, nka a bɛ bin ja, a falen bɛ bin, a cogoya nɛɛma bɛ halaki.

Tɛmɛsira bɛ kuma nafolomafɛnw ka waati dɔɔnin cogoya kan, ani cogo min na a tɛ se ka mɛn fo abada.

1. "Nafolo tɛmɛnen" - Bibulu tiɲɛ sɛgɛsɛgɛli ko nafolomafɛnw ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye ani waati dɔɔnin dɔrɔn.

2. "Nafolo banbali" - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na nafolo tɛ nisɔndiya ni dafalenya banbali garanti.

1. Matiyu 6:19-20 - "Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ min na." sonw tɛ don ka sonyali kɛ."

2. Waajulikɛla 5:10 - "Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ abada; mɔgɔ min bɛ nafolo kanu, o tɛ wasa a ka sɔrɔ la abada. Nin fana kɔrɔ tɛ."

Yakuba 1.12 Mɔgɔ min bɛ kɔrɔbɔli muɲu, o ye dubaden ye, katuguni ni a kɔrɔbɔra, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka muɲu kɔrɔbɔliw ni kɔrɔbɔliw la walasa ka ɲɛnamaya banbali dugawu sɔrɔ.

1. "Timinandiya dugawu: Kɔrɔbɔliw muɲu cogo ani ka ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ".

2. "Layidu sara: Ɲɛnamaya banbali dugawu Matigi kanubagaw ye".

1. Romɛkaw 8:17 - Ni denmisɛnw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

2. Matiyu 5:10-12 - Minnu tɔɔrɔla tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mgw na aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka juguya sifa bɛɛ fɔ aw ma ne kosɔn, aw ye dubaden ye. Aw ka ɲagali, ka ɲagali kosɛbɛ, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

Yakuba 1.13 Ni a kɔrɔbɔra, mɔgɔ si kana a fɔ ko: «Ala ye ne kɔrɔbɔ, k’a masɔrɔ Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ ni kojugu ye, a tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ.

Ala tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ ni kojugu ye, wa a man ɲi ka miiri ko a bɛ o kɛ.

1. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan Ala ka barika fɛ

2. I k’i janto jalaki juguw la minnu bɛ Ala kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

2. Heburuw 2:18 - Katuguni ale yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ kɔrɔbɔli tuma na, a bɛ se ka kɔrɔbɔli kɛbagaw dɛmɛ.

Yakuba 1.14 Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ, ni a samara a yɛrɛ nege fɛ, ka a lafili.

Bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u yɛrɛ negew b’u bila sira la.

1. "I ka kɛ kɔlɔsili la: I yɛrɛ kɔlɔsi kɔrɔbɔli ma".

2. "An yɛrɛ negew farati".

1. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani a ka bin.

2. Heburuw 2:18 - Kɔrɔbɔli la, a yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔbɔlikɛlaw dɛmɛ.

Yakuba 1.15 Ni nege donna, o b jurumu bange.

Yakuba ye lasɔmini kɛ jurumu nɔfɛkow la, o min ye saya ye.

1. Jurumu farati: An ka sugandili kɔlɔlɔw faamuyali

2. Kanminɛli fanga: Ka ɲɛnamaya sɔrɔ tilennenya fɛ

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Ntalenw 11:19 - Mɔgɔ tilennen bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ, nka min bɛ tugu kojugu kɔ, o bɛ taa a ka saya la.

Yakuba 1.16 Ne balima kanulenw, aw kana fili.

Tɛmɛsira:

Yakuba 1:16-17 : “Ne balima kanulenw, aw kana fili. Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn min tɛ fɛn caman Changer, wala dulonni tɛ.”

Yakuba bɛ dannabaaw jija u kana lafili, k’u hakili jigin ko nilifɛn ɲumanw ni nilifɛn dafalenw bɛɛ bɛ bɔ Ala de la, ale min tɛ yɛlɛma abada.

1. Ala ka kanuya min tɛ Changé - ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na Ala ka kanuya tɛ wuli abada ani cogo min na an bɛ se ka an jigi da a ka sabatili kan

2. Ala ka dafalenw - ka baro kɛ nilifɛn ɲumanw ni dafalenw bɛɛ bɛ bɔ Ala yɔrɔ cogo min na ani an ka kan ka barika da a ka makari ni a ka nɛɛma ye cogo min na.

1. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. Zaburu 145:8-9 - "Matigi ye nɛɛma ni makaritigi ye, a tɛ dimi joona, a ka kanuya sabatilen ka ca. Matigi ka ɲi bɛɛ ma, a ka makari bɛ a ka fɛn dilannenw bɛɛ kan."

Yakuba 1.17 Nilifɛn ɲuman bɛɛ ni nilifɛn dafalen bɛɛ bɛ bɔ sankolo la, u bɛ jigin ka bɔ yeelenw Fa fɛ, fɛn tɛ fɛn caman Changer ni a kɔsegin dulonni tɛ.

Ala ye nilifɛn ɲumanw bɛɛ sɔrɔyɔrɔ ye, wa a tɛ yɛlɛma.

1: Ala ye nilifɛn ɲumanw bɛɛ dibaga ye ani a jogo bɛ to ka wuli, a tɛ Changé.

2: Ala ye nilifɛn minnu di an ma, an ka nisɔndiya, k’a dɔn ko a ye kanuya ni nɛɛma sɔrɔyɔrɔ ye min tɛ Changé.

1: Malaki 3:6 "Ne ye Matigi ye, ne tɛ fɛn caman Changé, o de kosɔn aw Yakuba denw tɛ ban."

2: Heburuw 13:8 "Yesu Krisita tun bɛ o cogo la kunun ni bi ani badaa."

Yakuba 1.18 A ye an bange ni tiɲɛ kuma ye a yɛrɛ sago la, walisa an ka kɛ a ka danfɛnw den fɔlɔ sugu dɔ ye.

Ala ye an da ka b a yr nege la ani ni a ka ti ye, ka k a ka danni fn fɔlɔ ye.

1: Ala b’an fɛ, wa a ye an dilan ni a ka tiɲɛ ye walasa an ka kɛ a ka danfɛnw fɔlɔ ye.

2: A ka kanuya la, Ala y’a sugandi k’an da ka kɛ a ka danfɛn fɔlɔw ye, wa a y’o kɛ ni a ka tiɲɛ ye.

1: Efesekaw 2:10 - "Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la ka kɛwale ɲumanw kɛ, Ala ye minnu sigi ka kɔrɔ walisa an ka taama u kɔnɔ."

2: Kolosekaw 3:10 - "Aw ye mɔgɔ kura don, min bɛ kuraya dɔnniya la, a dabaga ja la."

Yakuba 1.19 O de kosɔn, ne balima kanulenw, bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka teliya ka dimi.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka lamɛnni kɛ ka caya ani ka kuma dɔɔnin fɔ, ani ka an dusukunnataw mara.

1: "Muɲuli fanga: Lamɛnni dege ani k'an dusukunnataw mara".

2: "Duba min bɛ sɔrɔ ka sumaya: Ka kɛ teliya ye ka mɛnni kɛ".

1: Ntalenw 12:23 - Hakilitigi bɛ dɔnniya dogo, nka hakilintanw dusukun bɛ nalomanya weleweleda.

2: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ. O na di a ma.»

Yakuba 1.20 Mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya kɛ.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko hadamadenw ka dimi tɛ se ka Ala ka tilennenya lase.

1: "Tilennenya fanga: Dimi tɛmɛnen".

2: "Sira min bɛ taa senuya la: Ka se sɔrɔ dimi kan".

1: Efesekaw 4:31-32 - "Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni kuma juguw bɛɛ bɔ aw la, ni juguya bɛɛ ye , i ko Ala yafara aw ma Krisita kosɔn cogo min na.»

2: Zaburu 37:8 - "I ka dimi dabila, ka dimi bila, i kana i hakili ɲagami kojugu kɛli la."

Yakuba 1.21 O de kosɔn, aw ka nɔgɔ ni nalonmaw bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na, ka kuma min sirilen don, o minɛ ni dususuma ye, o min bɛ se ka aw niw kisi.

An ka kan ka juguya ni juguya bɛɛ bɔ an yɛrɛ la ani ka sɔn Ala ka Kuma ma ni majigilenya ye, o min bɛ se ka an niw kisi.

1. "Kuma ka sebaaya".

2. "Nɔgɔya kɔlɔlɔ".

1. Marka 4:24-25 - "A y'a fɔ u ye ko: Aw bɛ min mɛn, aw k'aw janto o la. Na di a ma.

2. Yuhana 3:16-17 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. K'a masɔrɔ Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka a jalaki." diɲɛ, nka walisa diɲɛ ka kisi ale barika la.»

Yakuba 1.22 Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnnikɛlaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

I ka kɛ Kuma kɛbaga ye, i kana kɛ lamɛnbaga dɔrɔn ye walasa ka i yɛrɛ tanga i yɛrɛ lafilili ma.

1. Kana Kuma mɛn dɔrɔn, ka Kuma kɛ

2. I yɛrɛ tanga i yɛrɛ lafilili ma wale fɛ

1. Matiyu 7:24-27 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u waleya, o bɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ fara kan.

25 Sanji nana, bajiw wulila, fiɲɛw ye o so gosi. o bɛɛ n'a ta, a ma bin, katuguni a jusigilan tun bɛ farakurun kan.

2. Yakuba 4:17 - O tuma na fɛ, ni mɔgɔ dɔ b’a dɔn a ka kan ka ko ɲuman min kɛ, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye a bolo.

Yakuba 1.23 Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ a kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ galasi kɔnɔ.

O tɛmɛsira bɛ mɔgɔ min bɛ Ala ka kuma lamɛn, nka a tɛ wale kɛ ka kɛɲɛ ni o ye, o bɛ suma ni mɔgɔ ye min b’a yɛrɛ jiracogo lajɛ filɛlikɛlan na.

1. Ala ka kuma ye filɛlikɛlan ye an niw kama

2. Ka An yr Ye Ala ka Kuma la

1. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye. sariya si tɛ o ko suguw kama.

2. Yakuba 1:22 - Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

Yakuba 1.24 Katuguni a y'a yr ye, ka taa, a b'a ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ, a tun ye mɔgɔ sugu min ye.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an yɛrɛ lajɛ tiɲɛ na ani k’an ka barikantanya dɔn, walisa an ka se k’an jija ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye.

1. Yɛrɛlajɛ fanga: Yɛlɛma ɲuman kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan yɛrɛsɛgɛsɛgɛli fɛ

1. Filipekaw 4:8 "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn min ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa ni fɛn ye min ka kan ka tanu, aw ka miiri o ko suguw la."

2. Ntalenw 11:14 "Jiginni tɛ yɔrɔ min na, jama bɛ bin, nka ladilikɛlaw ka ca yɔrɔ min na, lakana bɛ yen."

Yakuba 1.25 Nka ni mg o mg b hrnya sariya dafalen la, ka to o la, k'a to a la, a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o na duba sɔrɔ a ka kɛwalew la.

Minnu bɛ hɔrɔnya sariya dafalen lajɛ ani ka tugu o kɔ tuma bɛɛ, ka kɛ baara kɛbaga ye sanni ka kɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, olu bɛna dugawu sɔrɔ u ka kɛwalew la.

1. Baarakɛlaw ka dugawu: Nafa bɛ sɔrɔ cogo min na ka tugu hɔrɔnya sariya dafalen kɔ

2. Ka Hɔrɔnya lakika sɔrɔ kanminɛli kantigiya fɛ

1. Galasikaw 5:1 - "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya de kosɔn. O la sa, aw ka jɔ, aw kana a to jɔnya juru ka don aw la tugun."

2. Kolosekaw 3:23-24 - "Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka baara kɛ o la ni aw dusukun bɛɛ ye, i n'a fɔ aw bɛ baara kɛ Matigi ye, aw kana baara kɛ hadamadenw matigiw ye, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sɔrɔ Matigi fɛ ka kɛ sara ye. O." o ye Matigi Krisita ye aw bɛ baara kɛ min ye.»

Yakuba 1.26 Ni aw cɛma mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka diinɛtigi ye, k'a sɔrɔ a ma a nɛnkun minɛ, nka a bɛ a yɛrɛ dusukunw lafili, nin cɛ ka diinɛ ye fu ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka mɔgɔ nɛnkun minɛ walisa ka dannaya lakika sɔrɔ.

1. Kan fanga: I bɛ se k’i ka kumaw mara cogo min na walasa ka dannaya lakika sɔrɔ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ diinɛ lakika la: Ka kan minɛ

1. Efesekaw 4:29-31 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma, i n’a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa o ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma.

2. Ntalenw 16:23-24 - Hakilitigi dusukun b’a ka kuma kɛ hakilitigi ye ani ka laadiriya dɔ fara a dawolo kan. Kuma ɲumanw bɛ i n’a fɔ misiwolo, dumuni duman bɛ ni ma, kɛnɛya bɛ farikolo la.

Yakuba 1:27 Diinan saniyalen, nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: Ka taa bɔ faantanw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka a yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

Diinan saniyalen ye ka magojirabagaw dɛmɛ ani ka to nɔgɔ la diɲɛ ka nɔ bilalenw fɛ.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ saniyalen na

2. Mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ na, an bɛ se ka olu dɛmɛ cogo min na

1. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ka bon, fɛn o fɛn ka ɲi, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka kan ka tanu - ni fɛn o fɛn ka fisa walima min ka kan ka tanu - i ka miiri o ko suguw la.

2. Esayi 1:17 - A' ye ko ɲuman kɛli dege; tilennenya ɲini. Degunbagatɔw lafasa. Fantanw ka ko ta; muso cɛ salen in ka ko fɔ.

Yakuba 2 ye Yakuba ka bataki tilayɔrɔba filanan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ dannaya ni kɛwalew barokun kan, k’a sinsin a kan ko dannaya lakika bɛ jira kɛwale tilennenw fɛ, a tɛ jira hakili la dannaya dɔrɔn fɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni ɲɛmajɔbaliya ni ɲɛmajɔbaliya ko ye Krecɛn jɛkulu kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla bɛ jalaki kosɛbɛ ka ɲɛsin nafolotigiw ma, k’a sɔrɔ i bɛ faantanw bila kɔfɛ walima k’u tɔɔrɔ. A b dannabaaw hakili jigin ko o kɛwale sugu bɛ Ala ka cikan sɔsɔ ko u ka u mɔgɔɲɔgɔnw kanu i n’a fɔ u yɛrɛw (Yakuba 2:1-9). Dannaya lakika tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, nka a bɛ mɔgɔw bɛɛ minɛ cogo kelen na ani ka bonya da mɔgɔw kan.

Dakun 2nan: Vɛrise 10-17 kɔnɔ, sinsin kɛra jɛɲɔgɔnya kan min tɛ se ka faranfasi dannaya ni kɛwalew cɛ. Sɛbɛnnikɛla b’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato nka a ma se yɔrɔ kelen na, o bɛ kɛ jalaki ye k’a bɛɛ tiɲɛ. A b’a fɔ ko dannaya min tɛ kɛwalew ye, o salen don, k’a suma ni farikolo ye min tɛ ni hakili ye (Yakuba 2:14-17). Dannaya lakika bɛ kɛwalew lase mɔgɔ ma minnu bɛ Ala ka kanuya ni a ka tilennenya jira.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 18nan na, gɛlɛya tilennen bɛ mɔgɔ minnu kan, minnu b’a fɔ ko dannaya bɛ u la, nka baara minnu bɛ bɛn o ma, olu tɛ. Sɛbɛnnikɛla b'u sɔsɔ k'a fɔ ko: "Aw ka dannaya jira ne la ni aw ka kɛwalew tɛ, ne na ne ka dannaya jira aw la ne ka kɛwalew fɛ" (Yakuba 2:18b). A bɛ baara kɛ ni misaliw ye i n’a fɔ Ibrahima ni Rahab walisa k’a jira cogo min na u ka kɛwalew y’a jira ko u dalen bɛ Ala la tiɲɛ na. Ibrahima tun b’a fɛ ka Isaka saraka kɛ saraka ye, o y’a jira ko a ye kanminɛli kɛ ni timinandiya ye, k’a sɔrɔ Rahab ye jatigila min kɛ ka ɲɛsin sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma, o y’a jira ko a dalen bɛ Ala la (Yakuba 2:21-26). Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko kisili dannaya lakika bɛ jira kɛwale tilennenw fɛ sanni ka kɛ hakili ta fan fɛ sɔnni dɔrɔn ye walima baara lankolon ye.

Kuma surun na, Yakuba 2 b’a jira ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, o nafa ka bon Krecɛn jɛkuluw kɔnɔ, ka mɔgɔw ka ɲɛmajɔbaliya jalaki min sinsinnen bɛ diɲɛ jɔyɔrɔ kan. A b’a sinsin a kan ko dannaya lakika tɛ se ka faran ka bɔ kɛwale tilennenw na, wa a bɛ wele bila dannabaaw ma u k’u ka dannayakow jira kanuya walew fɛ ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma. A bɛ mɔgɔw gɛlɛya minnu b’a fɔ ko dannaya bɛ u la k’a sɔrɔ u ma kɛwalew kɛ minnu bɛ bɛn o ma, k’a jira ko dannaya lakika min bɛ kisili kɛ, o bɛ jira kanminɛli waleyali fɛ min sinsinnen bɛ dannaya kan Ala la.

Yakuba 2.1 Ne balimaw, aw kana danaya da an Matigi Yesu Krisita kan, o min ye bonya Matigi ye.

Yakuba bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka dannaya sirataama k’a sɔrɔ u ma ɲɛngoya kɛ mɔgɔ si la.

1. "Bonya Matigi: Weelekan ka ɲɛsin dannaya ma ni ɲɛngoya tɛ".

2. "Mɔgɔ bɛɛ seli k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bonya".

1. 1 Kɔrɛntekaw 12:13 - "An bɛɛ batisera farikolo kelen na Ni kelen de barika la, an kɛra Yahutuw ye wo, an kɛra jɔnw ye wo, an kɛra hɔrɔnw ye wo.

2. Galasikaw 3:28 - "Yahutu ni Gɛrɛki si tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la."

Yakuba 2.2 Ni cɛ dɔ nana aw ka jama la ni sanu bololanɛgɛ ye, fini ɲumanw na, ka faantan dɔ fana nana ni fini juguw ye.

Tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw ka ɲɛmajɔli kan ka da u kɛnɛma yecogo kan.

1. I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Ka mɔgɔ diyagoya, o tɛ sɔn

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannaya ye: Ka ban ɲɛngoya la

1. Luka 6:31 - I b’a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ i la cogo min na.

2. Galasikaw 5:14 - Sabu sariya bɛɛ bɛ dafa nin cikan kelen in labatoli la: “I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.”

Yakuba 2.3 Aw bɛ cɛnimusoya fini donbaga bonya, k'a fɔ a ye ko: I sigi yan yɔrɔ ɲuman na. A fɔ faantanw ye ko: «I jɔ yen, walima i sigi yan ne sennasanbara kɔrɔ.»

Tɛmɛsira bɛ kuma nafolotigiw bonya kan ani ka faantanw jatebaliya kan .

1. "Nafolo lakika: Weelekan min bɛ bɛɛ nafa bonya".

2. "Kibaru Duman ka bolomafara: Ka se magojirabagaw ma".

1. Luka 14:12-14, "Yesu y'a fɔ a jatigi ye ko: 'Ni i bɛ tilelafana walima sufɛdumuni kɛ, i kana i teriw, i balimaw walima i somɔgɔw, walima i sigiɲɔgɔn nafolotigiw wele, n'i y'o kɛ, u bɛ se k'i wele.' kɔsegin o cogo la, i na sara.Nka ni i ye dumuni kɛ, i ka faantanw, fiyentɔw, senkelenw, fiyentɔw wele, i na dugawu sɔrɔ.Hali ni u tɛ se ka i sara, i na sara mɔgɔ tilennenw kununni waati la .'"

2. Matiyu 25:34-36, "O tuma na fɛ, Masakɛ na a fɔ a kinin fɛ mɔgɔw ye ko: 'Aw ka na, ne Fa ye dugawu sɔrɔ, aw ka aw ka ciyɛn ta, masaya min labɛnna aw ye kabini diɲɛ da kɔngɔ tun bɛ n na i ye dumuni di n ma , minnɔgɔ tun bɛ n na i ye min di n ma , n tun ye dunan ye i ye n wele ka don , n mago tun bɛ fini na ani i ye fini don n na , n banana i ye n ladon , n tun bɛ kaso la ani i nana bɔ ne ye.'"

Yakuba 2.4 Aw t= aw y=r=w la, ka k= miiri juguw kiritig=law ye wa?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma farati kan ka kɛ kiritigɛla ni filankafo ye.

1: Kana teliya ka kiri tigɛ

2: I majigin Ala ɲɛ kɔrɔ

1: Matiyu 7:1-5 - "Aw kana kiri tigɛ walisa kiri kana tigɛ aw kan. Aw bɛ kiri tigɛ aw kan ni o ye, aw bɛna o suman ni aw ye."

2: Romɛkaw 2:1-3 - "O de kosɔn, dalilu si t'aw la, cɛ, aw bɛɛ kelen-kelen min bɛ kiritigɛ.

Yakuba 2.5 Ne balima kanulenw, aw ka lamɛnni kɛ, Yala Ala ma nin diɲɛ faantanw sugandi dannaya la, ani a ye layidu min ta a kanubagaw ye, a ye o masaya ciyɛntalaw sugandi wa?

Ala ye a sugandi ka dugawu kɛ faantanw ye ni dannaya ye ani a ye layidu ta u ye ko u bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ a ka masaya kɔnɔ ni u b’a kanu.

1. I ka jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye ɲɛnamaya kɔnɔ, Ala ka kanuya bɛ sɔrɔ a kanubagaw bɛɛ bolo.

2. An bɛɛ ye kelen ye Ala ɲɛ na ani a bɛ a kanubagaw sara.

1. Galasikaw 3:26-29 - Katuguni aw bɛɛ ye Ala denw ye Krisita Yesu la, dannaya barika la.

2. 1 Yuhana 4:7-11 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn.

Yakuba 2.6 Nka aw ye faantanw mafiɲɛya. Nafolotigiw t'aw degun, ka aw sama kiritigɛsow ɲɛkɔrɔ wa?

Yakuba 2:6 tɛmɛsira bɛ kuma nafolotigiw bɛ faantanw degun cogo min na ani k’u lase kiritigɛsow ɲɛkɔrɔ.

1. Farati min bɛ faantanw degun na: A bɛ kuma mɔgɔ minnu ka dɔgɔ, olu minɛcogo jugu ni u degun kɔlɔlɔw kan.

2. Jɔn ye ne sigiɲɔgɔn ye? A kan, min ye ka mɔgɔ minnu bɛ dankan na, olu minɛ ni bonya ni ɲumanya ye.

1. Ekisode 22:21-24 - "Aw kana kojugu kɛ dunan na, ka a degun, katuguni aw tun ye dunanw ye Misira jamana na. Aw kana muso cɛ salen si tɔɔrɔ. Ni aw ye u tɔɔrɔ, ka pɛrɛn." ne fɛ, ne na u ka kulekan mɛn, ne ka diminya na jeni, ne na aw faga ni npan ye, aw musow na kɛ muso cɛ salenw ye, aw denw na kɛ fatɔw ye.

2. Talenw 31:8-9 - "I da yele bobow ye, dɛsɛbagatɔw bɛɛ ka josariyaw kama. I da wuli, ka kiri tigɛ cogo tilennen na, ka faantanw ni dɛsɛbagatɔw ka josariyaw lafasa."

Yakuba 2.7 Aw welera tɔgɔ min fɛ, yala u tɛ o tɔgɔ tiɲɛ wa?

O tɛmɛsira ye lasɔmini ye ka ɲɛsin Ala tɔgɔ tiɲɛni ma, Krecɛnw bɛ wele min fɛ.

1. "Tɔgɔ fanga: Mun na an ka kan ka Ala tɔgɔ bonya".

2. "Tɔgɔ dɔ ka dugawu: An bɛ se ka Ala tɔgɔ bonya cogo min".

1. Esayi 42:8 - "Ne ye Matigi ye, ne tɔgɔ de don, ne tɛ ne nɔɔrɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma, ne tɛ ne tanu boli jalenw ye."

2. Efesekaw 3:14-15 - "O de kosɔn ne bɛ ne biri ne Fa ɲɛ kɔrɔ, sankolo ni dugukolo kan denbaya bɛɛ tɔgɔ bɔra ale de la."

Yakuba 2.8 Ni aw ye masaya sariya dafa ka kɛɲɛ ni Kitabu ye ko: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ, aw bɛ ko ɲuman kɛ.

Yakuba b'an jija an ka masaya sariya dafa ka kɛɲɛ ni sɛbɛnni ye min ye ka an mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko an yɛrɛw.

1. Kanuya fanga: An mɔgɔɲɔgɔn kanu cogo min na i n’a fɔ an yɛrɛ

2. Kanuya masakɛ ka sariya: Sɛbɛnni bɛ min fɔ an ye an mɔgɔɲɔgɔn kanu ko la

1. 1 Yuhana 4:7-12

2. Marka 12:28-31 la

Yakuba 2.9 Nka ni aw b mgw bonya, aw b jurumu k.

Mɔgɔw bonya man kan ka kɛ sababu ye ka jurumu kɛ, n’o tɛ, sariya bɛna tiɲɛ.

1. Ka Bɛɛ bonya, a mana kɛ cogo o cogo

2. Ka ɲɔgɔn kanu ani ka sariya labato

1. Efesekaw 6:9 - Ani matigiw, aw ka aw ka jɔnw minɛ o cogo kelen na. Aw kana u bagabaga, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko mɔgɔ min ye u Matigi ye ani aw ta, o bɛ sankolo la, wa a tɛ mɔgɔ bɔ a la.

2. Matiyu 22:37-39 - Yesu y’a jaabi ko: “I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon ni ci fɔlen tɔw bɛɛ ye. Wa filanan fana bɛ i n’a fɔ o: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’

Yakuba 2.10 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya bɛɛ labato, k'a sɔrɔ a ye jurumu kɛ cogo kelen na, o tigi jalakilen don fɛn bɛɛ la.

Sariya bɛɛ ka kan ka mara walasa ka to jalakibali la; ka dɔgɔya yɔrɔ kelen na, o kɔrɔ ye jalaki ye yɔrɔ bɛɛ la.

1. "Sariya dafalen: Sariya bɛɛ labatoli".

2. "Tilennenya sɔrɔli: Ka cɛsiri kɛ ka dafa".

1. Matiyu 5:48 - "Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na."

2. Galasikaw 3:10-11 - "Mɔgɔ minnu bɛ sariya kɛwalew la, olu bɛɛ dangalen don k'u kɛ.

Yakuba 2.11 Min ko: I kana jatɔya kɛ, o y’a fɔ fana ko: I kana mɔgɔ faga. Ni i ma jatɔya kɛ, ni i ye mɔgɔ faga, i kɛra sariya tiɲɛbaga ye.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko jatɔya tɛ bɔli kɛ, nka an man kan fana ka mɔgɔ faga walisa ka to tilennenya la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na: Ka i yɛrɛ tanga jatɔya ni mɔgɔfaga ma".

2. "Ala ka sariya: Ka sariya tan bɛɛ labato".

1. Ekisode 20:13 - "I kana mɔgɔ faga."

2. Matiyu 5:27-28 - "Aw y'a mɛn ko kɔrɔlenw y'a fɔ ko: I kana jatɔya kɛ a dusukun na kaban.»

Yakuba 2.12 Aw ka kuma o cogo la, i ko minnu na kiri tigɛ hɔrɔnya sariya fɛ.

Kerecɛnw ka kan k’u ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni hɔrɔnya sariya ye, ka kuma ani ka wale kɛ cogo la min bɛna kiri tigɛ o sariya fɛ.

1. Hɔrɔnya sariya: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye

2. Hɔrɔnya kiritigɛ: Sugandili tilennenw ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Luka 6.46 Mun na aw b ne wele ko Matigi, Matigi, ka ne ka kuma flenw k?

.

Yakuba 2.13 Katuguni min ma makari foyi la, a na kiri sɔrɔ ni makari tɛ a la. makari bɛ ɲagali kiri ko la.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka kiri ni makari ko la: minnu bɛ hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la, Ala bɛna makari olu la, k’a sɔrɔ minnu tɛ makari kɛ, olu tɛna makari sɔrɔ.

1. "Ka hinɛ ɲɛnamaya kɛ: Yafa fanga".

2. "Ala ka hinɛ ni tilennenya: Hinɛ ni tilennenya balansi".

1. Mise 6:8 "A ye ko ɲuman fɔ i ye, cɛ, ani Matigi bɛ mun ɲini i fɛ ni tilennenya kɛli ni ɲumanya kanu, ka taama ni i ka Ala ye ni majigilenya ye?"

2. Efesekaw 2:4-5 "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba ye, an salen an ka hakɛw la, an ye an ɲɛnamaya ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ— aw kisira nɛɛma barika la." ."

Yakuba 2.14 Ne balimaw, ni mg b a f ko danaya b a la, k=walew t= a la? dannaya bɛ se ka a kisi wa?

Zaki b’a ɲininka ko dannaya ye mun ye ni walew tɛ fara a kan.

1) Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara, 2) An ka kɛwalew b’an ka dannaya jira.

1) Romɛkaw 10:17, "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la," 2) Matiyu 7:21-23, "Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ne ye ko: Matigi, Matigi, o bɛɛ tɛna don masaya la." sankolo ta, nka min bɛ ne Fa sago kɛ, o don na, mɔgɔ caman na a fɔ ne ye ko: ‘Matigi, Matigi, an ma kiraya kɛ i tɔgɔ la, ka jinɛw gɛn i tɔgɔ la, ka o kɛ sebaayaba caman kɛra i tɔgɔ la wa?' O tuma na fɛ, ne na a fɔ u ye ko: 'Ne ma aw dɔn abada, aw ka bɔ ne la, aw sariya tiɲɛnikɛlaw.'

Yakuba 2.15 Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, ni don o don dumuni dɛsɛlen don a la,

Tɛmɛsira bɛ kuma magoɲɛfɛnw kan minnu mago bɛ dɛmɛ na.

1. "Hinɛ dusukun: Faantanw ni dɛsɛbagatɔw kanu n'u ladonni".

2. "Ka kɛwale ɲumanw kɛ: Yakuba 2:15 ka cikanw dafa".

1. Matiyu 25:35-36 - “Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye, i ye ne wele ka don.”

2. Esayi 58:6-7 - «Ne ye sunɔgɔ min sugandi, o tɛ nin ye: Ka juguya sirilanw lajɔ, ka doni girinmanw labɔ, ka mɔgɔ tɔɔrɔlenw bila ka hɔrɔnya, ka jɔrɔnankow bɛɛ kari wa? Yala o tɛ ka i ka dumuni tila kɔngɔtɔw ni ɲɔgɔn cɛ, Ka na ni faantanw ye minnu gɛnna ka na i ka so; Ni i ye mɔgɔ farilankolon ye tuma min na, i b'a datugu, k'i kana i dogo i yɛrɛ farisogo la wa?”

Yakuba 2.16 Aw dɔ y’a fɔ u ye ko: «Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa. O bɛɛ n'a ta, aw tɛ fɛnw di u ma minnu mago bɛ farikolo la. nafa jumɛn bɛ o la?

Nin tɛmɛsira b’a jira ko a nafa ka bon ka kanuya ni ɲumanya walew jira ɲɔgɔn na, bawo ka hɛrɛ ɲini u fɛ dɔrɔn, o tɛ bɔli kɛ.

1. "Ni nilifɛn min ka bon ni nilifɛn tɔw bɛɛ ye: Hinɛ".

2. "ɲumanya ni kanuya fanga".

1. 1 Yuhana 3:17-18: "Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, k'a ye ko a balimakɛ mago bɛ dɛsɛ la, k'a sɔrɔ a y'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a la cogo di? Denmisɛnw, an kana kanuya kɛ kuma la wala." kuma nka kɛwalew ni tiɲɛ de la."

2. Ntalenw 19:17: “Mɔgɔ min bɛ bolomafara di faantanw ma, o bɛ juru don Matigi la, a na a ka kɛwale sara a ye.”

Yakuba 2.17 Dannaya ni kɛwalew tɛ a la, o salen don.

Dannaya tɛ bɔ a yɛrɛ la, a ka kan ka fara walew kan walasa a ka se ka nɔ bɔ.

1. "Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara".

2. "Dannaya fanga walew la".

1. Romɛkaw 4:20-21 - "A ma jɔrɔ dannayabaliya fɛ Ala ka layidu ko la, nka a barika bonyana a ka dannaya la ka nɔɔrɔ da Ala kan, a dalen tun b'a la kosɛbɛ ko se bɛ Ala ye ka a ka layidu ta.

2. Yakuba 1:22 - "Aw kana kuma lamɛn dɔrɔn, ka aw yɛrɛw lafili. A bɛ min fɔ, aw k'o kɛ."

Yakuba 2.18 Mg b se ka f ko: Dannaya b i la, ka k=walew b ne la.

Zaki bɛ kalandenw degun u k’a jira ko dannaya ye tiɲɛ ye, u kɛtɔ k’a jira baara kɛtaw fɛ.

1. Dannaya fanga: An ka kɛwalew b’an ka dannayakow jira cogo min na

2. Dannaya daliluw: An ka dannayakow jirali an ka kɛwalew fɛ

1. Romɛkaw 10:17 - O la, dannaya bɛ bɔ mɛnni na, ani mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la.

2. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso. Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama.

Yakuba 2.19 I dalen b a la ko Ala kelenpe b yen. i bɛ ko ɲuman kɛ.

Ka da Ala kelenpe la, o ka kan ka tanu, nka o tɛ bɔli kɛ ka mɔgɔ kisi jurumu nɔfɛkow ma.

1: An ka kan ka an ka danaya da Yesu ni a ka saya ni a lakununni la ni an b’a f ka kisi.

2: An ka kan ka tɛmɛn dannaya dɔrɔn kan Ala la, ani ka an ka dannaya sirataama an ka ɲɛnamaya kɛcogo la.

1: Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bò suw cèma, i na kisi.

2: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

Yakuba 2.20 Nka, i b'a dn, i b'a dn ko danaya ni k=walew t= wa?

Yakuba 2:20 bɛ mɔgɔw kalan ko dannaya tɛ ni kɛwalew ye minnu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, nafa tɛ o la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye: I ka baara bɛ i ka dannayakow jira cogo min".

2. "Jɛɲɔgɔnya min bɛ Dannaya ni wale cɛ, o nafa ka bon".

1. Matiyu 7:16-20 (Aw na u dɔn u denw fɛ) .

2. Kolosekaw 1:9-11 (Aw ka kan ni Matigi ka taama ye, ka a diya a ye kosɛbɛ, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la)

Yakuba 2.21 An fa Ibrahima tun ma jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, k’a sɔrɔ a ye a denkɛ Isaka saraka sarakabɔlan kan wa?

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Ibrahima ye jo sɔrɔ cogo min na a ka kɛwalew fɛ, tuma min na a y’a denkɛ Isaka saraka sarakabɔlan kan.

1: An ka kɛwalew bɛ kuma ka tɛmɛ kumaw kan.

2: Ibrahima ka dannaya ni a ka kanminɛli Ala ye, o jirala a ka kɛwalew fɛ.

1: Heburuw 11:17-19 - Dannaya barika la, Ibrahima kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka saraka, ani min ye layidu talenw sɔrɔ, o y'a denkɛ kelenpe saraka.

2: Jenɛse 22:1-18 - Ibrahima ye Matigi kan minɛ ka a denkɛ Isaka ka saraka kɛ.

Yakuba 2.22 Dannaya ni a ka kɛwalew kɛra cogo min na, dannaya dafara a ka kɛwalew fɛ, yala i y’a ye wa?

Yakuba 2:22 bɛ mɔgɔw kalan ko dannaya ni kɛwalew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ: dannaya bɛ dafa ni kɛwale ɲumanw bɛ fara a kan.

1. "Dannaya ni baara: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dafalenya kama".

2. "Kɛwale kantigiya fanga".

.

2. Heburuw 11:17-19 - "Dannaya fɛ Ibrahima, a kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka di, ani min ye layidu ta, o tun bɛ a denkɛ kelenpe dicogo la, a tun bɛ fɔ o ma ko: 'Isaka fɛ i denw tɔgɔ bɛna da.' A y’a jateminɛ ko Ala yɛrɛ bɛ se k’a lakunun ka bɔ suw cɛma, misali la, a y’a minɛ ka bɔ o la.”

Yakuba 2.23 Kitabu min ko: Ibrahima dara Ala la, o y'a jate tilennenya ye.

Ibrahima ye tilennenya di Ala ma tuma min na a dara a la, ani a ye tɔgɔ sɔrɔ ko "Ala teri".

1. Dannaya fanga: Ibrahima ni Ala cɛsira kalanni

2. Tilennenya dugawu: Ala ka kanuya faamuyali Ibrahima ye

1. Jenɛse 15:6 - A dara Matigi la. A y'o jate tilennenya ye.

2. Esayi 41:8 - Nka e, Israɛl, ne ye ne ka baaraden ye, ne ye Yakuba min sugandi, ne terikɛ Ibrahima bɔnsɔn.

Yakuba 2.24 Aw b'a ye ko mɔgɔ bɛ jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, dannaya dɔrɔn tɛ.

Yakuba ba kalan ko kisili b sr baara ɲumanw de f, ko danaya drn t.

1. Baara ɲumanw ka kan ka kɛ walisa ka kisili sɔrɔ

2. Dannaya ni baara nafa

1. Romɛkaw 2:13 - “Katuguni sariya lamɛnbagaw tɛ tilennenya ye Ala ɲɛ kɔrɔ, nka sariya labatobagaw de na jo sɔrɔ.”

2. Efesekaw 2:10 - “Anw ye a ka baara ye, an dana Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.”

Yakuba 2.25 O cogo kelen na, jatɔmuso Rahab fana ma jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ, k'a sɔrɔ a ye cidenw minɛ ka u bila sira wɛrɛ fɛ wa?

Jatɔmuso Rahab ye jo sɔrɔ a ka kɛwalew fɛ tuma min na a ye Ala ka cidenw lakana.

1. Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara

2. Nafa min b’a la ka wale kɛ

1. Heburuw 11:31 - "Dannaya de kosɔn jatɔmuso Rahab ma halaki ni kanminɛbaliw ye, katuguni a ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bisimila teriya la."

2. Matiyu 25:35-36 - "Kɔngɔ tun bɛ ne la, i ye dumuni di ne ma, minnɔgɔ tun bɛ ne la, i ye minfɛn di ne ma, ne tun ye dunan ye, i ye ne wele ka don."

Yakuba 2.26 Farikolo min tɛ ni hakili ye, o salen don cogo min na, dannaya min tɛ kɛwalew ye, o fana salen don.

Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara, i ko farikolo min tɛ ni hakili ye, o salen don cogo min na.

1. "Dannaya ni baara fanga".

2. "Dannaya ni baara wajibiyalen".

1. Levitike 19:18, "I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ".

2. Romɛkaw 12:10, "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye, aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

Yakuba 3 ye Yakuba ka bataki tilayɔrɔba sabanan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ fɔlɔ fanga n’a nafa kan min bɛ mɔgɔ ka kuma kɔrɔsi, ka tiɲɛni min bɛ se ka sɔrɔ kan min ma ladon, o jira.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannabaaw lasɔmini ye, kunkanbaara ni nɔ min bɛ na ni u ye karamɔgɔw walima ɲɛmɔgɔw ye Krecɛn jɛkulu kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw kalan, kiri bɛna tigɛ olu kan ni gɛlɛya ye, bawo u ka kumaw bɛ girinya ta ani ka nɔ bila mɔgɔ wɛrɛw la (Yakuba 3:1-2). O kɔfɛ, a bɛ baara kɛ ni ja ɲɛnamaw ye walasa k’a jira cogo min na fɛn fitinin bɛ se ka sow mara, ni kurunba fitinin bɛ se ka kurunba ɲɛminɛ, ani o cogo kelen na, kan fitinin bɛ se ka nɔba bila. Nɛnkun ɲɛfɔra iko tasuma min bɛ se ka kungo bɛɛ tasuma don (Yakuba 3:3-6).

Dakun 2nan: Vɛrise 7-12 kɔnɔ, sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ hadamaden ka kumacogo sɔsɔli kan. Sɛbɛnnikɛla b’a jira cogo min na hadamadenw ye bagan suguya caman ladon ani k’u ladon nka u bɛ kɛlɛ kɛ walasa k’u yɛrɛ kanw ladon. A b’a jira ko dugaw ni danga bɛ bɔ da kelen de la, o min man kan ka kɛ ten (Yakuba 3:9-10). A b’o bɛnbaliya in suma ni ji duman ni kɔgɔji ye minnu bɛ bɔ jibɔyɔrɔ kelen na walima torosun kelen na minnu bɛ oliviye walima rezɛn jiriw bɔ minnu bɛ toro bɔ. O bɛnbaliya suguw b’a jira ko hakilitigiya dɛsɛ bɛ yen.

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 13nan na, sinsin bɛ kɛ hakilitigiya lakika kan min bɛ jira taamacogo ɲuman fɛ sanni ka kɛ kuma lankolonw kan. Sɛbɛnnikɛla bɛ danfara don dugukolo kan hakilitigiya ni keleya, yɛrɛɲini nege ani ɲagami ye, ni sankolo hakilitigiya min bɛ dɔn ni saniya, hɛrɛ, dususuma, hakilitigiya, hinɛ, ɲɛmajɔbaliya ani tiɲɛni ye (Yakuba 3:14-18). Hakilitigiya lakika bɛ na ni ɲɛnamaya tilennen ye ani ka den ɲumanw bɔ jɛɲɔgɔnya la ni mɔgɔ wɛrɛw ye.

Kuma surun na, Yakuba 3 bɛ kuma fanga jira ani a bɛ se ka tiɲɛni ni dugawu fila bɛɛ lase mɔgɔ ma. A b’an lasɔmi an kana baara kɛ ni an nɛnkunw ye ni hakilintanya ye walima ka tiɲɛni kɛ nka a bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u yɛrɛ minɛ u ka kumaw la. A b’a sinsin a kan ko hakilitigiya lakika bɛ jira kɛwale basigilenw fɛ minnu taamasiyɛn ye majigilenya ni tilennenya ye sanni ka kɛ kuma lankolonw ye walima diɲɛ nege ye. A laban na, a b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka tugu sankolola hakilitigiya kɔ min bɛ jɛɲɔgɔnya hɛrɛma sabati min sinsinnen bɛ saniya, dususuma,ani hinɛ kan ka sɔrɔ k’u yɛrɛ tanga keleya,yɛrɛɲini,ani kɛwale juguw ma

Yakuba 3.1 Ne balimaw, aw kana kɛ kuntigi caman ye, k’a masɔrɔ an b’a dɔn ko an na jalakiba sɔrɔ.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko an kana teliya kojugu walasa ka kalan walima ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ ta, bawo a bɛ se k’an da mɔgɔw ɲɛ ka kiri tigɛ kosɛbɛ.

1. Ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye Matigi ka cidenyabaara la, o man kan ka jate fɛn fitinin ye.

2. An ka kan ka gɛrɛ ɲɛmɔgɔya la Matigi ka cidenyabaara la ni majigilenya ni hakilijagabɔ ye.

1. Matiyu 23:8-10 - "Nka aw kana wele Rabi, katuguni aw Karamɔgɔ kelen de ye Krisita ye, aw bɛɛ ye balimaw ye. Aw kana mɔgɔ si wele aw fa ye dugukolo kan, katuguni aw Fa ye kelen ye." sankolo la.

. ciyɛn, nka ka kɛ misaliw ye sagakulu bolo."

Yakuba 3.2 An bɛ bɛɛ dusu tiɲɛ ko caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ dusu tiɲɛ kuma la, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se ka a farikolo bɛɛ minɛ fana.

An bɛɛ bɛ fili, nka cɛ dafalen bɛ se k’a farikolo bɛɛ mara.

1. "Yɛrɛminɛ fanga".

2. "Mɔgɔ dafalen".

1. Galasikaw 5:22-23 - "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya, dususuma, yɛrɛminɛ ye, sariya tɛ o ko suguw kama.

2. Ntalenw 16:32 - "Mɔgɔ min bɛ dimi joona, o ka fisa ni fangatigi ye, min bɛ a hakili mara, o ka fisa ni dugu minɛbaga ye."

Yakuba 3.3 A filɛ, an bɛ bitikiw don sow da la, walisa u ka an kan minɛ. An bɛ u farikolo bɛɛ lajɛ.

Yakuba 3:3 b’a jira cogo min na hadamadenw bɛ se ka sow mara u kɛtɔ ka baara kɛ ni bitikiw ye walasa k’u bila ka kan minɛ.

1) Kanminɛli fanga: Ala ka kan minɛ cogo min na ani k’a mara

2) Majigin fanga: Ka dege ka i yɛrɛ majigin Ala sago kɔrɔ

1) Ntalenw 16:9 - "Hadamadenw b'u ka taamacogo boloda u dusukunw na, nka Matigi b'u senw sabati."

2) Matiyu 6:33 - "Nka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana."

Yakuba 3.4 Kurunw fana filɛ, hali ni u ka bon kosɛbɛ, ni fiɲɛ jugu bɛ u la, u bɛ wuli ni kuntigi fitinin ye, gɔfɛrɛnɛrɛ b’a fɛ yɔrɔ o yɔrɔ.

Nin tɛmɛsira in bɛ sinsin fanga fitinin dɔ fanga kan min bɛ se ka fɛnbaw lamaga, i n’a fɔ kurunw, a kɛtɔ ka fiɲɛ ɲɛsincogo kɔlɔsi.

1. Waleya fitinin fanga diɲɛba kɔnɔ

2. Yɛlɛma fiɲɛw bɛ se ka baara kɛ cogo min na

1. Ntalenw 21:5 - Timinandiyalenw ka laɲiniw bɛ na ni fɛn caman ye tiɲɛ na, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ, o bɛɛ bɛ na faantanya dɔrɔn de la.

2. Matiyu 17:20 - A y’a fɔ u ye ko : ? 쏝 ka sababu kɛ i ka dannaya fitinin ye. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko ni dannaya bɛ aw la i ko mutaridi kisɛ, aw na a fɔ kulu in ye ko ? 쁌 ove ka bɔ yan ka taa yen,??ani a bɛna wuli, foyi tɛna kɛ i bolo.??

Yakuba 3.5 O cogo la, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso kobaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ!

Kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, o bɛɛ n’a ta, a bɛ se ka tiɲɛniba lase mɔgɔ ma. Tasuma fitini dɔ bɛ se ka tasumaba dɔ lawuli.

1. Kan fanga - An ka kumaw bɛ se ka tiɲɛniba lase cogo min na

2. Tasuma fitinin - A lajɛ cogo min na sɔgɔsɔgɔninjɛ fitinin bɛ se ka tasumaba dɔ lawuli

1. Yakuba 1:26 - Ni mɔgɔ dɔ b’a miiri ko a ye diinɛtigi ye, ni a t’a nɛnkun minɛ, nka a b’a dusukun lafili, o tigi ka diinɛ nafa tɛ.

2. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun.

Yakuba 3.6 Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ don. A bɛ tasuma don jahanama na.

Kan ye fanga barikama ye min bɛ se ka tiɲɛni kɛ ani ka farikolo bɛɛ nɔgɔ, wa a bɛ tasuma don jahanama fɛ.

1. An ka kumaw fanga - Kan bɛ se ka baara kɛ cogo min na koɲuman walima kojugu la

2. Tasuma min bɛ bɔ jahanama na - Jurumu ka tiɲɛni fanga

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan de bolo

2. Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la

Yakuba 3.7 K'a masɔrɔ baganw ni kɔnɔw ni saw ni kɔgɔji kɔnɔ fɛnw bɛɛ ladonna, hadamadenw y'u ladon.

Hadamadenw y’a jira ko u bɛ se ka kungosogow, kɔnɔw ani kɔgɔji kɔnɔ fɛnɲɛnamaw ladon.

1. Taming fanga: Kalan min bɛ bɔ sigida la

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ sokɔnɔna na: An ka sekow sɔrɔli

1. Ntalenw 16:32 - Min bɛ dimi joona, o ka fisa ni fangatigi ye, min bɛ a hakili mara, o ka fisa ni dugu minɛbaga ye.

2. Romkaw 8:14 - Katuguni minnu b bila Ala Ni bolo, olu ye Ala denw ye.

Yakuba 3.8 Nka mɔgɔ si tɛ se ka kan minɛ. o ye juguya ye min tɛ se ka mara, min falen bɛ baga fagalen na.

Kan tɛ se ka minɛ, wa a ye juguya ni tiɲɛni sababu ye.

1. I ka kumaw fanga: An ka kumaw nɔfɛkow faamuyali

2. Kan ladonni: An ka kumaw fanga sɛgɛsɛgɛli

1. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan de bolo.

2. Waajulikɛla 5:2 - I kana kɔrɔtɔ i da la, i dusukun kana teliya ka foyi fɔ Ala ɲɛ kɔrɔ.

Yakuba 3.9 An bɛ Fa Ala de ta o de la. O de y'a to an bɛ mɔgɔw danga, minnu dabɔra Ala bɔɲɔgɔnko la.

Yakuba 3:9 tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na an ka kan ka duba Ala ye ani an kana mɔgɔw danga, minnu dabɔra Ala ja la.

1: An bɛɛ ka kan k’an jija ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la, an ka danfara mana kɛ min o min ye, i n’a fɔ an bɛɛ dabɔra a ja la cogo min na.

2: An ka kan ka baara kɛ ni an nɛnkunw ye walasa ka kanuya jira ani ka barika da Ala ye, sanni an ka baara kɛ n’o ye ka mɔgɔw danga.

1: Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fɔ min ka ɲi ka kɛ mɔgɔ sabatili ye, walisa o ka nɛɛma kɛ a lamɛnbagaw ye.

2: Kolosekaw 3:8-10 - Nka sisan, aw fana ka ninnu bɛɛ bɔ. dimi, dimi, juguya, Ala tɔgɔ tiɲɛ, kumaɲɔgɔnya nɔgɔlen ka bɔ i da la.

Yakuba 3.10 Duba ni danga bɛ bɔ o da kelen de la. Ne balimaw, nin kow man kan ka kɛ ten.

Yakuba b’a lasɔmi ko an man kan ka dugawu ni danga fila bɛɛ fɔ ka bɔ da kelen na.

1. An ka kumaw fanga: An ka kan kɔrɔsi

2. Dugawu walima danga: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yakuba 3:10 ye

1. Efesekaw 4:29 - ? 쏬 et kuma tiɲɛnen si tɛ bɔ aw da la, nka kuma minnu ka ɲi ka jɔ, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walasa a ka nɛɛma di mɛnbagaw ma.??

2. Ntalenw 18:21 - ? 쏡 dugukolo ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun.??

Yakuba 3:11 Jibolisira bɛ ji duman ni ji duman bɔ yɔrɔ kelen na wa?

Yakuba 3:11 bɛ ɲininkali kɛ ni jibolisira bɛ se ka ji duman ni ji duman bɔ yɔrɔ kelen na.

1. "An ka kumaw fanga: Yakuba 3:11 hakilijakabɔ".

2. "Ɲɛnamaya duman ni dusukasi: Yakuba 3:11 sɛgɛsɛgɛli".

1. Ntalenw 16:24 - "Kuma dumanw bɛ i ko misiwolo, dumuni duman bɛ ni ma, kɛnɛya bɛ kolo kolo."

.

Yakuba 3.12 Ne balimaw, torosun bɛ se ka oliviye jiridenw bɔ wa? walima ɛrɛzɛnsun, torosun? o cogo la, jibolisira si tɛ se ka kɔgɔji ni jisuma di.

A tɛ Se ka Kɛ ko fɛn dɔ bɛ fɛn fla Bɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ waati kelen na.

1. "Tiɲɛbaliya min bɛ kɛ ka ɲɛsin sɔsɔli ma".

2. "Bɛnkansɛbɛn fanga".

1. Luka 6:37-38 "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki.

2. Galasikaw 5:22-23 "Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, dususuma, ɲumanya, dannaya, dususuma ni yɛrɛminɛ ye.

Yakuba 3:13 Jɔn ye hakilitigi ye aw cɛma, dɔnniya bɛ min na? A ka a ka kɛwalew jira ni hakilitigiya ye ni dususuma ye.

Hakilitigiya ni dɔnniya ka kan ka jira kɛwale ɲumanw ni dususuma fɛ.

1. Baara ɲumanw ka hakilitigiya

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dɔnniya ni dususuma ye

1. Talenw 16:22-24 - "Hakili ɲuman ye ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ ye min bɛ a bolo, nka hakilintanw ka kalan ye nalomanya ye. Hakilitigi dusukun bɛ a da kalan, ka laadili dɔ fara a dawolo kan. Kuma dumanw ye a misiwolo, a ka di ni ma, a bɛ kɛnɛyali kɛ kolo la."

2. Filipekaw 2:14-15 - "Aw ka fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ aw ma ŋunuŋunu walima ka sɔsɔli kɛ, walisa aw ka kɛ jalakibaliw ni jalakibaliw ye, Ala denw, nɔgɔ tɛ minnu na, bɔnsɔn nɔgɔlenw ni mɔgɔ tigɛlenw cɛma, aw bɛ yeelen bɔ minnu cɛma i ko yeelen diɲɛ kɔnɔ." ."

Yakuba 3.14 Nka ni keleya jugu ni sɔsɔli bɛ aw dusukunw na, aw kana aw yɛrɛ bonya, aw kana nkalon tigɛ tiɲɛ kama.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko a kana a to keleya, sɔsɔli ani nkalon ka kɛ mɔgɔ dusukun na.

1. Farati min bɛ keleya ni kɛlɛ la: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na kɔrɔbɔli la ka ɲɔgɔn sanga.

2. Tiɲɛ fanga: Nkalon bɛ jɛɲɔgɔnyaw tiɲɛ cogo min na.

1. Ntalenw 14:30 - Dusukun ɲuman ye farisogo ɲɛnamaya ye, nka kolo toli bɛ keleya.

2. Romɛkaw 12:14-16 - Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka duba aw ye, aw ka duba kɛ, aw kana danga. Aw ka ɲagali ni ɲagalibaaw ye, ka kasi ni kasibaaw ye. Aw ka kɛ hakili kelen ye ɲɔgɔn ta fan fɛ. Aw kana aw hakili to fɛn kɔrɔtalenw na, nka aw ka aw yɛrɛ majigin cɛw ma minnu ka dɔgɔ. Aw kana kɛ hakilitigi ye aw yɛrɛw ka yɛrɛbonya la.

Yakuba 3.15 Hakilitigiya tɛ jigin ka bɔ sankolo la, nka a bɛ dugukolo kan, a ye farikolo ta ye, a ye jinɛ ta ye.

Nin tɛmɛsira bɛ dugukolo kan hakilitigiya ɲɛfɔ iko a bɛ Ala ka hakilitigiya kɛlɛ, iko a bɛ dusukunnataw ni jinɛ ta fan fɛ.

1. Aw k’aw janto Dugukolo kan Hakilitigiya la

2. Danfara min bɛ Ala ka hakilitigiya ni dugukolo kan hakilitigiya cɛ

1. Esayi 55: 8-9 ??? 쏤 wala ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye, Matigi ko ten. Sabu sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.??

2. Ntalenw 3:5-7 ??? 쏷 nɔgɔ Matigi la ni i dusukun bɛɛ ye; I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ. I kana kɛ hakilitigi ye i yɛrɛ ɲɛ na: i ka siran Matigi ɲɛ, ka i yɛrɛ mabɔ kojugu la.??

Yakuba 3.16 Kɔrɔya ni sɔsɔli bɛ yɔrɔ min na, ɲagami ni kɛwale jugu bɛɛ bɛ yen.

Nin tɛmɛsira min bɔra Yakuba fɛ, o b’an kalan ko ni keleya ni bɛnbaliya bɛ yen, ɲagami ni juguya bɛna tugu o kɔ.

1: Aw kana a to keleya ni sɔsɔli ka aw ka ɲɛnamaya hɛrɛ bɔ aw la.

2: Sanni i ka keleya, i jija ka wasa Matigi ye min di i ma.

1: Ntalenw 15:17 "Kanuya bɛ yɔrɔ min na, o ka fisa ni misiden fasalen ye ni koniya ye."

2: Filipekaw 4:11-13 "Ne tɛ kuma dɛsɛ ko la O yɔrɔ la ani fɛn bɛɛ la, ne kalanna ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw sɔrɔ.Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya."

Yakuba 3:17 Nka hakilitigiya min bɛ bɔ sankolo la, o saniyalen don fɔlɔ, o kɔ, hɛrɛ bɛ kɛ, a dusu ka di, a ka nɔgɔn, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

Yakuba 3:17 bɛ kuma hakilitigiya kan min bɛ bɔ san fɛ, o ye saniyalen ye, hɛrɛ bɛ min na, min ka nɔgɔn, a ka nɔgɔn ka delili kɛ, a falen bɛ hinɛ ni den ɲumanw na, a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, a tɛ filankafoya kɛ.

1. "Sanfɛ hakilitigiya: Ka mɔgɔya ni filankafoya bila".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ hinɛ ni den ɲumanw na".

1. Matiyu 7:12 - "O de kosɔn aw b'a fɛ mɔgɔw ka fɛn o fɛn kɛ aw la, aw ka o kɛ u ye, katuguni sariya ni kiraw ye nin ye."

2. Yuhana 15:12 - "Ne ka ci fɔlen filɛ nin ye, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na."

Yakuba 3.18 Tilennenya den bɛ dan hɛrɛ la hɛrɛ kɛbagaw fɛ.

Hɛrɛ ye tilennenya den ye min danna mɔgɔw fɛ minnu y’u yɛrɛ di hɛrɛ kɛli ma.

1. Hɛrɛ ye sugandili ye: Tilennenya kisɛw dancogo

2. Tilennenya fanga: Dusukun hɛrɛma sɛnɛni

1. Filipekaw 4:4-7 - Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ; ne na a fɔ tugun ko : ɲagali! I ka dususuma ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi ka surun. Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

Yakuba 4 ye Yakuba ka bataki tilayɔrɔba naaninan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma ko suguya caman kan minnu ɲɛsinnen bɛ bɛnbaliyakow, diɲɛ negew ani majigilenya ma Ala ɲɛ kɔrɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni dannabaaw ka bɛnbaliya ni sɔsɔli jujɔ ye. Sɛbɛnnikɛla b’o sɔsɔliw sababu Bɔ yɛrɛɲini negew la minnu bɛ kɛlɛ Kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ. A b’a sinsin a kan ko ni mɔgɔw bɛ fɛnw ɲini ni ŋaniya jugu ye, walima ni u b’a ɲini k’u yɛrɛ diyanyekow wasa, u bɛ min ɲini Ala fɛ, u tɛna o sɔrɔ (Yakuba 4:1-3). Sɛbɛnnikɛla b’u laadi ko u k’u yɛrɛ kolo Ala ye, ka jinɛ kɛlɛ, ka gɛrɛ Ala la nimisali la.

Dakun 2nan: Vɛrise 4-10 kɔnɔ, sinsin kɛra farati kan teriya ni diɲɛ ni a nafaw kan. Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko an kana kɛ teriw ye ni diɲɛ ye bawo o bɛ na ni Ala juguya ye. A b’a jira ko teriya ni diɲɛ bɛ kɛ ni jatɔya ni kantigiya ye alako ta fan fɛ min tilalen don Ala ni diɲɛ kow cɛ (Yakuba 4:4-6). O nɔ na, dannabaaw welelen don ka u yɛrɛ majigin Ala ɲɛ kɔrɔ, ka a ka kuntigiya dɔn ani ka a ka nɛɛma ɲini. Dusu donna u kɔnɔ u ka u bolow saniya ka bɔ jurumu la ani ka u dusukunw saniya nimisali lakika sababu fɛ.

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 11nan na, sinsin bɛ kɛ ka an yɛrɛ tanga kiritigɛ miiriyaw ma ɲɔgɔn kan. Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi ko mɔgɔ kana kuma jugu fɔ walima ka kiri tigɛ u dannabaaw kan bawo o bɛ bɛn Ala jɔyɔrɔ minɛni ma iko Kiritigɛla (Yakuba 4:11-12). A b’a sinsin a kan ko Mɔgɔ kelenpe de ye sariya dibaga ni kiritigɛla ye—Ala yɛrɛ—wa dannabaaw ka kan k’u jɔyɔrɔ dɔn ni majigilenya ye iko hadamaden fililenw. U b’a ɲini u fɛ u kana u yɛrɛ bonya siniko labɛnw ko la, nka u ka sɔn a ma ko u bɛ u jigi da Ala sago kan u ka ɲɛnamaya kama (Yakuba 4:13-17). Nin tɛmɛsira b’a jira ko majigilenya ka kan ka kɛ Ala ɲɛkɔrɔ, ka yɛrɛɲini negew kɛlɛ minnu bɛ na ni bɛnbaliya ye, ka an yɛrɛ tanga teriya ma ni diɲɛ nafaw ye k’a sɔrɔ an bɛ gɛrɛɲɔgɔnna ɲini ni Ala ye nimisali fɛ,ani ka an yɛrɛ tanga kiritigɛ miiriyaw ma mɔgɔ wɛrɛw kan k’an ka faamuyali danma dɔn

Kuma surun na, Yakuba 4 bɛ kuma ko dɔw kan minnu ɲɛsinnen bɛ bɛnbaliya ma minnu bɛ bɔ yɛrɛɲini negew la mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ. A b lasɔmi ko u kana tugu diɲɛ nafaw kɔ ani ka dannabaaw bila u ka gɛrɛɲɔgɔnna ɲini o nɔ na ni u ka kololi ye,ka juguya kɛlɛ,ani ka nimisali lakika kɛ.A bɛ lasɔmi kiritigɛ miiriyaw la dannabaaw kan, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin majigilenya kan Kiiritigɛla kuntigiba dɔ ɲɛkɔrɔ.Sapitiri bɛ wele bila ka yɛrɛsɛgɛsɛgɛli kɛ,saniya ka bɔ jurumu la,ani ka i jigi da Ala sago kan sanni ka waso i yɛrɛ ka labɛnw na.

Yakuba 4:1 Kɛlɛw ni kɛlɛw bɛ bɔ min? U ma na yan, hali aw negew minnu bɛ aw farikolo yɔrɔw kɛlɛ?

Hadamadenw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ tuma bɛɛ k’a sababu kɛ u yɛrɛ negew ye.

1. Yɛrɛɲini negew bɛ na ni bɛnbaliya ye

2. Yɛrɛɲini musaka

1. Yakuba 1:14-15 "Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu y'u sama ka taa u lafili. bɛ saya bange."

2. Ntalenw 14:12 "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don, nka a laban na, o bɛ taa saya la."

Yakuba 4.2 Aw nege b'a la, nka aw ma o kɛ, aw bɛ mɔgɔ faga, aw b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ, aw tɛ se ka sɔrɔ.

Hadamadenw b’a ɲini tuma bɛɛ k’u negew dafa, nka tuma caman na, u tɛ se k’o kɛ ka da dɛmɛ ɲinini dɛsɛ kan.

1. Delili fanga: Dɛmɛ ɲinini bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na ka dafa

2. Hadamaden negew dan: Ka wasa sɔrɔ negew ɲɛkɔrɔ minnu ma dafa

1. Filipekaw 4:11-13 - A kana kɛ ko ne bɛ kuma dɛsɛ ko la, katuguni ne ye a dɔn ko ne bɛ cogo o cogo, ka wasa o la. Ne bɛ majigin cogo dɔn, ani ne bɛ caya cogo dɔn: yɔrɔ bɛɛ la ani fɛn bɛɛ la, ne bɛ ci bila ka fa ani ka kɔngɔ, ka caya ani ka magoɲɛfɛnw tɔɔrɔ.

13 Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

2. Matiyu 6:25-34 - O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko: Aw kana aw hakili to aw ka ɲɛnamaya la, aw na min dun, wala aw na min min. Aw ka kan ka min don aw farikolo kosɔn fana.» Yala ɲɛnamaya man bon ni sogo ye, farikolo tɛ tɛmɛ fini kan wa? Sanfɛ kɔnɔw filɛ, k'a masɔrɔ u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ ɲɔgɔn lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ. O bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo. Aw ma fisa u ma kosɛbɛ wa?

Yakuba 4.3 Aw bɛ delili kɛ, nka aw tɛ sɔn, katuguni aw bɛ delili jugu kɛ, walisa aw ka o tiɲɛ aw negew kosɔn.

An man kan ka fɛnw deli Ala fɛ minnu bɛna an yɛrɛ negew dɔrɔn wasa.

1: An man kan ka fɛnw deli minnu bɛna an yɛrɛ halaki dɔrɔn.

2: An ka deliliw ka kan ka sinsin Ala sago ɲinini kan, an ka kan ka sinsin an yɛrɛ negew kan.

1: Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka ko bɛɛ la, delili ni delili fɛ, ni barika dali ye, aw ka aw ka deliliw jira Ala la.

2: Yakuba 1:5 - Ni hakilitigiya dɛsɛ aw dɔ la, aw ka kan ka Ala deli, ale min bɛ bolomafara di bɛɛ ma k'a sɔrɔ a ma jalaki sɔrɔ, o na di aw ma.

Yakuba 4.4 Aw jatɔw ni jatɔyakɛlaw, aw m’a dɔn ko diɲɛ teriya ye Ala juguya ye wa? O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o ye Ala jugu ye.

Teriya ni diɲɛ ye teriya janfa ye ni Ala ye. 1: An man kan k’a to an ka kanuya min bɛ diɲɛ fɛnw na, k’an hakili bɔ an ka kanuya la ka ɲɛsin Ala ma. 2: An man kan k’a to an ka diɲɛ kanuya ka kɛ balilan ye an ni Ala cɛsira la. 1: 1 Yuhana 2:15-17, “Aw kana diɲɛ kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la. Katuguni fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ, o ye farisogo negew ni ɲɛw negew ni ɲɛnamaya negew ye, olu bɛɛ tɛ bɔ Fa la, nka u bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ to badaa-badaa.” 2: Romɛkaw 12:2, “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Yakuba 4.5 Aw b miiri ko Kitabu b f fu fu ko: Ni min b an kn, keleya nege b o la wa?

Bibulu tɛmɛsira b’an lasɔmi ko hakili min bɛ an kɔnɔ, o b’a fɛ ka keleya kɛ.

1. A dege k’i ka keleya kunbɛn ani ka majigilenya dege.

2. I kana i lafili i yɛrɛ negew fɛ.

1. Ntalenw 14:30 - "Dusukun min bɛ hɛrɛ la, o bɛ ɲɛnamaya di farikolo ma, nka keleya bɛ kolo toli."

2. Galasikaw 5:16-17 - "Nka ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni barika la, aw tɛna farisogo negew wasa. Katuguni farisogo negew bɛ Ni kɛlɛ, Ni negew bɛ Ni kɛlɛ." sogo, katuguni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, walisa aw kana aw b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ."

Yakuba 4.6 Nka a bɛ nɛɛma di ka caya. O de kosɔn a ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.»

Ala bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma nka a bɛ kuncɛbaw kɛlɛ.

1. Ala ka nɛɛma: I ka majigilenya minɛ ani ka ban kuncɛbaya la

2. Majigilenya fanga: Ala ka nɛɛma nilifɛn sɔrɔ

1. Ntalenw 22:4 - "Majigilenya ye Matigi ɲɛsiran ye, a sara ye nafolo ni bonya ni ɲɛnamaya ye."

2. 1 Piɛrɛ 5:5-6 - "Aw ka majigilenya don ɲɔgɔn na, katuguni “Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di majiginlenw ma.” O de kosɔn, aw ka aw yɛrɛ majigin Ala bolo barikama kɔrɔ walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na.»

Yakuba 4.7 O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

An ka kan ka kolo Ala ye ani ka jinɛ kɛlɛ, a na boli an ɲɛ.

1. Majigin fanga: Sitanɛ kɛlɛ cogo min na

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔliw kan: Ka tugu Ala sago kɔ

1. 1 Piɛrɛ 5:8-9 - "A' ye aw hakili sigi, aw k'aw ɲɛmajɔ. Aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, ka mɔgɔ dɔ dun bɛ ka sɔrɔ aw ka balimaya fɛ diɲɛ fan bɛɛ la."

2. Efesekaw 6:10-11 - "A laban na, aw ka barika sɔrɔ Matigi la ani a ka sebaaya barika la. Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ."

Yakuba 4.8 Aw ka gɛrɛ Ala la, ale na gɛrɛ aw la. Aw jurumutw, aw ka aw bolow saniya. Aw ye aw dusukunw saniya, aw hakili fila.

Aw ka gɛrɛ Ala la, a bɛna gɛrɛ aw la. Aw ka nimisa aw ka jurumuw la ani ka aw ka ŋaniyaw saniya.

1: Ala ka surun tuma bɛɛ, nka a bɛ an makɔnɔ an ka gɛrɛ a la.

2: I dusukun sɛgɛsɛgɛ ani ka i kɔdon i ka jurumuw la walisa ka gɛrɛ Ala la.

1: Esayi 55:6 Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ; aw ka a wele ka a to a kɛrɛfɛ.

2: Zaburu 32:8 Ne na i kalan ka i kalan i ka kan ka taa sira min fɛ. Ne na aw laadi ni ne ka kanuya ɲɛ ye aw kan.

Yakuba 4.9 Aw ka tɔɔrɔ, ka kasi, ka kasi, aw ka nisɔndiya ka yɛlɛma ka kɛ dusukasi ye, aw ka nisɔndiya ka yɛlɛma ka kɛ dusukasi ye.

Nin tɛmɛsira b’an jija an k’an ka saya dɔn ani ka bɔ nisɔndiya ni nisɔndiya la ka taa dusukasi ni dusukasi la.

1. "Dusukasi fanga: Ka bɔ nisɔndiya la ka taa dusukasi la".

2. "Saya girinya: Ka baara kɛ ni tɔɔrɔ ye walasa k'an ka ɲɛnamaya sinsin kokura".

1. Waajulikɛla 3:4 - « kasi waati bɛ yen, nisɔndiya waati bɛ yen. dusukasi waati bɛ yen, dɔnkilida waati fana bɛ yen” .

2. Esayi 61:3 - “Ka dusukasi kɛ Siyɔn mɔgɔw dusu saalo, ka cɛɲi di u ma buguri nɔ na, ka nisɔndiya tulu di u ma dusukasi nɔ na, ka tanuli fini di u ma girinya ni nɔ na. Walisa u ka wele tilennenya jiriw, Matigi ka danni, walisa a ka bonya.”

Yakuba 4.10 Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don an kɔnɔ an ka an yɛrɛ majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ walisa a ka an kɔrɔta.

1. Ala ka kanuya ni a ka bilasirali: Majigilenya bɛ se ka dɔ fara an ka dannaya kan cogo min na

2. Ka barika sɔrɔ majigilenya la: Ka i yɛrɛ majigin Ala ka labɛn ma

1. Matiyu 5:5 - “Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta.”

2. Zaburu 25:9 - “A bɛ majiginlenw bilasira tilennenya la, ka u kalan a ka sira la.”

Yakuba 4.11 Balimaw, aw kana ɲɔgɔn juguya. Min bɛ a balima jugu fɔ, ka kiri tigɛ a balima kan, o bɛ sariya jugu fɔ, ka sariya kiri tigɛ.

Aw kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn kan, iko a bɛ sariya sɔsɔ.

1. I nɛnkun kɔlɔsi: Kuma fanga

2. Ka Ala ka sariya sirataama: An k’an yɛrɛ tanga kiri ma

1. Matiyu 12:36-37 "Nka ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ bɛɛ ka kan ka jate kɛ kiritigɛ don na, u ka kuma lankolon bɛɛ la .”

2. Efesekaw 4:29 “Aw kana a to kuma jugu si ka bɔ aw da la, nka kuma min bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka kɛɲɛ n’u magow ye, o dɔrɔn ka bɔ aw la, walisa o ka lamɛnnikɛlaw nafa.”

Yakuba 4.12 Sariya dibaa kelenpe be yen, min be se ka kisi ani ka halaki.

Yakuba b’an hakili jigin ko Ala kelenpe de ye kiritigɛla laban ye, wa ko an man kan k’a ɲini ka kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan.

1. Ala ye Kiritigɛla ye - An ka kan k’a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw ka miiriya faamu k’a sɔrɔ an ma kiri tigɛ.

2. Kuncɛbaya ni majigilenya - An ka kan ka gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw la ni majigilenya ye, k’a dɔn ko Ala kelenpe de bɛ se ka kiri tigɛ.

1. Romɛkaw 14:10-13 - An kelen-kelen bɛɛ na an yɛrɛw jate Ala ye.

2. Matiyu 7:1-5 - Aw kana kiri tigɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, bawo Ala kelenpe de bɛ se ka kiri tigɛ.

Yakuba 4.13 Aw minnu b’a fɔ ko: Bi wala sini, an na taa o dugu sugu la, ka san kelen kɛ yen, ka sanni kɛ ka feere, ka tɔnɔ sɔrɔ.

O tɛmɛsira b’an hakili jigin ɲɛnamaya kɔnɔnafilibaliya la, wa a b’an jija an k’an jigi da Ala kan sanni an ka labɛnw kɛ an yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama.

1. I jigi da Matigi kan: Ɲɛnamaya dannayabaliya

2. A dege ka Ala bila ani ka Ala bila

1. Zaburu 46:10 - "Aw ka aw hakili sigi, aw k'a dɔn ko ne ye Ala ye."

2. Ntalenw 3:5-6 - "I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan, i ka i kolo a ye i ka siraw bɛɛ la, a na i ka siraw tilennen to."

Yakuba 4.14 K'a masɔrɔ aw t'a dɔn min bɛna kɛ sini. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Hali lafiɲɛ don, min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ, ka tila ka tunun.

An ka ɲɛnamaya ka surun, wa a tɛ se ka fɔ, wa an t’a dɔn min bɛna kɛ sini.

1. An ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛn dugukolo kan - Yakuba 4:14

2. Ka baara kɛ ni an ka waati ye ka ɲɛ - Yakuba 4:14

1. Efesekaw 5:15-17 - O la sa, i k’i janto kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɛcogo la—i kana i ko hakilintanw, nka i ko hakilitigiw, ka nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la, bawo donw ka jugu.

2. Zaburu 90:12 - An kalan ka an ka donw jate, walisa an ka hakilitigiya dusukun sɔrɔ.

Yakuba 4.15 O de kosɔn aw ka kan k’a fɔ ko: Ni Matigi b’a fɛ, an na ɲɛnamaya ka nin kɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka i yɛrɛ majigin Ala sago kɔrɔ ani ka i jigi da a kan siniko kama.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni wasa ye: Ka i yɛrɛ majigin Ala sago kɔrɔ".

2. "Ka da Ala la don nataw kama".

1. Ntalenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.

6. Zaburu 37:3-5 - I jigi da Matigi kan ka ko ɲuman kɛ; sigi dugukolo kan ani ka baganmarayɔrɔ lakananen diyabɔ. I ka nisɔndiya Matigi la, a na i dusukun negew di i ma. I ka sira di Matigi ma; aw ka aw jigi da a kan ani a bɛna o kɛ.

Yakuba 4.16 Nka sisan aw b ɲagali aw ka yɛrɛbonya la.

Nin tɛmɛsira bɛ lasɔmi ko an kana ɲagali kuncɛbaya la, bawo o ye wale jugu ye.

1. Kuncɛbaya ye jurumu ye: Ka ɲagali yɛrɛbonya la, o ye kojugu ye

2. I yɛrɛ tanga kuncɛbaya ni ɲagali ma o la

1. Ntalenw 16:18-19 - Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, ani kuncɛbaya hakili bɛ taa sani binkanni ka kɛ. A ka fisa ka kɛ mɔgɔ majiginnenw ye ni faantanw ye, ka tɛmɛn ka nafolo tila ni kuncɛbaw ye.

2. Romɛkaw 12:3 - Katuguni nɛɛma min dira ne ma, ne b’a fɔ aw bɛɛ ye ko aw kana miiri aw yɛrɛ la ka tɛmɛ a ka kan ka miiri min na, nka aw ka miiri ni hakilitigiya ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka dannaya hakɛ ye baara dira a ma.

Yakuba 4.17 O de kosɔn, mɔgɔ min b’a dɔn ka ko ɲuman kɛ, k’a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Ko ɲuman kɛli bɛ ɲini mɔgɔ fɛ minnu bɛ ko ɲuman dɔn.

1. Ka ko ɲuman kɛ, o bɛ makɔnɔ an fɛ

2. An ka wajibiw dafa ka ko ɲuman kɛ

1. Yakuba 1:22 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili.

2. Mise 6:8 - Mɔgɔ, a ye ko ɲuman jira i la. Matigi bɛ mun ɲini i fɛ, ni i ka tilennenya kɛ, ka makari kanu, ka taama ni i ka Ala ye ni majigilenya ye?»

Yakuba 5 ye Yakuba ka bataki tilayɔrɔba duurunan ye ani a laban ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in bɛ kuma barokun suguya caman kan i n’a fɔ nafolo, muɲuli tɔɔrɔ la, delili, ani mɔgɔ minnu ye tiɲɛ lasegin u cogo kɔrɔ la, olu lasegin u cogo kɔrɔ la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni nafolo ko ye ani a bɛ se ka kɛ jaanw ye. Sɛbɛnnikɛla bɛ nafolotigiw lasɔmi u ka kiritigɛ nata la, wa a b’u jija u ka kasi ani ka kasi, tɔɔrɔ minnu bɛna na u kan. A b’a jira cogo min na u ka nafolo tolilen don, ntumuw ye u ka finiw dun, ani u ka sanu ni warijɛ tolilen don cogo min na (Yakuba 5:1-3). Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko o nafolomafɛnw tɛ se k’u kisi, nka o nɔ na, u bɛ kɛ dalilu ye u kama, k’a sababu kɛ u ye mɔgɔ wɛrɛw nafa. A b wele bila dannabaaw ma u ka muɲu u ka tɔɔrɔw la sabu Ala ka kiri bɛ na.

Dakun 2nan: Vɛrise 7-12 kɔnɔ, sinsin kɛra muɲuli ni muɲuli kan kɔrɔbɔli waatiw la. Sɛbɛnnikɛla b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka muɲu i n’a fɔ sɛnɛkɛla min b’a ka sɛnɛfɛnw makɔnɔ u ka den. Dusu donna u kɔnɔ u k’u dusukunw sabati sabu Matigi nali surunyara (Yakuba 5:7-8). A bɛ laadilikan di u ma ko u kana ŋunuŋunu walima ka ŋunan ɲɔgɔn ma, nka a bɛ dusu don u kɔnɔ u ka misaliw lajɛ i n’a fɔ Job min ye tɔɔrɔ muɲu ni timinandiya ye (Yakuba 5:9-11). Dannabaaw hakili b'a la ko u ka kan k'u ka "ɔnhɔn" to ɔwɔ ye, k'u ka "ɔnhɔn" ka kɛ ayi ye walasa u kana bin kiritigɛ la.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 13nan na, sinsin bɛ kɛ delili ni seginkanni kan sigida kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ minnu bɛ tɔɔrɔ la walima minnu bɛ nisɔndiya la, u ka delili kɛ—a kɛra kɛnɛyali ye wo, a kɛra barika dali ye wo—ani a b’a fɔ ko fanga bɛ delili la ni a kɛra ni dannaya ye (Yakuba 5:13-16). Dannabaaw fana b’a ɲini u fɛ u ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye walisa u ka kɛnɛya. U welelen don ka ɲɔgɔn deli delili la, ka sɔn a nɔfɛkow ma (Yakuba 5:16b). A laban na, sinsin bɛ kɛ ka mɔgɔ minnu yaala tiɲɛ na, olu lasegin u cogo kɔrɔ la, k’u lasegin kanuya ni hami fɛ u niw la.

Kuma surun na, Yakuba 5 bɛ kuma ko dɔw kan minnu ɲɛsinnen bɛ nafolo ma, k’a sinsin a waati dɔɔnin cogoya kan, k’a sɔrɔ a bɛ lasɔmi ko mɔgɔ wɛrɛw kana nafa sɔrɔ u yɛrɛ ka nafa kama. A b dannabaaw wele u ka muɲu ni muɲuli ye kɔrɔbɔli waatiw la, k’a sɔrɔ u bɛ Ala ka kiritigɛ laban makɔnɔ. Delili b jira iko baarakɛminɛn barikaman tɔɔrɔ ni barika dali waati fila bɛɛ la, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin jurumuw fɔli kan dannabaaw cɛ ka fara delili kan ɲɔgɔn ye.Sapitiri bɛ sinsin fana seginkanni kan sigida kɔnɔ, ni kanuya ye ka mɔgɔw lasegin minnu bɔra tiɲɛ na, k’a dɔn ko an mago bɛ tiɲɛ na muɲuli,muɲuli,ani ɲɔgɔndɛmɛ.

Yakuba 5.1 Aw nafolotigiw, taa sisan, aw ka kasi ka kasi aw ka tɔɔrɔw kosɔn minnu bɛna na aw kan.

Nin tɛmɛsira bɛ nafolotigiw lasɔmi u k’u hakili to u ka kɛwalew la ani ka kasi ani ka kule ka da tɔɔrɔw kan minnu bɛna na o nɔfɛ.

1. Farati min bɛ namara la: Cogo min na i kana a to nafolo ka i ni tiɲɛ

2. Wasa: Ka nisɔndiya sɔrɔ i bolofɛnw na, i dɛsɛlen tɛ min na

1. Talenw 11:28 - "Mɔgɔ min b'a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na falen i ko bolo."

2. Matiyu 6:19-21 - "Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonya , sonw tɛ don yɔrɔ min na, u tɛ sonyali kɛ yɔrɔ min na, katuguni i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.»

Yakuba 5:2 Aw ka nafolo tiɲɛna, aw ka finiw nɔgɔlen don.

O tɛmɛsira ye lasɔmini ye ka bɔ Yakuba fɛ ka ɲɛsin nafolotigiw ma ani minnu y’u jigi da u ka nafolo kan. A bɛ lasɔmi ko u ka nafolo bɛna laban ka tiɲɛ ani u ka finiw bɛna kɛ ntumuw ye.

1. Kana i jigi da nafolo kan - Farati min bɛ i la k’a miiri ko i ka nafolo bɛna mɛn fo abada

2. Nafolo banbali - Yakuba 5:2 b’an lasɔmi an ka nafolo tiɲɛni ko la min tɛ se ka bali

1. Ntalenw 11:28 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na ɲɛ i ko furabulu jɛman."

2. Marka 8:36 - "Ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, ka bɔnɛ a yɛrɛ ni la, nafa jumɛn na?"

Yakuba 5.3 Aw ka sanu ni aw ka warijɛ ye kansɛri ye. U nɔgɔ na kɛ seere ye aw kama, ka aw sogo dun i ko tasuma.» Aw ye nafolo dalajɛ ɲɔgɔn fɛ laban donw kama.

Yakuba 5:3 la, Bibulu bɛ lasɔmi nafolo marali faratiw la, bawo o nafolo nɔgɔ bɛna kɛ seere ye u kama, ka u sogo dun i ko tasuma.

1. Aw ye aw janto faratiw la minnu bɛ sɔrɔ nafolo marali la

2. Nafaba fanga min bɛ mɔgɔ tiɲɛ

1. Ntalenw 11:28 - “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na falen i ko furabulu jɛman.”

2. Waajulikɛla 5:10 - “Mɔgɔ min bɛ wari kanu, o tɛ wasa abada; min bɛ nafolo kanu, o tigi tɛ wasa a ka sɔrɔ la abada.”

Yakuba 5.4 A filɛ, baarakɛlaw minnu ye aw ka forow suman, olu ka sara bɛ kule, suman tigɛbagaw ka kulekan donna sabaot Matigi tulo la.

Nin tɛmɛsira min bɛ Yakuba 5:4 kɔnɔ, o ye lasɔmini ye min bɛ baarakɛlaw ka sara bali, nanbara walima namara kosɔn.

1: Ala bɛ degunbagatɔw ka kulekan mɛn, wa a bɛna kiri tigɛ u tɔɔrɔbagaw kan

2: Farati min bɛ nafantan na ani tilennenya ka kan ka kɛ

1: Ntalenw 22:16 - Min bɛ faantanw degun walisa ka dɔ fara a ka nafolo kan, ani min bɛ fɛn di nafolotigiw ma, o na dɛsɛ.

2: Esayi 58:6 - Ne ye sunɔgɔ min sugandi, o tɛ nin ye wa? ka juguya juruw labɔ, ka doni girinmanw bɔ, ka degunbagatɔw bila ka hɔrɔnya, ka jurumuw bɛɛ kari?

Yakuba 5.5 Aw ye ɲɛnamaya kɛ ni diyanye ye dugukolo kan, ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ foyi ɲɛ. aw ye aw dusukunw balo i ko mɔgɔfaga don.

Nin tɛmɛsira in ye lasɔmini ye mɔgɔ minnu ye ɲɛnamaya kɛ ni ɲɛnajɛ ye ani minnu ye u yɛrɛ bila ɲɛnajɛ la ka tɛmɛ, ko u ka jatebɔ waati bɛ na.

1. Jatebɔ don: Ka ɲɛnamaya kɛ ɲɛnajɛ la sisan, o tɛna mɛn fo abada

2. Aw ye aw dusukunw balo fagali don kama: Lakɔlɔsili min bɔra Zaki fɛ

1. Waajulikɛla 11:9 - Kamalennin, i ka ɲagali i ka kamalenninya waati la. I dusukun ka i dusu lamin i ka denmisɛnya donw na, ka taama i dusukun siraw la ani i ɲɛ na.

2. Jirali 3:17-18 - Katuguni i b'a fɔ ko: Ne ye nafolotigi ye, nafolo cayara, ne mago tɛ foyi la. i t'a dɔn ko i ye bɔnɛba ye, i ye bɔnɛ ye, i ye faantan ye, i ye fiyentɔ ye, i farilankolon don. I ka fini jɛman don, walisa i ka fini don, walisa i farilankolon maloya kana bɔ kɛnɛ kan. I ka i ɲɛw tulu ni ɲɛkisɛ fura ye, walisa i ka se ka yeli kɛ.»

Yakuba 5.6 Aw ye mg tilennenw jalaki ka u faga. A tɛ aw kɛlɛ.»

Nin tɛmɛsira bɛ kuma cogo min na mɔgɔ tilennenw tɛna u kɛlɛ minnu bɛ u jalaki ani k’u faga.

1. Hinɛ fanga: Mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ an na, an bɛ se ka olu jaabi cogo min na

2. Kana teliya ka kiri tigɛ: Yafa fanga

1. Luka 6:37-38 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ, aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. Aw ka yafa, aw na yafa."

2. Romɛkaw 12:19 - "Ne teri kanulenw, aw kana aw yɛrɛ sara, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: 'Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na o sara, Matigi ko ten.

Yakuba 5.7 Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ, sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den sɔngɔ gɛlɛn makɔnɔ, a bɛ muɲu o la ka mɛn, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ ka muɲuli ni dannaya kɛ Matigi la, bawo a bɛna na ni sara laban ye waati bɛnnen na.

1. Ka Matigi makɔnɔ: Muɲuli ni dannaya Ala ka waati la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka caya: Matigi makɔnɔni sara

1. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Zaburu 27:14 - I ka Matigi makɔnɔ, i ja gɛlɛya, a na i dusukun barika bonya, ne b'a fɔ Matigi makɔnɔ.

Yakuba 5.8 Aw fana ka muɲu. aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.»

Muɲuli nafa ka bon Matigi nali makɔnɔni na.

1: Ni an bɛ Matigi seginni makɔnɔ, an ka kan ka muɲu ani ka to an ka dannaya la.

2: An bɛ Matigi seginni makɔnɔ tuma min na, an dusukun ka kan ka to ka jɔ ani ka fa muɲuli la.

1: Romɛkaw 8:25 "Nka ni an jigi bɛ fɛn na min tɛ an bolo fɔlɔ, an bɛ o makɔnɔ ni muɲuli ye."

2: Zaburu 27:14 “A’ ye Matigi makɔnɔ. aw ka barika sɔrɔ ka aw jija ka Matigi makɔnɔ.”

Yakuba 5.9 Balimaw, aw kana dimi ɲɔgɔn na, walisa aw kana jalaki.

Aw kana a to dusukasi ni dimi ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, o nɔ na, aw ka yafa ani ka bɛn.

1. Yafa fanga: Ka dimi bila

2. Weelekan min bɛ kɛ ka bɛn: Ka se sɔrɔ dusukasi kan

1. Kolosekaw 3:13 - Ka ɲɔgɔn muɲu ani ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ka yafa ɲɔgɔn ma; I ko Matigi y'a yafa aw ma cogo min na, aw fana ka kan ka yafa o cogo la.

2. Efesekaw 4:31-32 - Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni mankan ni tɔgɔjugu fɔli bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka dusu suma ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

Yakuba 5.10 Ne balimaw, kira minnu kumana Matigi tɔgɔ la, aw ka olu ta ka kɛ tɔɔrɔ ni muɲuli misali ye.

Matigi ka kiraw ye muɲuli ni muɲuli misali ye tɔɔrɔw la.

1. Muɲuli ni muɲuli tɔɔrɔw la - Yakuba 5:10

2. Kiraw ka misali - Yakuba 5:10

1. Heburuw 12:1-3 - O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebeleba ye, an ka girinya bɛɛ fana bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ nɔrɔ kosɛbɛ, ani an ka boli ni muɲuli ye siya min sigilen bɛ ka kɔn an bɛ an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun sigilen bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.

2. Romɛkaw 5:3-5 - Ka tɛmɛ o kan, an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, ani ko muɲuli bɛ jogo lase, ani jogo bɛ jigiya lase an ma, ani jigiya tɛ maloya don an na, bawo Ala ka kanuya bɔnna don an dusukunw na Ni Senu barika la min dira an ma.

Yakuba 5.11 A filɛ, mɔgɔ minnu bɛ muɲu, an bɛ olu jate nisɔndiyalenw ye. Aw ye Job ka muɲuli ko mɛn, aw ye Matigi laban ye. ko Matigi ka hinɛ kosɛbɛ, a ka hinɛ.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka muɲu an ka kɔrɔbɔliw la, i n’a fɔ an bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na Job ka misali la min y’a ka gɛlɛyaw muɲu ni muɲuli ye, wa a laban na, a ye sara sɔrɔ ni Ala ka makari ye.

1. "Baara muɲuli: Gafe min bɛ kɔrɔbɔliw muɲu".

2. "Ala ye hinɛtigi ye: Ka muɲuli kantigi sara sɔrɔ".

1. Romɛkaw 5:3-5 - "O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nɔɔrɔ da an ka tɔɔrɔw fana na, bawo an b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ timinandiya, timinandiya, jogo;ani jogo, jigiya. ani jigiya. kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.»

2. 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - "Nka a y'a fɔ ne ye ko: «Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.» O de kosɔn ne na waso kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan barika ka dɔgɔ, o tuma na, ne barika ka bon.»

Yakuba 5.12 Nka, ne balimaw, aw kana kali sankolo la wala dugukolo la wala kalili wɛrɛ la, nka aw ka ɔwɔ ka kɛ ɔwɔ ye. Aw ka ayi, ayi; walisa aw kana bin jalaki la.»

Nin tɛmɛsira b’an laadi ko an ka tiɲɛ fɔ k’a sɔrɔ an mago tɛ kalili la.

1. Tiɲɛ fanga: Ka se sɔrɔ kalili mago kan

2. An ka kumaw labato: An ka layiduw labatoli kunkanbaaraba

1. Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fɔ min ka ɲi ka kɛ mɔgɔ sabatili ye, walisa o ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma.

2. Matiyu 5:33-37 - "Aw y'a mɛn tugun ko a fɔra fɔlɔ mɔgɔw ye ko: 'Aw kana kali nkalon na, nka aw ka kalili kɛ Matigi ye.' Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana kali fewu, aw kana kali sankolo la, katuguni o ye Ala ka masasigilan ye, wala dugukolo tɔgɔ la, katuguni a sennasanbara ye, wala Jerusalɛm, katuguni o ye Masakɛba ka dugu ye kali i kun na, bawo i tɛ se ka kunsigi kelen kɛ fin ye walima ka kɛ nɛrɛ ye.Nka i ka ‘Ɔwɔ’ ka kɛ ‘Ɔwɔ’ ye, i ka ‘Ayi’ ka kɛ ‘Ayi’ ye. K'a masɔrɔ fɛn o fɛn ka ca ni ninnu ye, o bɛ bɔ jugu de la.

Yakuba 5.13 Aw dɔw tɔɔrɔla wa? A ka delili kɛ. Yala nisɔndiya dɔ bɛ yen wa? A ka Zaburuw da.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka baara kɛ ni delili ni dɔnkili ye i n’a fɔ an dusukunnataw n’an ka kow jaabi.

1. "Tanuli dimi fɛ: An ka dannaya bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na".

2. "Dɔnkili da ni nisɔndiya ye: Cogo min na dɔnkili bɛ se k'i hakili kuraya".

1. Filip 4:4-7: Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ. ne na a fɔ ko kura ko: Aw ka ɲagali.» I ka hakilitigiya ka dɔn bɛɛ fɛ. Matigi surunyara. aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka deliliw ladɔnniya Ala la. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Esayi 61:3: Ka dusukasi kɛ Siyɔn mɔgɔw la— ka kunsigi cɛɲi di u ma buguri nɔ na, ka nisɔndiya tulu di u ma kasi nɔ na, ka tanuli fini di u ma hakili sɛgɛnbali nɔ na; walisa u ka wele tilennenya jirisunw, Matigi ka jirituru, walisa a ka bonya.

Yakuba 5.14 Banabagatɔ dɔ bɛ aw cɛma wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele. U ka Ala deli, ka tulu kɛ a la Matigi tɔgɔ la.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka dɛmɛ ɲini egilisi maakɔrɔw fɛ ni an banana, ani ka muɲuli sɔrɔ ni tulu ye Matigi tɔgɔ la.

1: Delili ka kɛnɛya fanga - Yakuba 5:14

2: Ka i bolo da Ala ka dɛmɛ kan - Yakuba 5:14

1: Esayi 53:4-5 - "Tiɲɛ na, a ye an ka dusukasiw muɲu, ka an ka dusukasiw ta, o bɛɛ n'a ta, an y'a jate ko a gosira, ka gosi Ala fɛ, ka tɔɔrɔ : an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan, an kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye."

2: Marka 6:13 - "U ye jinɛ caman gɛn ka tulu kɛ banabagatɔ caman na, ka u kɛnɛya."

Yakuba 5.15 Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw k, u na yafa a ma.»

Nin tɛmɛsira b kuma danaya fanga kan delili la ka banabagatɔw kɛnɛya ani ka jurumu yafa di u ma.

1. Dannaya ka kɛnɛya fanga: Delili bɛ se ka kɛnɛya ni yafa lase cogo min na

2. Ala ka layidu minnu tɛ ban: A ka deliliw jaabiw dafalen

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. 1 Piɛrɛ 5:7 - "Aw ka aw haminankow bɛɛ da a kan, katuguni a b'a janto aw la."

Yakuba 5.16 Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn deli, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili min bɛ kɛ ni timinandiya ye, o nafa ka bon kosɛbɛ.

Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka ɲɔgɔn deli walisa ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili barikama bɛ nɔ bɔ kosɛbɛ.

1. Delili fanga: Ka baara kɛ ni delili ye i n’a fɔ kɛnɛyabaarakɛminɛn

2. Jɔrɔnanko: Segin ni kɛnɛya sira

1. Esayi 40:28-31 – “Aw t’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛna sɛgɛn wala a tɛna sɛgɛn, wa mɔgɔ si tɛ se k’a ka faamuyali faamu. A bɛ fanga di mɔgɔ sɛgɛnnenw ma, ka dɔ fara barikantanw ka fanga kan. Hali funankɛninw bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn, kamalenninw bɛ bin ka bin; Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu na fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.”

2. Yuhana 14:12-14 – “Tiɲɛ la ne b’a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ne la, ne tun bɛ baara minnu kɛ, o na olu kɛ, u na kobaw kɛ ka tɛmɛ ninnu kan, katuguni ne bɛ taa Fa fɛ. Aw bɛ fɛn o fɛn ɲini aw fɛ ne tɔgɔ la, ne na o kɛ, walisa ne Fa ka bonya ne Denkɛ la. I bɛ se ka fɛn o fɛn ɲini ne fɛ ne tɔgɔ la, ne na o kɛ.”

Yakuba 5.17 Eliya tun ye nege juguw ye i ko anw, a ye delili kɛ ni kɔnɔnajɛya ye walisa sanji kana na, sanji ma na dugukolo kan san saba ni kalo wɔɔrɔ kɔnɔ.

Eliya tun ye cɛ ye, barikantanya tun bɛ min na i n’a fɔ anw, wa a ye delili kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ko sanji kana na san saba ni tila kɔnɔ, nka a ma kɛ.

1. Delili fanga: Ka kalan sɔrɔ Eli ka misali la

2. Barikantanya fanga: An ka hadamadenya minɛ delili la

1. Daniɛl 6:10 - “Daniɛl y’a dɔn ko sɛbɛn in bolonɔbilalen don, a donna a ka so kɔnɔ. A ka finɛtiriw dabɔlen a ka so kɔnɔ Jerusalɛm fan fɛ, a tun bɛ a biri a gɛnɛgɛnɛw kan siɲɛ saba tile kɔnɔ, ka delili kɛ ka barika da a ka Ala ɲɛ kɔrɔ i ko a tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ.”

2. Filipekaw 4:6 - «Aw kana aw janto foyi la. nka aw ka deliliw ka fɔ Ala ye delili ni delili ni barika dali fɛ fɛn bɛɛ la.”

Yakuba 5.18 A ye Ala deli ko kura, sankolo ye sanji na, dugukolo ye a den den.

Nin tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ cogo min na Eli ye Ala deli siɲɛ fila sanji kama ani a ka delili jaabi.

1: Ala bɛ deliliw jaabi, wa an ka kan ka dannaya kɛ ko a bɛna u dafa.

2: An ka kan ka timinandiya an ka deliliw la ani ka to ka Ala deli an mago bɛ fɛn minnu na.

1: Matiyu 7:7-8 “A’ ye delili kɛ, a na di aw ma. ɲini, i na a sɔrɔ; aw ka gosi, a na da wuli aw ye. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ delili kɛ, o tigi bɛ o sɔrɔ, min bɛ a ɲini, o bɛ o sɔrɔ, min bɛ gosi, o na da wuli.”

2: 1 Yuhana 5:14-15 “An dalen bɛ a la sisan, ko ni an bɛ fɛn o fɛn deli ka kɛɲɛ ni a sago ye, a bɛ an lamɛn. Wa ni an b’a dɔn ko a bɛ an lamɛn, an bɛ fɛn o fɛn ɲini, an b’a dɔn ko an ye delili minnu ɲini a fɛ, an b’o sɔrɔ.”

Yakuba 5.19 Balimaw, ni aw la kelen filila tiɲɛ la, ka a ladɔnniya.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka to sira ɲuman kan.

1: "Dɛmɛ bolo" - An bɛɛ mago bɛ dɛmɛ bolo la tuma ni tuma. An ka kan ka sɔn ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ u ka to sira ɲuman kan ani k’u bali u kana bɔ tiɲɛ na.

2: "Stay True" - An bɛɛ ka kan ka to tiɲɛ na ani ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ u ka o ɲɔgɔn kɛ. An ka kan k’an balimaw dɛmɛ u ka to sira ɲuman kan.

1: Ntalenw 27:17 - "Nɛgɛ bɛ nɛgɛ nɔgɔ cogo min na, mɔgɔ bɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔ ten."

2: Galasikaw 6:1 - "Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna jurumu la, aw minnu bɛ balo Ni Senu fɛ, aw ka o tigi lasegin a cogo kɔrɔ la.

Yakuba 5.20 A ka a dn ko mg min b jurumut la ka b a ka sira jugu la, o na ni kisi saya ma, ka jurumu caman dogo.

Nin tɛmɛsira bɛ dusu don an kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ minnu ye tiɲɛ lasegin, ka u lasegin tilennenya la, bawo o bɛ se ka ni kisi saya ma ani ka jurumu caman datugu.

1. "Yɛlɛma fanga".

2. "Yafa ka hinɛ".

1. Ezekiɛl 18:20-21 - "Ni min bɛ jurumu kɛ, o na sa. Denkɛ tɛna tɔɔrɔ a fa ka tilenbaliya kosɔn. Mɔgɔ jugu ka juguya na kɛ a yɛrɛ kan.»

2. Matiyu 18:15-17 - "Ni i balimakɛ ye jurumu kɛ i la, taa a ka hakɛ fɔ a ye, i ni ale kelenpe cɛ. Ni a ye i lamɛn, i ye i balima sɔrɔ. Nka ni a ma lamɛnni kɛ, i ka ta." kelen wala fila wɛrɛ ka fara aw kan, walisa jalaki bɛɛ ka sabati seere fila wala saba ka daliluw fɛ.Ni a banna ka u lamɛn, aw k'o fɔ egilisi ye.Wa ni a banna ka lamɛnni kɛ hali egilisi la, a k'a to Aw ka kɛ i ko siya wɛrɛ mɔgɔ ani takasibɔla.»

1 Piɛrɛ 1 ye Piɛrɛ ka bataki fɔlɔ sapitiri fɔlɔ ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ kisili, dannaya ani jigiya kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw cɛma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sinsin ye dannabaaw ka jigiya ɲɛnama ni u ka ciyɛn kan Yesu Krisita barika la. Sɛbɛnnikɛla bɛ Ala tanu a ka makari caman kosɔn, o min ye dannabaaw bange kokura jigiya ɲɛnama la Krisita lakununni barika la (1 Piɛrɛ 1:3). A b’a jira ko o ciyɛn tɛ tiɲɛ, nɔgɔ tɛ, wa a tɛ ban, a maralen bɛ sankolo la mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔsi Ala ka sebaaya fɛ dannaya fɛ (1 Piɛrɛ 1:4-5). Hali ni u bɛ kɔrɔbɔli suguya caman kunbɛn minnu bɛ u ka dannaya kɔrɔbɔ, dannabaaw bɛ se ka ɲagali bawo u ka dannaya bɛ ka saniya i ko sanu o kɔrɔbɔliw sababu fɛ.

Dakun 2nan: Vɛrise 6-12 kɔnɔ, sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ nisɔndiya cogoya kan min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ tɔɔrɔ cɛma. Sɛbɛnnikɛla sɔnna a ma ko dannabaaw bɛ se ka dusukasi ni tɔɔrɔ sɔrɔ kɔrɔbɔli suguya caman kosɔn nka a b’u hakili jigin ko o kɔrɔbɔli suguw bɛ kuntilenna dɔ de la, o ye k’u ka dannaya nɔgɔya ani ka nɔɔrɔ lase Ala ma. A bɛ dusu don u kɔnɔ u ka ɲagali hali o gɛlɛyaw la bawo u bɛ Krisita ka tɔɔrɔw sen don a la (1 Piɛrɛ 1:6-7). Sɛbɛnnikɛla bɛ bonya ni nɛɛma min di dannabaaw ma, olu fana jira, u kɛtɔ ka kɛ kisili sɔrɔbagaw ye, o ye kisili ye min tun bɛ makɔnɔni na ni kɔnɔnajɛya ye, kira kɔrɔw fɛ, nka a jirala kosɛbɛ Yesu Krisita sababu fɛ (1 Piɛrɛ 1:10-12).

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 13nan na, welekan bɛ yen ka ɲɛsin ɲɛnamaya senuma ma, min sinsinnen bɛ Ala ka nɛɛma jusigilan kan. Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u k’u hakili labɛn walew kama ani ka kɛ hakilitigiw ye, k’u jigi da u jigi bɛɛ kan nɛɛma kan min bɛna na Yesu ka jirali waati la (1 Piɛrɛ 1:13). U welelen don ka kɛ den kanminbagaw ye minnu tɛ bɛn fɔlɔ dɔnbaliya siraw ma, nka o nɔ na, u bɛ ɲɛnamaya senuma kɛ min bɛ Ala jogo jira (1 Piɛrɛ 14-16). Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko kunmabɔli tun ka gɛlɛn— Krisita joli nafama — ani a bɛ wele bila balimaya kanuya lakika ma dannabaaw cɛ (1 Piɛrɛ 18-22).

Kuma surun na, 1 Piɛrɛ 1 bɛ dannabaa ka jigiya ɲɛnama ni a ka ciyɛn jira Yesu Krisita barika la hali ni a ye kɔrɔbɔliw sɔrɔ. A b’a sɛgɛsɛgɛ cogo min na nisɔndiya bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɔɔrɔ ye, k’a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ ka dannaya nɔgɔya. A bɛ sinsin ɲɛnamaya senuma kan min sinsinnen bɛ Ala ka nɛɛma kan, k’a sɔrɔ a bɛ wele bila kanminɛli ma min ju bɔra ɲɔgɔn kanuya lakika la, k’an ka ciyɛn tiɲɛbali dɔn Krisita sababu fɛ.

1 Piɛrɛ 1:1 Piɛrɛ, Yesu Krisita ka ciden, ka ci dunanw ma minnu jɛnsɛnnen bɛ Pɔntɔ ni Galasi ni Kapadosi ni Azi ani Bitini jamanaw bɛɛ la.

Yesu Krisita ka ciden Piɛrɛ ye lɛtɛrɛ ci dunanw ma minnu jɛnsɛnnen bɛ Azi Minɛri mara suguya caman na.

1. Ala ka kanuya bɛ se mɔgɔw bɛɛ ma, u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ.

2. A ka Kibaru Duman sebaaya ka se yɔrɔ jan na.

1. Romɛkaw 10:18 : “Nka ne bɛ ɲininkali kɛ, yala u ma mɛnni kɛ wa? Tiɲɛ na, u y’o sɔrɔ, katuguni “u kan bɔra dugukolo yɔrɔ bɛɛ la, u ka kumaw bɔra diɲɛ dan na.”

2. Matiyu 28:19-20: “A’ ye taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye fɛn minnu bɛɛ fɔ aw ye, u ka olu bɛɛ labato.”

1 Piɛrɛ 1:2 Aw ye mɔgɔ sugandi ka kɛɲɛ ni Fa Ala ka kɔrɔlen dɔnni ye, Ni Senu ka saniyali barika la, ka kanminɛli kɛ ani ka Yesu Krisita joli seri.

O tɛmɛsira bɛ kuma dannabaaw bɛ sugandi cogo min na Ala ka dɔnniya kɔrɔ fɛ, Ni ka saniyali fɛ, ka ɲɛsin kanminɛli ma ani ka Yesu Krisita joli seri.

1. "Ala ka ko kɔrɔ dɔnni fanga: An sugandira cogo min na a ka kanuya fɛ".

2. "Ni ka saniyali: Ka ɲɛnamaya kɛ Ala kanminɛli la".

1. Romɛkaw 8:29-30 - "A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɛɲɛ ni a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele." : a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma, a ye jo di minnu ma, a ye bonya da olu fana kan."

2. Yuhana 14:15-17 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara. Ne na ne Fa deli, a na dususalobaga wɛrɛ di aw ma, walisa a ka to aw fɛ badaa, tiɲɛ Ni, min." diɲɛ tɛ se ka sɔrɔ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn, nka aw b'a dɔn, katuguni a sigilen bɛ aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.»

1 Piɛrɛ 1.3 An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye an bange kokura ka kɛɲɛ ni a ka makari caman ye, ka kɛ jigiya ɲɛnama ye Yesu Krisita kununni barika la ka bɔ suw cɛma.

Ala ka makari caman barika la, a ye jigiya ɲɛnama di an ma Yesu lakununni barika la ka bɔ suw cɛma.

1. Ala ka makari ni kanuya camanba

2. Jigiya ɲɛnama fanga

1. Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

2. Yuhana 11:25-26 - Yesu y'a fɔ a ye ko: Ne ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Yala i dalen bɛ nin na wa?

1 Piɛrɛ 1.4 A ye ciyɛn ye min tɛ toli, nɔgɔbali, min tɛ ban, min maralen bɛ sankolo la aw ye.

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ ko ciyɛn b’u bolo Sankolo la min tɛna halaki abada.

1. Sankolo jigiya: An ka ciyɛn banbali bɛ se ka fanga di an ma cogo min na

2. Lakanali Krisita la: Sankolo ciyɛn min tɛ ban, o faamuyali

1. Romɛkaw 8:16-17 - Ni Senu bɛ seereya kɛ ni an ni ye ko an ye Ala denw ye, ani ni an ye denw ye, o tuma na, an ye ciyɛntalaw ye—Ala ciyɛntalaw ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw.

2. Kolosekaw 3:1-4 - Sanfɛfɛnw ɲini, Krisita sigilen bɛ yɔrɔ min na, a sigilen bɛ Ala kinin fɛ. Aw k’aw hakili to sankolo fɛnw kan, aw kana dugukolo kan fɛnw kan.

1 Piɛrɛ 1:5 U maralen bɛ Ala ka sebaaya fɛ dannaya barika la, walisa ka kisili sɔrɔ, o min labɛnnen don ka jira waati laban na.

1 Piɛrɛ 1:5 la, dannabaaw maralen bɛ Ala ka sebaaya fɛ dannaya barika la ani u na kisili sɔrɔ waati laban na.

1. Ala ka sebaaya min tɛ ban: Kisili layidu

2. Dannaya ni jigiya: Ka da Ala ka Labɛn na

1. Romɛkaw 8:38-39 – “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.”

2. Heburuw 11:1 – “Sisan, dannaya ye ko jigiya ye, dannaya ye fɛn yebaliw la.”

1 Piɛrɛ 1:6 Aw bɛ ɲagali kosɛbɛ o de la, hali ni aw mago bɛ waati dɔ la, kɔrɔbɔli suguya caman fɛ.

Krecɛnw ka kan ka ɲagali hali ni tɔɔrɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ kɔrɔbɔli suguya caman fɛ.

1. Ka i jigi da Ala kan tɔɔrɔ waatiw la

2. Nisɔndiya min bɛ mɔgɔ la hali ni gɛlɛyaw bɛ yen

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

1 Piɛrɛ 1.7 Walisa aw ka dannaya kɔrɔbɔli nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ sanu halakilen kan, hali ni a kɔrɔbɔra tasuma fɛ, o ka kɛ tanuli ni bonya ni nɔɔrɔ ye Yesu Krisita jirali la.

O tɛmɛsira bɛ kuma dannaya kɔrɔbɔli kan min nafa ka bon ni sanu ye, ani ko a bɛna sɔrɔ tanuli ni bonya ni nɔɔrɔ la Yesu Krisita jirali la.

1. An ka dannaya min bɛ Yesu Krisita la, o nafa ka bon

2. Dannabaa ka nafolo lakika

1. Yakuba 1:2-3 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ basigi lase aw ma.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

1 Piɛrɛ 1:8 Aw ma mɔgɔ minnu ye, aw bɛ olu kanu. Hali ni aw m'a ye sisan, aw dalen bɛ o la, aw bɛ ɲagali ni ɲagali ye, min tɛ se ka fɔ, ani min falen bɛ nɔɔrɔ la.

Dannaya bɛ kerecɛnw na min bɛ na ni nisɔndiya ye hali ni u tɛ se ka Yesu ye bi waati la.

1. Dannaya nisɔndiya: Cogo min na an bɛ se ka ɲagali Matigi la hali ni dannayabaliya bɛ yen

2. Jigiya yebali dugawu: Ka nisɔndiya sɔrɔ Krecɛn dannaya fɛ

1. Romɛkaw 5:1-5 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

1 Piɛrɛ 1.9 Aw ka dannaya laban sɔrɔ, aw niw ka kisili.

Piɛrɛ bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka dannaya kɛ Ala la ani ka ɲɛnamaya kɛ ni dɔnniya ye ko kisili bɛ u makɔnɔ.

1. "Dannaya fanga: Dannaya sara Ala la".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Ala ka kanuya faamuyali an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Matiyu 19:26 - "Nka Yesu y'u filɛ k'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔw fɛ, o tɛ se ka kɛ, nka Ala fɛ, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ."

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

1 Piɛrɛ 1.10 Kira minnu ye kiraya kɛ nɛɛma ko la min bɛna na aw ma, olu ye o kisili ɲini.

Layidu kr kiraw ye kisili ɲini ni timinandiya ye min tun bɛna di nɛɛma barika la.

1. Layidu kr kiraw ye kisili layidu sr cogo min

2. Kisili ɲinini ani nɛɛma nilifɛn

1. Luka 24:25-27 - A y'a fɔ u ye ko: «Aw hakilintanw, minnu dusukunw ma sɔn ka da kiraw ka kuma fɔlenw bɛɛ la: Yala Krisita tun man kan ka nin tɔɔrɔw sɔrɔ ka don a nɔɔrɔ la wa? A y'a daminɛ Musa ni kiraw bɛɛ la, a ye ko minnu ɲɛfɔ u ye Kitabuw bɛɛ kɔnɔ.

2. Esayi 53:5 - Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

1 Piɛrɛ 1.11 Krisita Ni min tun bɛ u kɔnɔ, o tun bɛ waati min jira, walima waati sugu min jira, k'a lajɛ Krisita ka tɔɔrɔw ni nɔɔrɔ min tun bɛna kɛ o kɔfɛ.

Krisita Ni tun ye seereya kɛ ka kɔn Krisita ka tɔɔrɔw ni nɔɔrɔ min ka kan ka tugu o kɔ.

1. Krisita ka tɔɔrɔ ni a ka nɔɔrɔ

2. Krisita Ni nafa

1. Esayi 53:3-5 Mɔgɔw b’a mafiɲɛya, ka ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga, an ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2. Romɛkaw 8:17 Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw. Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.»

1 Piɛrɛ 1.12 A jirala olu de la, ko u ma baara kɛ u yɛrɛw ye, nka anw de ye o kow kɛ, minnu bɛ Kibaru Duman fɔ aw ye sisan ni Ni Senu ye min jiginna ka bɔ sankolo la. Mɛlɛkɛw b'a fɛ ka fɛn minnu lajɛ.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Kibaru Duman sebaaya kan, o min jirala fɔlɔ kiraw la, ka tila ka waajuli kɛ Ni Senu ka sebaaya bɛ minnu na, cikan min hali mɛlɛkɛw b’a fɛ ka o faamu.

1. Kibaru Duman fanga: An ka kumaw bɛ se ka se sankolo ni dugukolo ma cogo min na

2. Mɛlɛkɛw nege: Kibaru Duman bɛ tɛmɛ hadamadenw ka faamuyali kan cogo min na

1. Rom=kaw 1:16-17 - Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya ye kisili ye dannabaaw b== ma, Yahutu f=l= ani Gr=k=w fana. Katuguni Ala ka tilennenya jiralen bɛ o kɔnɔ ka bɔ dannaya la dannaya kosɔn, i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: “Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya barika la.”

2. Matiyu 28:19-20 - O de kosɔn, aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ka ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

1 Piɛrɛ 1.13 O de kosɔn, aw ka aw hakili siri, ka aw hakili sigi, ka aw jigi da nɛɛma kan fo ka se a laban ma, nɛɛma min bɛna lase aw ma Yesu Krisita jirali waati la.

An ka kan ka timinandiya ani ka to jigiya la ka nɛɛma makɔnɔ min bɛna di an ma ni Yesu Krisita seginna.

1. Aw ka muɲu ni jigiya ye - 1 Piɛrɛ 1:13

2. I ka i hakili siri ani ka i hakili sigi - 1 Piɛrɛ 1:13

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu bɛna u fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

1 Piɛrɛ 1.14 I ko den kanminbagaw, aw kana aw yɛrɛw kɛ ka kɛɲɛ ni aw nege fɔlɔw ye aw ka dɔnbaliya la.

Kerecɛnw man kan ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’u nege kɔrɔw ye, nka o nɔ na, u ka kan ka ɲɛnamaya kɛ Ala kanminɛli la.

1. Ka Ala kan minɛ kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ

2. Kanminɛli fanga min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Romkaw 6:12-13 - "O de kosɔn jurumu kana kɛ masaya ye aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kan minɛ a negew la. Aw kana aw farikolo yɔrɔw di jurumu ma ka kɛ tilenbaliya minɛnw ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i ko o mɔgɔw." minnu ɲɛnama don ka bɔ suw cɛma, aw farikolo yɔrɔw ka kɛ tilennenya minɛnw ye Ala ye.»

.

1 Piɛrɛ 1.15 Nka min ye aw wele, o senuma don cogo min na, aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ka taamacogo bɛɛ la.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɛnamaya senuma kɛ, ka Ala jogo jira min ye u wele.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la - 1 Piɛrɛ 1:15

2. Ala ka senuya sariyasun - 1 Piɛrɛ 1:15

1. Levitike 19:2 - "Aw ka kuma Israɛldenw ka jɛkulu bɛɛ ye, k'a fɔ u ye ko: Aw na kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne Matigi aw ka Ala ye senuma ye."

2. Matiyu 5:48 - "Aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, i ko aw sankolola Fa dafalen don cogo min na."

1 Piɛrɛ 1.16 Katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye. katuguni ne ye senuma ye.»

Piɛrɛ bɛ dannabaaw jija u ka ɲɛnamaya senuma kɛ, sabu Ala ye senuma ye.

1. "A welelen don ka kɛ mɔgɔ senumaw ye: Ka Ala ka senuya minɛ".

2. "Ala ka senuya fanga: Saniya ɲɛnamaya".

1. Levitike 11:44-45 - "Ne ye Matigi aw ka Ala ye.

2. 1 Tesalonikekaw 4:3-5 - "Ala sago ye nin ye, aw ka saniyali, ko aw ka aw yɛrɛ tanga jatɔya ma.

1 Piɛrɛ 1.17 Ni aw bɛ Fa Ala wele, o min bɛ kiri tigɛ mɔgɔ bɛɛ ka baara la, aw ka sigi waati tɛmɛn yan ni siran ye.

An ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ni bonya ye, iko an bɛ jaabi di Ala ma min bɛ kiri tigɛ ka kɛɲɛ ni an ka kɛwalew ye.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔ kelen lamɛnbagaw ye: Weelekan ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ye

2. Aw kana siran, bawo Jigiya bɛ Ala la: Ka ɲɛnamaya ni dannaya ye dannayabaliya cɛma

1. Esayi 41:10 - "Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye, ne na aw barika bonya, ne na aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

2. Heburuw 4:13 - "Danfɛn si dogolen tɛ a ɲɛ kɔrɔ, nka u bɛɛ farilankolon don, an ka kan ka jate minɛ min na."

1 Piɛrɛ 1.18 Aw b'a dɔn ko aw ma kunmabɔ ni fɛn tolilenw ye, i n'a fɔ warijɛ ni sanu, ka bɔ aw ka kɛwale fuw la, aw bɛnbaw ka laadalakow fɛ.

Dannabaaw kunmabɔra jurumu la, a ma kɛ nafolomafɛnw fɛ, nka Ala ka nɛɛma barika la.

1. Kunmabli sebaaya: Ala ka nɛɛma bɛ an kisi cogo min na

2. Ɲɛnamaya hɔrɔnya Krisita la: I bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ka bɔ laadalakow la

1. Rom=kaw 3:24 - Ka tilennenya jira fu a ka nɛɛma barika la kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. Kolosekaw 2:6-7 - Aw ye Krisita Yesu Matigi minɛ cogo min na, aw ka taama a la ten, aw ka sinsin a la, ka sabati dannaya la, i ko aw kalanna cogo min na, ka barika dali caya a la.

1 Piɛrɛ 1.19 Nka ni Krisita joli sɔngɔ gɛlɛn ye, i ko sagaden, nɔgɔ tɛ min na, nɔgɔ tɛ min na.

Tɛmɛsira:

Ciden Piɛrɛ y’a sɛbɛn ko Yesu Krisita tun ye sagaden laban ye, nɔgɔ tɛ min na ani nɔgɔ tɛ a la, ani ko a joli nafa ka bon.

Ciden Piɛrɛ b mɔgɔw kalan ko Yesu Krisita ye Sagaden dafalen ye, jurumu tɛ min na, wa a joli nafa ka bon kosɛbɛ.

1. Sagaden dafalen: Yesu Krisita ye an Kisibaa ye cogo min na

2. Krisita joli nafama: A ka saraka nafa faamuyali

1. Esayi 53:7 - A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, o bɛɛ n'a ta, a ma a da wuli, a bɛ na ni a ye i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bobow ɲɛ kɔrɔ, a tɛ a da wuli ten.

2. Kolosekaw 1:20 - A ye hɛrɛ kɛ a ka gengenjiri joli barika la, ka fɛn bɛɛ bɛn a yɛrɛ ma. Ne b'a fɔ ale de barika la, a kɛra dugukolo kan fɛnw ye, walima sankolo fɛnw.»

1 Piɛrɛ 1:20 Tiɲɛ na, ale tun latigɛra ka kɔn diɲɛ sigili ɲɛ, nka a y'a jira aw kosɔn nin waati labanw na.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka ko latigɛlen kan ka kɔn diɲɛ sigili ɲɛ ani a jirala waati labanw na.

1. Yesu ka ko latigɛlen kabakoma

2. Yesu jirali waati labanw na

1. Efesekaw 1:4 - I ko a ye an sugandi ale la cogo min na sani diɲɛ ka sigi, walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, jalakibaliw ka kɛ a ɲɛ kɔrɔ kanuya la.

2. 1 Yuhana 3:8 - Mɔgɔ min bɛ jurumu kɛ, o bɔra Sitanɛ de la. Sabu Sitanɛ bɛ jurumu kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. O de kosɔn Ala Denkɛ jirala, walisa a ka Sitanɛ ka kɛwalew halaki.

1 Piɛrɛ 1.21 Aw dalen bɛ Ala la ale de barika la, ale min ye a lakunun ka bɔ suw cɛma ka nɔɔrɔ di a ma. walisa aw ka dannaya ni aw jigi ka kɛ Elohim la.»

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u jigi da Ala kan min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ka nɔɔrɔ da a kan, walisa u ka dannaya ni u ka jigiya ka kɛ Ala la.

1: Ka i jigi da Matigi kan gɛlɛya waatiw la

2: Dannaya ni jigiya fanga min bɛ Ala la

1: Rom=kaw 10:9-10 - Ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2: Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

1 Piɛrɛ 1.22 Aw ye aw niw saniya ka tiɲɛ kan minɛ Ni barika la ka balimaw kanu cogo min tɛ tiɲɛ ye, aw k'a lajɛ ka ɲɔgɔn kanu ni dusukun saniyalen ye.

Dannabaaw y'u niw saniya ni Ni Senu ka tiɲɛ kanminɛli ye, wa u ka kan ka ɲɔgɔn kanu ni dusukun saniyalen ye.

1. An bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo min na ni dusukun saniyalen ye

2. Kanuya min tɛ fɛn ye, o fanga

1. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya ka kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye. Ko jugu koniya; aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na.

2. Efesekaw 4:32 - Aw ka ɲumanya ni hinɛ ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

1 Piɛrɛ 1.23 An bangera kokura kisɛ tolilenw fɛ, nka kisɛ tolibaliw fɛ, Ala ka kuma barika la, min bɛ ɲɛnamaya ani min bɛ to badaa.

O tɛmɛsira bɛ kuma a nafa kan ka bange kokura Ala ka kuma barika la.

1. Ɲɛnamaya kura Ala ka Kuma sababu fɛ

2. Daminɛ min bɛ mɔgɔ lafiya ni Ala ka Kuma ye

1. Yuhana 1:12-13 - Nka minnu y’a minɛ, a ye fanga di olu bɛɛ ma, u ka kɛ Ala denw ye, minnu dara a tɔgɔ la farisogo, mɔgɔ sago tɛ, nka Ala sago.

2. Yakuba 1:18 - A ye an bange ni tiɲɛ kuma ye a yɛrɛ sago la, walisa an ka kɛ a ka danfɛnw den fɔlɔ sugu dɔ ye.

1 Piɛrɛ 1.24 Katuguni farisogo bɛɛ bɛ i ko bin, hadamaden nɔɔrɔ bɛɛ bɛ i ko bin falen. Bin bɛ ja, a falen bɛ bin.

Hadamadenw ka nɔɔrɔ bɛɛ bɛ tɛmɛn, wa a bɛ ban, i n’a fɔ foro binw ni falenfɛnw.

1. Embrace Transience: Nisɔndiya sɔrɔli waati kɔnɔ

2. Ka ɲɛnamaya nafa bonya: Ka ɲɛnamaya cɛɲi seli hali n’a bɛ tɛmɛn

1. Yakuba 1:10-11 - "Nka nafolotigi, a bɛ dɔgɔya, katuguni a na tɛmɛn i ko bin falen. K'a masɔrɔ tile tɛ bɔ joona ni funteni ye, nka a bɛ bin ja." , a falen bɛ bin, a cogoya nɛɛma bɛ halaki.»

2. Esayi 40:6-7 - "Kunnankan ko: Kule. A ko: Ne na kule mun? Sogo bɛɛ ye bin ye, a ka ɲumanya bɛɛ bɛ i ko foro falen. Bin bɛ ja, a falen bɛ fa." : katuguni matigi ni bɛ fiyɛ a kan : jama ye bin ye.»

1 Piɛrɛ 1.25 Nka Matigi ka kuma bɛ to badaa. Kibaru duman min fɔra aw ye Kibaru Duman fɛ, o ye nin ye.

Matigi ka kuma ye banbali ye, wa a b f an ye Kibaru Duman barika la.

1. Matigi ka Kuma banbali

2. Kisili Kibaru Duman waajuli

1. Esayi 40:8: "Bin bɛ ja, a falen bɛ to, nka an ka Ala ka kuma na to badaa."

2. Marka 1:14-15: "Yuhana bilalen kɔ kaso la, Yesu taara Galile, ka Ala ka masaya Kibaru Duman fɔ. Aw ka nimisa, ka da Kibaru Duman la.»

1 Piɛrɛ 2 ye Piɛrɛ ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba filanan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ barokunw kan i n’a fɔ bonya alako ta fan fɛ, ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw, ani ka tugu Krisita ka misali kɔ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni laadilikan ye dannabaaw ye, u k’u yɛrɛ bɔ juguya, nanbara, filankafoya, keleya ani tɔgɔjugu fɔli la. U welelen don ka hakilimaya nɔnɔ saniyalen nege don u la walisa ka bonya u ka kisili la (1 Piɛrɛ 2:1-3). Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko u ye jama ɲɛnatɔmɔlenw ye—sarakalasebagaw ka jɛkulu senuma ani masakɛ siya—minnu welelen don ka bɔ dibi la ka don Ala ka kabako yeelen na (1 Piɛrɛ 2:9). Dannabaaw jijalen don u ka Ala ka ko ɲumanw weleweleda ani ka ɲɛnamaya kɛ ni bonya ye min bɛ nɔɔrɔ lase a ma.

Dakun 2nan: Vɛrise 4-10 kɔnɔ, sinsin kɛra Yesu Krisita kan iko kabakurun ɲɛnama ani dannabaaw iko kabakurun ɲɛnama minnu bɛ jɔ ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye. Sɛbɛnnikɛla b’a jira cogo min na hadamadenw banna Yesu la, nka Ala ye a sugandi ka kɛ a jɔyɔrɔba kabakurun ye—fɛn bɛɛ jɔlen bɛ jusigilan min kan (1 Piɛrɛ 2:4-8). Dannabaaw ɲɛfɔlen don iko siya sugandilen, masakɛ ka sarakalasebaaya, siya senuma—u welelen don ka Ala ka tanuli weleweleda. Fɔlɔ la, u tun tɛ jama ye, nka sisan u ye makari sɔrɔ Krisita barika la.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 11nan na, laadilikan dɔ bɛ yen dannabaaw fɛ u ka ɲɛnamaya kɛ bonya la dannabaliw cɛma. Sɛbɛnnikɛla b’u jija u k’u yɛrɛ tanga jurumu negew ma minnu bɛ kɛlɛ kɛ u niw kama, o nɔ na, u ka u yɛrɛ minɛ ni bonya taamacogo ye fo hali mɔgɔ minnu bɛ kuma u kama, olu bɛna nɔɔrɔ da Ala kan u ka taa bɔ don na (1 Piɛrɛ 2:11-12). Dannabaaw welelen don ka u yr kolo Matigi kosɔn — kuntigiw ni faamaw kɔrɔ — ani ka bɛɛ bonya k’a sɔrɔ u bɛ u dannabaaw kanu kosɛbɛ (1 Piɛrɛ 2:13-17). Sɛbɛnnikɛla bɛ kuma du kɔnɔ jɛɲɔgɔnyaw fana kan — a bɛ baarakɛlaw wele u ka kolo hali ni tilenbaliya kɛra ani ka dusu don furucɛw ni furumusow kɔnɔ u k’u jɔyɔrɔ fa ni faamuyali ni bonya ye.

Kuma surun na, 1 Piɛrɛ 2 bɛ dannabaaw wele u ka jurumu miiriyaw bɔ u yɛrɛ la, k’a sɔrɔ u b’a fɛ ka bonya alako ta fan fɛ. A bɛ sinsin u yɛrɛ kan iko mɔgɔ sugandilenw minnu nana Ala ka kabako yeelen na Yesu Krisita sababu fɛ. A bɛ Krisita jira iko dannabaaw jɔlen bɛ so min kan ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye, k’a sɔrɔ a bɛ dusu don dannabaliw kɔnɔ u ka taama kɛ cogo bonyalen na. A bɛ kuma fana majigin kan jamana sigicogo kɔnɔ ani ka bilasirali di du kɔnɔ jɛɲɔgɔnyaw ma minnu sinsinnen bɛ kanuya,bonya,ani mɔgɔ jɔyɔrɔw dafali kan k’an weleli dɔn i n’a fɔ mɔgɔ sugandilenw minnu farala ɲɔgɔn kan nɛɛma fɛ.

1 Piɛrɛ 2.1 O de kosɔn, aw ka juguya bɛɛ ni nanbara bɛɛ ni filankafoya ni keleya ni kuma juguw bɛɛ dabila.

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka jogo juguw ni kɛwale juguw bɛɛ bila kɛrɛfɛ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na: Jogo ɲumanw sɔrɔli cogo.

2. Ka i ni saniya: Ka jurumu kɔrɔbɔliw fili.

1. Filipekaw 4:8 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye bonya ye, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka fisa, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye, aw ka miiri o kow ko la.

2. Kolosekaw 3:12 - O tuma na fɛ, i ko Ala ka mɔgɔ sugandilenw, senumaw ni kanulenw, dusukun hinɛlenw, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli don.

1 Piɛrɛ 2.2 I ko den bangenen kuraw, aw ka kuma nɔnɔ ɲuman nege don aw la, walisa aw ka bonya o la.

Kerecɛn kuraw ka kan ka Ala ka Kuma nɔnɔ saniyalen nege don u la walisa u ka bonya alako ta fan fɛ.

1. Ka bonya kuma kɔnɔ: Ka Ala ka Kuma nafa faamu an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Alako nɔnɔ: Ka Ala ka Kuma nafa dɔn i n’a fɔ Krecɛn den kuraw.

1. Heburuw 5:12-14 - "Katuguni aw ka kan ka kɛ karamɔgɔw ye tuma min na, aw mago bɛ mɔgɔ la ka aw kalan kokura, olu minnu ye Ala ka kuma fɔlenw ye. Sogo barikama tɛ.Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nɔnɔ kɛ, o tɛ se tilennenya kuma la, katuguni a ye denmisɛn ye aw ka ɲuman ni juguman bɛɛ faranfasi.»

. Ni o don, aw y'a nɛnɛ ko Matigi ka nɛɛma.»

1 Piɛrɛ 2.3 Ni aw y’a ye ko Matigi ye nɛɛma ye.

Dannabaaw ka kan k’a dɔn ani k’a waleɲumandɔn ko Matigi ye nɛɛma ye.

1. Ka waleɲumandɔn jira Matigi la a ka nɛɛma kosɔn

2. Ka Ala ka nɛɛma dɔn ani ka jaabi di cogo la

1. Efesekaw 2:4-7 - Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, hali k’a sɔrɔ an sara an ka hakɛw la, o y’an ɲɛnama ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ—aw ye an kisi nɛɛma barika la — a ye an lakunun a fɛ ka an sigi a fɛ sankolo yɔrɔw la Krisita Yesu la.

2. Zaburu 84:11 - Sabu Matigi Ala ye tile ni kala ye; Matigi bɛ nɛɛma ni bonya di mɔgɔw ma; A tɛ fɛn ɲuman si bali taama tilennenw na.

1 Piɛrɛ 2.4 Mɔgɔw ma sɔn ka na u na i ko kabakurun ɲɛnama, nka Ala ka mɔgɔ sugandilenw, u sɔngɔ ka bon.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ iko kabakurun ɲɛnama, hadamadenw banna min na nka a sugandira ani a nafa ka bon Ala bolo.

1. A nafa ka bon Ala bolo: An ka Yesu bancogo sɛgɛsɛgɛ hadamadenw fɛ

2. Kabakurun ɲɛnamaw: An ka danyɔrɔ sɔrɔli Krisita la

1. Esayi 53:3 - Mɔgɔw b’a mafiɲɛya ani ka ban a la; dusukasibagatɔ, dusukasi dɔnbaga; An ye an ɲɛda dogo a la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na. a mafiɲɛya, an ma a bonya.

2. Zaburu 118:22 - So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra nkɔni kunkolo kabakurun ye.

1 Piɛrɛ 2.5 Aw fana jɔlen bɛ i ko kabakurun ɲɛnamaw, ka kɛ hakili ta fan fɛ so ye, sarakalasebaaw ka baara senuma, walisa ka hakili sarakaw kɛ, minnu ka di Ala ye Yesu Krisita barika la.

Dannabaaw ye kabakurun ɲɛnamaw ye hakili ta fan fɛ so kɔnɔ, minnu welelen don ka hakili saraka bɔ Ala ye Yesu Krisita barika la.

1. "Kabakurun ɲɛnamaw: Weelekan ka ɲɛsin Alako saraka ma".

2. "A welelen don senuya la: Dannabaaw ka sarakalasebaaya".

1. Esayi 28:16 - "O de kosɔn Matigi Ala ko: Ne bɛ kabakurun dɔ sigi Siyɔn jusigilan ye, kabakurun kɔrɔbɔlen, nɔngɔn kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, jusigilan sabatilen. Dannabaa tɛna teliya.

2. Ekisode 19:6 - "Aw na kɛ sarakalasebaaw ka masaya ye ne bolo, ani siya senuma. I na kuma minnu fɔ Israɛldenw ye, olu ye nin ye."

1 Piɛrɛ 2.6 O de kosɔn a sɛbɛnnen bɛ Kitabu kɔnɔ fana ko: «A filɛ, ne ye nkɔni kabakurunba dɔ da Siyɔn dugu kɔnɔ, kabakurun ɲɛnama, min nafa ka bon.

1 Piɛrɛ 2:6 la, Kitabu b’a fɔ ko mɔgɔ minnu dalen bɛ nkɔni kabakurun kunba la, o min ye sugandili ye ani min nafa ka bon, o tɛna maloya.

1: Ala ye an sugandi ka an kɛ fɛn nafamaw ye. An ye a ka masaya kuncɛ kabakurun ye, wa ni an y’an jigi da a kan, a tɛna an jigi tigɛ abada.

2: Yesu ye Ala ka masaya jusigilan ye. Ni an y’an ka dannaya da a kan, a tɛna an jigi tigɛ. An ka dannaya min bɛ a la, o tɛna kɛ fu ye abada.

1: Esayi 28:16 - O de y'a to Matigi Ala b'a fɔ nin ye ko: «A filɛ, ne bɛ kabakurun dɔ sigi Siyɔn jusigilan ye, kabakurun kɔrɔbɔlen, nɔngɔn kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, jusigilan jɛlen.

2: Efesekaw 2:20 - U jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan, Yesu Krisita yɛrɛ de ye so jɔli kabakurun kunba ye.

1 Piɛrɛ 2.7 O de kosɔn, a nafa ka bon aw dannabaaw bolo.

Dannabaaw nafa ka bon Ala bolo, nka minnu t a kan bila, u bna ban o la.

1. Nafa ka bon a ɲɛ kɔrɔ: Ka Ala ka waleɲumandɔn jira, o kɔrɔ ye mun ye?

2. Ka ban Ala ka jɔrɔnanko kabakurun na: Mun bɛ kɛ ni an ma kan bila?

1. Matiyu 21:42 - Yesu y'a fɔ u ye ko: «Aw ma deli k'a kalan Sɛbɛnniw kɔnɔ ko: 'So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra so jɔli kabakurun ye, Matigi ye nin kɛ, kabako don an ɲɛ na wa?'

2. Zaburu 118:22 - So jɔbagaw banna kabakurun min na, o kɛra jɔrɔnanko ye.

1 Piɛrɛ 2.8 U ye kuncɛbaya kabakurun ni jurumu farakurun ye, mɔgɔ minnu bɛ kunkolontan kuma kɔrɔ, k'a sɔrɔ u ma kan minɛ.

Nin tɛmɛsira min bɛ 1 Piɛrɛ 2:8 la, o b’a ɲɛfɔ cogo min na mɔgɔ minnu ye kanminɛbaliw ye ani minnu bɛ bin Ala ka kuma kɔrɔ, olu sigilen don kuntilenna dɔ kama.

1. Ala ka laɲini dannabaliw ye: Kanminɛbaliya kuntilenna jirali

2. Ala ka Kuma fanga: An ka kɛwalew nɔfɛkow faamuyali

1. Esayi 8:14 - A na kɛ yɔrɔ senuma ye; Nka a kɛra kuncɛbaya kabakurun ye ani ka kɛ farakurun ye Israɛl ka so fila bɛɛ la, ka kɛ jinɛ ni jan ye Jerusalɛm sigibagaw ye.

2. Romɛkaw 9:33 - I ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko: «A filɛ, ne bɛ kuncɛbaya kabakurun ni jurumu farakurun da Siyɔn.

1 Piɛrɛ 2.9 Nka aw ye bɔnsɔn ɲɛnatɔmɔlenw ye, masakɛ ka sarakalasebaaw, siya senumaw, siya danmadɔw. A' ye aw wele ka bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na, aw ka o tanuli jira.

Dannabaaw sugandira ka k masaya sarakalasebaa ye, siya senuma, ani jama danma, ani u ka kan ka Ala ka tanuli jira.

1. U welelen don ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ mɔgɔw minnu bilalen bɛ ɲɔgɔn na

2. A welelen don ka nɔɔrɔ da Ala kan

1. Esayi 43:7 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, ne ye min da ne nɔɔrɔ kama, ne ye min da ka a da.

2. Efesekaw 3:10 - A ka laɲini tun ye ko sisan, egilisi sababu fɛ, Ala ka hakilitigiya suguya caman ka fɔ kuntigiw ni kuntigiw ye sankolo yɔrɔw la.

1 Piɛrɛ 2.10 O mɔgɔw tun tɛ siya ye fɔlɔ, nka sisan u kɛra Ala ka mɔgɔw ye.

Nin tɛmɛsira min bɔra Piɛrɛ fɔlɔ la, o bɛ mɔgɔw ka fɛn caman tigɛli sinsin, minnu tun tɛ Ala ka mɔgɔw kɔnɔ fɔlɔ, nka sisan u ye makari sɔrɔ ani u bɛ jate Ala ka mɔgɔw ye.

1. Yɛlɛma fanga: Ala ka hinɛ bɛ se ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

2. Sigida kanulen: An jɔyɔrɔ faamuyali Ala ka labɛn kɔnɔ

1. Rom=kaw 5:20-21 - "Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara kosɛbɛ.

2. Efesekaw 2:4-5 - "Nka Ala min ka makari ka bon, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu min fɛ, hali an sara jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. )" .

1 Piɛrɛ 2.11 Kanulenw, ne b'aw deli i ko dunanw ni taamakɛlaw, aw ka aw yɛrɛ tanga farisogo negew ma, minnu bɛ aw ni kɛlɛ.

Piɛrɛ bɛ dannabaaw jija u k’u yɛrɛ tanga jurumu negew ma, ka u jija u ka ɲɛnamaya senuma kɛ.

1. Ka taama senuya la: Ka i yɛrɛ tanga farisogo negew ma

2. Kɛlɛ min bɛ kɛ an niw kama: Ka jurumu negew kɛlɛ

1. Romkaw 6:12-13 - "O de kosɔn jurumu kana kɛ masaya ye aw farikolo sataw la, walisa aw ka a kan minɛ a negew la. Aw kana aw farikolo yɔrɔw di jurumu ma ka kɛ tilenbaliya minɛnw ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i ko o mɔgɔw." minnu ɲɛnama don ka bɔ suw cɛma, aw farikolo yɔrɔw ka kɛ tilennenya minɛnw ye Ala ye.»

2. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

1 Piɛrɛ 2.12 Aw ka kɛwalew kɛ cogo tilennen na siya wɛrɛw cɛma, walisa ni u bɛ kuma aw kama iko kojugukɛlaw, aw ka kɛwale ɲumanw fɛ, u bɛna minnu ye, u ka nɔɔrɔ da Ala kan u ka jurumu don na.

Kerecɛnw ka kan ka u yɛrɛ minɛ ni tilennenya ye ani ka kɛwale ɲumanw kɛ dannabaliw cɛma walisa nɔɔrɔ ka Ala bonya.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye dibi diɲɛ kɔnɔ

2. Misali ɲuman fanga min bɛ an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 5:16 “Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.”

2. Tite 2:7-8 «I ka kɛwale ɲumanw misali jira fɛn bɛɛ la, i ka tilenbaliya jira kalan na, i ka jatigila jira, i ka tiɲɛ fɔ, i ka kuma ɲuman jira, min tɛ se ka jalaki. walisa mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, o ka maloya, ko jugu si t’a fɛ ka min fɔ aw ko la.”

1 Piɛrɛ 2.13 Aw ka aw kolo hadamadenw ka sariya bɛɛ kɔrɔ Matigi kosɔn.

Kerecɛnw ka kan ka gɔfɛrɛnaman ka sariyaw labato, hali ni gɔfɛrɛnaman tɛ kerecɛn ye.

1. Ka jamana sariya labato

2. Fasodenɲumanya kantigiya

1. Romɛkaw 13:1-7

2. 1 Timote 2:1-3

1 Piɛrɛ 2.14 Walima ka taa gofɛrɛnamanw ma, i n’a fɔ a bɛ ci minnu ma walisa ka kojugukɛlaw ɲangi ani ka ko ɲuman kɛbagaw tanu.

Kerecɛnw ka kan ka kolo gofɛrɛnaman kuntigiw kɔrɔ, ani u ka kan ka kanminɛli kɛ u ye, hali n’u bɛ kojugukɛlaw ɲangi, walima u bɛ ko ɲuman kɛbagaw tanu.

1. Krecɛnw ka wajibi ka kanminɛ Gofɛrɛnaman ka kuntigiw kan

2. Ka ko ɲuman kɛ ani ka an yɛrɛ tanga kojugu ma: An ka kan ka ɲɛsin sigida ma

1. Romɛkaw 13:1-7

2. Tite 3:1-2

1 Piɛrɛ 2.15 Ala sago ye ten, walisa aw ka hakilintanw ka dɔnbaliya dabila ni koɲuman kɛli ye.

An ka kan ka ko ɲuman ni ko ɲuman kɛ walisa mɔgɔ minnu bɛ an kɛlɛ, olu ka to u makun.

1. Ka koɲuman kɛ kɛlɛw ɲɛkɔrɔ

2. Ko ɲuman kɛli fanga

1. Yakuba 1:27 - Diinɛ saniyalen ni nɔgɔbali Ala ni Fa ɲɛkɔrɔ, o ye nin ye, Ka taa bɔ faantanw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka a yɛrɛ tanga diɲɛ ma.

2. Ntalenw 3:27 - I kana ko ɲuman bali mɔgɔ minnu ma, k’a sɔrɔ i bolo bɛ o kɛ.

1 Piɛrɛ 2.16 I ko hɔrɔnw, aw kana aw ka hɔrɔnya kɛ juguya fini ye, nka aw ka kɛ Ala ka baarakɛlaw ye.

Kerecɛnw ka kan ka baara kɛ n’u ka hɔrɔnya ye walisa ka baara kɛ Ala ye sanni u ka baara kɛ n’o ye ka kojugu kɛ.

1. I ka baara kɛ ni i ka hɔrɔnya ye ka baara kɛ Ala ye sanni ka kojugu kɛ.

2. I ka Ala ka weleli minɛ ani ka baara kɛ ni i ka hɔrɔnya ye ka ko ɲuman kɛ.

1. Galasikaw 5:13 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la, aw kana hɔrɔnya kɛ farisogo sababu ye, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya fɛ."

2. Romɛkaw 6:18 - "Aw hɔrɔnyara jurumu ma, aw kɛra tilennenya jɔnw ye."

1 Piɛrɛ 2.17 Aw ka mɔgɔw bɛɛ bonya. Balimaya kanu. Aw ka siran Ala ɲɛ. Aw ye bonya da masakɛ kan.

An ka kan ka bonya da mɔgɔw bɛɛ kan, k’an ka Krecɛn denbaya kanu, ka siran Ala ɲɛ, ka bonya da an ɲɛmɔgɔw kan.

1. Bonya fanga: Mun na an ka kan ka mɔgɔw bɛɛ bonya

2. Aw ka siran Ala ɲɛ, ka balimaya kanu: Krecɛn jɛɲɔgɔnya nafa

1. 1 Piɛrɛ 2:17

2. Romɛkaw 13:1-7

1 Piɛrɛ 2.18 Baarakɛlaw, aw ka kolo aw matigiw kɔrɔ ni siran bɛɛ ye. a tɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw ni mɔgɔ dususumaninw dɔrɔn ye, nka a bɛ kɛ mɔgɔ farimanw fana ye.

Piɛrɛ bɛ baarakɛlaw laadi u ka kan minɛ u makɛw fɛ, u kɛcogo mana kɛ min o min ye.

1. "I yɛrɛ bila fanga la: Baarakɛlaw ka gafe".

2. "Ala ka jigiyaw kanminɛli ko la".

1. Kolosekaw 3:22-24 - "Jɔndenw, aw ka aw kuntigiw kan minɛ fɛn bɛɛ la ka kɛɲɛ ni farisogo ye, aw kana kɛ ni ɲɛ baara ye, i ko mɔgɔw ka diya mɔgɔw ye, nka ni dusukun kelen ye, ka siran Ala ɲɛ. Matigi ta fan fɛ, mɔgɔw tɛ, k'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ, katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.»

2. Efesekaw 6:5-8 - "Jɔndenw, aw ka kan minɛ aw kuntigiw ye farisogo ta fan fɛ, ni siran ni yɛrɛyɛrɛ ye, aw dusukun kelen na, i ko Krisita ta Krisita ka baarakɛlaw, ka Ala sago kɛ ka bɔ u dusukun na, ka baara kɛ ni sago ɲuman ye i ko Matigi, nka u tɛ mɔgɔw ye bond walima hɔrɔnya."

1 Piɛrɛ 2.19 Katuguni o ye barika dali ye, ni mɔgɔ dusukun ye Ala ye, ka tɔɔrɔ muɲu.

Kerecɛnw ka kan ka tɔɔrɔ muɲu, hali ni o kɛra cogo jugu la, dusukun kosɔn Ala fan fɛ.

1. "Tɔɔrɔ Dusukun kosɔn".

2. "Ka tɔɔrɔ muɲu ni dusukun jɛlen ye".

1. Matiyu 5:10-12, "Mɔgɔ minnu tɔɔrɔla tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye jate.Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la, katuguni kira minnu tun bɛ aw ɲɛfɛ, u ye olu tɔɔrɔ ten.

2. Heburuw 12:1-3, "O de kosɔn, ikomi seerew ka sankaba belebeleba b'an lamini, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min nɔrɔlen don kosɛbɛ, ka boli ni muɲuli ye, boli min latigɛra." an ɲɛ na, an ɲɛ bɛ Yesu la, an ka dannaya sigibaga ni a dafabaga, min ye gengenjiri muɲu nisɔndiya min tun sigilen bɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka maloya mafiɲɛya, ani a sigilen bɛ Ala ka masasigilan kinin fɛ.Aw ye miiri min ye muɲuli ka bɔ jurumukɛlaw bɛ o juguya ɲɔgɔn kɛ a yɛrɛ ma, walisa aw kana sɛgɛn wala aw kana sɛgɛn.»

1 Piɛrɛ 2.20 Ni aw bugɔra aw ka hakɛw kosɔn, ni aw ye o minɛ ni muɲuli ye, o ye nɔɔrɔ jumɛn ye? Nka ni aw ye ko ɲuman kɛ ka tɔɔrɔ o kosɔn, ni aw bɛ muɲuli kɛ, o ka di Ala ye.»

Ka tɔɔrɔ ni muɲuli ye ni i bɛ koɲuman kɛ, o ka di Ala ye.

1. Muɲuli fanga min bɛ koɲuman kɛli la

2. Tɔɔrɔ ni sɔnni Ala fɛ

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma, ani ko muɲuli bɛ jogo lase mɔgɔ ma, ani jogo bɛ jigiya lase an ma, ani jigiya tɛ an maloya, bawo Ala ka kanuya kɛra o bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

1 Piɛrɛ 2.21 Aw welera o de kosɔn, katuguni Krisita fana tɔɔrɔla an kosɔn, ka misali to an ye, walisa aw ka tugu a senw kɔ.

Kerecɛnw welelen don ka tugu Yesu ka misali kɔ ani ka tɔɔrɔ tilennenya kosɔn.

1. An welelen don ka tugu Krisita ka misali kɔ

2. Tɔɔrɔ fanga tilennenya kama

1. Matiyu 16:24-25 - “Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: ‘Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka na ne nɔfɛ, a ka ban a yɛrɛ la, ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ k’a ni kisi, o na bɔnɛ a la, nka mɔgɔ min bɔnɛna a ni la ne kosɔn, o na o sɔrɔ.’”

2. Romɛkaw 8:17 - “Ni denw ye, o tuma na fɛ, ciyɛntalaw, Ala ciyɛntalaw ni Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an tɔɔrɔla a fɛ walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ.”

1 Piɛrɛ 2.22 A ma jurumu kɛ, nanbara ma sɔrɔ a da la.

O tɛmɛsira bɛ Yesu ɲɛfɔ iko a ma jurumu si kɛ ani ko nanbara si tun tɛ a da la.

1. Yesu Krisita ka senuya: A ka dafalenya bɛ misali di dannabaaw ma cogo min na

2. Kan saniyalen fanga: Yesu ka kumaw bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

1. Matiyu 22:37-40 – Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun ni i ni bɛɛ ani i hakili bɛɛ ye.

2. Efesekaw 4:29-32 – Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma, i n’a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa o ka nɛɛma di a lamɛnbagaw ma.

1 Piɛrɛ 2.23 A mafiɲɛya tuma min na, a ma a tɔgɔ tiɲɛ tugun. a tɔɔrɔla tuma min na, a ma bagabagali kɛ; Nka a y'a yɛrɛ di mɔgɔ ma min bɛ kiri tigɛ cogo tilennen na.

Yesu Krisita tɔɔrɔla k’a sɔrɔ a ma a yɛrɛ sara, wa a y’a jigi da Ala kan ko a bɛna kiri tigɛ a kan cogo bɛnnen na.

1. Yafa sebaaya: Yesu y’a jira an na cogo min na an bɛ se ka tɔɔrɔw jaabi cogo min na

2. Ka da Ala la waati gɛlɛnw na: Yesu ka misali

1. Matiyu 5:38-42 - Yesu ka kalan min b i juguw kanu ani i kana i waleɲumandɔn.

2. Esayi 53:7 - Esayi ka kiraya kuma Yesu ka tɔɔrɔw ni a jigi da Ala kan.

1 Pir 2.24 A yr ye an ka jurumuw ta a yr farikolo la jiri kan, walisa an salenw jurumuw ma, an ka namaya tilennenya la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ko la, ale min ye an ka jurumuw ta a farikolo la gengenjiri la, walisa an ka kɛnɛya ani ka ɲɛnamaya tilennenya la.

1. Yesu ka saraka sebaaya: Yesu ye sɔngɔba sara cogo min na an ka kisili kosɔn

2. Kɛnɛya nilifɛn: Yesu bɛ tilennenya ɲɛnamaya kura di an ma cogo min na

1. Esayi 53:5 Nka a jogin na an ka jurumuw kosɔn, a gosira an ka tilenbaliya kosɔn, an ka hɛrɛ ɲangili tun bɛ a kan. An kɛnɛyara ni a ka bugɔliw ye.»

2. Efesekaw 2:4-5 Nka Ala min ka hinɛ nafolotigi don, a ka kanuyaba kosɔn, a ye an kanu cogo min na, hali an salen jurumuw la, o ye an ni Krisita ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ.

1 Piɛrɛ 2.25 Aw tun bɛ i ko saga tununnenw. nka aw seginna sisan aw niw ka Sagagɛnnaw ni Episkɔpu ma.

Kerecɛnw bɔra tilennenya sira kan nka u bɛ se ka segin sira sɔrɔ ni u seginna Yesu ma, o min ye u niw Sagagɛnna ani Episkɔpu ye.

1. Yesu, Sagagɛnna min bɛ saga tununnenw ɲɛminɛ

2. Ka segin Yesu kan, An niw ka Episkɔpu

1. Esayi 53:6 – An bɛɛ i ko sagaw, an filila; an kelen-kelen bɛɛ y'i ɲɛsin a yɛrɛ ka sira ma . Matigi ye an bɛɛ ka tilenbaliya da a kan.»

2. Yuhana 10:11 – Ne ye sagagɛnna ɲuman ye, sagagɛnna ɲuman b’a ni di sagaw kosɔn.

1 Piɛrɛ 3 ye Piɛrɛ ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba sabanan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ fɔlɔ cikanw kan minnu bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya suguya caman na, furu ni dannabaliw ka jɛɲɔgɔnyaw sen bɛ o la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni cikanw ye minnu bɛ di musow ni furucɛw ma. Dusu donna musow kɔnɔ u ka kolo u yɛrɛ cɛw ye, hali n’u ma kan minɛ kuma kɔrɔ, k’a sɔrɔ u jigi b’a kan ko u ka alaɲɛsiran taamacogo bɛ se ka se sɔrɔ u kan (1 Piɛrɛ 3:1-2). Sɛbɛnnikɛla bɛ sinsin kɔnɔna cɛɲi ni hakili dususuman kan, k’o ye jogo nafamaw ye minnu ka kan ka kɛ musow taamacogo ye sanni ka kɛ kɛnɛma masirili ye (1 Piɛrɛ 3:3-4). Faan wɛrɛ fɛ, a fɔra furucɛw ye u ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilijagabɔ ye n’u musow ye, ka bonya jira u la iko Ala ka nɛɛma ciyɛntaɲɔgɔnw (1 Piɛrɛ 3:7).

Dakun 2nan: Vɛrise 8-12 kɔnɔ, sinsin bɛ kɛ kelenya, hinɛ ani ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye. Dannabaaw welelen don ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, minnu bɛ hinɛ mɔgɔw la, minnu bɛ kanuya jira i n’a fɔ balimakɛw ni balimamusow, minnu dusu ka di, ani minnu majiginlen don u ka jɛɲɔgɔnyaw la ni ɲɔgɔn ye (1 Piɛrɛ 3:8). Dusu donna u kɔnɔ ko u kana kojugu sara juguya la, walima u kana mafiɲɛyali sara ni mafiɲɛyali ye, nka o nɔ na, u ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye walisa u yɛrɛ ka dugawu sɔrɔ (1 Piɛrɛ 3:9-12). Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko mɔgɔ minnu b’a fɛ ka ɲɛnamaya kanu ani ka don ɲumanw ye, olu ka kan ka u kɔ juguya la, ka tugu tilennenya kɔ.

Dakun 3nan: Kabini tɛmɛsira 13nan na, laadilikan dɔ bɛ yen dannabaaw fɛ u ka labɛn ka u ka dannaya lafasa ni u ye kɛlɛ walima tɔɔrɔ sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla b’u jija u kana siran mɔgɔw ɲɛ minnu bɛ se ka kojugu kɛ u la, nka o nɔ na, u ka Krisita saniya iko Matigi u dusukunw na. U ka kan ka labɛn tuma bɛɛ ka kun dɔ di u ka jigiya ma, k’a sɔrɔ u bɛ dususuma ni bonya miiriya mara mɔgɔ wɛrɛw la (1 Piɛrɛ 3:14-16). Sɛbɛnnikɛla y’a jira fana ko a ka fisa ka tɔɔrɔ koɲuman kɛli kosɔn ka tɛmɛ kojugu kɛli kan—ka Krisita ka misali jira, n’o ye ka tɔɔrɔ tilenbaliya la, nka a laban na, a ye se sɔrɔ jurumu kan a ka saya ni a lakununni sababu fɛ.

Kuma surun na, 1 Piɛrɛ 3 bɛ cikanw di ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnya suguya caman ma Krecɛn jɛkulu kɔnɔ. A bɛ musow ni cɛw jɔyɔrɔw ɲɛfɔ ka sinsin kololi,bonya,ani ɲɔgɔn bonya kan.A bɛ dannabaaw wele ka taa kelenya, hinɛ,ani ka se sɔrɔ juguya kan dugawuw fɛ sanni ka waleɲumandɔn kɛ.A bɛ dusu don fana mɔgɔ kɔnɔ u ka labɛn ka u ka dannaya lafasa k’a sɔrɔ u bɛ dususuma ta ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma minnu b’a dɔn Krisita ka misali min ye ka tɔɔrɔ tilenbaliya la.Sapitiri bɛ sinsin ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyakolow ye jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔ,ka seereya kɛ an ka jigiya kan,ani ka tɔɔrɔ muɲu ni kantigiya ye.

1 Piɛrɛ 3:1 O cogo kelen na, aw musow, aw ka kolo aw cɛw ye. walisa ni mɔgɔ dɔ ma kuma kan minɛ, o fana ka se sɔrɔ ni kuma tɛ, musow ka baro fɛ.

Musow ka kan ka kolo u cɛw ye ani n’u y’o kɛ, cɛw bɛ se ka se sɔrɔ u kan k’a sɔrɔ u ma waajuli kɛ u ye.

1. Ka tugu Ala ka ko latigɛlen kɔ: Ka i yɛrɛ majigin i cɛ ma

2. Ala-ka-marako misali bɛ se ka kɛ furu kɔnɔ

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi.

2. Kolosekaw 3:18-19 - Musow, aw ka kolo aw cɛw ye, i ko a bɛnnen don Matigi ma.

1 Piɛrɛ 3:2 K’a sɔrɔ u bɛ aw ka kuma saniyalen ni siran faralen ɲɔgɔn kan.

Dannabaaw ka kan k’u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min b’a jira ko u bɛ bonya da Ala kan.

1. I ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min b’a jira ko i bɛ bonya da Ala kan.

2. I ka limaniya jira i ka kɛwalew fɛ.

1. Kolosekaw 3:12-17 - Dusukunnataw, ɲumanya, majigilenya, dususuma ani muɲuli don.

2. Yakuba 2:26 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara.

1 Piɛrɛ 3.3 Aw ka finiw masirili kana kɛ kɛnɛma masirili ye, ni kunsigi sirili ye, ni sanu donli ye, walima fini donli ye.

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana u sinsin kɛnɛma yecogo kan, i n’a fɔ kunsigi labɛncogo ɲumanw ani fini sɔngɔ gɛlɛnw.

1. "Cɛɲi ka bɔ kɔnɔna na: Ka ban diɲɛ ka cɛɲi sariya ma".

2. "Masiri lakika: Yecogo ni jogo".

1. Esayi 61:10 - "Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la, ne na nisɔndiya ne ka Ala la, katuguni a ye kisili finiw don ne la, a ye ne datugu ni tilennenya fini ye.

2. Kolosekaw 3:12 - "O tuma na fɛ, aw ka Ala ka mɔgɔ sugandilenw don, aw senumaw ni kanulenw, dusukun makarilenw ni ɲumanya ni majigin ni dususuma ni muɲuli.

1 Piɛrɛ 3.4 Nka a ka kɛ dusukun dogolen ye, min tɛ tiɲɛ, o ye hakili dususumanin ni dususumanin masirilen ye, o min sɔngɔ ka bon Ala ɲɛ kɔrɔ.

Kerecɛnw ka kan k’u jija ka hakili dususuma ni dususuma sɔrɔ, hakili min ka bon kosɛbɛ Ala fɛ.

1. "Hakili dususumanin ni dususumanin cɛɲi".

2. "Hakili dususumanin ni dususumanin nafa".

1. Yakuba 1:19-20 - «Ne balima kanulenw, aw ka nin dɔn: Mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona. katuguni mɔgɔ ka diminya tɛ Ala ka tilennenya lase.”

2. Esayi 66:2 - Matigi ko: “Ne bolo ye o fɛnw bɛɛ da, o fɛnw bɛɛ bɛ yen.” “Nka ne na filɛ nin ye: Faantan ni nimisa hakilitigi, min bɛ yɛrɛyɛrɛ ne ka kuma kosɔn.”

1 Piɛrɛ 3.5 Katuguni muso senuma minnu tun dalen bɛ Ala la, olu fana tun bɛ u yɛrɛ masiri ka kolo u cɛw kɔrɔ.

Fɔlɔ muso senumaw tun bɛ u jigi da Ala kan ani u tun bɛ u yɛrɛ masiri k’a sɔrɔ u tun bɛ kolo u cɛw kɔrɔ.

1. Muso Ala ɲɛsiranbaa ka sebaaya

2. I jigi da Ala kan ani a ka labɛn kan furu ko la

1. Efesekaw 5:22-24 - Musow ka kolo aw cɛw ye

2. Ntalenw 31:10-31 - Muso ɲuman

1 Piɛrɛ 3.6 Sara ye Ibrahima kan minɛ cogo min na k'a wele ko matigi.

Kerecɛnw ka kan ka tugu Saran ka misali kɔ min ye Ibrahima kan minɛ k’a wele ko matigi, ni u ye ko ɲuman kɛ, ni u ma siran, u na dugawu sɔrɔ.

1. Kanminɛli fanga: Ka kalan sɔrɔ Saran ka misali la

2. Aw kana siran: Ka se sɔrɔ jɔrɔnankow kan ani ka dannaya dugawu sɔrɔ

1. Jenɛse 21:12 - Ala y’a fɔ Ibrahima ye ko: «A kana gɛlɛya i ɲɛ na cɛnin ni i ka jɔnmuso kosɔn. Saran ye min fɔ i ye, i ka a kan lamɛn. I bɔnsɔn na wele Isaka de la.»

2. Heburuw 13:7 - Minnu ye Ala ka kuma fɔ aw ye, aw hakili ka to olu la.

1 Piɛrɛ 3.7 O cogo kelen na, aw cɛw, aw ka sigi u fɛ ka kɛɲɛ ni dɔnniya ye, ka muso bonya i ko minɛn barikama, ani ka kɛ ɲɛnamaya nɛɛma ciyɛntalaw ye ɲɔgɔn fɛ. walisa aw ka deliliw kana bali.

Furucɛw ka kan k’u musow bonya, k’u minɛ ni bonya ye, walisa u ka deliliw kana bali.

1. Fanga min bɛ ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ

2. Ka bonya da i furuɲɔgɔn kan: Deliliw jaabi sira dɔ

1. Efesekaw 5:25-33 - Furucɛw ka kan k’u musow kanu i n’a fɔ Krisita tun bɛ egilisi kanu cogo min na.

2. Kolosekaw 3:19 - Furucɛw ka kan ka ɲumanya ni dususuma kɛ u musow la.

1 Piɛrɛ 3.8 A laban na, aw bɛɛ ka kɛ hakili kelen ye, ka hinɛ ɲɔgɔn na, ka kanuya kɛ i ko balimaw, ka makari kɛ, ka bonya da ɲɔgɔn kan.

Tɛmɛsira Piɛrɛ bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka kɛ kelen ye, ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye, ka ɲɔgɔn kanu, ka ɲɔgɔn bonya.

1. “Ka ɲɛnamaya kɛ kelenya kɔnɔ: Mun na an ka kan k’an balimaw kanu Krisita la”

2. “Hiri Egilisi kɔnɔ: An bɛ se ka ɲumanya jira ɲɔgɔn na cogo min na”

1. Yuhana 13:34-35 «Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu. I ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu.» Ni aw ni ɲɔgɔn kanu, mɔgɔw bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye.”

2. Romɛkaw 12:10 “Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balima kanuya ye. ka ɲɔgɔn fisa ni bonya ye.”

1 Piɛrɛ 3.9 Aw kana juguya sara juguya nɔ na, wala aw kana kɔrɔfɔli kɛ jurumu nɔ na. Aw y'a dɔn ko aw welelen don o kama, ko aw na duba ciyɛn sɔrɔ.»

An man kan ka juguya jaabi ni juguya caman ye, o nɔ na, an ka kan ka dugawu kɛ mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ an na, k’a faamu ko an ka weleli don ka dugawu ciyɛn ta ka bɔ Ala yɔrɔ.

1: Aw kana juguya jaabi ni juguya caman ye; o nɔ na, aw ka kojugu kɛ mɔgɔ minnu na, aw ka dugawu kɛ, k'a dɔn ko Ala ye aw wele ka dugawu sɔrɔ.

2: An man kan ka kɛ ka waleɲumandɔn ɲini kojugu minnu kɛra an na, o nɔ na, an ka kan ka dugawu kɛ mɔgɔ minnu ye an tɔɔrɔ ani ka da a la ko Ala bɛna dugawu di an ma.

1: Romɛkaw 12:14-21 - Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka dugawu kɛ olu ye; aw kana u danga.

2: Matiyu 5:43-48 - Aw ka aw juguw kanu ani ka delili kɛ aw tɔɔrɔbagaw ye.

1 Piɛrɛ 3.10 Katuguni min b’a fɛ ka ɲɛnamaya kanu, ka don ɲumanw ye, o ka a nɛnkun dabila kojugu la, a dawolo kana nalonma fɔ.

Walasa ka ɲɛnamaya kɛ kanuya ni nisɔndiya la, mɔgɔ ka kan k’a yɛrɛ tanga kuma jugu ni nanbara fɔli ma.

1. Daɲɛw fanga: Ɲɛnamaya ni kanuya fɔcogo

2. Ka don ɲumanw sɛnɛ: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga kojugu ma cogo min na

1. Yakuba 3:5-12 - Kan ladonni

2. Ntalenw 12:18 - Kuma tilennenw bɛ nisɔndiya ni ɲɛnamaya lase

1 Piɛrɛ 3.11 A ka a yɛrɛ tanga kojugu ma ka ko ɲuman kɛ. A ka hɛrɛ ɲini, ka tugu o kɔ.»

Kerecɛnw ka kan k’u mabɔ kojugu la ka ko ɲuman kɛ, ka tugu hɛrɛ kɔ ani ka taa a fɛ ka tugu o kɔ.

1. "Hɛrɛ sira sugandili".

2. "Ka i kɔdon juguya la".

1. Romɛkaw 12:18 - "Ni a bɛ se ka kɛ, ni a bɛ aw bolo, aw ka hɛrɛ kɛ ni mɔgɔw bɛɛ ye."

2. Filipekaw 4:8 - "A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn kanulen don, fɛn o fɛn tɔgɔ ka di, ni fɛn o fɛn ka kan ka tanu, ni fɛn o fɛn ka kan ni tanuli ye. aw ka sigi o kow kan.»

1 Piɛrɛ 3.12 Matigi ɲɛ bɛ mɔgɔ tilennenw de kan, a tulo bɛ u ka deliliw ɲɛ, nka Matigi ɲɛda bɛ kojugu kɛbagaw kɛlɛ.

Matigi bɛ a janto mɔgɔ tilennenw ka deliliw la, wa a bɛna kojugu kɛbagaw kɛlɛ.

1. Ala b mg tilennenw ka deliliw lamn, a na u lakana.

2. An ka kan ka an jija ka ko tilennen kɛ Matigi ɲɛ kɔrɔ, katuguni a na kojugu kɛlɛ.

1. Zaburu 34:15 - Matigi ɲɛ bɛ mɔgɔ tilennenw de kan, a tulo da bɛ u ka kulekan na.

2. Ntalenw 15:29 - Matigi yɔrɔ ka jan mɔgɔ juguw la, nka a bɛ mɔgɔ tilennenw ka delili lamɛn.

1 Piɛrɛ 3.13 Ni aw ye ko ɲuman nɔfɛmɔgɔw ye, jɔni na aw tɔɔrɔ?

Dannabaa minnu bɛ Krisita la, olu man kan ka siran kojugu ɲɛ ka bɔ u kɛlɛbagaw yɔrɔ bawo koɲuman kɛli bɛ na ni lakanani ye.

1. Aw kana siran Ala kɛlɛbagaw ɲɛ bawo a bɛna tugu a nɔfɛmɔgɔw tanga.

2. I ka i jigi da Ala kan, i na i tanga kojugu ma.

1. Esayi 41:10 - "I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni i kininbolo ye." ne ka tilennenya ko la.»

2. Zaburu 34:7 - "Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ sigi a ɲɛsiranbagaw lamini na, ka u kisi."

1 Piɛrɛ 3.14 Nka ni aw bɛ tɔɔrɔ tilennenya kosɔn, aw ye dubadenw ye.

Kerecɛnw man kan ka siran ka tɔɔrɔ sɔrɔ u ka dannaya kosɔn Ala la, bawo o bɛ nisɔndiya lase u ma.

1. Aw kana aw dusukunw tɔɔrɔ: Matigi b’an dusu saalo cogo min na tɔɔrɔ fɛ

2. Aw ka ɲagali Matigi la: Ka nisɔndiya sɔrɔ tɔɔrɔ la tilennenya kosɔn

1. Esayi 41:10 - «I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.”

. K'a sɔrɔ an tɛ fɛn yetaw filɛ, nka fɛn yebaliw filɛ. Nka fɛn minnu tɛ ye, olu bɛ to badaa.”

1 Piɛrɛ 3.15 Nka aw ka Matigi Elohim saniya aw dusukunw na, ka aw labɛn tuma bɛɛ ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma, jigiya min bɛ aw la, ni dususuma ni siran ye.

Kerecɛnw ka kan ka labɛn tuma bɛɛ k’u ka dannaya ɲɛfɔ ni majigilenya ni bonya ye.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye ani ka se k’o ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

2. Kibaru duman jigiya tila cogo min na ni dususuma ni bonya ye.

1. Matiyu 5:16 - Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan.

2. Kolosekaw 4:5-6 - Aw ka taama hakilitigiya la kɛnɛmamɔgɔw fɛ, ka waati kunmabɔ. Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na, aw k'o dɔn.

1 Piɛrɛ 3.16 Dusukun ɲuman ka kɛ aw la. O la, k'a sɔrɔ u bɛ kuma jugu fɔ aw kan, i ko kojugukɛlaw, u ka maloya minnu bɛ nkalon tigɛ aw ka kɛwale ɲumanw kan Krisita la.

O tɛmɛsira bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka dusukun ɲuman mara, walisa u tɔɔrɔbagaw ka maloya u ka nkalontigɛ jalakiw kosɔn.

1. "Dusukun ɲuman: Krecɛn ɲɛnamaya jusigilan".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ yeelen na: Ka se sɔrɔ tɔɔrɔ kan dusukun ɲuman fɛ".

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, Ala sago ye min ye, i bɛna se k’o kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma, n’o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:31 - O la sa, i mana dumuni kɛ wala i mana min kɛ wo, i mana fɛn o fɛn kɛ, o bɛɛ kɛ Ala nɔɔrɔ kama.

1 Piɛrɛ 3.17 Ni Ala sago don, a ka fisa aw ka tɔɔrɔ ko ɲuman kosɔn, ka tɛmɛ kojugu kɛli kan.

A ka fisa ka tɔɔrɔ ko ɲuman kɛli kosɔn, ka tɛmɛ kojugu kɛli kan, ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1. Se min bɛ koɲuman kɛli la: Ala ka tɔɔrɔ bɛ kɛ cogo min na

2. Tɔɔrɔ tilennenw sara: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege ni Ala sago ye

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. Filipekaw 1:29 - Katuguni a dira aw ma ko aw kana da a la dɔrɔn Krisita kosɔn, nka aw ka tɔɔrɔ fana a kosɔn.

1 Piɛrɛ 3.18 Krisita fana tɔɔrɔla siɲɛ kelen jurumuw kosɔn, mɔgɔ tilennen tilenbaliw kosɔn, walisa a ka an lase Ala ma, an fagara farisogo la, nka a ɲɛnamayara Ni Senu fɛ.

Krisita tɔɔrɔla ani a sara walisa k’an lase Ala ma, nka a ɲɛnamayara Ni barika la.

1. "Tilennen ni tilenbali: Krisita ka saraka laban".

2. "Lakununni fanga".

1. Esayi 53:5 - Nka a sɔgɔra an ka jurumuw kosɔn, a sɔgɔra an ka tilenbaliya kosɔn. ɲangili min ye hɛrɛ lase an ma, o tun bɛ a kan, a joginw fɛ an kɛnɛyara.

2. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni bɛ balo aw kɔnɔ, min ye Krisita lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min bɛ balo aw kɔnɔ.

1 Piɛrɛ 3.19 O de y'a to a taara jinɛw waaju kaso la.

Yesu ye waajuli kɛ hakilimaaw ye minnu tun bɛ kaso la.

1. Yesu ka sebaaya: Ka Ala ka cikan lase bɛɛ ma.

2. Yesu ka Kibaru Duman bɛ se ka fɛn caman sɛmɛntiya cogo min na hali mɔgɔ minnu bɛ iko jigiya tɛ minnu na.

1. Efesekaw 4:8-10 - O de kosɔn a b’a fɔ ko: “A yɛlɛla san fɛ tuma min na, a ye mɔgɔ minɛlenw jamaba ɲɛminɛ, ka nilifɛnw di mɔgɔw ma.” (K’a fɔ ko: “A wulila,” o kɔrɔ ye mun ye, n’a ma fɔ ko a tun jigira duguma yɔrɔw fana na, dugukolo?

2. Heburuw 2:14-15 - Ikomi denw b farisogo ni joli tila, ale yr fana ye o ko kelenw dn, walisa saya sebaaya min b= saya barika la, a ka o halaki, o ye Sitanɛ ni mɔgɔ minnu bɛɛ tun bɛ jɔnya la u si bɛɛ la saya siranya fɛ, olu bɛɛ kisi.

1 Piɛrɛ 3:20 Olu tun ye kanminɛbaliw ye tuma dɔw la, tuma min na Ala ka muɲuli tun bɛ makɔnɔni na Nuhun ka waati la, ka kurunba labɛn, o kɔrɔ ye ko mɔgɔ damadɔw kisira ji fɛ.

Nuhun ka waati la, Ala ye muɲuli makɔnɔ ka kurunba labɛn, ani mɔgɔ 8 dɔrɔn de kisira a laban na.

1. Ka a dege ka muɲu ka Ala makɔnɔ, ka da a la ko a bɛna a ka layidu tiimɛ.

2. Ala sago kanminɛli nafa ka bon.

1. Jenɛse 6:5-7 - Ala y’a ye ko hadamaden ka juguya ka bon dugukolo kan, ko a dusukun miirili bɛɛ ye juguya dɔrɔn ye tuma bɛɛ. Matigi nimisara ko a ye mɔgɔ da dugukolo kan, o ye a dusu kasi a dusukun na. Matigi ko: «Ne ye mɔgɔ min da, ne na o halaki ka bɔ dugukolo kan. mɔgɔ ni baganw ni wuluwuluw ni sankolola kɔnɔw bɛɛ. katuguni ne nimisara ko ne ye u da.»

2. Rom=kaw 5:6-8 - K'a masɔrɔ fanga tun t'an na tuma min na, Krisita sara Ala ɲɛsiranbaliw kosɔn a waati bɛnnen na. Mɔgɔ tɛna sa mɔgɔ tilennen kosɔn, nka a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman kosɔn, dɔw yɛrɛ bɛ se ka sa. Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

1 Piɛrɛ 3.21 O cogo kelen na, hali batiseli bɛ an kisi sisan (farisogo nɔgɔ bɔli tɛ, nka dusukun ɲuman jaabi Ala fan fɛ), Yesu Krisita lakununni barika la.

Batiseli b ye iko kisili jirali min b b Yesu Krisita ka kununli la, o min b na ni dusukun ɲuman ye Ala kr.

1. Batɛmu ye an ka kisili taamasyɛn barikama ye Yesu Krisita barika la.

2. An ka kan ka dusukun ɲuman sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ Yesu Krisita lakununni sababu fɛ.

1. Romɛkaw 6:3-4 - Aw m’a dɔn ko an minnu batisera Yesu Krisita la, olu caman batisera a ka saya la wa? O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.

1 Piɛrɛ 3.22 Ale taara sankolo la, a bɛ Ala kinin fɛ. mɛlɛkɛw ni kuntigiw ni fangatigiw ka kolo a kɔrɔ.

Tɛmɛsira bɛ kuma Krisita ka kuntigiya ni a ka kuntigiya kan, ni mɛlɛkɛw ni fanga ni fanga bɛɛ kɛra a kɔrɔ.

1. Krisita ka bonya ni a ka sebaaya

2. Ka Krisita ka Masaya Faamu

1. Kolosekaw 1:15-17 Ale ye Ala yebali ja ye, danfɛnw bɛɛ den fɔlɔ.

2. Jirali 5:11-14 Danfɛn minnu bɛ sankolo la, ani dugukolo kan, ani dugukolo jukɔrɔ, ani kɔgɔji kɔnɔ fɛn minnu bɛ u kɔnɔ, olu bɛɛ y’a mɛn ko: Duba ni bonya. Min sigilen bɛ masasigilan kan, nɔɔrɔ ni sebaaya ka kɛ o ye, ani Sagaden ma badaa-badaa.

Piɛrɛ fɔlɔ 4 ye Piɛrɛ ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba naaninan ye, ciden bɛ kuma dannabaaw fɛ yɔrɔ min na, ka dusu don u kɔnɔ u ka ɲɛnamaya kɛ u ka danyɔrɔ kura yeelen na Krisita la. Sapitiri bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka ɲɛnamaya kɛ Ala sagonata kama, ka tɔɔrɔ muɲu, ani ka kanuya ni jatigila jira ɲɔgɔn na.

Dakun fɔlɔ: Piɛrɛ b’a ɲini dannabaaw fɛ u k’u ka marifaw kɛ ni Krisita ka miiriya ye (1 Piɛrɛ 4:1-6). A b’u hakili jigin ko ikomi Krisita tɔɔrɔla a ka dugukolo kan ɲɛnamaya kɔnɔ, u ka kan ka labɛn ka tɔɔrɔ fana. Ni u ye hakilina minɛ min sinsinnen bɛ Ala sago kan sanni u ka u yɛrɛ bila jurumu negew la, u bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ u ka waati tɔ la dugukolo kan ka kɛɲɛ ni Ala sagonata ye. Ciden b’a jira ko u ka ɲɛnamaya tɛmɛnenw tun bɛ kɛ diɲɛ kɛcogow de fɛ, nka sisan, u welelen don ka ɲɛnamaya kɛ cogo wɛrɛ la, o ye ka Ala bonya sanni ka tugu hadamadenw negew kɔ.

Dakun 2nan: Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ ani ka jatigila kɛ (1 Piɛrɛ 4:7-11). A b’a sinsin a kan ko fɛn bɛɛ laban surunyara, k’u jija u hakili ka jɛya ani k’u yɛrɛ minɛ delili la. U ka kan ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ sabu kanuya bɛ jurumu caman datugu. Dannabaaw jijalen don fana u ka baara kɛ n’u ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye walisa ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni kantigiya ye—a kɛra kuma ye wo, a kɛra baara ye wo — walisa ka nɔɔrɔ lase Ala ma Yesu Krisita sababu fɛ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni tɔɔrɔw ye minnu bɛ sɔrɔ Krecɛn ye (1 Piɛrɛ 4:12-19). Piɛrɛ bɛ dannabaaw hakili sigi ko u man kan ka kabakoya ni u bɛ kɔrɔbɔli tasumamanw kunbɛn i n’a fɔ fɛn kabakoma dɔ bɛ ka kɛ. O nɔ na, u ka kan ka ɲagali sabu u sen bɛ Krisita ka tɔɔrɔw la—o ye nisɔndiya ni nɔɔrɔ nata sababu ye. Ni u tɔɔrɔla Krisita tɔgɔ tali kosɔn, dannabaaw bɛ dugawu sɔrɔ bawo o b’a jira ko nɔɔrɔ Ni sigilen bɛ u kan. Dusu donna u kɔnɔ u kana maloya, nka u ka nɔɔrɔ da Ala kan hali tɔɔrɔw cɛma, k’a sɔrɔ u b’u yɛrɛ kalifa a ka ladonni kantigiya ma.

Kuma surun na, .

Piɛrɛ fɔlɔ tilayɔrɔba naaninan bɛ dannabaaw laadi u ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilina caman tigɛli ye min sinsinnen bɛ Ala sago kan.

Piɛrɛ b’u jija u ka tɔɔrɔ minɛ i n’a fɔ Krisita ka tɔɔrɔw sendonbagaw, k’a sɔrɔ u bɛ diɲɛ kɛwalew to u kɔ.

Dannabaaw jijalen don u ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ ani ka jatigila kɛ ni u ka hakili ta fan fɛ nilifɛnw ye ni kantigiya ye.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni dannabaaw hakili sigili ye ko hali ni u bɛ se ka tɔɔrɔ walima kɔrɔbɔliw sɔrɔ Krecɛnw ye, u bɛ se ka ɲagali k’a dɔn ko u bɛ Krisita ka tɔɔrɔw ni nɔɔrɔ nata sɔrɔ. U welelen don ko u kana maloya, nka o nɔ na, u ka Ala bonya gɛlɛyaw cɛma, k’u yɛrɛ kalifa a ka ladonni kantigiya ma.

1 Piɛrɛ 4.1 Krisita ye tɔɔrɔ sɔrɔ an kosɔn farisogo la cogo min na, aw fana ka aw yɛrɛw minɛ ni hakili kelen ye, katuguni min tɔɔrɔla farisogo la, o ye jurumu dabila.

Kerecɛnw ka kan ka tugu Krisita ka misali kɔ ani ka u yɛrɛw bolow kɛ ni o hakilina kelen ye, i ko Krisita ye tɔɔrɔ sɔrɔ an kosɔn ani a ye jurumu dabila cogo min na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni saraka ye: An bɛ se ka tugu Krisita ka misali kɔ cogo min na

2. Ka jurumu dabila: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni senuya ye

.

2. Galasikaw 5:24 - "Krista ta minnu ye, olu ye farisogo gengen jiri la ni negew ni negew ye."

1 Piɛrɛ 4.2 Walisa a kana a ka waati tɔ kɛ farisogo la tun ka kɛɲɛ ni mɔgɔw negew ye, nka a ka ɲɛnamaya kɛ Ala sago de kama.

Dannabaaw man kan ka balo ka kɛɲɛ ni hadamadenw nege ye tun, nka ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

1. Ala sago fanga: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni kanminɛli ye

2. Ka Ala sago sugandi ka tɛmɛ i yɛrɛ negew kan

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Efesekaw 5:15-17 - Aw ye aw taama cogo min na, aw k'aw janto o la, aw kana aw taama hakilintanw ye, nka aw hakilitigiw ye, ka baara kɛ ni waati ye cogo ɲuman na, katuguni donw ka jugu. O de kosɔn, aw kana kɛ hakilintanw ye, nka Matigi sago ye min ye, aw k'o faamu.

1 Piɛrɛ 4:3 An ka ɲɛnamaya waati tɛmɛnenw na, an tun bɛ siya wɛrɛw sago kɛ, k'a sɔrɔ an tun bɛ taama nege juguw ni nege juguw ni diwɛn damatɛmɛ ni seliw ni seliw ani bolibato haramulenw na.

An ka ɲɛnamaya waati tɛmɛnen tun bɛ tugu siya wɛrɛw negew kɔ, ka fara jurumu kɛwalew kan ani ka boliw bato.

1. Nimisali fanga

2. Ala ka yafa ɲumanya

1. Esayi 55:7 - Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila, a ka segin Matigi ma, a na makari a la. an ka Ala ma, katuguni a na yafa caman ma.»

2. Rom=kaw 5:8- Nka Ala b’a ka kanuya jira an na, k’a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.

1 Piɛrɛ 4.4 U b'a miiri ko kabako don ko aw tɛ boli ni u ye ka aw juguya.

Krecɛnw bɛ ka kɔrɔfɔ ko u tɛ u sen don jurumu wale kelenw na i n’a fɔ u tɔɲɔgɔnw.

1. Aw ye aw yɛrɛ tanga jurumu kɛwalew ma ani ka ban ka kɛɲɛ ni diɲɛ ye

2. Kana i bɛn diɲɛ ma, nka i ka fɛn caman sɛmɛntiya i hakili kurayali fɛ

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la. Katuguni fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ, n’o ye farisogo negew ni ɲɛw negew ni kuncɛbaya fɛnw ye, olu bɛɛ tɛ bɔ Fa la, nka u bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ bɛ tɛmɛn ka fara a negew kan, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ to badaa.

1 Piɛrɛ 4.5 Min labɛnnen don ka kiri tigɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw kan, ale na o jate.

Tɛmɛsira: Bɛɛ bɛna a ka kɛwalew jate Ala ye, ale min labɛnnen don ka kiri tigɛ ɲɛnamaw ni suw bɛɛ kan.

1. Mɔgɔ si tɛ se ka kisi Ala ka kiritigɛ ma - an ka kan ka labɛn.

2. An bɛɛ ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye, walisa an kana siran kiri don ɲɛ.

1. Heburuw 9:27 - I ko a latigɛra mɔgɔw ye ka sa siɲɛ kelen, nka o kɔfɛ kiritigɛ.

2. Romɛkaw 14:12 - O cogo la, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.

1 Piɛrɛ 4.6 Kibaru duman fɔra mɔgɔ salenw fana ye o de kosɔn, walisa u ka kiri tigɛ ka kɛɲɛ ni hadamadenw ye farisogo ta fan fɛ, nka u ka ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni Ala ta ye ni la.

Kibaru duman fɔra mɔgɔ minnu sara, walisa mɔgɔw ka kiri tigɛ u kan farisogo la, nka u ka ɲɛnamaya Ala ni la.

1. Kibaru Duman fanga: Kibaru Duman bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Ala ka ɲɛnamaya di hakili: Ka ɲɛnamaya sɔrɔ min lafiyalen don Ni Senu fɛ

1. Yuhana 6:63 - Ni Senu de bɛ ɲɛnamaya di; farisogo tɛ dɛmɛ ye fewu.

2. Romɛkaw 8:11 - Ni min ye Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, ni o Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ, min ye Krisita Yesu lakunun ka bɔ suw cɛma, o na ɲɛnamaya di aw farikolo sataw fana ma, a Ni min sigilen bɛ aw kɔnɔ .

1 Piɛrɛ 4.7 Nka fɛn bɛɛ laban surunyara.

An ka kan ka kɔrɔtɔ ani ka labɛn diɲɛ laban kama, ka an sinsin delili kan.

1. Tuma min na laban surunyara: Delili nafa ka bon waati minnu na dannayabaliya waatiw la

2. I hakili sigi ani ka delili kɛ: I bɛ se k’an labɛn cogo min na diɲɛ laban kama

1. Matiyu 6:5-13 - Yesu ka kalan delili ko la

2. 1 Tesalonikekaw 5:6-8 - Paul ka kalan min b’a jira ka ɲɛsin i ɲɛmajɔlen ma ani k’i ɲɛmajɔ

1 Piɛrɛ 4.8 Ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, ka kanuyaba don aw ni ɲɔgɔn cɛ, katuguni kanuya na jurumu caman datugu.

Kerecɛnw ka kan ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ, katuguni kanuya bɛ jurumu caman datugu.

1. "Kanuya fanga: Kanuya b an ka jurumuw datugu cogo min".

2. "Fervent Charity: Cikan min ka bon ni cikan tɔw bɛɛ ye".

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - "Kanuya bɛ muɲu, kanuya bɛ ɲumanya kɛ. A tɛ keleya, a tɛ waso, a tɛ kuncɛbaya kɛ. A tɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔgɔya, a tɛ a yɛrɛ ɲini, a tɛ o kɛ." dimi nɔgɔya la, a tɛ kojuguw sɛbɛn. Kanuya tɛ diya kojugu ye nka a bɛ nisɔndiya ni tiɲɛ ye. A bɛ mɔgɔ tanga tuma bɛɛ, a bɛ a jigi da tuma bɛɛ, a bɛ jigiya kɛ tuma bɛɛ, a bɛ muɲu tuma bɛɛ."(Alimankan na)

2. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon a baara la."

1 Piɛrɛ 4:9 Aw ka ɲɔgɔn jatigila kɛ ni kɔnɔnafili ye.

Kerecɛnw ka kan ka jatigila jira ɲɔgɔn na k’a sɔrɔ u ma ŋunan.

1. bolomafara: Kalansen min bɛ bɔ 1 Piɛrɛ 4:9 la

2. Jatigila sebaaya: Ka kanuya jira an dannabaaw la

1. Romɛkaw 12:13 - Aw ni Ala ka mɔgɔw ye minnu mago bɛ u la. Jatigila dege.

2. Heburuw 13:2 - Aw kana ɲinɛ ka dunanw ladon, bawo o kɛli fɛ, mɔgɔ dɔw ye jatigila jira mɛlɛkɛw la k’a sɔrɔ u ma o dɔn.

1 Piɛrɛ 4.10 I ko mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye nilifɛn sɔrɔ cogo min na, o cogo kelen na, i ka baara kɛ ɲɔgɔn ye, i ko Ala ka nɛɛma caman marabaga ɲumanw.

Kerecɛnw ka kan ka baara kɛ n’u ka nilifɛnw ye walisa ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ni majigilenya ni barika dali ye.

1. "Ala ka nɛɛma kuntigiw".

2. "Majigilenya ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye".

1. Matiyu 25:14-30 - Talentiw ntalen

2. Efesekaw 4:7 - Nilifɛn dɔ bɛ an kelen-kelen bɛɛ bolo ka baara kɛ ni min ye Krisita farikolo nafa kama

1 Piɛrɛ 4.11 Ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma, a ka kuma i ko Ala ka kuma fɔlenw. ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ, a ka o kɛ i n'a fɔ Elohim bɛ se min di a ma, walisa Ala ka bonya fɛn bɛɛ la Yesu Krisita barika la, tanuli ni kuntigiya ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

Kerecɛnw ka kan ka baara kɛ n’u ka kumaw n’u ka sekow ye walisa ka nɔɔrɔ da Ala kan Yesu Krisita sababu fɛ.

1. "Ka Ala bonya Yesu Krisita barika la".

2. "Ka baara kɛ ni an ka kumaw ni an ka sekow ye walasa ka Ala bonya".

1. Efesekaw 2:10: Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ, walisa an ka taama u kɔnɔ.

2. Kolosekaw 1:10: walisa ka taama cogo la min ka kan ni Matigi ye, ka a diya a ye kosɛbɛ, ka den kɛ baara ɲuman bɛɛ la, ka dɔ fara Ala dɔnniya kan.

1 Piɛrɛ 4.12 Kanulenw, aw kana miiri ko kabako kɔrɔbɔli tasumaman min bɛna aw kɔrɔbɔ, i ko kabako dɔ kɛra aw la.

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana kabakoya ni kɔrɔbɔliw bɛ u la, bawo o ye Krecɛnw ka ko kɛlen dɔ ye.

1. "Ka kɔrɔbɔliw kunbɛn ni dannaya ye: Fanga sɔrɔcogo waati gɛlɛnw na".

2. "Tasuma kɔrɔbɔli: Kɔrɔbɔliw faamuyali dannabaa ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Yakuba 1:2-4 - “Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ na ni basigi ye. Tiginni ka kɛ fɛn bɛɛ ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.”

2. Romɛkaw 8:18 - “Ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.”

1 Piɛrɛ 4.13 Nka aw ka ɲagali ka kɛɲɛ ni aw niyɔrɔ ye Krisita ka tɔɔrɔw la. A nɔɔrɔ na jira tuma min na, aw fana ka ɲagali kosɛbɛ.

Dannabaaw ka kan ka nisɔndiya sɔrɔ tɔɔrɔ la, i n’a fɔ o ye Krisita nɔfɛmɔgɔ ye cogo min na, ani ni Krisita nɔɔrɔ jirala, u na fa nisɔndiya la.

1. Aw ka nisɔndiya tɔɔrɔ la: Nisɔndiya sɔrɔcogo dimi na

2. Krisita ka nɔɔrɔ: Ka nisɔndiya sɔrɔ a ka nɔɔrɔ jiralen na

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ nisɔndiya an ka tɔɔrɔw la, k’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase, ani muɲuli bɛ jogo lase, ani jogo bɛ jigiya lase an ma, ani jigiya tɛ maloya don an na.

2. Esayi 35:10 - Matigi ka kunmabɔlenw na segin ka na Siyɔn ni dɔnkili ye. ɲagali banbali na kɛ u kun na. U na ɲagali ni ɲagali sɔrɔ, dusukasi ni sɔgɔsɔgɔ na boli.

1 Piɛrɛ 4.14 Ni aw mafiɲɛya Krisita tɔgɔ kosɔn, aw ye dubadenw ye. K'a masɔrɔ nɔɔrɔ ni Ala ni sigilen bɛ aw kan.

Dannabaa minnu b Krisita la, olu man kan ka maloya ka maloya a tg kosn, sabu o ye taamashyɛn ye min b’a jira ko Ala Ni sigilen bɛ u kan ani ko a bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ.

1. Aw ka nisɔndiya ni tɔgɔjugu fɔli ye: Ka tɔɔrɔ seli kɛ Krisita kosɔn

2. Ni Senu ka dugawu: Ala ka lafiɲɛ sɔrɔli kɔrɔfɔli ɲɛkɔrɔ

1. 2 Timote 3:12 - Minnu b’a fɛ ka Ala ka ɲɛnamaya kɛ Krisita Yesu la, olu bɛɛ bɛna tɔɔrɔ.

2. Kɛwalew 5:41 - Cidenw nisɔndiyara ko u jatera ko u ka kan ni maloya ye Yesu tɔgɔ kosɔn.

1 Piɛrɛ 4.15 Nka aw si kana tɔɔrɔ i ko mɔgɔfagala wala sonyalikɛla wala kojugukɛla wala i ko mɔgɔ min bolo degunnen don mɔgɔ wɛrɛw ka kow la.

Kerecɛnw man kan ka tɔɔrɔ cogo si la k’a sababu kɛ u ye mɔgɔfagala, sonyalikɛla, kojugukɛla, walima mɔgɔ bolo degunnen ye.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni saniya ye".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye".

1. Ntalenw 11:3 - Mɔgɔ tilennenw ka tilennenya b’u bilasira, nka nanbarakɛlaw ka juguya b’u halaki.

2. Efesekaw 4:28 - Sonbaga kana sonyali kɛ tun, nka a ka baara kɛ, ka baara lakika kɛ ni a yɛrɛ bolo ye, walisa a ka fɛn sɔrɔ ka tila ni magojirabaga bɛɛ ye.

1 Piɛrɛ 4.16 O bɛɛ n'a ta, ni mɔgɔ dɔ tɔɔrɔla kerecɛn ye, a kana maloya. nka a ka nɔɔrɔ da Ala kan o kosɔn.»

Kerecɛnw man kan ka maloya ka tɔɔrɔ u ka dannaya kosɔn, nka u ka kan ka nɔɔrɔ da Ala kan o kɛli fɛ.

1. "Dannaya fanga: An bɛ se ka muɲu cogo min na tɔɔrɔw fɛ".

2. "An ka dannaya fanga: An ka muɲuli gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ".

1. Romɛkaw 5:3-5 - O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso fana an ka tɔɔrɔw la, bawo an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase; 4 timinandiya, jogo; ani jogo, jigiya. 5 Jigiya tɛ an maloya, katuguni Elohim ka kanuya donna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

. 4 Timinandiya k'a ka baara ban walisa aw ka kɛ mɔgɔ kɔgɔlenw ye ka dafa, foyi kana dɛsɛ aw la.

1 Piɛrɛ 4.17 Waati sera, kiri ka kan ka daminɛ Ala ka so kɔnɔ, ni a daminɛna an fɛ fɔlɔ, mɔgɔ minnu tɛ Ala ka Kibaru Duman kan minɛ, olu laban na kɛ mun ye?

Kiiritigɛ waati sera ka daminɛ Ala ka so la, ni o kɛra, mɔgɔ minnu tɛ Ala ka kibaru duman labato, o bɛna kɛ mun ye?

1. "Ala ka kiri nata: Yala i labɛnnen don wa?"

2. "Kibaru Duman: Sira kelenpe min be se ka kisi Ala ka kiri ma".

1. Romɛkaw 2:5-11

2. Yakuba 2:13-17

1 Piɛrɛ 4.18 Ni mɔgɔ tilennenw kisi ka gɛlɛn, Ala ɲɛsiranbaliw ni jurumukɛla na jira min?

Piɛrɛ bɛ ɲininkali dɔ kɛ min bɛ kɛ ni kumakan ye, k’a jira ko Ala ɲɛsiranbaliw ni jurumukɛlaw tɛna nɔ ɲuman sɔrɔ ni u ni mɔgɔ tilennenw ta kɛra ɲɔgɔn fɛ.

1: An ka kan ka an jija ka ɲɛnamaya tilennen kɛ, ka an jigi da Ala ka nɛɛma kan, walisa an ka kisi.

2: An ka dannaya ka kan ka sinsin Ala kan, ani an ka kɛwalew ka tugu a ka tilennenya kɔ, walisa an ka kisi.

1: Matiyu 7:13-14 - "A' ye don da surun fɛ, katuguni da ka bon, sira min bɛ taa halakili la, o ka bon sira min bɛ taa ɲɛnamaya la, wa mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ, olu man ca."

2: Efesekaw 4:17-19 - "O de kosɔn, ne bɛ nin fɔ, ka seereya kɛ Matigi la, ko aw kana taama tun i ko siya tɔw bɛ taama cogo min na, u hakili nafantan na, u hakili dibilen don, u yɔrɔ ka jan." ka bɔ Ala ka ɲɛnamaya la, dɔnbaliya min bɛ u kɔnɔ, u dusukun fiyentɔya kosɔn, u y'u yɛrɛ di jatɔya ma, ka nɔgɔ bɛɛ kɛ ni namara ye.»

1 Piɛrɛ 4.19 O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye, olu ka u ni marali di a ma ka ko ɲuman kɛ, i ko u ka di Dabaga kantigi ma.

O tɛmɛsira bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u niw kalifa Ala ma ani ka baara ɲumanw kɛ.

1. "Setigiya min bɛ an jigi da Ala kan".

2. "Baara ɲumanw kɛli nafa".

1. Matiyu 6:25-34 - Aw kana aw hakili ɲagami, aw ka aw jigi da Ala kan ani ka a ka masaya ɲini fɔlɔ

2. Yakuba 2:14-26 - Dannaya min tɛ kɛwalew ye, o salen don, dannaya jira kɛwalew fɛ.

Piɛrɛ fɔlɔ 5 ye Piɛrɛ ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan ye ani laban ye, ciden bɛ cikanw di maakɔrɔw ni dannabaa fitininw bɛɛ ma, ka sinsin majigilenya kan, ka da Ala ka ladonni na, ani ka Sitanɛ ka binkanniw kɛlɛ.

Dakun fɔlɔ: Piɛrɛ bɛ kuma maakɔrɔw fɛ, k’u laadi u ka Ala ka sagakulu ladon ni majigilenya ye (1 Piɛrɛ 5:1-4). A b’u jija u ka kɛ kɔrɔsibagaw ye ni diyanye ye, a kana kɛ wajibi ye, nka ni nege lakika b’u la k’u janto Ala ka mɔgɔw la. A ɲininen bɛ maakɔrɔw fɛ u ka kɛ majigilenya misaliw ye sanni u ka kuntigiya kɛ mɔgɔ wɛrɛw kan. U ka kan ka u ka sara banbali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye ka bɔ Krisita yɔrɔ, ni a y’a jira.

Dakun 2nan: Piɛrɛ b’a ɲɛsin dannabaa fitininw ma, k’u bila ka majigilenya fini don ɲɔgɔn na (1 Piɛrɛ 5:5-7). A b’a sinsin a kan ko Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma. Dannabaa fitininw dusu bɛ don u kɔnɔ u k’u yɛrɛ kolo Ala bolo barikama kɔrɔ k’a sɔrɔ u b’u ka haminankow bɛɛ fili a kan bawo a b’a janto u la. U hakili jiginna ko waati bɛnnen na, Ala bɛna u kɔrɔta.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye jinɛ ka binkanniw ko la ani ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka jɔ (1 Piɛrɛ 5:8-14). Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u ka kɛ hakilitigiw ye ani k’u kɔlɔsi bawo u jugu, jinɛ, bɛ yaala-yaala ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun. U ka kan k’a kɛlɛ ni timinandiya ye dannaya la k’a sɔrɔ u b’a dɔn ko dannabaa tɔw bɛ o kɔrɔbɔli suguw de la diɲɛ fan bɛɛ la. Ciden bɛ foli ci ka bɔ Marka fɛ, ka dannabaaw bila yɔrɔ caman na, u ka kan ka ɲɔgɔn fo cogo min na ni kanuya ye.

Kuma surun na, .

Piɛrɛ fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan bɛ cikanw di maakɔrɔw ni dannabaa fitininw bɛɛ ma.

Maakɔrɔw laadilen don u ka Ala ka sagakulu kɔrɔsi ni majigilenya ye, k’a sɔrɔ u bɛ u ka sara banbali makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye.

Dannabaa fitininw dusu bɛ don u kɔnɔ u ka majigilenya don ɲɔgɔn na, ka u yɛrɛ majigin Ala ka ladonni kɔrɔ tuma min na u bɛ u ka haminankow bila a kan.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye jinɛ ka binkanniw ko la ani ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ u ka timinandiya k’a kɛlɛ. Dannabaaw hakili bɛ jigin u kerecɛnɲɔgɔnw na minnu bɛ o kɔrɔbɔli suguw sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ la, k’a sɔrɔ u bɛ foli sɔrɔ ka bɔ Marka fɛ ka fara cikanw kan minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn fo ni kanuya ye.

1 Piɛrɛ 5.1 Ne bɛ aw cɛma maakɔrɔ minnu laadi, olu fana ye cɛkɔrɔba ye, Krisita ka tɔɔrɔw seere, ani nɔɔrɔ min bɛna jira.

Piɛrɛ, min ye maakɔrɔ yɛrɛ ye, o bɛ dannabaaw cɛma maakɔrɔ tɔw laadi u ka kɛ Krisita ka tɔɔrɔw seerew ye ani nɔɔrɔ min bɛna jira.

1. Ka seereya kɛ Krisita ko la: Ka ɲɛnamaya kɛ a ka tɔɔrɔw yeelen na

2. Ka ɲagali Ala ka nɔɔrɔ la: Ka a hakilijakabɔ sɔrɔ Krisita barika la

1. 1 Yuhana 1:7 - Nka ni an b taama yeelen la, i ko ale b yeelen na cogo min na, an b jn ka jn, ani a Denk Yesu Krisita joli b an saniya ka b jurumu b la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:18 - Nka an bɛɛ ɲɛda wulilen bɛ Matigi nɔɔrɔ ye i ko galasi kɔnɔ, an bɛ yɛlɛma ka kɛ o ja kelen ye ka bɔ nɔɔrɔ la ka taa nɔɔrɔ la, i ko Matigi Ni barika la.

1 Piɛrɛ 5.2 Aw ye Ala ka sagakulu balo aw cɛma, aw kana u kɔlɔsi ni degun ye, nka aw sago la. Nafolo nɔgɔlen kosɔn tɛ, nka hakili labɛnnen de kosɔn.

Piɛrɛ bɛ pastɛriw bila ka Ala ka sagakulu ɲɛminɛ ni diyanye ye, k’a sɔrɔ u ma nafolomafɛnw makɔnɔ.

1. Nafa minnu b’a la ka baara kɛ ni hakili ɲuman ye

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka kɛ Ala ka sagakulu ka sagagɛnna ye

1. Kɛwalew 20:28-35 - Paul ka laadilikan min kɛra Efese egilisi maakɔrɔw ye

2. Jeremi 3:15 - Ala ye wele bila sagagɛnnaw ma walisa u k’a ka sagakuluw ladon.

1 Piɛrɛ 5.3 Aw kana kɛ Ala ka ciyɛn kuntigiw ye, nka aw ka kɛ misali ye sagakulu ye.

Kerecɛnw man kan ka kɛ kuntigibaw ye, nka o nɔ na, u ka kan ka kɛ misali ye sagakulu bolo.

1. "Ka baara kɛ misali ye: Ka Ala ka mɔgɔw ɲɛminɛ, o kɔrɔ ye min ye".

2. "Kɔrɔsili Krisita farikolo la: Majigilenya nafa".

1. Matiyu 20:25-27 - Yesu ko: «Aw b’a dɔn ko siya wɛrɛw kuntigiw bɛ u kuntigiya, u ka mɔgɔbaw bɛ kuntigiya kɛ u kan. A kana kɛ ten aw cɛma. Nka mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye aw cɛma, o ka kan ka kɛ aw ka jɔn ye, ani mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ aw cɛma fɔlɔ ye, o ka kɛ aw ka jɔn ye, i ko Mɔgɔ Denkɛ ma na baara kɛ a ye, nka a ka baara kɛ, ka a ni di ka kɛ mɔgɔ caman kunmabɔsara ye. ” .

2. 1 Kɔrɛntekaw 11:1 - Aw ka kɛ ne ladegebagaw ye, i ko ne fana bɛ Krisita ladege cogo min na.

1 Piɛrɛ 5.4 Ni sagagɛnnaw kuntigi nana i yɛrɛ jira, aw na nɔɔrɔ masafugulan sɔrɔ min tɛ ban.

Dannabaaw na sara ni nɔɔrɔ masafugulan banbali ye ni Yesu Krisita, Sagagɛnnaw kuntigi y’a jira.

1. Dannaya sara: 1 Piɛrɛ 5:4 lajɛ

2. Krisita ka nɔɔrɔ banbali: Nɔɔrɔ masafugulan faamuyali 1 Piɛrɛ 5:4 kɔnɔ

1. Zaburu 23:1-4

2. Matiyu 25:31-46

1 Piɛrɛ 5.5 O cogo kelen na, aw dɔgɔmanninw, aw ka aw yɛrɛ majigin cɛkɔrɔba kɔrɔ. Ɔwɔ, aw bɛɛ ka kolo ɲɔgɔn kɔrɔ, ka majigin fini don, katuguni Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, ka nɛɛma di majiginlenw ma.

Kerecɛnw ka kan ka kolo ɲɔgɔn ye ani ka majigilenya fini don, i n’a fɔ Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ ani ka nɛɛma jira mɔgɔ majiginlenw na.

1. Kuncɛbaya ni majigilenya: Mun na Ala bɛ kelen mafiɲɛya ani ka tɔ kelen kanu

2. "An ka fini don ni majigilenya ye": Ka tugu Ala ka ci fɔlen kɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Yakuba 4:6 - "Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma."

2. Filipekaw 2:3-8 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

1 Piɛrɛ 5.6 Aw ka aw majigin Ala bolo barikama kɔrɔ, walisa a ka aw kɔrɔta waati bɛnnen na.

An ka kan ka an majigin Ala ɲɛ kɔrɔ, walisa a ka an kɔrɔta ni waati sera.

1. Majigilenya nafa ka bon ani a bɛ na ni Ala ka nɛɛma ye cogo min na.

2. Ala ka dugawu bɛ kɛ waati min na ani a dafalen don cogo min na tuma bɛɛ.

1. Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

2. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani a ka bin.

1 Piɛrɛ 5.7 Aw ka aw hami bɛɛ da a kan. katuguni a b'a janto aw la.»

Tɛmɛsira:

A ka bataki fɔlɔ la min cilen bɛ egilisi ma, Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u haminankow ni u haminankow bila Matigi kan, bawo a b’a janto u la.

Piɛrɛ bɛ Krecɛnw laadi u ka da Ala la n’u ka haminankow ni u ka haminankow ye, k’a sɔrɔ a bɛ u janto u la ni kantigiya ye.

1. “Matigi b’a janto a ka mɔgɔw la” .

2. “An ka haminankow da Matigi kan” .

1. Matiyu 6:25-34 - Yesu ka kalan min b kuma hamibaliya kan

2. Zaburu 55:22 - I ka doni da Matigi kan, a na i dɛmɛ.

1 Piɛrɛ 5:8 Aw ka aw hakili to a la, aw ka aw ɲɛmajɔ. Katuguni aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun.

Dannabaaw ka kan ka to u ɲɛ na ani ka to u hakili la, iko jinɛ bɛ yen tuma bɛɛ ani ka sababu ɲini ka bin.

1. Sitanɛ bɛ dogo la tuma bɛɛ: Ka a faamu ko an ka kan ka an ɲɛmajɔ.

2. Hakilitigiya fanga: Ka to i ɲɛ na jugu ma.

1. Efesekaw 6:10-18 - Ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ.

2. Yakuba 4:7 - Ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

1 Piɛrɛ 5.9 Aw ka aw kɛlɛ aw ka dannaya la, k'a masɔrɔ aw k'a dɔn ko o tɔɔrɔw bɛ aw balimaw la minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ.

Bibulu bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u ka dannaya la, hali ni tɔɔrɔw bɛ u kan, ikomi u dannabaaw caman fana bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ.

1. I ka to i ka dannaya la: Kalan min bɛ 1 Piɛrɛ 5:9 kɔnɔ

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔliw kan dannaya fɛ: 1 Piɛrɛ 5:9

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase.

2. Heburuw 10:35-36 - O de kosɔn, aw kana aw ka dannaya fili, o min sara ka bon. Aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na, aw ka se ka layidu talen sɔrɔ.

1 Piɛrɛ 5.10 Nka nɛɛma bɛɛ ka Ala min ye an wele ka taa a nɔɔrɔ banbali la Krisita Yesu barika la, aw kɛlen kɔ ka tɔɔrɔ dɔɔni kɛ, o bɛ aw dafa, ka aw sabati, ka barika don aw la, ka aw sigi.

Neema b Ala b an wele ka taa nɔɔrɔ banbali la Yesu Krisita barika la, an kɛlen kɔ ka tɔɔrɔ waati dɔ kɔnɔ.

1. Ka da Ala ka nɛɛma la: Ka fanga sɔrɔ waati gɛlɛnw na

2. Ala ka nɔɔrɔ banbali: Ka se an ka weleli sanfɛla la

1. Esayi 40:31 – Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Romɛkaw 8:18 – Ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

1 Piɛrɛ 5.11 Nɔɔrɔ ni kuntigiya ka kɛ ale de ye badaa-badaa. Amiina.

Piɛrɛ bɛ dannabaaw jija u ka Ala bonya ni tanuli ni nɔɔrɔ ye, badaa-badaa.

1. Tanuli fanga: Ala bonya bɛ sara banbali sɔrɔ cogo min na

2. Aw ka ɲagali Matigi la: Ala ka fanga nɔɔrɔma seli

1. Zaburu 103:19–22 —Matigi y’a ka masasigilan sigi sankolo la, a ka masaya bɛ bɛɛ kunna.

2. Jirali 5:12 —Sagaden min fagara, o ka kan ka fanga ni nafolo ni hakilitigiya ni fanga ni bonya ni nɔɔrɔ ni tanuli sɔrɔ!

1 Piɛrɛ 5.12 Ne ye sɛbɛn surun dɔ ci aw ma, i ko ne hakili la, ne ye Ala ka nɛɛma lakika ye, ko nin ye Ala ka nɛɛma lakika ye.

Silvanus ye bataki surun sɛbɛn dannabaaw ma, ka seereya kɛ ko u jɔlen bɛ Ala ka nɛɛma lakika la.

1. Ka jɔ Ala ka nɛɛma lakika la

2. Bonya min b’an bolo ka Ala ka nɛɛma sɔrɔ

1. Efesekaw 2.8-9 Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2. Tite 2:11-12 Katuguni Ala ka nɛɛma jirala, ka kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, ka an dege ka ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, ka an yɛrɛ minɛ, ka tilennenya ni Ala ɲɛsiran ɲɛnamaya kɛ bi waati la.

1 Piɛrɛ 5.13 Babilonɛ jɛkulu min sugandira ka fara aw kan, o bɛ aw fo. Ne denkɛ Marcus fana bɛ ten.

Babilonɛ egilisi b’a ka foli ci dannabaaw ma.

1. Ala ka kanuya tɛ dan dɔn, hali a bɛ se dannabaaw ma minnu bɛ yɔrɔ janw na.

2. An bɛɛ sirilen bɛ Krisita farikolo la, hali ni an yɔrɔ ka jan cogo o cogo.

1. Kɛwalew 2:44-45 - "Dannabaaw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. U tun bɛ u bolofɛnw ni u ka fɛnw feere ka sɔrɔw tila mɔgɔw bɛɛ ma, i n'a fɔ u mago tun bɛ minnu na."(Alimankan na)

2. Efesekaw 4:4-6 - "Farikolo kelen ni Ni kelen de b yen—i ko aw welelen don cogo min na jigiya kelen na min ye aw weleli ta ye— Matigi kelen, dannaya kelen, batiseli kelen, Ala kelenpe ani bɛɛ Fa bɛ fɛn bɛɛ kan ani fɛn bɛɛ fɛ ani fɛn bɛɛ la."

1 Piɛrɛ 5.14 Aw ka ɲɔgɔn fo ni kanuya susuli ye. Hɛrɛ ka kɛ aw bɛɛ ye Krisita Yesu la. Amiina.

Dannabaaw ka kan ka kanuya jira ɲɔgɔn na, u kɛtɔ ka ɲɔgɔn fo ni kanuya susuli ye ani ka hɛrɛ ɲini Krisita Yesu kɔnɔmɔgɔw ye.

1. Ka ɲɔgɔn kanu: Kanuya susuli nafa

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ ka kɛ Krisita Yesu la: Ka hɛrɛ sɔrɔ

1. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya la."

2. Kolosekaw 3:15 - "Aw welelen don farikolo kelen na, Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na. Aw ka barika da a ye."

Piɛrɛ filanan 1 ye Piɛrɛ ka bataki filanan tilayɔrɔba fɔlɔ ye, ciden bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka bonya u ka dannaya la ani ka u hakili jigin dɔnniya, jogoɲumanya ani hakilisigi nafa la u ka taama ni Krisita ye.

Dakun fɔlɔ: Piɛrɛ b’a daminɛ k’a sinsin dannaya ni dɔnniya nafa kan (2 Piɛrɛ 1:1-4). A b’a ka bataki ci mɔgɔw ma minnu ye dannaya sɔrɔ min bɛ bɛn cidenw ta ma. Ala ka Ala ka sebaaya sababu fɛ, dannabaaw mago bɛ fɛn o fɛn na ɲɛnamaya ni Ala ɲɛsiran kama, o bɛɛ dira u ma. Ni u bɛ Krisita ni a ka layiduw dɔn, u bɛ se ka kisi tiɲɛni ma min bɛ sɔrɔ diɲɛ negew fɛ, ka u sen don Ala ka Ala cogoya la.

Dakun 2nan: Piɛrɛ b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka jogoɲumanya, dɔnniya, yɛrɛminɛ, sabatili, Ala ɲɛsiran, balimaya kanuya ani kanuya fara u ka dannaya kan (2 Piɛrɛ 1:5-11). Ni dannabaaw bɛ tugu o jogo suguw kɔ ni timinandiya ye ani ka bonya u kɔnɔ, dannabaaw bɛna nafa sɔrɔ ani ka den sɔrɔ u ka Yesu Krisita dɔnniya la. O jogo suguw tɛ mɔgɔ minnu na, a fɔra olu ye ko u bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan walima ko u ye fiyentɔw ye. Piɛrɛ b’a sinsin a kan ko ni dannabaaw bɛ o jogo ɲumanw kɛ ka caya, u tɛna bin abada, nka u bɛna bisimilali nafama sɔrɔ masaya banbali kɔnɔ.

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni Piɛrɛ ye a ka kalandenw hakili jigin a ka saya nata ko la (2 Piɛrɛ 1:12-21). A b’a fɛ u hakili ka jigin o kow la tuma bɛɛ hali n’a tɛ yen. A b’u hakili sigi ko a ma tugu nsiirinw kɔ minnu labɛnna ni hakilitigiya ye tuma min na a tun bɛ Krisita weleweleda, nka a y’a ka bonya seereya ye a yɛrɛ ɲɛ na kulu senuma kan. Ka fara o kan, a b’a sinsin a kan ko Sɛbɛnniw kiraya kuma si ma bɔ hadamadenw ka kɔrɔfɔli la, nka a dira mɔgɔw sababu fɛ minnu bilala hakili la Ni Senu fɛ.

Kuma surun na, .

Piɛrɛ filanan tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ dannabaaw wele u ka bonya u ka dannaya la, u kɛtɔ ka jogo ɲuman suguya caman fara u ka ɲɛnamaya kan.

Piɛrɛ b’a jira cogo min na Ala ka sebaaya sababu fɛ, u mago bɛ fɛn o fɛn na ɲɛnamaya ni Ala ɲɛsiran kama, o bɛɛ dira u ma.

Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u ka timinandiya ka tugu jogo ɲumanw kɔ i n’a fɔ dɔnniya, yɛrɛminɛ, alaɲɛsiran, balimaya kanuya,

ani kanuya min bɛ u ka dannaya kɛrɛfɛ—o bɛ na ni nafa ni den ye.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilijiginw ye Piɛrɛ ka saya nata ko la, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin a yɛrɛ ka seereya kan Krisita ka bonya ko la.

A b’a sinsin a kan ko Sɛbɛnniw ma sinsin hadamadenw ka faamuyali kan, nka u bɔra mɔgɔw la minnu hakili la Ni Senu fɛ—o ye a ka fanga seereya ye iko dannabaaw bilasiralifɛn min bɛ se ka da u kan.

2 Piɛrɛ 1.1 Simɔn Piɛrɛ, Yesu Krisita ka baarakɛla ani a ka ciden, aw bɛ dannaya nafama sɔrɔ an fɛ Ala ka tilennenya ni an Kisibaa Yesu Krisita barika la.

Yesu Krisita ka baarakɛla ani a ka ciden Simɔn Piɛrɛ bɛ sɛbɛn ci mɔgɔ minnu ma, olu minnu ye dannaya kelen sɔrɔ Ala ni Yesu Krisita la tilennenya barika la.

1. Yesu Krisita ka dannaya nafama

2. Ka tilennenya sɔrɔ Ala ni Yesu Krisita barika la

1. Romkaw 3:21-22, "Nka sisan Ala ka tilennenya jiralen don sariya ni kiraw fɛ, Ala ka tilennenya, dannaya barika la Yesu Krisita la, o jirala bɛɛ la ani mɔgɔ bɛɛ la." danaya."

2. Galasikaw 2:16, "k'a dɔn ko mɔgɔ tɛ jo sɔrɔ sariya kɛwalew fɛ, nka dannaya de kosɔn Yesu Krisita la, an yɛrɛ dara Krisita Yesu la, walisa an ka jo sɔrɔ dannaya fɛ Krisita la, an kana kɛ kɛwalew fɛ." Sariya la, katuguni mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ.»

2 Piɛrɛ 1.2 Neema ni hɛrɛ ka caya aw ye Ala ni an Matigi Yesu dɔnniya barika la.

2 Piɛrɛ 1:2 bɛ dannabaaw jija u ka Ala ni Yesu dɔnniya ɲini, o bɛna nɛɛma ni hɛrɛ lase.

1. Ka Ala ni Yesu dɔn, o bɛ na ni hɛrɛ ni nisɔndiya ye.

2. Ka bonya Ala dɔnniya la, o bɛ na ni bonya ye alako ta fan fɛ.

1. Jeremi 29:13 - I na ne ɲini ka ne sɔrɔ ni i ye ne ɲini ni i dusukun bɛɛ ye.

2. Galasikaw 5:22-23 - Nka Ni Senu den ye kanuya, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, ɲumanya, ɲumanya, kantigiya ye.

2 Piɛrɛ 1.3 A ka Ala ka sebaaya ye ɲɛnamaya ni Ala ɲɛsiran ko bɛɛ di an ma cogo min na , o dɔnni barika la, min ye an wele nɔɔrɔ ni jogoɲumanya la.

An mago bɛ fɛn minnu na ɲɛnamaya kama ani ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛsiran na, Ala ye olu bɛɛ di an ma, Yesu dɔnni fɛ min ye an wele ka kɛ senumaw ye ani ka ko ɲuman kɛ.

1. Ka Ala ka ɲɛnamaya ni Ala ka nilifɛn minɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni Ala ka weleli ye

1. Romɛkaw 8:28-29 – “An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y’a latigɛ ka kɛ i n’a fɔ a Denkɛ ja, walisa a ka kɛ den fɔlɔ ye balima caman cɛma.”

2. Efesekaw 2:10 – “Anw ye a ka baara ye, an dana Krisita Yesu la baara ɲumanw kama, Ala ye minnu labɛn ka kɔn o ɲɛ walisa an ka taama u kɔnɔ.”

2 Piɛrɛ 1:4 O de kosɔn, layidu belebelebaw ni layidu nafamabaw dira an ma, walisa aw ka kɛ Ala ka jogo ta fan fɛ o layidu la, ka aw yɛrɛ kisi toli ma min bɛ diɲɛ kɔnɔ nege juguw barika la.

Ala ye layidubaw ni layidu nafama caman di an ma, minnu b’a to an ka kɛ a ka Ala cogoya jɛɲɔgɔnw ye ani ka an yɛrɛ tanga diɲɛ tiɲɛni ma min bɛ sɔrɔ an negew fɛ.

1. Ala ka layiduw: Ka kɛ a ka Ala cogoya senfɛmɔgɔw ye

2. Ka boli nege juguw nɔ jugu la

1. Romɛkaw 8:14-17 Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. Efesekaw 2:1-10 Katuguni aw ye kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la, nka o ma bɔ aw yɛrɛw la. o ye Ala ka nilifɛn ye.

2 Piɛrɛ 1.5 Ka fara o kan, aw ka timinandiya bɛɛ kɛ ka jogo ɲumanw fara aw ka dannaya kan. ani ka ɲɛsin dɔnniya ɲuman ma;

Dannabaaw ka kan ka jogoɲumanya ni dɔnniya fara u ka dannaya kan ni timinandiya ye.

1. Dannaya timinandiya fanga: An bɛ se ka bonya cogo min na jogoɲumanya ni dɔnniya la

2. Ka jusigilan barikama sigi: Dannaya, jogoɲumanya ani dɔnniya

1. Yakuba 1:5 - "Ni hakilitigiya dɛsɛ aw la, a ka Ala deli, min bɛ fɛn di mɔgɔw bɛɛ ma ni dusu ye, k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔfɔ, o na di a ma."

2. Kolosekaw 3:14-15 - "Ka tɛmɛn nin kow bɛɛ kan, aw ka kanuya don, o min ye dafalenya sirilan ye. Ala ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, aw welera o de kama farikolo kelen na, ka kɛ." aw ye barika da Ala ye."

2 Piɛrɛ 1.6 Aw ka yɛrɛminɛ ka dɔnniya sɔrɔ. ani ka muɲuli kɛ ka i yɛrɛ minɛ; Ka muɲuli kɛ Ala ɲɛsiran ye.

Piɛrɛ bɛ dusu don Krecɛnw kɔnɔ u ka dɔnniya, yɛrɛminɛ, muɲuli ani Ala ɲɛsiran fara u ka dannaya kan.

1. Ka bonya Ala kan: Krecɛn ka taama

2. Ka muɲuli ni yɛrɛminɛ sɛnɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ teliya

1. Yakuba 1:2-4 – “Ne balimaw, ne balimaw, ni aw bɛ kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Timinandiya k’a ka baara ban walisa aw ka kɔgɔ ani ka dafa, foyi kana dɛsɛ.”

2. Romɛkaw 5:3-5 – “O dɔrɔn tɛ, nka an bɛ waso an ka tɔɔrɔw la fana, katuguni an b’a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ muɲuli lase mɔgɔ ma. timinandiya, jogoɲumanya; ani jogo, jigiya. Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya bɔnna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.”

2 Piɛrɛ 1.7 Balimakɛ ɲumanya fana ka di Ala ɲɛsiran ye. ani ka balimaya ɲumanya kɛ kanuya la.

Piɛrɛ b’a ka kalandenw jija u ka tugu Ala ɲɛsiran kɔ, balimaya ɲumanya, ani kanuya kɔ.

1. "Ala ni kanuya: Weelekan ka tugu weleli sanfɛla la".

2. "Sira min bɛ taa senuya la: Balimaya ɲumanya ni kanuya jirali".

1. Romɛkaw 12:10 - "Aw ka aw yɛrɛ di ɲɔgɔn ma kanuya la. Aw ka ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan."

2. 1 Yuhana 3:16-18 - "An b'a dɔn kanuya ye min ye, o filɛ nin ye: Yesu Krisita y'a ni di an kosɔn. An ka kan ka an ni di an balimaw ni an balimamusow kosɔn balimakɛ walima balimamuso min mago bɛ dɛmɛ na nka a tɛ hinɛ u la, Ala ka kanuya bɛ se ka kɛ o tigi la cogo di? Denmisɛn kanulenw, an kana kanu ni kuma walima kuma ye nka ni kɛwalew ni tiɲɛ ye."

2 Piɛrɛ 1.8 Ni o kow bɛ aw kɔnɔ, ni u cayara, o b'a to aw kana kɛ denntan ye, wa aw kana den kɛ an Matigi Yesu Krisita dɔnniya la.

Piɛrɛ b’a ka kalandenw jija u ka den Yesu Krisita dɔnniya la, a kɛtɔ k’a lajɛ ko jogo ɲumanw i n’a fɔ dannaya, jogoɲumanya, dɔnniya, yɛrɛminɛ, muɲuli, Ala ɲɛsiran ani balimaya ɲumanya bɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ .

1. Den caman sɔrɔli: Ka ɲumanya ɲɛnamaya sɛnɛ Krisita la

2. Dɔnniya sira: Ka bonya dannaya, jogoɲumanya, yɛrɛminɛ, muɲuli ani Ala kan

1. Kolosekaw 3:16-17 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw binna kɔrɔbɔli suguya caman na, aw ka o bɛɛ jate nisɔndiya ye. Aw k'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Nka muɲuli ka kɛ a ka baara dafalen ye, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, foyi kana dɛsɛ aw la.

2 Piɛrɛ 1.9 Nka nin kow dɛsɛbagatɔ ye fiyentɔ ye, a tɛ se ka yeli kɛ yɔrɔjan, a ɲinɛna a kɔ ko a saniyalen don ka bɔ a ka jurumu kɔrɔw la.

Mɔgɔ min tɛ ni jogo nafamaw ye, i n’a fɔ dannaya, jogoɲumanya, dɔnniya, yɛrɛminɛ, muɲuli, alaɲɛsiran, balimaya ɲumanya ani kanuya, o tigi ye fiyentɔ ye alako ta fan fɛ, wa a ɲinɛna a ka jurumu tɛmɛnenw yafa kɔ.

1. "Nafa minnu bɛ danaya sɔrɔli la".

2. "Ala ka yafa sebaaya".

1. Yuhana 8:12 - Yesu kumana jama f tugun tuma min na, a ko: «Ne ye dinye yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ.”

2. Rom=kaw 8:1-2 - O de kosn sisan, mg minnu b Krisita Yesu la, jalaki si t yen sisan, sabu Krisita Yesu barika la, Ni Senu ka sariya min b namaya di, o ye aw hrnya ka b jurumu ni saya sariya ma.

2 Piɛrɛ 1.10 O de kosɔn balimaw, aw ka aw jija ka aw weleli ni aw ka sugandili sabati, katuguni ni aw bɛ nin kow kɛ, aw tɛna bin abada.

Dannabaaw ka kan k’u jija k’u ka weleli n’u ka sugandili dafa, bawo o kɛli bɛna a to u kana bin abada.

1. "I ka weleli lakana: Timinandiya sira".

2. "Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye: Ka i ka sugandili kɛ tiɲɛ ye".

1. Romɛkaw 8:28-30 - An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A ye minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y'a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

2. Heburuw 3:12-14 - Balimaw, aw k’aw janto aw la, walisa dannayabaliya dusukun jugu kana kɛ aw si la, ka bɔ Ala ɲɛnama la. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi don o don, k'a sɔrɔ a bɛ wele Bi. walisa aw si kana gɛlɛya jurumu ka nanbara barika la.» K'a masɔrɔ an bɛ kɛ Krisita jɛɲɔgɔnw ye, n'an y'an ka dannaya daminɛ na fo ka se a laban ma.

2 Piɛrɛ 1.11 O cogo la, don na kɛ aw ye kosɛbɛ an Matigi ni an Kisibaa Yesu Krisita ka masaya banbali la.

Piɛrɛ bɛ dannabaaw jija u ka cɛsiri bɛɛ kɛ ka dɔ fara u ka dannaya kan walisa u ka don caman sɔrɔ Krisita ka masaya banbali la.

1: Ala ye layidu ta ko don caman bɛna kɛ a ka masaya kɔnɔ dannabaaw ye minnu bɛ cɛsiri kɛ ka dɔ fara u ka dannaya kan.

2: An bɛ se ka nisɔndiya banbali sɔrɔ n’an b’an jija ka dɔ fara an ka dannaya kan Yesu la.

1: Yakuba 2:14-17 – dannaya min tɛ kɛwalew ye, o sara.

2: 1 Kɔrɛntekaw 15:58 – O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana wuli, ka caya tuma bɛɛ Matigi ka baara la, k’a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

2 Piɛrɛ 1.12 O de y'a to ne tɛna ne hakili to o kow la tuma bɛɛ, hali ni aw b'u dɔn, ka sabati sisan tiɲɛ la.

Piɛrɛ b’a ka kalandenw jija u k’u hakili to tiɲɛ na, ka sabati a kɔnɔ.

1. Nafa min b’a la ka an hakili to tiɲɛ na.

2. Ka i yɛrɛ sabati tiɲɛ na.

1. Esayi 26:3 - Minnu bɛɛ dalen bɛ i la, i na olu bɛɛ mara hɛrɛ dafalen na, minnu bɛɛ hakili sigilen bɛ i kan!

2. Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu k I ma.

2 Piɛrɛ 1.13 Ɔwɔ, ne hakili la, a ka kan ka aw lawuli ka aw hakili jigin tuma min na, ni ne bɛ nin fanibugu kɔnɔ .

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka to u jɔlen na ani ka to kantigiya la kibaru duman na, u ka sisan cogoya mana kɛ cogo o cogo.

1. I ka jɔ i ka limaniya la: I bɛ se ka to i basigi cogo min na waati gɛlɛnw na

2. Hakililajigin fanga: An bɛ se ka to an yɛrɛ la cogo min na Kibaru Duman la

1. Esayi 40:31-Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.»

2. Heburuw 13:5-Aw ka baro ka kɛ ni wasabaliya ye; Fɛn minnu bɛ aw bolo, aw ka wasa, katuguni a y'a fɔ ko: «Ne tɛna i to yen abada, ne tɛna i bila abada.»

2 Piɛrɛ 1.14 K'a dɔn ko sɔɔni ne ka kan ka ne ka fanibugu in bila, i ko an Matigi Yesu Krisita y'a jira ne la cogo min na.

Ciden Piɛrɛ b’a dɔn ko a ka dugukolo kan farikolo bɛna halaki sɔɔni, wa ko a ka kan k’a labɛn a ka saya kama, i ko Yesu y’a jira a la cogo min na.

1. Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege saya sumaya la

2. Ka i labɛn banbali kama

1. Luka 12:20 - "Nka Ala y'a fɔ a ye ko: 'Naloman! Bi su in yɛrɛ la, i ka ɲɛnamaya bɛna ɲini i fɛ.'

2. Filipekaw 1:20-21 - "Ne jigi b'a kan kosɛbɛ, ne jigi b'a kan ko ne tɛna maloya cogo si la, nka ne na jagɛlɛya bɛrɛ sɔrɔ walisa sisan i ko tuma bɛɛ Krisita ka kɔrɔta ne farikolo la, ɲɛnamaya fɛ wo, saya fɛ. K'a masɔrɔ." ne fɛ, ka ɲɛnamaya, o ye Krisita ye, ka sa, o ye tɔnɔ ye.»

2 Piɛrɛ 1.15 Ne na a jija ne salen kɔfɛ, aw hakili ka to o kow la tuma bɛɛ.

2 Piɛrɛ sɛbɛnbaga b’a ka kalandenw jija u k’u hakili to tiɲɛ minnu na, a bɛ ka minnu kalan a salen kɔfɛ.

1. An hakili ka to Ala ka layiduw la: An bɛ se ka muɲu dannaya la cogo min na

2. Hakilijigin fanga: Ka miiri Ala ka tiɲɛw la

1. Zaburu 119:11 “Ne ye i ka kuma mara ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.”

2. Filipekaw 4:8 “A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn bɛ bonya, fɛn o fɛn tilennen don, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn bɛ tanu, ni fɛn o fɛn ka bon, ni fɛn dɔ bɛ yen min ka kan ni tanuli ye, aw ka miiri o la o kow ko la.”

2 Piɛrɛ 1.16 An ma tugu nsiirinw kɔ minnu labɛnna ni hakilitigiya ye, tuma min na an ye an Matigi Yesu Krisita ka sebaaya ni a nali ladɔnniya aw la, nka an kɛra a ka bonya seerew ye.

2 Piɛrɛ sɛbɛnbaga tun ye Yesu Krisita ka sebaaya ni a nali seere ye a ɲɛ na, wa a tun tɛ a jigi da maana dabɔlenw kan ni a tun bɛ o cikan lase.

1. Yesu seere minnu bɛ se ka da u kan: 2 Piɛrɛ 1:16 sɛgɛsɛgɛli

2. Yesu ka bonya: 2 Piɛrɛ 1:16 sɛgɛsɛgɛli

1. Matiyu 17:1-8 - Yesu ka fɛn caman tigɛli

2. Kɛwalew 1:3-8 - Yesu ka Yɛlɛn sankolo la

2 Piɛrɛ 1.17 A ye bonya ni nɔɔrɔ sɔrɔ Fa Ala fɛ, tuma min na o kumakan bɔra nɔɔrɔba la, ko: «Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ.»

Tɛmɛsira Fa Ala ye bonya ni nɔɔrɔ di Yesu ma tuma min na kumakan dɔ bɔra nɔɔrɔ ɲumanba la, o y’a jira ko Yesu ye a Denkɛ kanulen ye ani ko a diyara a ye kosɛbɛ.

1. Yesu ka nafa min tɛ se ka suman - Yesu ye bonya ni nɔɔrɔ min sɔrɔ a Fa fɛ, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Fa ka nisɔndiya - Fa ka nisɔndiya nafa faamuyali Yesu la.

1. Esayi 42:1 - "Ne ka baaraden filɛ, ne bɛ min dɛmɛ, ne ɲɛnatɔmɔlenw, ne ni nisɔndiya bɛ min na, ne ye ne ni da a kan, a na kiri lase siya wɛrɛw ma."

2. Matiyu 3:17 - "Mankan dɔ bɔra sankolo la k'a fɔ ko: Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, min ka di ne ye kosɛbɛ."

2 Piɛrɛ 1.18 An ye o kumakan mɛn ka bɔ sankolo la tuma min na an tun bɛ a fɛ kulu senuma kan.

2 Piɛrɛ sɛbɛnbaga bɛ waati dɔ lakali, tuma min na a ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la k’a to kulu senuma kan.

1. Ala kan mɛnni fanga

2. Senuma nafa

1. Esayi 30:21 - I tulo na kuma dɔ mɛn i kɔfɛ, ko: Sira ye nin ye, i ka taama a kan, ni i bɛ i kinin fɛ, ni i bɛ i kɔsegin numan fɛ.

2. Matiyu 7:24-27 - O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, ne na a suma ni hakilitigi dɔ ye, min y’a ka so jɔ farakurun kan fiɲɛw ye fiyɛ, ka o so gosi. A ma bin, katuguni a ju sigira farakurun kan.

2 Piɛrɛ 1:19 Kirayakuma kuma dɔ fana bɛ an bolo min dafalen don ka tɛmɛ o kan. O de y'a to aw ye aw janto o la, i ko yeelen min bɛ yeelen bɔ dibi la, fo tile ka bɔ, ka tile dolow wuli aw dusukunw na.

Piɛrɛ bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u k’u janto kiraya kuma jɛlen na, bawo o ye yeelen ye min bɛna u bilasira dibi la fo Yesu ka segin.

1. Kiraya kuma yeelen: Ka da Ala ka Kuma kan

2. Ala ka Kuma min tɛ ban: Gafe min bɛ se ka da a kan ɲɛnamaya kama

1. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira ye.

2. Esayi 8:20 - Ka ɲɛsin sariya ni seereya ma: ni u ma kuma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye, o bɛ kɛ bawo yeelen tɛ u kɔnɔ.

2 Piɛrɛ 1.20 Aw k’a dɔn fɔlɔ ko Kitabu kiraya kuma si tɛ kɔrɔ fɔ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye.

Bibulu bɛ bɔ Ala ka hakili senu fɛ, wa a man kan ka kɔrɔfɔ ni a ma jateminɛ kɛ Bibulu kɔnɔkow bɛɛ la.

1. Bibulu iko Ala ka Kuma: A ka kiraya kumaw kɔrɔ fɔcogo

2. Kow faamuyali: Bibulu faamuyali gafe

1. Dutɛrɔnɔmɛ 29:29 - "Gundo kow ye Matigi an ka Ala ta ye, nka fɛn minnu jirala, olu ye anw ni an denw ta ye fo abada, walisa an ka nin sariya kumaw bɛɛ kɛ."

2. Esayi 28:10-11 - "Katuguni cikan ka kan ka kɛ cikan kan, cikan ka kan ka kɛ ci kan, tigɛli ka kan ka kɛ tigɛli kan, tigɛli kan, tigɛli kan; yan dɔɔnin, dɔɔnin yen."

2 Piɛrɛ 1.21 Kirayakuma ma na fɔlɔ hadamaden sago de kosɔn, nka Ala ka mɔgɔ senumaw tun bɛ kuma Ni Senu fɛ.

Kiraya kuma minnu bɛ Bibulu kɔnɔ, olu ma bɔ hadamaden sago la, nka a bɔra Ni Senu de la, min bɛ Ala ka mɔgɔ senumaw bila sira.

1. "Kiraya fanga: Ala ka kumakan Hadamaden sababu fɛ".

2. "Bibulu ka kirayakuma danfara: Ala ka kuma anw ye".

1. Esayi 59:21 - "Ne kɔni ye ne ka layidu ye u fɛ, Matigi ko: Ne ni min bɛ i kan , ne ye ne ka kuma minnu don i da la, olu tɛna bɔ i da la I bɔnsɔn da la, i bɔnsɔn da la, Matigi ko ten kabini sisan fo badaa.»

2. Heburuw 1:1-2 - "Ala min tun bɛ kuma a faw fɛ waati caman na ani cogo caman na kiraw fɛ, a kumana an fɛ nin don labanw na a Denkɛ fɛ, a ye min sigi fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ye." fɛnw, a ye diɲɛw da ale de sababu fɛ.»

Piɛrɛ filanan 2 ye Piɛrɛ ka bataki filanan tilayɔrɔba filanan ye, ciden bɛ lasɔmi ka ɲɛsin karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma ani u ka fanga tiɲɛni ma egilisi kɔnɔ. A b’u ka nanbara kɛwalew bɔ kɛnɛ kan, k’u ka kiritigɛ nata ɲɛfɔ, ka dannabaaw jija u ka to u jɔlen na tiɲɛ na.

Dakun fɔlɔ: Piɛrɛ bɛ daminɛ ni kira nkalontigɛlaw ni karamɔgɔw ka kɛta jirali ye (2 Piɛrɛ 2:1-3). A b’a lasɔmi ko i n’a fɔ kira nkalontigɛlaw tun bɛ Ala ka mɔgɔw cɛma cogo min na fɔlɔ, karamɔgɔ nkalontigɛlaw fana bɛna kɛ u cɛma minnu bɛna diinɛ tiɲɛnenw don. O nanbaratɔw bɛna dannabaaw nafa n’u ka nanbara kumaw ye, ka ban hali Matigi la min y’u san. U ka namara ni u ka fɛnw kɛcogo bɛna mɔgɔ caman bila sira la, ka halakili lase u yɛrɛ ma.

Dakun 2nan: Ciden bɛ misaliw di minnu bɔra tariku kɔnɔ walisa ka Ala ka kiri jira mɔgɔ minnu bɛ ban a ka kuntigiya la (2 Piɛrɛ 2:4-10a). A b’a jira ko Ala ma yafa mɛlɛkɛw ma tuma min na u ye jurumu kɛ, nka a y’u fili jahanama kɔnɔ. A bɛ Nuhun bɔnsɔn ani Sodɔmu ni Gomɔrɛ fana kofɔ iko Ala ka kiritigɛcogo misaliw juguya ko la. Nka, a bɛ dannabaaw hakili sigi ko Ala b’a dɔn cogo min na a bɛ se ka Ala ɲɛsiranbagaw kisi kɔrɔbɔliw ma, k’a sɔrɔ a bɛ ɲangili mara mɔgɔ tilenbaliw ye. Piɛrɛ b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu b’u yɛrɛ bila jurumu la, ka kuntigiya mafiɲɛya, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, halakili ka teli ka olu sɔrɔ.

Dakun 3nan: Piɛrɛ bɛ t’a fɛ ka karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka jogo ɲɛfɔ (2 Piɛrɛ 2:10b-22). A b’u jira i n’a fɔ kuncɛbaw, mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ sago kɛ, minnu tɛ sigasiga ka sankololafɛnw tɔgɔ tiɲɛ walima ka kuma jugu fɔ u tɛ min faamu. Farikolo negew b’u lasun ani ka mɔgɔ wɛrɛw lafili u ka kɛwale juguw kɛ k’a sɔrɔ u bɛ layidu ta ko u bɛna hɔrɔnya ka bɔ kɔlɔlɔw la. Nka, u yɛrɛw ye nanbarako jɔnw ye. Ciden y’u suma ni Balam ye—kira min dusu donna namara fɛ—ka u ka siniɲɛsigi suma ni wulu seginni ye a fɔɔnɔ na walima donsokɛ kolen seginnen ka wuli ka wuli bɔgɔ la.

Kuma surun na, .

Piɛrɛ filanan tilayɔrɔba filanan bɛ kɛ lasɔmini ye ka ɲɛsin karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu bɛna don egilisi kɔnɔ.

Piɛrɛ b’u ka nanbara kɛwalew bɔ kɛnɛ kan, k’a sinsin cogo min na u bɛ ban Krisita la ani ka dannabaaw nafa walisa ka u yɛrɛ nafa.

A bɛ tariku misaliw di minnu bɛ Ala ka kiri jira mɔgɔ minnu bɛ ban a ka kuntigiya la,

ka dannabaaw hakili sigi ko Ala bɛ alaɲɛsiranbagaw kisi cogo dɔn k’a sɔrɔ a bɛ ɲangili mara kojugukɛlaw ye.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka jogo wɛrɛw ɲɛfɔli ye — kuncɛbaya minnu bɛ bila jurumu negew fɛ — minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafili ka kɛ jogo juguw la k’a sɔrɔ u yɛrɛ ye nanbara jɔnw ye.

Piɛrɛ y’u suma ni Balam ye cogo jugu la, wa a b’u ka siniɲɛsigi jira iko fɛn min taamasiyɛn ye alako ta fan fɛ dɔgɔyali ye ani halakili laban ye.

2 Piɛrɛ 2:1 Nka kira nkalontigɛlaw fana tun bɛ jama cɛma, i ko karamɔgɔ nkalontigɛlaw na kɛ aw cɛma cogo min na, olu bɛna na ni nkalon tigɛlenw ye dogo la, ka ban Matigi ma min ye u san, ka halaki teliya lase u yɛrɛ ma.

Kira nkalontigɛlaw ni karamɔgɔw tun bɛ yen ka tɛmɛn ani u bɛna to ka kɛ, minnu bɛ na ni nkalontigɛlaw ye ani ka ban Matigi ma min y’u san, o bɛ taa ni u yɛrɛw halakili ye.

1. Farati min bɛ kira nkalontigɛlaw ni Karamɔgɔw kan

2. Ka ban Matigi la, o kɔlɔlɔw

1. Jeremi 23:16-17 - «Jɛkuluw Matigi ko: «Kira minnu bɛ kiraya kɛ aw ye, aw kana olu ka kuma lamɛn. U b’i kɛ nafa tɛ min na; U bɛ yelifɛn dɔ fɔ u yɛrɛw dusukun na, u tɛ bɔ Matigi da la.”

2. Matiyu 7:15-20 - «Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw fɛ sagaw ka finiw na, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye. Aw na u dɔn u denw fɛ. Yala mɔgɔw bɛ rɛzɛn lajɛ ŋaniyajuguw la wa, wala toroni bɛ bɔ jirisunw na wa? Hali n’o kɛra, jiri ɲuman bɛɛ bɛ den ɲuman kɛ, nka jiri jugu bɛ den jugu de kɛ. Jiri ɲuman tɛ se ka den jugu kɛ, jiri jugu fana tɛ se ka den ɲuman kɛ. Jiri o jiri tɛ den ɲuman kɛ, o bɛ tigɛ ka fili tasuma la. O de kosɔn aw na u dɔn u denw fɛ.”

2 Piɛrɛ 2.2 Mɔgɔ caman na tugu u ka sira juguw kɔ. Tiɲɛ sira na fɔ jugu ye ale de kosɔn.

Mɔgɔ caman bɛna tugu misali juguw kɔ ani o nɔ na, tiɲɛ bɛna tɔgɔ tiɲɛ.

1. Misali fanga: Ka ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye

2. Kana a to mɔgɔ wɛrɛw k’i ka tiɲɛ ɲɛfɔ

1. Ntalenw 22:1 - "Tɔgɔ ɲuman ka kan ka sugandi ka tɛmɛ nafoloba kan, nɛɛma ka fisa ni warijɛ walima sanu ye."

2. 1 Piɛrɛ 3:16 - "dusukun ɲuman ka kɛ aw la, walisa ni aw tɔgɔ tiɲɛna, minnu bɛ aw ka kɛwale ɲumanw mafiɲɛya Krisita la, olu ka maloya."

2 Piɛrɛ 2.3 U na kɛ jagofɛn ye aw fɛ ni namaratɔya ye.

Mɔgɔw bɛ nanbara kumaw fɔ walasa ka wari sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw la, wa u bɛna kiri tigɛ ani ka ɲangi o la.

1. Aw kana aw lafili: Farati min bɛ nafolo la

2. K’i dusukun kɔlɔsi: Farati minnu bɛ namara la

1. Ntalenw 28:25 - Min dusukun ye kuncɛbaya ye, o bɛ kɛlɛ lawuli, nka min bɛ a jigi da Matigi kan, o na fasa.

2. Efesekaw 5:3-5 - Nka jatɔya ni nɔgɔlenya bɛɛ, wala wasabaliya, o tɔgɔ kana fɔ siɲɛ kelen aw cɛma, i ko a ka kan ka kɛ mɔgɔ senumaw ye. Nɔgɔya tɛ, wala hakilintan kumaw, wala tulonko minnu man ɲi, nka barika dali ye. Aw y'a dɔn ko jatɔmuso si tɛ se ka ciyɛn sɔrɔ Krisita ni Ala ka masaya la.

2 Piɛrɛ 2.4 Ni Ala ma yafa mɛlɛkɛw ma minnu ye jurumu kɛ, nka a y'u fili jahanama la ka u don dibi la, walisa u ka bila kiritigɛ la.

Mɔgɔ minnu bɛ jurumu kɛ, ani minnu tɛ nimisa, Ala na kiri tigɛ olu kan.

1. Ala ka makari ni a ka kiri

2. Tilennenya ni nimisa

1. Heburuw 10:30 «Mɔgɔ min y’a fɔ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, an b’o dɔn, Matigi ko ten.» A fana ko: Matigi na kiri tigɛ a ka mɔgɔw kan.»

2. Ezekiɛl 18:30-32 «O de kosɔn, ne na kiri tigɛ aw kan, aw Israɛl ka so, aw bɛɛ kelen-kelen ka kɛwalew ye, Matigi Ala ko ten. Aw ka nimisa aw ka jurumuw bɛɛ la. O cogo la tilenbaliya tɛna kɛ aw halakili ye.» Aw ye aw ka jurumuw bɛɛ bɔ aw la. Aw ka dusukun kura ni hakili kura di aw ma, katuguni aw na sa, Israɛl somɔgɔw, mun na? Katuguni mɔgɔ salen ka saya tɛ diya ne ye, Matigi Ala ko ten.

2 Piɛrɛ 2.5 A ma hinɛ diɲɛ kɔrɔ la, nka a ye Nuhun kisi, tilennenya waajulikɛla, ka sanjiba lase Ala ɲɛsiranbaliw ka diɲɛ ma.

Ala ma hinɛ diɲɛ kɔrɔ mɔgɔw la, nka a ye Nuhun kisi, o min tun bɛ tilennenya waajuli kɛ, ka na ni sanjiba ye walisa ka Ala ɲɛsiranbaliw ɲangi.

1. "Nuhun: Dannaya misali dɔ cogoya juguw la".

2. "Ala ka tilennenya ni makari Nuhun ka kurunba maana kɔnɔ".

1. Romɛkaw 1:18-32 – Ala ka dimi tilenbaliya kama

2. Heburuw 11:7 – Nuhun ka dannaya ni a ka kanminɛli Ala ye

2 Piɛrɛ 2.6 Sodɔmu ni Gomɔri duguw ye buguri kɛ buguri ye, ka u kɛ misali ye Ala ɲɛsiranbaliw ye.

Ala ye Sodɔmɛ ni Gomɔri jalaki a kɛtɔ k’u kɛ buguri ye, k’u kɛ misali ye Ala ɲɛsiranbaliw bolo.

1. Tilenbaliya kɔlɔlɔw: Lakɔlɔsili min bɔra Sodɔmɛ ni Gomɔri

2. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na: Kalan min bɛ sɔrɔ Ala ye Sodɔmɛ ni Gomɔri jalaki

1. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Esayi 1:16-17 - Aw ka aw ko, ka aw saniya; aw ka kɛwale juguw bɔ ne ɲɛ kɔrɔ. aw ka kojugu kɛli dabila; Aw ye a dege ka ko ɲuman kɛ; kiri ɲini, ka degunbagatɔw lafiya, ka faantanw kiri tigɛ, ka muso cɛ salen deli.

2 Piɛrɛ 2.7 A ye Lɔti tilennen kisi, a tɔɔrɔlen juguw ka kɛwale nɔgɔlenw fɛ.

Lɔti kisira mɔgɔ juguw bolo Ala fɛ, ale min dusu tiɲɛna u ka kuma juguw kosɔn.

1. Ala ka sebaaya ka se sɔrɔ juguya kan

2. Baro senuma tɛ farati min na

1. Romɛkaw 12:2 - “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago ɲuman ni sɔnni ni dafalen min ye.”

2. Ntalenw 4:23 - “I ka i dusukun mara ni timinandiya bɛɛ ye, katuguni ɲɛnamaya kow bɛ bɔ o de la.”

2 Piɛrɛ 2:8 (Katuguni o cɛ tilennen sigilen bɛ u cɛma, a tun bɛ a ni tilennenya tɔɔrɔ don o don ni u ka kɛwale juguw ye.)

Cɛ tilennen min tun sigilen bɛ mɔgɔ juguw cɛma, o tun bɛ tɔɔrɔ don o don u ka sariya tilenbaliya walew fɛ, o tun bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ.

1. Se min bɛ Ala ka Kuma ye ani k’a mɛn

2. Jurumu ni tilennenya dusukun tiɲɛni

1. Zaburu 119:136 (Ne ɲɛ bɛ ɲɛji bɔn, katuguni mɔgɔw tɛ i ka sariya labato.)

2. Ntalenw 24:11 (Mɔgɔ minnu bɛ taa ni u ye, aw ka olu kisi, ka mɔgɔ minnu senna tiɲɛ ka taa fagali la, aw ka olu minɛ.)

2 Piɛrɛ 2.9 Matigi b’a dɔn cogo min na a bɛ se ka Ala ɲɛsiranbagaw kisi kɔrɔbɔliw ma, ka tilenbaliw mara kiritigɛ don na walisa u ka ɲangi.

Ala b mg tilennenw kisi cogo dn krw la, ani a na mg juguw ɲangi kiri don na.

1. Ala ka sebaaya: Ala bɛ a ka mɔgɔw kisi cogo min na ani ka kiri tigɛ u kan

2. Mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ juguw: Ka da Ala ka tilennenya la

1. Zaburu 37:39-40 - Nka mɔgɔ tilennenw ka kisili bɛ bɔ Matigi de la. Matigi na u dɛmɛ ka u kisi, a na u kisi mɔgɔ juguw ma, ka u kisi, katuguni u dalen bɛ a la.

. Ne na o sara, Matigi ko ten.»

2 Piɛrɛ 2.10 Nka minnu bɛ taama farisogo sira fɛ nɔgɔlenya nege la, ka kuntigiya mafiɲɛya. U ye kuncɛbaya kɛ, u yɛrɛ sago, u tɛ siran ka kuma jugu fɔ danbe kan.

Mɔgɔ minnu bɛ balo farisogo negew la ani minnu tɛ kuntigiya jate, Piɛrɛ bɛ lasɔmi olu ma, bawo u ye kuncɛbaw ye, wa u bɛna kuma jugu fɔ fangatigiw kan.

1: Ka bonya da Faama kan

2: Taama senuya la

1: Romɛkaw 13:1-2 - Ni bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2: Tite 3:1-2 - Aw k'a to u hakili la ko u ka kolo kuntigiw ni fangatigiw ye, ka kiritigɛlaw kan minɛ, ka u labɛn baara ɲuman bɛɛ kama, ka mɔgɔ jugu si fɔ, ka kɛ kɛlɛcɛw ye, nka u ka dususuma, ka fɛn bɛɛ jira dususuma ka di mɔgɔw bɛɛ ma.

2 Piɛrɛ 2.11 Mɛlɛkɛ minnu ka sebaaya ni u ka sebaaya ka bon, olu tɛ u jalaki Matigi ɲɛ kɔrɔ.

Mɛlɛkɛw, k’a sɔrɔ u fanga ka bon ani u fanga ka bon ni hadamadenw ta ye, u tɛ hadamadenw jalaki Matigi ɲɛ kɔrɔ.

1. "Mɛlɛkɛw nafa an ka dannaya la".

2. "Ala ka hinɛ ni a ka nɛɛma fanga".

1. Heburuw 1:14 - "Yala u bɛɛ tɛ baara kɛ hakiliw ye, minnu cilen don ka taa kisili ciyɛntalaw ye wa?"

2. Romkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a masɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

2 Piɛrɛ 2.12 Nka ninnu, i n’a fɔ waraba farimanw, minnu dabɔra ka minɛ ka halaki, u tɛ fɛn minnu faamu, olu bɛ kuma jugu fɔ. U na halaki pewu u yɛrɛw ka toli la.

Mɔgɔ minnu bɛ kuma jugu fɔ, u tɛ minnu faamu, Piɛrɛ bɛ olu lasɔmi, k’a masɔrɔ u bɛna halaki u yɛrɛ ka toli la.

1. Aw ye aw janto kuma jugu fɔli la aw tɛ min faamu

2. I tɛ min dɔn, ni i ye kuma jugu fɔ, o kɔlɔlɔw

1. Yakuba 3:1-2 - Ne balimaw, aw caman kana kɛ karamɔgɔw ye, k'a sɔrɔ an b'a dɔn ko o cogo la, an na kiritigɛ gɛlɛnba sɔrɔ. Katuguni an bɛɛ bɛ senna tiɲɛ cogo caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma sennatiɲɛ a ka kuma fɔlenw na, o ye mɔgɔ dafalen ye, min bɛ se ka farikolo bɛɛ minɛ fana.

2. Ntalenw 18:13- Min ye jaabi di sani a ka mɛnni kɛ, o ye nalomanya ni maloya ye a bolo.

2 Piɛrɛ 2.13 U na tilenbaliya sara sɔrɔ, i ko u b'a jate ko a ka di u ye ka yurukuyuruku kɛ tile fɛ. U ye nɔgɔw ni nɔgɔw ye, u bɛ u yɛrɛ lafili ni u yɛrɛ ka nanbaraw ye k'u to dumuni kɛ ni aw ye.

Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ye tilenbaliw ye, wa u bɛ nisɔndiya u ka jurumuw la, hali k’a sɔrɔ u bɛ nisɔndiya sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ.

1. “Ala ka kiri tigɛ mɔgɔ tilenbaliw kan” .

2. “Ka ɲɛnamaya kɛ cogo tilennen na jurumu diɲɛ kɔnɔ” .

1. Romɛkaw 6:23, “Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.”

2. Yakuba 4:17, “O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman dɔn, k’a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye.”

2 Piɛrɛ 2.14 U ɲɛw falen bɛ jatɔya la, u tɛ se ka jurumu dabila. ni sabatibaliw lafili: u ye dusukun min kɛ ni namara walew ye; den dangalenw :

Mɔgɔ minnu ɲɛw falen bɛ jatɔya la ani minnu tɛ se ka jurumu dabila, olu bɛ ka ni sabatibaliw lafili ani ka u dusukun dege ni namara walew ye, o bɛ na ni denmisɛnw dangalenw ye.

1. Aw kana aw yɛrɛ di kɔrɔbɔli ma- 2 Piɛrɛ 2:14

2. Nafabaliya walew danga- 2 Piɛrɛ 2:14

1. Yakuba 1:13-15 Kɔrɔbɔli tuma min na, mɔgɔ si kana a fɔ ko: “Ala bɛ ne kɔrɔbɔ”; sabu Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ, a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ fana.

2. Kolosekaw 3:5 O de kosɔn, aw ka dugukolo kan farikolo yɔrɔw faga: jatɔya, nɔgɔya, nege jugu, ani wasabaliya, o ye bolibato ye.

2 Piɛrɛ 2.15 U ye sira tilennen bila ka fili ka tugu Bosɛri denkɛ Balam ka sira la, tilenbaliya sara ka di a ye.

Piɛrɛ bɛ lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma, olu minnu filila ka tugu Balam ka sira la, o min tun bɛ wariko tɔnɔ ɲini.

1. Karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka faratiw

2. Ka tugu Ala ka siraw kɔ, ka tugu diɲɛ siraw kɔ

1. Jeremi 17:9, "Dusukun ye nanbara ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka jugu kosɛbɛ, jɔn bɛ se k'a dɔn?"

2. Yakuba 4:7-8, "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ. Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutɔw, aw ka aw bolow saniya, aw ka aw saniya." dusukun fila, aw hakili fila.»

2 Piɛrɛ 2.16 Nka a kɔrɔfɔra a ka tilenbaliya kosɔn.

Piɛrɛ ye mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ u ka kojuguw kosɔn, a tɔgɔ ma fɔ, ani fali dɔ min tun bɛ kuma ni hadamaden kan ye, o ye kira ka nalomanya kɔrɔfɔ.

1. Kana kɛ naloman ye - Kalan minnu bɛ bɔ Piɛrɛ ni fali ka maana na

2. Kɔrɔfɔli fanga - Kan kelen bɛ se ka ɲɛnamaya Changer cogo min na

1. 2 Piɛrɛ 2:16 - Nka a kɔrɔfɔra a ka tilenbaliya kosɔn, fali bobo min bɛ kuma ni hadamaden kan ye, o ye kira ka dibi bali.

2. Nɔnburuw 22:28-30 - Matigi ye fali da yɛlɛ, a y'a fɔ Balam ye ko: «Ne ye mun kɛ i la, i ye ne gosi siɲɛ saba?» Balam y'a fɔ fali ye ko: «Katuguni i ye ne tulo geren. N b’a fɛ npan tun bɛ ne bolo, katuguni sisan ne tun na i faga.” Fali y'a fɔ Balam ye ko: «I ye i ka fali min kan, kabini ne kɛra i ta ye, fo ka na se bi ma, yala ne tɛ i ka fali ye wa? Yala ne tun b’a fɛ ka nin kɛ aw la wa?” A ko: “Ayi.”

2 Piɛrɛ 2.17 Ninnu ye kɔlɔn ye, ji tɛ minnu na, sankaba minnu bɛ ta ni fɔɲɔba ye. Dibi sisi maralen bɛ olu de bolo fo abada.

Mɔgɔ minnu tɛ tugu Ala kɔ, olu bɛ i ko kɔlɔn ji tɛ minnu na, sankaba tɛ sanji la, ani u halakira dibi la fo abada.

1: Ala b’a fɛ an k’a sugandi ka ɲɛnamaya kɛ a ka tiɲɛ yeelen na, an kana ɲɛnamaya kɛ juguya dibi la.

2: An ka kan ka baara k ni an ka waati ye ka Ala sr ani ka a ka ti sr, walisa an ka bila ka b jurumu dibi la.

1: Yuhana 8:12 - Yesu y'a fɔ jama ye ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2: Esayi 60:19-20 – “Matigi na kɛ i ka yeelen banbali ye, i ka Ala na kɛ i nɔɔrɔ ye. I ka tile tɛna bin tugun abada, i ka kalo tɛna dɔgɔya tun; Matigi na kɛ aw ka yeelen banbali ye, aw ka dusukasi donw na ban.”

2 Piɛrɛ 2.18 Ni u bɛ kuma fununbaliw fɔ fu, u bɛ u lafili farisogo negew fɛ, ni u saniyalenw kisi fililenw ma.

Mɔgɔ minnu bɛ kuma belebelebaw fɔ ani ka mɔgɔw lafili walasa ka lamɛnnikɛlaw lafili, olu bɛ se k’u bila ka u sen don jurumu negew la.

1. Aw k’aw janto kira nkalontigɛlaw n’u ka nanbara kumaw la

2. Farati min bɛ nege ni kɔrɔbɔli la

1. Jeremi 23:17 - U bɛ yelifɛnw fɔ u yɛrɛw dusukun na, u tɛ bɔ Matigi da la.

2. Matiyu 5:27-28 - Aw y'a mɛn ko kɔrɔlen mɔgɔw y'a fɔ ko: I kana jatɔya kɛ.' a dusukun na.

2 Piɛrɛ 2.19 K'a sɔrɔ u ye hɔrɔnya layidu ta u ye, u yɛrɛw ye toli ka jɔnw ye, katuguni mɔgɔ min ye se sɔrɔ o kan, a kɛra jɔnya ye o de la.

Karamɔgɔ nkalontigɛlaw bɛ layidu ta hɔrɔnya ni hɔrɔnya la, nka tiɲɛ yɛrɛ la, u bɛ na ni jɔnya ni nanbara ye.

1. Farati minnu bɛ nkalon kalanni na: An bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na ka kɛ jurumu ka jɔnya ye

2. Hɔrɔnya min bɛ mɔgɔ la ka tugu Ala kɔ: Sira min bɛ taa hɔrɔnya lakika la

1. Galasikaw 5:1 "Krista ye an hɔrɔnya hɔrɔnya kosɔn, o de kosɔn, aw ka jɔ, aw kana aw kolo tuguni jɔnya juru la."

2. Yuhana 8:36 "O la sa, ni Denkɛ ye aw hɔrɔnya, aw na hɔrɔnya tiɲɛ na."

2 Piɛrɛ 2.20 Ni u kisi diɲɛ nɔgɔlenw ma Matigi ni Kisibaa Yesu Krisita dɔnniya barika la, ni u sirilen bɛ o la kokura, ka se sɔrɔ u kan, a laban ka jugu u ma ka tɛmɛ fɔlɔ kan.

Mɔgɔw kisilen kɔ diɲɛ nɔgɔlenw ma, ni u seginna ka bin a kɔnɔ, u ka ɲangili bɛna juguya ka tɛmɛ fɔlɔ kan.

1. Ka bɔ Ala la, o kɔlɔlɔw dɔnni

2. Farati min bɛ ka segin jurumu ɲɛnamaya la

1. Heburuw 10:26-31 - Lakɔlɔsili ko i kana bin ka bɔ yen, i sɔnna kisili kɔfɛ

2. Romɛkaw 6:1-2 - Ka a ɲɛfɔ ko an tɛ jurumu ka jɔnw ye tun, an sɔnna kisili kɔ

2 Piɛrɛ 2.21 Katuguni a tun ka fisa u ma ni tilennenya sira ma dɔn, ka tɛmɛn u ka ci fɔlen senuma kan, o min dira u ma.

Nin tɛmɛsira min bɔra 2 Piɛrɛ la, o bɛ lasɔmi ko i kana i kɔ tigɛli sira kan, i kɛlen kɔ k’a dɔn.

1. Ka to sira kan: Ka to tilennenya sira kan, o nafa ka bon

2. Ni an y’an kɔdon cikanw na, o kɔlɔlɔw: Lakɔlɔsili min bɔra 2 Piɛrɛ fɛ

1. Romkaw 6:12-14 - "O de kosn, aw kana jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la, walisa aw ka a negew kanmin k'a ta saya la ka taa ɲɛnamaya la, aw farikolo yɔrɔw ka kɛ tilennenya minɛnw ye Ala ye.

2. Ntalenw 4:25-27 - "I ɲɛw ka ɲɛsin ɲɛfɛla ma, i ɲɛw ka tilennen to i ɲɛfɛ. I hakili jagabɔ i senw sira kan, o tuma na, i ka siraw bɛɛ na sabati. I kana i kɔsegin ka taa kinin fɛ walima numan fɛ." ; ka i sen bɔ juguya la."

2 Piɛrɛ 2.22 Nka a kɛra u la ka kɛɲɛ ni ntalen lakika ye ko: «Usi seginna a yɛrɛ ka fɔɔnɔ ma. Soso min kolen don fo a ka wuluwulu bɔgɔ la.

Tɛmɛsira Mɔgɔw ka teli ka segin u ka delinankow n’u ka kɛwale kɔrɔw kan, hali n’u ye cɛsiri caman kɛ ka fɛn caman Changer.

1. Ala bɛ yen walisa k’an dɛmɛ k’an ka delinako kɔrɔw ni an ka kɛwale kɔrɔw dabila, hali n’a bɛ iko a ka gɛlɛn cogo o cogo.

2. Kana a to i ka cogo kɔrɔw k’i ɲɛfɔ; Se bɛ Ala ye k’i dɛmɛ ka hɔrɔnya.

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Galasikaw 5:16 - "Nka ne b'a fɔ ko aw ka taama Ni la, aw tɛna farisogo negew wasa."

Piɛrɛ filanan 3 ye Piɛrɛ ka bataki filanan tilayɔrɔba sabanan ye ani a laban ye, ciden bɛ kuma tulonkɛlaw ka ko kan min bɛ Krisita nali filanan ɲininkali kɛ. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u hakili to Ala ka layidu la, ka lasɔmi kiritigɛ nata ko la, ani a bɛ sinsin a kan ko u mago bɛ ɲɛnamaya senuma ni sabatili la Krisita seginni makɔnɔni na.

Dakun fɔlɔ: Piɛrɛ bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ, minnu bɛ sigasiga Krista seginni na, walima minnu bɛ u tulo geren (2 Piɛrɛ 3:1-7). A b dannabaaw hakili jigin ko kiraw ye kuma minnu f ka tmn, ani Yesu ye ci minnu f a ka cidenw f. Tulonkɛlaw bɛna wuli nin don laban ninnu na, ka Krisita ka layidu tulo geren a nali ko la. Nka, u b’a dabɔ a kama k’a fɔ ko Ala ye fɛn bɛɛ da a ka kuma de fɛ, ani ko don dɔ bɛ na, sankolo ni dugukolo bɛna kiri tigɛ ani ka halaki tasuma fɛ.

Dakun 2nan: Ciden bɛ dannabaaw hakili sigi ko Ala bɛ muɲu a ka layidu ko la (2 Piɛrɛ 3:8-10). A b’u hakili jigin u kana ɲinɛ ko Ala fɛ, don kelen bɛ i n’a fɔ san ba kelen ani a kɔfɛ. Krisita seginni waati min bɛ i n’a fɔ a bɛ mɛn, o man kan ka kɔrɔfɔ iko sumaya, nka a ka kan ka kɔrɔfɔ iko nimisali ni kisili sababu. Kiiri don bɛna na k’a sɔrɔ i ma miiri a la i n’a fɔ sonyalikɛla, waati min na sankolow bɛna tɛmɛ ni mankan ye, fɛn dɔw bɛna jeni, dugukolo n’a ka kɛwalew bɛna bɔ kɛnɛ kan.

Dakun 3nan: Piɛrɛ bɛ dannabaaw laadi u ka ɲɛnamaya senuma kɛ k’a sɔrɔ u bɛ Krisita seginni makɔnɔ (2 Piɛrɛ 3:11-18). Ikomi fɛn bɛɛ bɛna labɔ o cogo la, a b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon kosɛbɛ ka ɲɛnamaya kɛ min bɛ dɔn senuya ni Ala ɲɛsiran fɛ. Dannabaaw ka kan ka sankolo kura ni dugukolo kura makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, tilennenya sigilen bɛ yɔrɔ min na. U b’a ɲini u fɛ u k’u seko bɛɛ kɛ walisa u ka sɔrɔ jalakibaliw ye Ala ɲɛkɔrɔ—u jɔlen bɛ u ka dannaya la—k’a sɔrɔ u bɛ ka bonya Yesu Krisita dɔnniya la. Kuncɛli la, Piɛrɛ bɛ lasɔmi ko sariya tiɲɛbaliw kana u ta ka taa, nka a bɛ dusu don u kɔnɔ u ka bonya nɛɛma la k’a sɔrɔ a bɛ nɔɔrɔ da Yesu kan sisan ani badaa.

Kuma surun na, .

Piɛrɛ filanan tilayɔrɔba sabanan bɛ kuma sigasigali kan Krisita seginni ko la.

Piɛrɛ bɛ dannabaaw hakili jigin u ka kiraya kumaw hakili jigin o ko la, k’a sɔrɔ u bɛ lasɔmi mɔgɔw la minnu bɛ tulonko kɛ o ko la.

A b’u hakili sigi ko hali n’a bɛ se ka kɛ i n’a fɔ waati dɔ bɛ ka mɛn hadamadenw ka miiriya la, .

Ala bɛ muɲu sabu a b’a fɛ ka nimisa sani kiri ka na barika la i ko tasuma.

Dannabaaw jijalen don u ka ɲɛnamaya senuma kɛ min bɛ dɔn ni Ala ɲɛsiran ye, k’a sɔrɔ u bɛ sankolo ni dugukolo kura makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, Ala ye layidu ta min ye. U b’a ɲini u fɛ u ka to u ka dannaya la, ka dɔ fara Yesu Krisita dɔnniya kan, k’a sɔrɔ u bɛ u yɛrɛ tanga sariya tilenbaliya ma.

Piɛrɛ bɛ a kuncɛ ni laadilikan ye ka bonya nɛɛma la k’a sɔrɔ a bɛ nɔɔrɔ da Yesu kan sisan ani badaa.

2 Piɛrɛ 3:1 Ne ka bataki kanulenw, ne bɛ nin bataki filanan sɛbɛn aw ye sisan. O fila bɛɛ la, ne bɛ aw hakili saniyalenw lawuli aw hakili la.

Piɛrɛ bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u k’u hakili to kibaru duman tiɲɛ na, wa a b’a sinsin a kan ko a nafa ka bon k’u hakili to a ka kalansiraw la.

1. Nafa min b’a la ka kibaru duman hakili to a la ani ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a ka kalanw ye

2. Kibaru duman tiɲɛ bɛ se ka an bali cogo min na an kana fili

1. 1 Piɛrɛ 1:13-16 - O de kosɔn, aw ka aw hakili siri, ka aw hakili sigi, ka aw jigi da nɛɛma kan, nɛɛma min bɛna na aw ma Yesu Krisita jirali waati la. I ko den kanminbaliw, aw kana aw nege fɔlɔw kɛ cogo min na, i ko aw ka dɔnbaliya la. nka i ko min ye aw wele, o ye senuma ye, aw fana ka kɛ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye mɔgɔ senumaw ye.”

.

2 Piɛrɛ 3.2 Walisa aw hakili ka to kuma minnu fɔra ka kɔrɔ kira senumaw fɛ, ani anw Matigi ni Kisibaa ka cidenw ka ci fɔlenw na.

Piɛrɛ b dannabaaw hakili jigin u ka u hakili to kira senumaw ka kumaw la ani Matigi ni Kisibaa ka cidenw ka ciw la.

1. An hakili ka to Ala ka Kuma la, o nafa ka bon

2. Ka Ala ka ci fɔlenw labato i n’a fɔ Krisita nɔfɛmɔgɔ

1. Esayi 40:8 - "Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma na to badaa."

2. Yuhana 14:15 - "Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw mara."

2 Piɛrɛ 3.3 An y'a dɔn fɔlɔ ko maloyakɛlaw na na laban donw na, u bɛ taama u yɛrɛ negew la.

Don labanw na, mɔgɔ dɔw bɛna sɔrɔ minnu bɛ u yɛrɛ negew tulo geren ani ka tugu u kɔ.

1. Ka taama Ala ka yeelen na: Ka i yɛrɛ tanga diɲɛ negew kɔrɔbɔli ma

2. Ka ɲɛnamaya kɛ laban waati la: Ka tugu Ala ka siraw kɔ, ka tugu hadamaden siraw kɔ

1. Matiyu 6:24 - «Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye.”

2. Zaburu 1:1-2 - «Mɔgɔ min tɛ taama mɔgɔ juguw ka laadilikan na, a tɛ jɔ jurumutɔw ka sira kan, wa a tɛ sigi tulonkɛlaw sigiyɔrɔ la, o ye dubaden ye. nka a nisɔndiyalen bɛ Matigi ka sariya la, a bɛ miiri a ka sariya la su ni tile.”

2 Piɛrɛ 3.4 U y'a fɔ ko: «A nali layidu bɛ min?» katuguni kabini faw sunɔgɔra, fɛn bɛɛ bɛ senna i n'a fɔ u tun bɛ cogo min na kabini danni daminɛ na.

Mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko Yesu nali layidu bɛ min kabini faw sunɔgɔra ani fɛn bɛɛ bɛ taa ɲɛ i n’a fɔ u tun bɛ cogo min na kabini danni daminɛ.

1. "Yesu makɔnɔni: Muɲuli ni jigiya waati dantigɛbaliw la".

2. "Ala ka layidu dafalen: Mun na an dalen b Yesu la".

1. Esayi 40:31 - "Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ, u na wuli ni kamanw ye i ko wuluw, u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

2. Romɛkaw 8:24-25 - "An kisira o jigiya de la. Sisan, jigiya min bɛ ye, o tɛ jigiya ye. K'a masɔrɔ jɔn jigi bɛ a yelen na? Nka ni an jigi bɛ fɛn yebali ye, an bɛ o makɔnɔ." ni muɲuli ye."

2 Piɛrɛ 3.5 U t'a fɛ ka o dɔn, ko sankolow tun bɛ Ala ka kuma barika la kabini fɔlɔfɔlɔ.

Mɔgɔw b’a fɛ k’a dɔn ko Ala ye sankolow ni dugukolo da a ka kuma sababu fɛ.

1. Ala ka Kuma bɛ se ka fɛnw da

2. Hadamaden ka dɔnbaliya ni laɲini ye

1. Jenɛse 1:1-31 - Ala bɛ diɲɛ da a ka kuma fɛ.

2. Romɛkaw 1:21-23 - Mɔgɔw b’a fɛ ka Ala ka tiɲɛ dɔn.

2 Piɛrɛ 3.6 Dugukolo min tun bɛ yen o waati la, ji tun falen bɛ o la, o halakira.

Diɲɛ min tun bɛ yen sani sanjiba ka na, o halakira ji fɛ.

1. Kiritigɛ ji - Ala ka diminya ni a ka hinɛ sɛgɛsɛgɛli.

2. Sanjiba tiɲɛni: An jɔyɔrɔ faamuyali Ala ka labɛn kɔnɔ.

1. Jenɛse 6-9 - Nuhun ka sanjiba maana.

2. Zaburu 29:10 - Matigi kan bɛ ji yɛrɛyɛrɛ.

2 Piɛrɛ 3.7 Nka sankolow ni dugukolo minnu bɛ sisan, olu maralen bɛ o kuma kelen de fɛ, ka u mara tasuma kama mɔgɔ juguw ka kiritigɛ don ni u ka halakili don kama.

Bibulu bɛ kuma kiritigɛ don ni Ala ɲɛsiranbaliw halakili ko la, o min bɛna na ni o kuma kelen ye min ye sankolow ni dugukolo da.

1. Kiritigɛ don tiɲɛni: Mun na an ka kan k’an janto an ka sugandili la sisan

2. Tasuma ni kabakurun: Ala ka kuma bɛ an ka jogoɲumanya desizɔnw labɛn cogo min na

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yakuba 4:17 - O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

2 Piɛrɛ 3.8 Nka, kanulenw, aw kana nin ko kelen in dɔn, ko don kelen bɛ Matigi fɛ i ko san ba kelen, san ba kelen bɛ i ko don kelen.

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u hakili to a la ko Ala bɛ waati jateminɛ cogo min na, o ni an ta tɛ kelen ye kosɛbɛ.

1. Ala ka waati tɛ min na: An ka kan ka waati jate cogo min na banbali yeelen na

2. Ka miiri kokura an ka waati faamuyali la: An bɛ se ka min kalan Piɛrɛ ka kumaw kɔnɔ

1. Waajulikɛla 3:11 - A ye fɛn bɛɛ kɛ cɛɲi ye a waati la. A ye banbali sigi fana hadamaden dusukun na; o bɛɛ n’a ta, mɔgɔ si tɛ se k’a faamu Ala ye min kɛ kabini a daminɛ na fo a laban na.

2. Esayi 40:28 - I t’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛna sɛgɛn wala a tɛna sɛgɛn, wa mɔgɔ si tɛ se k’a ka faamuyali faamu.

2 Piɛrɛ 3.9 Matigi tɛ sɛgɛn a ka layidu la, i ko mɔgɔ dɔw bɛ sɛgɛn jate cogo min na. nka a bɛ muɲuli kɛ an kɔrɔ, a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b'a fɛ bɛɛ ka nimisa.

Ala ye muɲuli ni kanuya jira, a b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka u kɔ u ka jurumuw la ka kisi.

1. Ala ka kanuya ni a ka muɲuli: Matigi ka hinɛ banbali

2. Nimisali fanga: An ka ɲɛnamaya kɛcogo kɔsegin

1. Esayi 55:6-7 - Aw ka Matigi ɲini ka a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ; aw ka a wele ka a to a kɛrɛfɛ. Mɔgɔ jugu ka a ka sira bila, mɔgɔ tilenbali ka a ka miiriliw bila. a ka kɔsegin Matigi ma, a na makari a la. an ka Ala ma, katuguni a na yafa caman ma.»

2. Luka 15:11-32 - Denkɛ tununnen ntalen.

2 Piɛrɛ 3.10 Nka Matigi ka don na na i ko son su fɛ. Sankolow na tɛmɛn ni mankanba ye, ka fɛnw na wuli ni funteni jugumanba ye, dugukolo ni a kɔnɔ baaraw na jeni.

Matigi ka don bɛna na k’a sɔrɔ i ma miiri min na, ni mankanba ye, ka kɛ sababu ye ka fɛnw wuli ani ka dugukolo n’a ka baara kɛtaw jeni.

1. Ala ka waati kɛcogo min tɛ se ka fɔ ka ɲɛ

2. Dannabaliya kɔlɔlɔw

1. Matiyu 24:36-44 - Yesu ka kuma a nali taamashyɛnw kan

2. Esayi 65:17-18 - Matigi ye layidu ta sankolo kura ni dugukolo kura ko la

2 Piɛrɛ 3.11 K'a masɔrɔ nin kow bɛɛ na tiɲɛ, aw ka kan ka kɛ mɔgɔ sugu jumɛnw ye taama senuma ni Ala ɲɛsiran bɛɛ la.

Piɛrɛ bɛ dannabaaw jija u ka ɲɛnamaya senuma kɛ, iko dugukolo kan fɛnw bɛɛ bɛna tɛmɛn don dɔ.

1. Dugukolo kan fɛnw tɛ banbali ye: An ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo di o yeelen na?

2. Senumaya: Dannabaa lakikaw ka taamasyɛn.

1. Esayi 40:8 - "Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma na to badaa."

2. Yakuba 4:14 - "O bɛɛ n'a ta, i t'a dɔn sini bɛna na ni min ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? I ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ, ka tila ka tunun."

2 Piɛrɛ 3.12 Aw bɛ Ala nali makɔnɔ ani ka teliya ka don min na, sankolo tasuma na wuli, ka fɛnw na wuli ni funteni ye wa?

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Krisita nali filanan makɔnɔ ni kɔnɔnajɛya ye, o min kɔnɔ sankolow bɛna wuli ni tasuma ye ani fɛnw bɛna wuli ni funteniba ye.

1. Nali filanan: Ka to i labɛnnen na ani ka i labɛn

2. Matigi ka don: An ka jigiya ni an ka dannaya

1. Romɛkaw 13:11-12 - "Aw ka nin kɛ, ka sisan waati faamuya: Lɛrɛ sera kaban walasa aw ka kunun ka bɔ aw ka sunɔgɔ la, bawo an ka kisili surunyara sisan ka tɛmɛ an dalen tun bɛ min na fɔlɔ. Su bɛ ɲini ka ban. ; tile bɛ ɲini ka kɛ yan."

2. 1 Tesalonikekaw 4:16-17 - "Matigi yɛrɛ na jigin ka bɔ sankolo la, ni cikanba ye, ni mɛlɛkɛba kan ni Ala ka burufiyɛkan ye, ani mɔgɔ salenw na kunun Krisita la fɔlɔ. O kɔfɛ." ko, an minnu bɛ balo la hali bi, an minnu tora, an na wuli ɲɔgɔn fɛ sankaba kɔnɔ ka Matigi kunbɛn fiɲɛ na. O cogo la an na kɛ Matigi fɛ fo abada.»

2 Piɛrɛ 3.13 O bɛɛ n'a ta, an bɛ sankolo kura ni dugukolo kura makɔnɔ ka kɛɲɛ ni a ka layidu ye.

Kerecɛnw ka kan ka sankolo ni dugukolo kura layidu makɔnɔ, tilennenya bɛna kɛ yɔrɔ min na.

1. "Sankolo ni dugukolo kura layidu".

2. "Ka ɲɛnamaya tilennenya kɛ dugukolo kura makɔnɔni na".

1. Esayi 65:17, “Katuguni a filɛ, ne bɛ sankolo kura ni dugukolo kura da .

2. Romɛkaw 8:19-21, “Katuguni danfɛnw bɛ Ala denw jirali makɔnɔ ni negeba ye. Katuguni danfɛnw bilala nafantan kɔrɔ, a ma kɛ ni diyanye ye, nka a kolobaga de kosɔn, k'a masɔrɔ danfɛnw yɛrɛ bɛna hɔrɔnya ka bɔ a ka toli jɔnya la, ka Ala denw nɔɔrɔ hɔrɔnya sɔrɔ. An b’a dɔn ko danfɛnw bɛɛ bɛ ka sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn fɛ jiginni dimiw la fo ka na se bi ma.”

2 Piɛrɛ 3.14 O de kosɔn, kanulenw, k’a sɔrɔ aw bɛ o ko suguw makɔnɔ, aw ka aw jija walisa a ka se ka aw sɔrɔ hɛrɛ la, nɔgɔ tɛ minnu na, jalakibaliw.

Dannabaaw ka kan ka timinandiya ani k’u jija ka sɔrɔ hɛrɛ la, nɔgɔ tɛ u la ani jalaki tɛ u la.

1: An welelen don ka timinandiya an ka danaya la ani ka tilennenya jija.

2: An ka kan k’an jija walisa jalakibali ka sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ ani ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la.

1: Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2: Yakuba 1:22 - Aw kana kuma lamɛn dɔrɔn, ka aw yɛrɛw lafili o cogo la. A bɛ min fɔ, i k’o kɛ.

2 Piɛrɛ 3.15 Aw k’a jate ko an Matigi ka muɲuli ye kisili ye. I ko an balima kanulen Paul fana ye o sɛbɛn ci aw ma ka kɛɲɛ ni hakilitigiya min dira a ma.

Piɛrɛ bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u hakili to a la ko Matigi ka muɲuli ye kisili fɛɛrɛ ye ani ka hakilitigiya min di Pol ma a ka sɛbɛnw kɔnɔ, u ka o lamɛn.

1. Ala ka muɲuli bɛ na ni kisili ye

2. Hakilitigiya min bɛ Paul ka sɛbɛnw kɔnɔ

1. Rom=kaw 10:9-10 - Ko ni i b= i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.

2. 2 Timote 3:16-17 - Sɛbɛnniw bɛɛ dira Ala ka hakili senu barika la, u nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya kalanni na bɛ baara kɛ.

2 Piɛrɛ 3.16 I ko a ka batakiw bɛɛ kɔnɔ cogo min na, a bɛ kuma o kow kan. o kɔnɔ, fɛn dɔw faamuyali ka gɛlɛn, mɔgɔ minnu tɛ kalan, ani minnu tɛ sabati, olu bɛ minnu kɛlɛ, i n'a fɔ u bɛ Kitabu tɔw fana kɛ cogo min na, fo ka se u yɛrɛw halakili ma.

Mɔgɔ minnu bɛ Sɛbɛnniw kɔrɔ fɔ cogo jugu la, ka u yɛrɛw halaki, Piɛrɛ bɛ olu lasɔmi.

1. Farati min bɛ Sɛbɛnniw kɔrɔ fɔcogo jugu la

2. An ka kan ka Sɛbɛnniw faamu

1. Talenw 3:5-6 - I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye. I kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan.» I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw ɲɛminɛ.

2. Esayi 28:10-13 - Sabu cikan ka kan ka kɛ cikan kan, ci ka kan ka kɛ cikan kan; layini ni layini, layini ni layini; yan dɔɔnin, ani dɔɔnin yan: katuguni a na kuma nin jama fɛ ni dawolo sɔgɔsɔgɔninjɛ ni kan wɛrɛ ye. A y'a fɔ u ye ko: «Nin ye lafiɲɛ ye, aw bɛ se ka sɛgɛnbagatɔw lafiɲɛ ni min ye. Nin ye dususalo ye, nka u ma sɔn ka mɛnni kɛ. Nka Matigi ka kuma tun ye cikan ye ka kɛɲɛ ni cikan ye. layini ni layini, layini ni layini; yan dɔɔnin, ani yen dɔɔnin; walisa u ka taa, ka bin kɔfɛ, ka kari, ka jaan, ka minɛ.

2 Piɛrɛ 3.17 Aw kanulenw, k’a sɔrɔ aw tun bɛ o kow dɔn ka kɔrɔ, aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi walisa aw fana kana bila mɔgɔ juguw ka fili fɛ, ka bɔ aw yɛrɛw ka cɛsiri la.

Dannabaaw ka kan ka mɔgɔ juguw ka fili dɔn, ka to u ka dannaya la.

1. I ka jɔ i ka dannaya la

2. I yɛrɛ tanga mɔgɔ juguw ka fili ma

1. Matiyu 10:22 - "Bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn. Nka min bɛ muɲu fo laban na, o na kisi."

2. Kolosekaw 1:23 - "ni aw tora dannaya la, ni aw sigilen don ani ni aw sabatilen don, ni aw ma bɔ kibaru duman jigiya la, aw ye min mɛn."

2 Piɛrɛ 3.18 Nka aw ka bonya nɛɛma ni an Matigi ni an Kisibaa Yesu Krisita dɔnniya la. Bonya ka kɛ ale de ye sisan ani badaa. Amiina.

Ka bonya nɛɛma ni Yesu Krisita dɔnniya la, o bɛ nɔɔrɔ lase mɔgɔ ma sisan ani badaa.

1. Ka ɲɛnamaya nɛɛma kɔnɔ: Sira min bɛ taa dafalen na

2. Yesu dɔnni: Hɛrɛ banbali kun ye

1. Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso. Anw ye a ka baara ye, an dara Krisita Yesu la baara ɲumanw kama.

2. Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma.» I ko diɲɛ b’a di cogo min na, ne tɛ o di aw ma. Aw dusukunw kana jɔrɔ, u kana siran.

Yuhana fɔlɔ 1 ye Yuhana ka bataki fɔlɔ sapitiri daminɛ ye, ciden bɛ sinsin yɔrɔ min na jɛɲɔgɔnya nafa kan ni Ala ye ani ɲɔgɔn ye, ka sɔn jurumu ma, ani ka taama yeelen la.

Dakun fɔlɔ: Yuhana b’a daminɛ k’a yɛrɛ ka ko kɛlenw weleweleda Yesu Krisita fɛ (1 Yuhana 1:1-4). A bɛ seereya kɛ ko a ye Yesu ye, k’a mɛn, ka maga a la—ɲɛnamaya Kuma. A ka weleweleda kun ye ka mɔgɔ wɛrɛw wele u ka jɛɲɔgɔnya kɛ n’ale ni Ala ye. Ni dannabaaw y’u sen don o jɛɲɔgɔnya la, u bɛ se ka nisɔndiya lakika sɔrɔ ani k’u ka nisɔndiya dafa.

Dakun 2nan: Yuhana y’a jira ko nafa b’a la ka taama kɛnɛ kan (1 Yuhana 1:5-7). A b’a fɔ ko Ala ye yeelen ye, dibi tɛ a la. Ni dannabaaw b’a fɔ k’u ni Ala bɛ jɛɲɔgɔnya la k’a sɔrɔ u bɛ dibi la—o kɔrɔ ye ka ɲɛnamaya kɛcogo min jira jurumu fɛ—o b’u yɛrɛ lafili. Nka, ni o b taama yeelen na i ko Krisita b yeelen na cogo min na, u b jn sbn sr ni o ye, iko a joli b o saniya ka b jurumu b la.

Dakun 3nan: Ciden bɛ kuma mɔgɔw fɛ minnu bɛ ban u ka jurumu cogoya la (1 Yuhana 1:8-10). A b’a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko jurumu tɛ a la, o b’a yɛrɛ lafili ani ka Ala kɛ nkalontigɛla ye. Nka, ni dannabaaw b’u ka jurumuw fɔ ni tiɲɛ ye Ala ɲɛkɔrɔ—ka sɔn a ma ko u mago bɛ yafa la—A ye kantigi ye ani tilennenya ye ka yafa u ma k’a sɔrɔ a bɛ u saniya ka bɔ tilenbaliya bɛɛ la. Ni dannabaaw y’u ka jurumu cogoya dɔn ani ka yafa ɲini u ka jurumu fɔli fɛ, dannabaaw bɛ se ka jɛɲɔgɔnya ɲuman mara ni Ala ye.

Kuma surun na, .

Yuhana fɔlɔ tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ sinsin jɛɲɔgɔnya kan ni Ala ye ani ɲɔgɔn ye.

Yuhana ye seereya kɛ a yɛrɛ ka ko kɛlenw kan ni Yesu Krisita ye iko weleli don o jɛɲɔgɔnya la.

Dannabaaw jijalen don u ka taama yeelen na—ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyakolow ye—ani ka u yɛrɛ tanga ɲɛnamaya kɛcogo ma min bɛ dɔn jurumu fɛ. Taama fɛ yeelen na, jɛɲɔgɔnya lakika bɛ se ka sɔrɔ, ani saniya ka bɔ jurumu la, o bɛ kɛ Krisita joli barika la.

Sapitiri bɛ kuncɛ ni kuma ye mɔgɔ minnu bɛ ban u ka jurumu cogoya la.

Dannabaaw b’a ɲini u fɛ u k’u ka jurumuw fɔ tiɲɛ na Ala ɲɛkɔrɔ walisa ka yafa u ma ani ka saniya ka bɔ tilenbaliya la—o ye fɛn nafamaba ye walasa ka jɛɲɔgɔnya ɲuman mara ni ale ye.

1 Yuhana 1:1 An ye min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, an ye min ye ni an ɲɛw ye, an ye ɲɛnamaya Kuma filɛ ni an bolow ye.

Ciden Yuhana y’a sɛbɛn ko ale ni krecɛn wɛrɛw ye Ɲɛnamaya Kuma mɛn, k’a ye, ka maga a la, o kuma min bɛ yen kabini fɔlɔfɔlɔ.

1. Kuma ɲɛnama: Yesu ka kɛta ye cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ka bɔ magali la ka taa fɛn caman tigɛli la: I bɛ se ka ko tɛmɛnenw bila cogo min na ani ka kuraya sɔrɔ Krisita la

1. Filipekaw 3:8-11 - Ka Yesu dn ani a ka lakununni sebaaya ani a ka t::>r::>t::>r::>n::>g::>n::>g::>n::>n::>g::>n::>n::>g::>n::>n::>g::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n::>n:

2. Yuhana 14:1-3 - Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: "Aw kana a to aw dusukunw ka jɔrɔ. Aw ka aw jigi da Ala kan, aw ka aw jigi da ne kan fana. So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ, ni o tun tɛ ten, ne tun na o kɛ." a fɔ aw ye. Ne bɛ taa yen ka yɔrɔ labɛn aw ye."

1 Yuhana 1:2 (Katuguni ɲɛnamaya jirala, an y'a ye, ka seereya kɛ ka ɲɛnamaya banbali jira aw la, o min tun bɛ Fa fɛ, ka jira an na.)

Tɛmɛsira: Yuhana y’a sɛbɛn ko ɲɛnamaya min tun bɛ Fa fɛ, o jirala an na, an y’o ye, k’o mɛn, ka o seereya.

1. Ala b’a yɛrɛ ni a ka kanuya jira an na tuma bɛɛ.

2. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka kɛ Ala ka ɲɛnamaya seere ye.

1. 1 Yuhana 4:9 - Ala ka kanuya jirala an na o de la, katuguni Ala ye a Denkɛ kelenpe ci ka na diɲɛ la, walisa an ka ɲɛnamaya a barika la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:6 - Katuguni Ala min ye yeelen bɔ dibi la, o ye yeelen bɔ an dusukunw na, walisa ka Ala nɔɔrɔ dɔnni yeelen di Yesu Krisita ɲɛda la.

1 Yuhana 1.3 An ye min ye ka min mɛn, an b'o fɔ aw ye, walisa aw fana ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni an ye.

Tɛmɛsira An bɛ an ka ko kɛlenw fɔ Yesu Krisita ko la walisa mɔgɔ wɛrɛw fana ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni an ye ani ni Fa Ala n’a Denkɛ Yesu Krisita ye.

1. Yesu Krisita ka jɛɲɔgɔnya: An ka ko kɛlenw fɔli bɛ se ka kɛ kelenya ye Alako ta fan fɛ cogo min na

2. Jɛɲɔgɔnya fanga: Ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye, o bɛ se k’an gɛrɛ Ala la cogo min na

1. Romɛkaw 5:1-2 - O de kosɔn, ikomi an tilennen don dannaya barika la, hɛrɛ bɛ an ni Ala cɛ an Matigi Yesu Krisita barika la .

2. Filipekaw 2:1-3 - O la, ni dusudon b'aw la ka bɔ ɲɔgɔn na ni Krisita ye, ni dususaalo bɛ a la ka bɔ a ka kanuya la, ni fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la, ni dususuma ni hinɛ dɔ bɛ o la, o tuma na, ne ka nisɔndiya dafa ni ne ye i n'a fɔ ka kɛ i n'a fɔ -hakili, kanuya kelen bɛ min na, ka kɛ kelen ye hakili la ani hakili kelen na.

1 Yuhana 1.4 An b nin kow sbn aw ye, walisa aw ka ɲagali ka dafa.

1 Yuhana sɛbɛnbaga bɛ ka sɛbɛnni kɛ walisa ka nisɔndiya lase kalandenw ma.

1. Jɛɲɔgɔnya nisɔndiya: Ala ka kanuya sɔrɔli jɛkulu fɛ

2. Nisɔndiya seginni: Nisɔndiya lakika sɔrɔli Ala ka Kuma sababu fɛ

1. Nehemi 8:10 - "Matigi ka nisɔndiya ye i barika ye".

2. Filipekaw 4:4-7 - "Aw ka ɲagali Matigi la tuma bɛɛ, ne b'a fɔ ko kura ye ko aw ka ɲagali".

1 Yuhana 1.5 An ye cikan min mɛn a ko la, ka o fɔ aw ye, o ye nin ye, ko Ala ye yeelen ye, dibi tɛ ale kɔnɔ fewu.

An ye cikan min mɛn Ala fɛ, o ye ko a ye yeelen bɔyɔrɔ ye, ani ko dibi si tɛ a kɔnɔ.

1. Ala ye an ka yeelen ni jigiya sɔrɔyɔrɔ ye, wa a na an bilasira tilennenya sira kan.

2. Ala ye an lakanabaga ni an balobaga ye, wa a tɛna an bila sira la abada.

1. Zaburu 119:105, "I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan."

2. Matiyu 5:14-16, "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana ka a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na, u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, ka." o bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma.

1 Yuhana 1.6 Ni an b'a fɔ ko an ni ale bɛ jɛ, ka taama dibi la, an bɛ nkalon tigɛ, nka an tɛ tiɲɛ kɛ.

An tɛ se k’a fɔ ko an ni Ala bɛ jɛɲɔgɔnya la ni an bɛ dibi la, iko a bɛ tiɲɛ sɔsɔ cogo min na.

1. Ka taama Ala ka tiɲɛ yeelen na

2. Ka ɲɛnamaya kɛ jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye

1. Efesekaw 5:8-10 - Aw tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la. Aw ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ yeelen denw.

2. Yuhana 8:12 - Yesu kumana jama f siɲɛ kelen kokura, a ko: «Ne ye diɲɛ yeelen ye. Ni aw tugura ne kɔ, aw tɛna taama dibi la, katuguni yeelen min bɛ taa ɲɛnamaya la, o bɛna kɛ aw ye.”

1 Yuh.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko taama yeelen na, o bɛ na ni jɛɲɔgɔnya ye ni ɲɔgɔn ye ani Yesu Krisita joli ka saniya sebaaya.

1. Ɲɛnamaya min falen bɛ yeelen na, o fanga

2. Yesu ka saniya joli

1. Esayi 2:5 - Yakuba ka so, aw ka na, an ka taama Matigi ka yeelen na.

2. Jirali 7:14 - Ne y'a fɔ a ye ko: Matigi, i b'a dɔn. A y'a fɔ ne ye ko: «Nin mɔgɔw bɔra tɔɔrɔba la ka u ka finiw ko ka u fin Sagaden joli la.»

1 Yuhana 1:8 Ni an ko jurumu t an na, an b an yr lafili, tiɲɛ t an na.

Mɔgɔ si tɛ jurumu tɛ, wa a nafa ka bon ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye o ko la.

1. An bɛɛ bɛ jurumu kɛlɛ: An ka kɛwalew sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni 1 Yuhana 1:8 ye

2. Tiɲɛni fanga: Ka a dege ka an yɛrɛ ta ka kɛɲɛ ni an ka filiw ye 1 Yuhana 1:8 yeelen na

1. Romɛkaw 3:23 - Katuguni bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la.

2. Yakuba 5:16 - O de kosɔn aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya.

1 Yuh.

Tɛmɛsira: Bibulu b’a fɔ an ye ko an bɛ se ka an ka jurumuw fɔ ani Ala na yafa an ma ani ka an saniya ka bɔ an ka kojuguw la.

An bɛ se ka an ɲɛsin Ala ma ani ka yafa ɲini a fɛ an ka jurumuw ko la.

1. Jirali sebaaya: An ka jurumuw dn ani ka yafa ɲini

2. Ala ka kantigiya ni a ka tilennenya: Ka i ɲɛsin a ma walisa ka saniya ni makari sɔrɔ

1. Zaburu 51:1-5 – “Ala, makari ne la ka kɛɲɛ ni i ka kanuya sabatilen ye. ka kɛɲɛ ni i ka makari caman ye, i ka ne ka jurumuw bɔ yen.» I ka ne ko kosɛbɛ ka bɔ ne ka tilenbaliya la, ka ne saniya ka bɔ ne ka jurumu la! Katuguni ne bɛ ne ka jurumuw dɔn, ne ka jurumu bɛ ne ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ. E dɔrɔn, ne ye jurumu kɛ ka kojugu kɛ i ɲɛ kɔrɔ, walisa i ka kɛ jotigiw ye i ka kumaw la, i ka kɛ jalakibali ye i ka kiritigɛ la. A filɛ, ne bangera tilenbaliya la, ne ba ye ne kɔnɔ ta jurumu de la.»

2. Ezekiɛl 36:25-27 – “Ne na ji sanuman seri i la, i na saniya i ka nɔgɔw bɛɛ la, ka i saniya i ka boliw bɛɛ la. Ne na dusukun kura di aw ma, ne na ni kura don aw kɔnɔ. Ne na kabakurun dusukun bɔ aw farisogo la ka farisogo dusukun di aw ma. Ne na ne Ni don aw kɔnɔ, ka aw taama ne ka sariyaw la, ka aw janto ne ka sariyaw labatoli la.”

1 Yuhana 1.10 Ni an ko an ma jurumu k, an b a k nkalontigɛla ye, a ka kuma t an kɔnɔ.

An tɛ se ka ban an ka jurumuw la, ikomi o bɛna kɛ Ala ka Kuma sɔsɔli ye tigitigi.

1. Ala ka Kuma ye Tiɲɛ ye, a tɛ Changé; An t se ka ban an ka jurumu la

2. Aw kana bin yɛrɛlafilili la: An bɛɛ ye jurumutw ye

1. Romɛkaw 3:23 - "Bɛɛ ye jurumu kɛ, ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la."

2. Yakuba 3:2 - "An bɛɛ bɛ senna tiɲɛ cogo caman na. Ni mɔgɔ dɔ ma sennatan a ka kuma fɔlenw na, o ye mɔgɔ dafalen ye, a bɛ se k'a farikolo bɛɛ minɛ."

1 Yuhana 2 ye Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba filanan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ ka Ala ka ci fɔlenw kan minɛ, ka ɲɔgɔn kanu, ani ka tiɲɛ ni nkalon dɔn.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sɛbɛnnikɛla y'a ka kalandenw wele ko "ne den kanulenw" ani k'a nege jira ko u kana jurumu kɛ. Nka, a b sn ko ni mg d ye jurumu k, a lafasabaga b o Fa f, o ye Yesu Krisita ye, o min ye an ka jurumuw kafari saraka ye (1 Yuhana 2:1-2). Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko ka Ala ka ci fɔlenw mara, o ye an ka kanuya jirali ye a ko la (1 Yuhana 2:3-5). A b’a fɔ ko mɔgɔ minnu b’a fɔ ko u bɛ Ala dɔn, nka u tɛ a ka ci fɔlenw mara, olu ye nkalontigɛlaw ye, k’a sɔrɔ minnu bɛ a ka kuma labato tiɲɛ na, Ala kanuya dafalen bɛ olu la (1 Yuhana 2:4-5).

Dakun 2nan: Vɛrise 7-11 kɔnɔ, sinsin kɛra ɲɔgɔn kanu kan. Sɛbɛnnikɛla b’a fɔ ko ale bɛ ci kura sɛbɛn a ka kalandenw ye—cikan min ye kɔrɔlen ye ani min kura don bawo a dafara Yesu Krisita la (1 Yuhana 2:7-8). A b dannabaaw jija u ka taama yeelen na, u kana sennatig u balimaw walima u balimamusow koniya. O nɔ na, u ka kan ka ɲɔgɔn kanu bawo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ u balimakɛ walima u balimamuso kanu, o bɛ ɲɛnamaya kɛ yeelen na (1 Yuhana 2:9-10). Sɛbɛnnikɛla bɛ o danfara Bɔ ni mɔgɔ wɛrɛw kɔniyabagaw ye; u bɛ dibi la hali bi , u tɛ taa yɔrɔ dɔn .

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 12nan na fo ka se sapitiri laban ma ,sɛbɛnnikɛla bɛ kuma hakili ta fan fɛ kɔgɔli taabolo danfaralenw kan sigida kɔnɔ—denmisɛnw,kanbelew,ani faw(12 -14) .A bɛ dusu don u kɔnɔ a kɛtɔ k’u hakili jigin u yɛrɛ la iko yafalenw, mɔgɔ barikamaw,ani a dɔnbagaw(12 -14) .Sɛbɛnnikɛla bɛ lasɔmi diɲɛ kanuya ko la, k’a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ u kɔnɔ (1 Yuhana 2:15). A b dannabaaw jija u ka faamuyali k ani u kana da hakili b r la, nka u k u s r ka a dn ni u b b Ala de la (1 Yuhana 2:18-19). A b’a sinsin a kan ko mɔgɔ minnu bɛ to Krisita la, olu bɛna da u yɛrɛ la, wa u tɛna maloya a nali la (1 Yuhana 2:28).

Kuma surun na, Ciden Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba filanan bɛ sinsin Ala ka ci fɔlenw kanminɛli kan, o ye an ka kanuya jirali ye a la. A b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka ɲɔgɔn kanu ani ka lasɔmi ko u kana mɔgɔ wɛrɛw kɔniya. Sapitiri bɛ kuma alako ta fan fɛ kɔgɔli taabolo danfaralenw kan sigida kɔnɔ, wa a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka faamuyali sɔrɔ tiɲɛ ni nkalon cɛ. A laban na, a b’a jira ko a nafa ka bon ka to Krisita la ani ka da a nali la.

1 Yuhana 2.1 Ne denw, ne b nin kow sbn aw ye walisa aw kana jurumu k. Ni mɔgɔ dɔ ye jurumu kɛ, an ka lafasalikɛla dɔ bɛ an Fa fɛ, o ye Yesu Krisita tilennen ye.

1 Yuhana 2:1 la, Yuhana b’a kalanbagaw hakili jigin ko u kana jurumu kɛ, nka a b’a hakili sigi ko n’u y’o kɛ, Yesu Krisita ye u lafasabaga ye Fa fɛ.

1. Yesu Krisita ka dannaya: An ka lafasalikɛla ni Fa fɛ

2. Ka se sɔrɔ jurumu kan ka i jigi da Yesu Krisita kan

1. Romɛkaw 8:34 - “Jɔn ka kan ka jalaki? Krisita Yesu ye mɔgɔ ye min sara, ka tɛmɛ o kan, min kununna—min bɛ Ala kinin fɛ, tiɲɛ na, a bɛ delili kɛ an kosɔn.”

2. Heburuw 4:15-16 - «Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka a kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la i ko anw, nka jurumu tɛ a la. O la sa, an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni dannaya ye, walisa an ka makari sɔrɔ, ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don an magoɲɛ waati la.”

1 Yuh .

O tɛmɛsira b’a ɲɛfɔ ko Yesu ye diɲɛ bɛɛ ka jurumuw kafari ye.

1. Yesu ka saraka ye Bɛɛ de ye - Ka 1 Yuhana 2:2 kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ

2. Kunmabli nilifɛn - Hakilijakabɔ Yesu ka jurumu kafari hakɛ kan

1. Romɛkaw 3:24-26 - Jotigiya sɔrɔli bɛɛ ye dannaya fɛ Yesu Krisita la

2. Heburuw 10:14 - Yesu ka saraka dafalen an ka jurumuw kosn

1 Yuhana 2.3 Ni an b a ka ci flenw mara.

An b se ka Ala dn ni an b a ka ci flenw mara.

1. An ka to Ala ka kanuya la: An b se ka Ala ka kanuya dafalen ye ni an b a ka ciw labato.

2. Kanminɛli Matigi la: Ka Ala ka ci fɔlenw labato, o de ye an ka a dɔn cogo kelenpe ye.

1. Romɛkaw 8:14-16 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

2. Zaburu 119:165 - I ka sariya kanubaaw bɛ hɛrɛba sɔrɔ, foyi tɛna u tɔɔrɔ.

1 Yuhana 2.4 Min b'a fɔ ko: «Ne b'a dɔn, k'a sɔrɔ a ma a ka ci fɔlenw mara, o ye nkalontigɛla ye.

Tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala dɔnniya bɛ jira a ka ci fɔlenw labatoli fɛ.

1. Ka Ala kanu dege kanminɛli sababu fɛ

2. Se min bɛ mɔgɔ la ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni i ka dannaya ye

1. Yuhana 14:15 - “Ni aw bɛ ne kanu, aw na ne ka ci fɔlenw labato.”

2. Yakuba 1:22 - “Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye.”

1 Yuhana 2.5 Nka min b a ka kuma mara, Ala ka kanuya dafalen don ale de la.

An bɛ se ka da a la ko an bɛ Ala ka kanuya kɔnɔ ni an bɛ a ka kuma labato.

1. Ka Ala ka Kuma mara: A ka kanuya dafalen taamasyɛn

2. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka kanuya dafalen na: Ka to a ka Kuma kɔnɔ

1. Ntalenw 3:1-2, "Ne denkɛ, i kana ɲinɛ ne ka sariya kɔ, nka i dusukun ka ne ka ci fɔlenw mara.

2. Yuhana 14:15, "Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara."

1 Yuh.

Dannabaaw ka kan k’u ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ bɛn Yesu ka ɲɛnamaya kɛcogo ma.

1. Ka taama i ko Yesu: Ka ɲɛnamaya kɛ senumaya la

2. Ka to Krisita fɛ: Ɲɛnamaya kɛcogo misali dɔ

1. Matiyu 11:29 - "Aw ka ne ka jɔrɔnanko ta aw kan, ka ne kalan, katuguni ne dusu sumalen don, ne dusukun majiginlen don, aw na lafiya sɔrɔ aw niw ye."

2. Romɛkaw 13:14 - "Nka aw ka Matigi Yesu Krisita don, aw kana farisogo negew dafa."

1 Yuhana 2.7 Balimaw, ne t ci kura si sbn aw ye, fo ci kr min tun b aw bolo kabini damin. Cikan kɔrɔ ye kuma min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ.

Yuhana bɛ ka balimaw hakili jigin ci kɔrɔ dɔ la, u ye min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ.

1. A nafa ka bon ka tugu Ala ka kuma kɔ kabini fɔlɔfɔlɔ.

2. Ala ka kuma sebaaya min b’an dɛmɛ waati bɛɛ.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:4-9 - Israɛl, i ka lamɛnni kɛ ko: Matigi an ka Ala, Matigi ye kelen ye. Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i barika bɛɛ ye.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ye, yeelen ye ne ka sira kan.

1 Yuh.

1 Yuhana 2:8 la, a sɛbɛnbaga bɛ ka cikan kura dɔ kalan, min kɛra tiɲɛ ye ale ni kalanden fila bɛɛ la, iko dibi banna sisan ani yeelen lakika bɛ yeelen bɔ cogo min na.

1. "Yelen lakika bɛ yan: Cikan kura min ka kan ka tugu".

2. "Dibi tɛmɛni: Jigiya kura min bɛ bonya la".

1. Yuhana 8:12 - "Yesu kumana jama ma ko kura, a ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2. Efesekaw 5:8 - "Aw tun ye dibi ye fɔlɔ, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la. Aw ka ɲɛnamaya i ko yeelen denw."

1 Yuhana 2.9 Mg min b a f ko a b yeelen la, ka a balima koniya, o b dibi la fo ka na se bi ma.

Minnu b’a fɔ k’u bɛ kɛnɛ kan, nka u bɛ u balima kɔniya, olu bɛ dibi la hali bi.

1. "Kanuya yeelen: Ka se sɔrɔ koniya kan".

2. "Balimaya fanga: Ka ban dibi la".

1. Luka 6:31 - I b’a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ i la cogo min na.

2. Romɛkaw 12:14-21 - Minnu bɛ aw tɔɔrɔ, aw ka dugawu kɛ olu ye.

1 Yuhana 2.10 Min b a balima kanu, o b to yeelen la, sen t= a la.

Ka i balimakɛ kanu, o bɛ mɔgɔ to kɛnɛ kan, k’u bali ka sennatiɲɛ.

1. "Kanuya yeelen: Ka to yeelen na mɔgɔ wɛrɛw kanu fɛ".

2. "An balimaw kanu: Alako saniya sira".

1. Matiyu 5:14-16 – “Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana k’a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, a bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma. O cogo kelen na, aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan sankolo la.”

2. Ntalenw 10:9 – “Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama tilennenya la, o bɛ taama lafiya la, nka min bɛ sira juguw ta, o na dɔn.”

1 Yuhana 2.11 Nka min b a balima koniya, o b dibi la, a b taama dibi la, a t= taa yr dn, katuguni o dibi ye a ɲɛw fiyen.

Ni mɔgɔ bɛ a balimakɛ kɔniya, o bɛ na ni dibi ni fiyentɔya ye, o b’a to a ka gɛlɛn ka sira sɔrɔ.

1. "Ala ka kanuya ye an balimaw la".

2. "Koniya faratiw".

1. Talenw 10:12 - Koniya bɛ kɛlɛ lawuli, nka kanuya bɛ jurumuw bɛɛ datugu.

2. Efesekaw 4:31-32 - Aw ka dusukasi ni dimi ni dimi ni mankan ni tɔgɔjugu fɔli bɛɛ bɔ aw la, ka fara juguya bɛɛ kan. Aw ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye, ka dusu suma ɲɔgɔn na, ka yafa ɲɔgɔn ma, i ko Ala yafara aw ma Krisita la cogo min na.

1 Yuhana 2.12 Denmisɛnw, ne bɛ nin sɛbɛn ci aw ma, katuguni aw ka jurumuw yafara aw ma a tɔgɔ kosɔn.

Dannabaaw b yafa o ka jurumuw ma Yesu Krisita barika la.

1. Jurumuw yafali Yesu tg f

2. Ka yafa sɔrɔ: Ka da Yesu la

1. Kolosekaw 1:14 - A ye an ka jurumuw b yafa an ma.

2. Zaburu 103:12 - Kɔrɔn ni tilebin cɛ ka jan cogo min na, a ye an ka jurumuw bɔ an na yɔrɔ jan.

1 Yuhana 2.13 Ne b’a sɛbɛn aw ye, ne faw, katuguni aw ye o dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ. Denmisɛnw, ne bɛ sɛbɛn ci aw ma, katuguni aw ye se sɔrɔ jugu kan. Denmisɛnw, ne bɛ sɛbɛn ci aw ma, katuguni aw ye Fa Ala dɔn.

1 Yuhana sɛbɛnbaga bɛ ka sɛbɛn ci mɔgɔ kulu saba danfaralenw ma: faw, kamalenninw ani denmisɛnninw. A bɛ ka dusu don u kɔnɔ u ka Yesu ni Fa Ala dɔn.

1. Ka Yesu ni Fa dɔn: Sira min bɛ se ka se sɔrɔ juguya kan

2. Faw, Kamalenninw ani Denmisɛnw: Fa ni Yesu dɔnni

1. Matiyu 11:25-30 - Yesu bɛ Fa jira mɔgɔ minnu bɛ na a ma.

2. Yuhana 10:14-18 - Yesu ye Sagagnbaga ɲuman ye min b a ka sagaw ni a Fa dn.

1 Yuhana 2.14 Ne ye o sɛbɛn ci aw ma, ne faw, katuguni aw ye o dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ. Ne ye sɛbɛn ci aw ma, kamalenninw, katuguni aw barika ka bon, Ala ka kuma tora aw kɔnɔ, aw ye se sɔrɔ jugu kan.

Yuhana ye sɛbɛn ci mɔgɔ kulu fila ma minnu tɛ kelen ye, fa minnu ye Yesu dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ, ani kamalennin minnu barika ka bon dannaya la, ka se sɔrɔ jugu kan.

1. Kamalenninw ka barika danaya la

2. Ka bonya Yesu ka dɔnniya la

1. 1 Yuhana 2:14

2. Zaburu 119:9-11

1 Yuhana 2.15 Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ kɔnɔ fɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa ka kanuya tɛ a la.

An man kan ka diɲɛ wala a kɔnɔfɛnw kanu, iko diɲɛ kanu, o kɔrɔ ye ko an tɛ Ala kanu.

1. "Ka diɲɛ kanu, o kɔrɔ ye mun ye?": Ka diɲɛ kanu bɛ na ni min ye, ani o bɛ nɔ bila an ni Ala cɛsira la cogo min na, o sɛgɛsɛgɛ

2. "Ala kanu cogo min na, diɲɛ tɛ": Ka gɛrɛ Ala la cogo min na, k'i yɛrɛ tanga diɲɛ kɔrɔbɔliw ma, o sɛgɛsɛgɛ

1. Yakuba 4:4 - "Aw jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw, aw m'a dɔn ko diɲɛ teriya ye Ala juguya ye wa? Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o ye Ala jugu ye."

2. Matiyu 6:24 - "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya, ka tɔ kelen kanu, walima a na minɛ kelen na ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolomafɛnw ye."

1 Yuh.

Diɲɛ falen bɛ kɔrɔbɔliw la minnu bɛ bɔ farisogo negew ni ɲɛw ni kuncɛbaya negew la, minnu tɛ bɔ Ala yɔrɔ.

1. Kuncɛbaya bɛ na ni tiɲɛni ye

2. Ka se sɔrɔ diɲɛ kɔrɔbɔliw kan

1. Efesekaw 4:22-24 – Aw ka aw yɛrɛ kɔrɔ bɔ, min bɛ tiɲɛ a nege juguw fɛ, ka kuraya aw hakili ni la, ka aw yɛrɛ kura don, min dabɔra ka kɛ i ko Ala tilennenya lakika la ani senuya.

2. Yakuba 1:14-15 – Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni u nege jugu bɛ u sama ka taa ani u lafilila. O kɔ, nege kɔnɔta kɔfɛ, a bɛ jurumu bange; Ni jurumu falen don, a bɛ saya bange.

1 Yuhana 2.17 Diɲɛ ni a nege bɛ tɛmɛn, nka min bɛ Ala sago kɛ, o bɛ to badaa.

Diɲɛ ni a negew na tɛmɛn, nka minnu bɛ Ala sago kɛ, olu na to yen fo badaa.

1. Ala sago: Sira min bɛ taa ɲɛnamaya banbali la

2. Diɲɛ negew ka tɛmɛsira

1. Zaburu 103:15-16 - Hadamaden, a ka donw bɛ i ko bin; a bɛ falen i ko foro falenfɛn ; katuguni fiɲɛ bɛ tɛmɛ a kan, a tɛ taa, a yɔrɔ tɛ a dɔn tun.

2. Matiyu 6:19-21 - “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ min na sonw tɛ don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

1 Yuhana 2.18 Denmisɛnw, o ye waati laban ye. o de la an b' a dɔn ko a siɲɛ laban don .

O tɛmɛsira bɛ kuma Krisita kɛlɛbaga caman ka kɛli kan, o b’a jira ko o ye siɲɛ laban ye.

1. Laban waati surunyara: An ka an labɛn Yesu seginni kama

2. Kɛlɛ min bɛ kɛ koɲuman ni juguman cɛ: Krisita kɛlɛbagaw dɔnni ani k’u yɛrɛ tanga

1. Matiyu 24:4-14 - Yesu ye laban waati taamashyɛnw ɲɛfɔ

2. 2 Tesalonikekaw 2:3-4 - Paul ka lasɔminiw kira nkalontigɛlaw ni Krisita kɛlɛbagaw ko la

1 Yuhana 2.19 U bɔra anw cɛma, nka u ma kɛ anw cɛma. Ni u tun ye anw ta ye, siga t'a la k'u tun na to an fɛ.

Mɔgɔ dɔw tun bɛ kulu dɔ kɔnɔ, nka u labanna ka bɔ yen, k’a jira k’u tun tɛ kulu kɔnɔ tiɲɛ na.

1. An ka kan ka kɛ mɔgɔ hakilitigiw ye ni an bɛ an lamini ni mɔgɔ minnu ye, bawo a bɛ se ka kɛ ko dɔw tɛ mɔgɔ ye minnu bɛ i ko u ye.

2. Mɔgɔw ka kɛwalew bɛ se k’u cogoya lakika jira, ani u ka laɲiniw ni kulu ye.

1. Matiyu 7:15-16 «Aw k’aw janto kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye. Aw na u dɔn u denw fɛ.”

2. 2 Timote 3:13 “Nka mɔgɔ juguw ni nanbarakɛlaw na taa juguya la ka taa a fɛ, ka u lafili ani ka u lafili.”

1 Yuhana 2.20 Nka aw ye Ala senuma damin.

Dannabaaw b ni Ni Senu ka munni ye ani u b dn fn b la.

1. Ala ka muɲuli: Ni Senu ka sebaaya min bɛ an kɔnɔ

2. Fɛn bɛɛ dɔnni: Ni Senu ka sebaaya min bɛ baara la

1. Yuhana 14:26 - Nka Lafasalikɛla, Ni Senu, Fa na min ci ne tɔgɔ la, o na aw kalan fɛn bɛɛ la, ka aw hakili jigin ne ka kuma bɛɛ la.

2. 2 Timote 3:16-17 - Sɛbɛnniw bɛɛ bɛ bɔ Ala de fɛ, wa nafa b’a la ka mɔgɔw kalan, ka u kɔrɔfɔ, ka u latilen ani ka tilennenya dege, walisa Ala ka baarakɛla ka labɛn kosɛbɛ baara ɲuman bɛɛ kama.

1 Yuhana 2.21 Ne ma o ci aw ma sabu aw t ti dn, nka aw b o dn, nka nkalon si ma b ti la.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka tiɲɛ dɔn, ani ko nkalon tɛ tiɲɛ ye.

1. Ala ka tiɲɛ nafa ka bon - An bɛ se ka baara kɛ ni Ala ka tiɲɛ ye cogo min na walasa k’an ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ.

2. Nkalon ni nanbara - Mun na an ka kan ka an yɛrɛ tanga nkalon ni nanbara ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1. Kolosekaw 3:9 - "Aw kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn na, k'a masɔrɔ aw ye aw yɛrɛ kɔrɔ ni a kɛwalew bila."

2. Ntalenw 12:22 - "Nkalontigɛ da ye Matigi haramulen ye, nka minnu bɛ kɛ ni kantigiya ye, olu de ka di a ye."

1 Yuhana 2.22 Jn ye nkalontigɛla ye ni min banna ko Yesu ye Krisita ye? A ye Krisita kɛlɛbaga ye, min bɛ ban Fa ni Denkɛ la.

Nin tɛmɛsira min bɛ 1 Yuhana 2:22 la, o bɛ kuma ka ban Yesu la iko Krisita ani cogo min na o kɛli bɛ mɔgɔ kɛ Krisita kɛlɛbaga ye.

1. A nafa ka bon ka sɔn Yesu Krisita ma iko Ala Denkɛ.

2. A ka kan ka ban Yesu la, o kɔrɔ ye min ye ani o kɛli kɔlɔlɔw.

1. Yuhana 14:6 - «Yesu y’a fɔ a ye ko: «Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.”

2. 1 Yuhana 1:3 - «An ye min ye ka mɛn, an bɛ o fɔ aw ye fana, walisa aw fana ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni an ye. An ka jɛɲɔgɔnya bɛ Fa Ala ni a Denkɛ Yesu Krisita cɛ.”

1 Yuhana 2.23 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban Denkɛ la, Fa tɛ o la.

O tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko walasa ka Fa sɔrɔ, mɔgɔ ka kan ka sɔn Denkɛ ma.

1. An ka kan ka sɔn Yesu ma iko Ala Denkɛ ni an b’a fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Fa Ala ye.

2. An tɛ se ka ban Yesu la, ka a jira hali bi ko jɛɲɔgɔnya bɛ an ni Fa Ala cɛ.

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ani ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2. Kɛwalew 4:12 - Kisili tɛ mɔgɔ wɛrɛ la, katuguni tɔgɔ wɛrɛ tɛ sankolo jukɔrɔ min dira mɔgɔw ma, an ka kan ka kisi min fɛ.

1 Yuhana 2.24 Aw ye min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, o ka to aw kɔnɔ. Aw ye min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, ni o tora aw kɔnɔ, aw fana na to Denkɛ ni Fa la.

An ka kan ka taa a fɛ ka to Yesu ka kumaw la, an ye minnu mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, wa o bɛna an dɛmɛ ka to jɛɲɔgɔnya la ni Denkɛ ni Fa ye.

1. An ka to Ala ka Kuma la: Jɛɲɔgɔnya gɛlɛn sira min bɛ an ni Yesu cɛ

2. An ka to Kibaru Duman ka tiɲɛ na: An ka to jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye

1. Yuhana 15:4-5 - Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a yɛrɛ la cogo min na, ni a tora rezɛnsun na. aw si tɛ se ka kɛ tun, ni aw tora ne la.»

2. Kolosekaw 3:16 - Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ hakilitigiya bɛɛ la. Aw ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakili dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

1 Yuhana 2.25 A ye layidu min layidu ta an ye, o ye ɲɛnamaya banbali ye.

Ala ye layidu min ta ka ɲɛnamaya banbali jira, Yuhana b’o fɔ.

1. Ala ka layidu min ye ɲɛnamaya banbali ye - 1 Yuhana 2:25

2. Kisili jigiya - 1 Yuhana 2:25

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

1 Yuhana 2.26 Ne ye nin kow sbn aw ye aw lafilibaaw ko la.

Zan ye sɛbɛn ci a ka kalandenw ma walisa k’u lasɔmi mɔgɔ minnu b’a ɲini k’u bila sira la.

1. Farati min bɛ nanbara la: Ka kalansira nkalonmaw dɔn ani k’u yɛrɛ tanga

2. Ka to kantigiya la Ala ka Kuma la: Ka i yɛrɛ tanga kira nkalontigɛlaw ma

1. Efesekaw 6:11-13 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow kɛlɛ.

2. Jeremi 29:8-9 - Ne ye aw ta ka taa jɔnya la dugu min na, aw ka hɛrɛ ni ɲɛtaa ɲini. Aw ka Matigi deli o ko la, sabu ni a ye ɲɛtaa sɔrɔ, aw fana na ɲɛtaa sɔrɔ.

1 Yuh I ko a ye aw kalan cogo min na, aw na to ale la.»

Dannabaaw ye mun min sɔrɔ Yesu fɛ, o bɛ to u fɛ, ka fɛn bɛɛ kalan u ye. U man kan k’u jigi da cɛ si kan walisa k’u kalan, k’a masɔrɔ munni ye tiɲɛ ye, wa dannaya bɛ se ka da a kan.

1. Ala ka munni: Tiɲɛ sɔrɔyɔrɔ min bɛ se ka da a kan

2. Ka to Yesu la munni barika la

1. Esayi 10:27 - "O don na, a ka doni na bɔ i kamankun na, a ka juru na bɔ i kɔ la, a ka juru na bɔ i kɔ la, a ka juru bɛna tiɲɛ munni kosɔn."(Alimankan na)

2. Yakuba 1:25 - "Nka ni mɔgɔ min bɛ hɔrɔnya sariya dafalen filɛ, ka to o la, k'a sɔrɔ a ma ɲinɛ a lamɛnbaga kɔ, nka a ye baara kɛbaga ye, o cɛ na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la."

1 Yuhana 2.28 Sisan, denmisɛnw, aw ka to a kɔnɔ. walisa a nana tuma min na, an ka da a la, an kana maloya a ɲɛ kɔrɔ a nali waati.

An ka kan ka to Ala ɲɛ kɔrɔ walisa ni Krisita seginna, an ka daŋaniya sɔrɔ maloya nɔ na.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ Krisita seginni yeelen na

2. Ka to Ala la walasa k’a ka nɛɛma ni a ka makari sɔrɔ n’a seginna

1. Esayi 26:20 - Ne ka mɔgɔw ka na don aw ka so kɔnɔ, ka aw ka daaw datugu aw kɔfɛ; aw dogo dɔɔnin fo dimi ka tɛmɛ.

2. Romɛkaw 8:1 - O de kosɔn sisan, jalaki si tɛ yen minnu bɛ Krisita Yesu la.

1 Yuhana 2.29 Ni aw y’a dɔn ko a tilennen don, aw b’a dɔn ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tilennenya kɛ, o bangera ale de fɛ.

Dannabaaw b se ka dn ko Ala ye mg tilennen ye ani ko mg minnu b tilennenya k, olu bangera ale de f.

1. "Tilennenya ye mun ye ani an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo di?"

2. "Ka bange Ala fɛ, o kɔrɔ ye mun ye?"

1. Romɛkaw 6:16-17 - "Aw m'a dɔn ko ni aw y'aw yɛrɛ jira mɔgɔ dɔ ɲɛ na iko jɔn kanminɛli, aw ye min kan minɛ, jurumu min bɛ taa saya la, walima kanminɛli min bɛ taa ni a ye, o ka jɔnw don." tilennenya la?Nka barika Ala ye, ko aw minnu tun ye jurumu ka jɔnw ye fɔlɔ, aw ye kanminɛli kɛ ka bɔ u dusukun na ka kɛɲɛ ni kalan sariya ye, aw tun bilalen bɛ min na.»

2. Yakuba 1:22-25 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw yɛrɛw lafili ɲɛda bɛ filɛlikɛlan na.K'a masɔrɔ a bɛ a yɛrɛ filɛ ka taa, ka ɲinɛ a tun bɛ cogo min na o yɔrɔnin bɛɛ.Nka mɔgɔ min bɛ a filɛ sariya dafalen na, o ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ ni kɛwalekɛla tɛ , a na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.»

1 Yuhana 3 ye Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba sabanan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ Ala ka kanuya min bɛ an na, ka ɲɛnamaya kɛ Ala denw ye, ani tilennenya ni kanuya nafa.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sɛbɛnnikɛla ka kabako jirali ye kanuya kabakoma na, Ala ye min di an ma, a kɛtɔ k’an wele a denw (1 Yuhana 3:1). A b’a sinsin a kan ko hali ni an b’a sɔrɔ an tɛna a faamu kosɛbɛ an bɛna kɛ min ye, an b’a dɔn ko ni Krisita y’a jira, an bɛna kɛ i ko ale bawo an bɛna a ye i ko a bɛ cogo min na (1 Yuhana 3:2). Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u yɛrɛ saniya i n’a fɔ Krisita saniyalen don cogo min na (1 Yuhana 3:3). A b’a jira ko jurumu ye sariya tiɲɛni ye ani ko minnu bɛ taa a fɛ ka jurumu kɛ, olu ma bange tiɲɛ na Ala fɛ (1 Yuhana 3:4-9).

Dakun 2nan: Vɛrise 10-18 la, sinsin kɛra tilennenya ni kanuya kan. Sɛbɛnnikɛla bɛ danfara don Ala denw ni jinɛ denw cɛ ka da u ka kɛwalew kan. Mg minnu b tilennenya k ani ka u balimaw kanu, olu b b Ala de la, k’a sɔrɔ minnu t tilennenya k wala ka mg wɛrɛw koniya, olu tɛ bɔ Ala la (1 Yuhana 3:10-15). Sɛbɛnnikɛla bɛ dannabaaw wele u ka u ni saraka bɔ ɲɔgɔn kosɔn i n’a fɔ Yesu y’a ka ɲɛnamaya di an kosɔn cogo min na (1 Yuhana 3:16). A b’a sinsin a kan ko kanuya lakika bɛ jira kɛwalew fɛ sanni ka kɛ kuma gansanw fɛ.

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 19nan na fo ka se sapitiri laban ma ,sɛbɛnnikɛla bɛ dannabaaw hakili sigi ko u dalen bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ. A b’a fɔ ko hali ni an dusukunw b’an jalaki, Ala ka bon ni an dusukunw ye, wa a bɛ fɛn bɛɛ dɔn (1 Yuhana 3:20). Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka dannaya kɛ delili la ani ka delili kɛ ka kɛɲɛ n’a sago ye bawo mɔgɔ minnu bɛ a ka ci fɔlenw mara, u bɛ fɛn o fɛn ɲini, olu bɛ o sɔrɔ (1 Yuhana 3:21-22). A b’a sinsin Ala ka ci fɔlenw marali nafa kan ani ka to kanuya la, iko Ala kanubagaw bɛna a ka ci fɔlenw mara cogo min na (1 Yuhana 3:23-24).

Kuma surun na, Ciden Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba sabanan bɛ Ala ka kanuya jira min tɛ se ka da a la ka ɲɛsin an ma ani an ye Ala denw ye. A b dannabaaw wele u ka tugu saniya ni tilennenya kɔ, ka danfara don Ala denw ni jinɛ denw cɛ ka da u ka kɛwalew kan. Sapitiri bɛ sinsin kanuya saraka cogoya kan ani ka dusu don dannabaaw kɔnɔ u k’u ni di ɲɔgɔn ma. A bɛ dannabaaw hakili sigi dannaya sɔrɔli la Ala ɲɛ kɔrɔ, k’u jija u ka a ka ci fɔlenw mara ani ka to a ka kanuya la.

1 Yuhana 3.1 A filɛ, Fa Ala ye kanuya sugu min lase an ma, walisa an ka wele Ala denw.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma kanuya kabakoma kan, Ala ye min jira an na, a kɛtɔ k’an kɛ a denw ye. 1. Ala ka kanuya: Fa ka nɛɛma sɔrɔli 2. Diɲɛ ka ban: Yesu dɔnni diɲɛ karilen kɔnɔ. 1. Romɛkaw 8:14-17: Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye. 2. Yuhana 17:14-19: Ne ye i ka kuma di u ma. Diɲɛ y'u koniya, katuguni u tɛ diɲɛ ta ye, i ko ne fana tɛ diɲɛ ta ye cogo min na.

1 Yuhana 3:2 Kanulenw, an ye Ala denw ye sisan, an na kɛ cogo min na, o ma jira fɔlɔ. katuguni an na a ye i ko a bɛ cogo min na.»

An ye Ala denw ye ani an na k i ko ale ni a yr jira.

1. An ye Ala Kɔrɔtalenba denw ye

2. Ka dannaya ɲɛnamaya kɛ Krisita seginni makɔnɔni na

1. Romɛkaw 8:29 - A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a y’a latigɛ fana ko a ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye.

2. Kolosekaw 3:4 - Krisita min ye an ka J1Enamaya ye, o nana yira tuma min na, aw fana na yira a f ka bonya.

1 Yuhana 3.3 Mɔgɔ o mɔgɔ jigi bɛ a la, o bɛ a yɛrɛ saniya i ko a saniyalen don cogo min na.

Dannabaaw ka kan ka u yr saniya, i ko Yesu saniyalen don cogo min na.

1: Yesu ye misali min kɛ saniya ko la, o ka kan ka kɛ an ka misali ye.

2: An minnu ye Yesu nɔfɛmɔgɔw ye, an ka kan k’an jija ka saniya.

1: Filipekaw 2:5 - "Hakili min tun bɛ Krisita Yesu la, o ka kɛ aw kɔnɔ."

2: Tite 2:11-12 - "Ala ka nɛɛma min bɛ kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, o y'a jira mɔgɔw bɛɛ la, k'an kalan ko ni an bɛ ban Ala ɲɛsiranbaliya ni diɲɛ negew la, an ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilisigi ni tilennenya ni Ala ɲɛsiran ye nin diɲɛ in kɔnɔ."

1 Yuhana 3.4 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jurumu kɛ, o bɛ sariya tiɲɛ fana, katuguni jurumu ye sariya tiɲɛni ye.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko jurumu ye sariya tiɲɛni ye.

1. An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ Ala ka sariyaw bonya.

2. An man kan k’a to jurumu k’an ka ɲɛnamaya bila, nka an ka kan k’a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyaw ye.

1. Romɛkaw 6:2-4 - "An hɔrɔnyara ka bɔ sariya la walisa an ka baara kɛ Ni Senu cogo kura la, an kana baara kɛ sariya sɛbɛnnen cogo kɔrɔ la. O tuma na, an na mun fɔ? Yala sariya ye jurumu ye." ?Tiɲɛ na, o tɛ!O bɛɛ n'a ta, ne tun tɛna a dɔn jurumu ye min ye ni sariya tun tɛ .

. \_ \_

1 Yuhana 3.5 Aw b'a dn ko a jirala ka an ka jurumuw ta ka b yen. Jurumu si t ale de la.

Yesu jirala ka an ka jurumuw ta ka b yen ani a hɔrɔnyalen don jurumu ma.

1. Yesu nana dugukolo kan walisa ka an kisi ka b an ka jurumuw ma ani ka namaya kura di an ma

2. Jurumu si t Krisita la, o de kosn an ka kan ka an jija ka k i ko ale

1. Heburuw 4:15 - Sarakalasebaa kuntigi t an bolo min t se ka an ka barikantanya kosn, nka a ye k=r=b=n cogo b= la i ko anw, nka jurumu t= a la.

2. Romɛkaw 8:1-4 - O de kosɔn sisan, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki si tɛ yen. Katuguni Ni Senu ka sariya ye aw hɔrɔnya Krisita Yesu la ka bɔ jurumu ni saya sariya la. Sariya barika dɔgɔyara farisogo barika la, a ma se ka min kɛ, Ala ye o kɛ. A ye a yr Denc ci ka k farisogo jurumuta cogo la ani jurumu kosɔn, a ye jurumu jalaki farisogo la, walisa sariya ka wajibi tilennen ka dafa anw na, an minnu tɛ taama ka kɛɲɛ ni farisogo ye, nka ka kɛɲɛ ni Ni Senu ye.

1 Yuhana 3.6 Min tora a la, o t jurumu k.

Tɛmɛsira Minnu bɛ to Krisita la, olu tɛ jurumu kɛ, k’a sɔrɔ jurumukɛlaw m’a ye wala k’a dɔn.

1. Ka to Krisita la: Tilennenya sira

2. Yesu dɔnni: Senumaya sira

1. Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. 1 Yuhana 1:8-9 - Ni an ko jurumu t an na, an b an yr lafili, tiɲɛ t an na. Ni an b an ka jurumuw f, a ye kantigi ye ani a tilennen don walisa ka an ka jurumuw yafa an ma ani ka an saniya ka b tilenbaliya b la.

1 Yuhana 3.7 Denmisɛnw, mɔgɔ si kana aw lafili.

Dannabaaw man kan ka lafili, nka u ka kan ka u jija ka k mg tilennenw ye cogo min na Ala ye tilennenya ye cogo min na.

1. Ala b’an wele ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye, wa a na an dɛmɛ o baara la.

2. Ala b’an minɛ tilennenya sariya dɔ la, wa an ka kan k’an jija ka o sariya labato.

1. Yakuba 1:22-25 - Aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw ka aw yɛrɛw lafili.

2. Filipekaw 4:8-9 - A laban na, balimaw, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tiɲɛ ye, fɛn o fɛn ye tilennenya ye, fɛn o fɛn saniyalen don, fɛn o fɛn ka di, fɛn o fɛn ka di. ni jogo ɲuman dɔ bɛ yen, ni tanuli dɔ bɛ yen, aw ka miiri o kow la.

1 Yuhana 3.8 Mg min b jurumu k, o b b Sitan de la. Sabu Sitanɛ bɛ jurumu kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. O de kosɔn Ala Denkɛ jirala, walisa a ka Sitanɛ ka kɛwalew halaki.

Ala Denkɛ jirala walisa ka Sitanɛ ka kɛwalew halaki, o min ye jurumu kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ.

1. Ala Denkɛ ka sebaaya ka se sɔrɔ jurumu kan

2. Sitanɛ cogoya ani a ka nɔ bila an ka ɲɛnamaya la

1. Yuhana 8:44 - "I ye i fa, jinɛ ta ye, i b'a fɛ ka i fa nege kɛ. A tun ye mɔgɔfagala ye kabini fɔlɔfɔlɔ, a ma minɛ tiɲɛ na, katuguni tiɲɛ tɛ a la. Tuma min." a bɛ nkalon tigɛ, a bɛ a fasokan fɔ, bawo nkalontigɛla don, nkalon fa don."

. nin dibi diɲɛ fangaw ani juguya alako fanga kɛlɛli sankolo yɔrɔw la."

1 Yuhana 3.9 Mɔgɔ o mɔgɔ bangera Ala fɛ, o tɛ jurumu kɛ. A bɔnsɔn tora ale la.

O tɛmɛsira b’a fɔ ko dannabaaw tɛ se ka jurumu kɛ bawo u bangera Ala fɛ ani a kisɛ bɛ to u kɔnɔ.

1. Dannabaa ka Ala cogoya: Ala ka kisɛ bɛ fanga di an ma cogo min na ka jurumu kɛlɛ

2. Senuma bange kura: Ka kɛ Ala denw ye ani ka tilennenya minɛ

1. 1 Yuhana 4:7 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ.

2. Romɛkaw 8:15 - Katuguni aw ma jɔnya ni sɔrɔ tuguni ka siran. nka aw ye denfaya Ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn o de fɛ ko: «Aba, Fa.»

1 Yuhana 3.10 Ala denw ni Sitanɛ denw bɛ ye o de la.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ Ala den ye tiɲɛ na, o ye ka a ka ci fɔlenw labato ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu.

1. "Tilennenya sira: Ala kanu ani mɔgɔ wɛrɛw kanu".

2. "Identité fila: Ala denw ani Sitanɛ denw".

1. Matiyu 22:36-40 - I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun b ye, ka i mg mg kanu i ko i yr

2. Yakuba 2:8 - Ni i ye masaya sariya dafa tiɲɛ na ka kɛɲɛ ni sɛbɛnniw ye, i ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ

1 Yuhana 3.11 Aw ye cikan min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, o ye nin ye, ko an ka ɲɔgɔn kanu.

An ka kan ka ɲɔgɔn kanu, bawo an ye cikan min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, o ye o ye.

1. Kanuya fanga: An bɛ ɲɔgɔn kanu cogo min na i ko Ala b’a fɔ cogo min na

2. Kerecɛnya dusukun: Kanuya ye an ka dannaya yɔrɔ nafamaba ye cogo min na

1. Matiyu 22:37-40 - Yesu y’a fɔ a ye ko : ? 쒋 € 쁚 ou ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bee ye, ni i ni bee ye, ani ni i hakili bee ye.? 셏 ale de ye ci fɔlɔ ye min ka bon. Wa filanan fana bɛ i n'a fɔ a: ? 쁚 ou ka i sigiɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.??

2. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya kana kɛ filankafoya ye. Fɛn min ye kojugu ye, aw ka o kɔniya. I nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan.

1 Yuhana 3.12 A kana kɛ i ko Kaɛn min bɔra o mɔgɔ jugu la ka a balimakɛ faga. Mun y'a faga? Katuguni a yɛrɛ ka kɛwalew tun ye kojugu ye, a balimakɛ ka kɛwalew tun ye tilennenya ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma wale juguw nɔfɛkow kan ani u bɛ se ka na ni bɔnɛ ye cogo min na.

1: An ka kan k’an jija ka ko ɲuman kɛ, bawo an yɛrɛ ka kɛwalew bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw tɔɔrɔ.

2: An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye, bawo an yɛrɛ ka tilennenya bɛ se k’an ni an lamini mɔgɔw tanga kojugu ma.

1: Ntalenw 10:9 - "Mɔgɔ min bɛ taama tilennenya la, o bɛ taama lafiya la, nka min bɛ a ka siraw tiɲɛ, o na dɔn."

2: Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o suman tigɛ. Katuguni min bɛ danni kɛ a farisogo la, o na toli ka bɔ a farisogo la, nka min bɛ danni kɛ." Ni Senu b'a fɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.»

1 Yuhana 3.13 Ne balimaw, aw kana kabakoya ni di b aw koniya.

Dannabaaw man kan ka kabakoya ni diɲɛ b’u kɔniya.

1. Diɲɛ ka dannabaaw koniya, o tɛ dɛsɛ taamasyɛn ye, nka o ye ɲɛtaa taamasyɛn ye.

2. An welelen don ka ɲɛnamaya kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ k’a sɔrɔ an ma kɛ a kɔnɔmɔgɔw ye.

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

2. Yuhana 15:18-19 - Ni diɲɛ bɛ aw koniya, aw k’a dɔn ko a ye ne koniya sani a ka aw kɔniya. Ni aw tun ye diɲɛ ta ye, diɲɛ tun na aw kanu i ko a yɛrɛ ta; Nka, katuguni aw tɛ diɲɛ taw ye, nka ne ye aw sugandi ka bɔ diɲɛ la, o de kosɔn diɲɛ bɛ aw kɔniya.

1 Yuhana 3.14 An b a dn ko an b saya la ka taa namaya la, katuguni an b balimaw kanu. Min t'a balima kanu, o bɛ to saya la.

Dannabaaw bɔra hakili ta fan fɛ saya la ka taa hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya la bawo u bɛ u balimaw ni u balimamusow kanu. Mɔgɔ minnu t’u balimaw kanu, olu bɛ to salen ye alako ta fan fɛ.

1. "Ɲɛnamaya kura Krisita la: An ka ɲɔgɔn kanu".

2. "Ka bɔ saya la ka taa ɲɛnamaya la kanuya sababu fɛ".

1. Yuhana 13:34-35 - "Ne bɛ ci kura di aw ma, ko aw ka ɲɔgɔn kanu, i ko ne ye aw kanu cogo min na, aw fana ka ɲɔgɔn kanu. Mɔgɔ bɛɛ na a dɔn o de fɛ ko aw ye ne ka kalandenw ye, ni." aw bɛ ɲɔgɔn kanu.»

2. Galasikaw 5:13-14 - "Balimaw, aw welelen don hɔrɔnya la, aw kana hɔrɔnya kɛ farisogo sababu ye, nka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye kanuya barika la. Sariya bɛɛ bɛ dafa kuma kelen de la." nin ko la: I na i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.»

1 Yuhana 3.15 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a balima koniya, o ye mɔgɔfagala ye.

Mɔgɔ wɛrɛ kɔniya bɛ bɛn mɔgɔfaga ma, wa mɔgɔfagalaw tɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. "I juguw kanu".

2. "Koniya kɔlɔlɔw".

1. Matiyu 5:43-45 - "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu, ka i jugu koniya. Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw juguw kanu, ka duba kɛ aw dangabagaw ye, ka ko ɲuman kɛ u ye." minnu bɛ aw koniya, ka aw deli minnu bɛ aw tɔɔrɔ, ka aw tɔɔrɔ.

2. Romɛkaw 12:17-21 - "Aw kana kojugu sara mɔgɔ si la ka kɛɲɛ ni kojugu ye. Aw ka fɛn tilennenw di mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Ni a bɛ se ka kɛ aw kɔnɔ, aw ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni mɔgɔw bɛɛ ye. Kanulen kanulenw, aw ka aw hakɛ bɔ." Aw kana aw yɛrɛw bila, nka aw ka diminya yɔrɔ di, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.» tasuma bɔgɔdaga dalajɛ a kun na.I kana se sɔrɔ juguya kan, nka i ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲuman ye.??

1 Yuhana 3.16 An b Ala ka kanuya dn nin cogo la, katuguni a ye a ni di an kosn.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala y’a ka kanuya jira an na a kɛtɔ k’a ka ɲɛnamaya saraka, wa, a ɲininen bɛ an fɛ an ka kanuya jira an balimaw ni an balimamusow la, an kɛtɔ k’an ka ɲɛnamaya saraka u kosɔn.

1. Ala kanuya ani mɔgɔ wɛrɛw kanuya: 1 Yuhana 3:16 sɛgɛsɛgɛli

2. Kanuya musaka: An b’an yɛrɛ saraka mɔgɔ wɛrɛw nafa kama

1. Matiyu 22:37-40 - ? 쏽 i ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ bɔ nin cikan fila de kan.??

2. Romɛkaw 5:8 - ? 쏝 ut Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn.??

1 Yuh .

Dannabaaw ka kan ka hinɛ magojirabagaw la, n’o tɛ, Ala ka kanuya tɛna kɛ u kɔnɔ.

1. Kanuya walew la: Ka hinɛ jira magojirabagaw la

2. Ala dusukun: Hinɛ b’a ka kanuya jira cogo min na

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-7 - Kanuya bɛ muɲu, a ka ɲi, a tɛ keleya, a tɛ yɛrɛbonya, a tɛ kuncɛbaya kɛ, a tɛ maloya, a tɛ a yɛrɛ ɲini, a tɛ dimi nɔgɔya la, a tɛ kojuguw sɛbɛn.

2. Matiyu 25:35-40 - Ka kɔngɔtɔw balo, ka farilankolonw don, ka taa bɔ banabagatɔw ye, ani ka taa bɔ kasodenw ye.

1 Yuhana 3.18 Ne denw, an kana kanuya kanu kuma la wala kan na. Nka kɛwalew ni tiɲɛ de la.

An man kan k’an ka kanuya jira kuma dɔrɔn na, nka an ka kan k’an ka kɛwalew ni kɔnɔnajɛya fana jira.

1. Kɛwalew bɛ kuma ka tɛmɛ kumaw kan ??A kan 1 Yuhana 3:18

2. Kanuya kɛwalew la ani tiɲɛ na ??A kan 1 Yuhana 3:18

1. Yakuba 2:14-17 ??? 쏻 hat ka ɲi, ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya b'a la nka kɛwalew t'a la wa? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko ? 쏥 o hɛrɛ la, ka sumaya ka fa,??k'a sɔrɔ i ma fɛnw di u ma farikolo mago bɛ minnu na, o nafa ye mun ye? O cogo la fana dannaya yɛrɛ la, ni kɛwalew t'a la, o sara.??

2. Luka 6:46-49 ??? 쏻 mun na i bɛ ne wele ? 쁋 ord, Matigi,??ni ne ye min fɔ i ye, i kana o kɛ? Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne fɛ ka ne ka kumaw mɛn ka u kɛ, ne na a jira aw la a bɛ cogo min na: a bɛ i ko mɔgɔ min ye so jɔ, min ye dugukolo sɔgɔ ka dun ka jusigilan da fara kan. Sanjiba nana tuma min na, baji ye o so kari, a ma se k'a lamaga, katuguni a jɔra ka ɲɛ. Nka min b’u lamɛn, n’a t’u kɛ, o bɛ i ko cɛ min ye so jɔ duguma, jusigilan tɛ min na. Baji karilen don a la tuma min na, o yɔrɔnin bɛɛ a binna, o so tiɲɛni kɛra kosɛbɛ.??

1 Yuhana 3.19 An b’a dɔn nin de fɛ ko an bɔra tiɲɛ na, ka an dusukunw hakili sigi a ɲɛ kɔrɔ.

An bɛ se ka da a la ko an bɛ tiɲɛ na ni an bɛ Ala dɔn ani k’an jigi da a kan.

1. Ka i jigi da Ala kan, o bɛ na ni hakilisigi ye

2. Tiɲɛ bɛ sɔrɔ jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye

1. Jeremi 17:7-8 "Mɔgɔ min bɛ a jigi da Matigi kan, a jigi dalen bɛ Matigi kan, o ye dubaden ye. A bɛ i ko jiri min turulen don ji la, min bɛ a ju ci baji da la, a tɛ siran ni funteni nana." , katuguni a buluw bɛ to bilen, a tɛ jɔrɔ ja san na, bawo a tɛ den dabila."

2. Romɛkaw 5:5 "Jigiya tɛ an maloya, katuguni Ala ka kanuya donna an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma."

1 Yuhana 3.20 Ni an dusukun b an jalaki, Ala ka bon ni an dusukun ye, a b fn b dn.

An dusukunw b se ka an jalaki, nka Ala ka bon ni an dusukunw ye, a b fn b dn.

1. "Sebaayabɛɛtigi ka sebaaya" - Ala fanga ka bon ka tɛmɛ an kɔnɔna sigasigali ni haminankow kan.

2. "Ala min bè bèn dòn" - Ala b'an dusukunw dòn ani an ka ko kèlenw bèè dòn, o la an ka se ka da a la ni an ka haminankow ni an ka siranw ye.

1. Filipekaw 4:6-7 - Aw kana aw hakili ɲagami foyi la, nka aw ka delili ni delili ni barika dali ye fɛn bɛɛ la, aw ka aw ka deliliw fɔ Ala ye. Ala ka hɛrɛ min ka bon ni hakili bɛɛ ye, o na aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.

2. Zaburu 73:25-26 - Jɔn bɛ ne fɛ sankolo la ni e tɛ? Wa foyi tɛ ne fɛ dugukolo kan i kɔ. Ne farisogo ni ne dusukun bɛ se ka dɛsɛ, nka Ala ye ne dusukun fanga ye ani ne niyɔrɔ fo abada.

1 Yuhana 3.21 Kanulenw, ni an dusukun ma an jalaki, an ka da Ala kan.

An bɛ se ka da Ala la ni an yɛrɛ dusukunw ma an jalaki.

1. Dusukun jɛlen fanga: Ni an b’a dɔn ko an bɛ tilennenya la Ala fɛ, o bɛ dannaya di an ma cogo min na

2. Dusukun kɛlɛ: Ka se sɔrɔ jalaki kan ani ka dannaya sɔrɔ Ala la

1. Heburuw 10:22 - "an ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye ni dannaya dafalen ye, ni an dusukunw serilen don ka bɔ dusukun jugu la."

2. Romɛkaw 8:1 - "O de kosɔn, mɔgɔ minnu bɛ Krisita Yesu la, jalaki tɛ olu la sisan."

1 Yuhana 3.22 An bɛ fɛn o fɛn ɲini, an bɛ o sɔrɔ a fɛ, katuguni an bɛ a ka ci fɔlenw mara, ka kow kɛ minnu ka di a ye.

Dannabaa minnu b Ala ka ci flenw mara ani ka kow k minnu ka di a ye, u b min deli a f, olu na o sr.

1. Dannaya min bɛ kɛwalew la: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni an ka dannayakow ye

2. Delili fanga: Delili kɛcogo ɲuman

1. Yakuba 4:2-3 - I t’a fɛ bawo i tɛ delili kɛ.

2. Matiyu 7:7-8 - Aw ye ɲininkali kɛ, ka ɲinini kɛ, ka gosi.

1 Yuhana 3.23 A ka ci fɔlen filɛ nin ye ko: An ka da a Denkɛ Yesu Krisita tɔgɔ la ka ɲɔgɔn kanu i ko a ye ci fɔ an ye cogo min na.

Ci fɔra an ye ko an ka da Yesu Krisita la ani ka ɲɔgɔn kanu i ko a ye ci fɔ an ye cogo min na.

1. An ka ɲɔgɔn kanu fanga: Ala ka ci bɛ se k’an ka ɲɛnamaya yɛlɛma cogo min na

2. Ka da Yesu la: An ka Ala ka ci fɔlen kan minɛ

1. 1 Yuhana 4:7-8 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ. Min tɛ kanuya kɛ, o tɛ Elohim dɔn. sabu Ala ye kanuya ye.

2. Yuhana 14:15 - Ni aw bɛ ne kanu, aw ka ne ka ci fɔlenw mara.

1 Yuh. An b'a dɔn nin de fɛ ko a tolen bɛ an kɔnɔ, a ye Ni min di an ma, o barika la.

Tɛmɛsira Minnu bɛ Ala ka ci fɔlenw mara, olu bɛna jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ni a ye, wa u na se ka Ni Senu sigili dɔn.

1: Ala ka kanuya tɛ mɔgɔ sugandilen damadɔw dɔrɔn de ye, nka a bɛ an bɛɛ de bolo minnu b’a sugandi ka a kan minɛ.

2: Ni an bɛ gɛrɛ Ala la ka taa a fɛ, an bɛna a Ni Senu ka kɛta ye ka taa a fɛ.

1: Romɛkaw 8:9-14 - Ala Ni bɛ baara kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa an ka kɛ i n’a fɔ ale.

2: Yakuba 1:22-25 - An man kan ka Ala lamɛn dɔrɔn, nka an ka kan ka a ka kuma fana waleya.

1 Yuhana 4 ye Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba naaninan ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba in bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ hakilimaaw kɔrɔbɔli, Ala ka kanuya min bɛ an na, ani ci min ye ko an ka ɲɔgɔn kanu.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni lasɔmini ye walisa ka hakilimaaw kɔrɔbɔ, bawo hakili bɛɛ tɛ bɔ Ala la. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko kira nkalontigɛlaw bɔra diɲɛ kɔnɔ, ka dannabaaw jija u k’a dɔn ni hakili dɔ b’a fɔ ko Yesu Krisita nana farisogo la (1 Yuhana 4:1-3). A b’u hakili jigin ko u bɔra Ala yɔrɔ ani ko u ye se sɔrɔ o hakili nkalonmaw kan bawo min bɛ u kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ye (1 Yuhana 4:4). Sɛbɛnnikɛla bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Ala ka tiɲɛ lamɛn ani k’a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ Ala dɔn, olu bɛna a ka kalanw lamɛn (1 Yuhana 4:5-6).

Dakun 2nan: Vɛrise 7-12 kɔnɔ, sinsin bɛ kɛ Ala ka kanuya kan an ma ani an ka welekan kan ka ɲɔgɔn kanu. Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko kanuya bɛ bɔ Ala de la bawo ale ye kanuya ye (1 Yuhana 4:7-8). A b’a jira ko Ala y’a ka kanuya jira a kɛtɔ k’a Denkɛ ci ka kɛ an ka jurumuw kafari saraka ye (1 Yuhana 4:9-10). Ikomi an ye nin kanuya kabakoma in sɔrɔ, an welelen don ka ɲɔgɔn kanu. Sɛbɛnnikɛla b’a sinsin a kan ko ni an bɛ ɲɔgɔn kanu tiɲɛ na, o tuma na fɛ, Ala ka kanuya bɛ to an kɔnɔ, wa a dafalen don an kɔnɔ (1 Yuhana 4:11-12).

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 13nan na fo ka se tilayɔrɔba laban ma ,sɛbɛnnikɛla bɛ dannabaaw hakili sigi u ni Ala cɛsira ko la a Ni fɛ. A b’a fɔ ko an bɛ se k’a dɔn ko an bɛ to ale la ani ko a bɛ to an kɔnɔ bawo a ye a Ni di an ma (1 Yuhana 4:13). O Ni min sigilen bɛ an kɔnɔ, o bɛ seereya kɛ ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, o b’a to an ka da an ni a cɛsira la (1 Yuhana 4:14-16). Sɛbɛnnikɛla bɛ kuma kuncɛ ni a sinsin a kan ko kanuya dafalen bɛ siran gɛn, wa minnu bɛ siran, olu ma dafa kanuya la. A b dannabaaw hakili jigin ko an b kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ (1 Yuhana 4:17-19).

Kuma surun na, Ciden Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba naaninan b’a ɲini dannabaaw fɛ u ka hakiliw kɔrɔbɔ ani ka tiɲɛ dɔn. A bɛ Ala ka kanuya jira an na ani an ka welekan ka ɲɔgɔn kanu, k’a kɛ a ka kanuya jaabi ye min tɛ se ka da a la. Sapitiri bɛ dannabaaw hakili sigi u ni Ala cɛsira ko la a Ni barika la, ka sinsin Ni Seereya kan ani dannaya min bɛ na ni o ye. A bɛ kuncɛ ni a jirali ye ko kanuya dafalen bɛ siran gɛn ka bɔ yen ani ka dannabaaw hakili jigin tiɲɛ jusigilan na, an bɛ min kanu bawo a ye an kanu fɔlɔ.

1 Yuh.

An man kan ka da hakili bɛɛ la fiyentɔya la, nka an ka kan k’u kɔrɔbɔ k’a dɔn ni u bɔra Ala la, bawo kira nkalontigɛla caman bɛ diɲɛ kɔnɔ.

1. Aw k’aw janto kira nkalontigɛlaw la: Niw sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ kuma an fɛ

2. Hakilila sebaaya: Hakili lakikaw dɔnni an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 24:24, "Katuguni masiya nkalontigɛlaw ni kira nkalontigɛlaw na jira ka taamashyɛnbaw ni kabakow kɛ walisa ka mɔgɔ sugandilenw lafili, ni a bɛ se ka kɛ."

2. Jeremi 29:8, "K'a masɔrɔ Setigiw Matigi, Israɛl ka Ala ko: Aw kana a to aw ka kiraw ni aw cɛma sugokɛlaw ka aw lafili, aw kana u lamɛn u ka sugo la.

1 Yuh.

Ka Ala Ni dn, o ye ka a dn ko Yesu Krisita nana farisogo la.

1. Yesu ka sebaaya: Krisita ka Ala-ka-marako faamuyali

2. Kisili layidu: Mun na an dalen bɛ Yesu la

1. Filipekaw 2:5-11 - Yesu ye a yr majigin ka k mg ye ka sa gengenjiri kan

2. Esayi 53:4-6 - Yesu ka di ka jurumuw muɲu i ko baaraden tɔɔrɔlen

1 Yuhana 4.3 Ni o ni t'a jate ko Yesu Krisita nana farisogo la, o ma b Ala la. hali sisan a bɛ diɲɛ kɔnɔ kaban.

A nafa ka bon ka a dn ko Yesu Krisita nana farisogo la, iko ni o hakili min t j o la, o b Krisita kɛlɛli hakili la, o min b di di kaban.

1. Sebaaya min b’a la ka Yesu Krisita Jira

2. Yala i bɛ Krisita kɛlɛbaga kɛlɛ wa?

1. 1 Yuhana 4:3

2. Matiyu 1:18-25 (Yesu Krisita bangeli) .

1 Yuhana 4.4 Denmisɛnw, aw bɔra Ala la, aw ye se sɔrɔ u kan, katuguni min bɛ aw kɔnɔ, o ka bon ni diɲɛ ta ye.

Dannabaaw ye Ala ta ye ani u ye se sɔrɔ diɲɛ kan, ka da Ala ka sebaaya kan u kɔnɔ.

1. Ala ka barika: Ka se sɔrɔ fɛn o fɛn na min bɛ na an ka sira kan

2. An ka dannaya fanga: Ka an jigi da Ala ka barika kan walisa ka se sɔrɔ diɲɛ kan

1. Yuhana 16:33 - ? 쏧 ye nin kow fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne la. Nin diɲɛ in kɔnɔ, aw bɛna gɛlɛya sɔrɔ. Nka, i ja gɛlɛya! Ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan.??

2. Romɛkaw 8:37 - ? 쏯 o, nin kow bɛɛ la an ka ca ni setigiw ye ale min y'an kanu.??

1 Yuhana 4.5 U ye diɲɛ taw ye, o de kosɔn u bɛ kuma diɲɛ ko la, diɲɛ bɛ u lamɛn.

Dannabaaw man kan ka fanga bila diɲɛ la, nka u ka kan ka Ala ka kuma fɔ walisa diɲɛ ka o mɛn.

1. An ka kumaw fanga: Ala ka tiɲɛ fɔli diɲɛ kɔnɔ, nkalon bɛ min kɔnɔ

2. Diɲɛ cikanw ni Ala ka cikanw: Lamɛnni ni ɲɛnamaya kɛcogo tiɲɛ na

1. Zaburu 119:11 - Ne ye i ka kuma dogo ne dusukun na, walisa ne kana jurumu kɛ i la.

2. Ntalenw 18:21 - Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a denw dun.

1 Yuhana 4.6 An bɔra Ala de la. Min tɛ Ala ta ye, o tɛ an lamɛn.» An bɛ tiɲɛ hakili ni fili ni dɔn nin de fɛ.

Nin tɛmɛsira b’a sinsin a kan ko Ala nɔfɛmɔgɔw bɛ se ka tiɲɛ dɔn u kɛtɔ ka a nɔfɛmɔgɔw ka kalanw lamɛn.

1. Ka Ala dɔn a ka Kuma fɛ: Ka Tiɲɛ Ni dɔn

2. Ka bonya dannaya la: Ka Ala lamɛn a nɔfɛmɔgɔw sababu fɛ

1. Matiyu 7:15-20 ??? 쏝 aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw ma sagaw kɔnɔ? 셲 finiw, nka kɔnɔna na u ye waraba ravening ye.??

2. Zaburu 73:24 ??? 쏷 i na ne bilasira ni i ka laadilikanw ye, o kɔfɛ, i na ne minɛ nɔɔrɔ la.??

1 Yuhana 4.7 Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɛ bɔ Ala de la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kanu, o wolola Ala fɛ.

Kanuya ye Ala ka ci fɔlen ye: Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o wolola Ala fɛ, ka Ala dɔn.

1. Ka ɲɔgɔn kanu: Bibulu ka cikan

2. Ala ka kanuya b’an kɛ a denw ye

1. Romɛkaw 13:8-10 - Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ mɔgɔ wɛrɛ kanu, o ye sariya dafa.

2. 1 Yuhana 4:19 - An b kanu sabu a ye an kanu fɔlɔ.

1 Yuhana 4.8 Min t kanu, o t Ala dn. sabu Ala ye kanuya ye.

Tɛmɛsira Kanuya nafa ka bon Ala dɔnni na, i n’a fɔ Ala ye kanuya ye cogo min na.

1. Kanuya ye jɛɲɔgɔnya jusigilan ye ni Ala ye.

2. Ala faamuyali bɛ daminɛ ni kanuya faamuyali ye.

1. Matiyu 22:37-40 - Yesu ko, ? 쏬 ove Matigi i ka Ala ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.??

2. 1 Kɔrɛntekaw 13:13 - ? 쏛 nd sisan nin saba tora: dannaya, jigiya ani kanuya. Nka ninnu la belebeleba ye kanuya ye.??

1 Yuhana 4.9 Ala ka kanuya jirala an na o de la, katuguni Ala ka a Denke kelenpe ci ka na di la, walisa an ka namaya a barika la.

Tɛmɛsira bɛ Ala ka kanuya jira an na, o min bɛ jira a Denkɛ kelenpe cili fɛ diɲɛ kɔnɔ.

1. Ala ka kanuya: 1 Yuhana 4:9 hakilijakabɔ

2. Ka jigiya ni dannaya sɔrɔ Ala ka kanuya sababu fɛ

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

1 Yuh.

Tɛmɛsira: Ala ka kanuya ka bon an na, fo a ye a Denkɛ ci ka na an ka jurumuw ta ka bɔ an na.

1: Ala ka kanuya tɛ dantigɛli kɛ

2: Ala ka hinɛ tɛ ban

1: Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2: Efesekaw 2:4-5 - Nka a ka kanuyaba kosɔn an ko la, Ala min ye hinɛ nafolotigi ye, o ye an ɲɛnama ni Krisita ye hali k’a sɔrɔ an sara sariya tiɲɛniw la wa? 봧 t ye nɛɛma de y'i kisi.

1 Yuhana 4.11 Kanulenw, ni Ala ye an kanu ten, an fana ka kan ka ɲɔgɔn kanu.

Ala b’an kanu ani an ka kan ka ɲɔgɔn kanu o kɔfɛ.

1. "Ala ka kanuya ani anw: ɲɔgɔn bonya fanga".

2. "I mɔgɔɲɔgɔn kanu: Mɔgɔ wɛrɛw kanu i n'a fɔ Ala b'an kanu cogo min na".

1. Romɛkaw 13:8-10 - "Jɔrɔ si kana to, fo juru min bɛ to ka ɲɔgɔn kanu, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu, o ye sariya dafa. Cikanw ko : ? 쏽 ou kana jatɔya kɛ,??? 쏽 ou . " yala mɔgɔfaga tɛna kɛ, ??? 쏽 ou tɛna sonyali kɛ, ??? Kanuya tɛ kojugu si kɛ mɔgɔɲɔgɔn ma.O de kosɔn kanuya ye sariya dafali ye.??

2. Matiyu 22:37-40 - ? 쏪 esus y'a jaabi ko: ? 쒋 € 쁋 ove Matigi i ka Ala ni i dusukun bèè ni i ni bèè ni i hakili bèè ye.??Nin de ye ci fòlò ni cidenba ye. Wa filanan fana bɛ i n'a fɔ a: ? 쁋 ove i sigiɲɔgɔn i n'a fɔ i yɛrɛ.??Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ nin cikan fila de kan.??

1 Yuhana 4.12 Mɔgɔ si ma Ala ye fɔlɔ. Ni an bɛ ɲɔgɔn kanu, Ala bɛ sigi an kɔnɔ, a ka kanuya dafalen don an kɔnɔ.

Ala ka kanuya bɛ dafa an kɔnɔ ni an bɛ ɲɔgɔn kanu.

1: Ala ka kanuya dafalen bɛ kɛ an kɔnɔ ni an bɛ an mɔgɔɲɔgɔnw kanu.

2: An ka kanuya min bɛ ɲɔgɔn na, o b’a jira ko Ala bɛ kanuya min na an ko la.

1: Galasikaw 5:13-14 - ? 쏤 walima aw welera hɔrɔnya la, balimaw. Nka aw kana baara kɛ ni aw ka hɔrɔnya ye ka kɛ sababu ye farisogo ta fan fɛ, nka kanuya barika la, aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye. Sabu sariya bɛɛ dafara kuma kelen de la : ? 쏽 ou ka i sigiɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.??

2: 1 Yuhana 3:11 - ? 쏤 walima nin ye cikan ye aw ye min mɛn kabini daminɛ na, ko an ka ɲɔgɔn kanu.??

1 Yuhana 4.13 An b’a dɔn nin de fɛ ko an sigilen bɛ ale la, ko ale sigilen bɛ an kɔnɔ, katuguni a ye a Ni di an ma.

An b se ka faamu ko Ala b anw na ani ko an b a la sabu a ye a Ni di an ma.

1. Ni Senu ka sebaaya: Ala Ni sigilen b an kn cogo min na

2. Ka Ala ka kanuya tila ɲɔgɔn na: Ka Ala ka kɛta sɔrɔ a Ni fɛ

1. Romɛkaw 8:9 - "Nka aw tɛ farisogo la, nka aw bɛ Ni la, ni Ala Ni sigilen bɛ aw kɔnɔ. Sisan ni Krisita Ni tɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, o tɛ a ta ye."

2. Galasikaw 4:6 - "Aw ye denkɛw ye, Ala ye a Denkɛ Ni ci aw dusukunw na, ka pɛrɛn ko: «Aba, Fa!»

1 Yuhana 4.14 An y’a ye ka seereya kɛ ko Fa Ala ye Denkɛ ci ka kɛ diɲɛ Kisibaa ye.

Yuhana b seereya k ko Ala ye a Denc Yesu ci ka k di ka Kisibaa ye.

1. Diɲɛ kisili: Ala ye Yesu ka nilifɛn faamu

2. Yesu: Kanuya nilifɛn min ka bon ni nilifɛn tɔw bɛɛ ye

1. Esayi 9:6 - Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma; Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi.

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1 Yuh.

Ala ka kanuya min bɛ mɔgɔw la, o bɛ jira Yesu ka kɛli fɛ u kɔnɔ.

1. Ala ka kanuya min tɛ dantigɛli kɛ an ye, o faamuyali

2. Yesu ka kɛli an kɔnɔ, o bɛ an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

1. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Romɛkaw 8:38-39 - "Katuguni ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni jinɛw, bi ni sini, fanga si, sanfɛla ni dunuya, fɛn wɛrɛ tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.»

1 Yuhana 4.16 Ala ka kanuya min b an na, an ye o dn ani ka da a la. Ala ye kanuya ye; Min sigilen bɛ kanuya la, o bɛ sigi Ala la, Ala bɛ sigi ale la.

Ala bɛ kanuya min kɛ an ye, an bɛ se k’o faamu ani ka da o la. Ala ye kanuya ye ani ni an bɛ balo kanuya la, an bɛ balo Ala la ani Ala bɛ ɲɛnamaya kɛ an kɔnɔ.

1. Ala ye kanuya ye: Ka dege ka ɲɛnamaya kɛ a ka kanuya kɔnɔ

2. Ka to kanuya la: Ka Ala ka ɲɛnamaya sɔrɔ

1. 1 Kɔrɛntekaw 13:4-8 - Kanuya bɛ muɲu, kanuya bɛ ɲumanya kɛ. A tɛ keleya kɛ, a tɛ waso, a tɛ kuncɛbaya kɛ.

2. Romɛkaw 5:5 - Jigiya tɛ maloya. katuguni Elohim ka kanuya bɛ bɔn an dusukunw na Ni Senu barika la, o min dira an ma.

1 Yuhana 4.17 An ka kanuya dafalen don nin de la, walisa an ka jagw jagn kiri don na.

Ala ka kanuya bɛ dannaya ni hakilisigi lase an ma kiritigɛ don na. I n’a fɔ an bɛ i ko Yesu nin diɲɛ in kɔnɔ, an bɛ se ka da a la ko a ka kanuya ni a ka nɛɛma.

1. Kanuya dafalen bɛ na ni jagɛlɛya ye: Daŋaniya Kiritigɛ don na

2. I n’a fɔ Yesu bɛ cogo min na, Anw fana bɛ ten: An ka dannaya Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma kan

1. Romɛkaw 8:31-39 - Ala ka kanuya dafalen tɔɔrɔ cɛma

2. Heburuw 10:19-25 - Jagɛlɛya ka don sankolo yɔrɔw la Yesu joli barika la

1 Yuhana 4.18 Siranya si t kanuya la. Nka kanuya dafalen bɛ siran gɛn. Min bɛ siran, o tɛ dafa kanuya la.

Kanuya dafalen bɛ siran gɛn ka bɔ yen i n’a fɔ siran bɛ ni tɔɔrɔ ye cogo min na, wa a b’an bali ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye kanuya la.

1. "Aw kana siran: Ka Ala ka kanuya dafalen minɛ".

2. "Siran tɛ: Kanuya dafalen fanga bɔli".

1. Romɛkaw 8:15 - "Aw ma jɔnya ni sɔrɔ min bɛ taa ni siran ye tugun, nka aw ye denkɛw ta ni sɔrɔ, an bɛ pɛrɛn min fɛ ko ? 쏛 bba! Fa !??

2. Matiyu 10:28 - ? 쏡 o kana siran mɔgɔ minnu fari faga nka u tɛ se ka ni faga. Nka, aw ka siran Mɔgɔ ɲɛ min bɛ se ka ni ni farikolo fila bɛɛ tiɲɛ jahanama kɔnɔ.??

1 Yuhana 4.19 An b’a kanu, katuguni ale de ye an kanu fɔlɔ.

Ala b an kanu, ani an b a kanu a ka kanuya kosɔn.

1. Ala ka kanuya min bɛ an na: Hakilijagabɔ min bɛ 1 Yuhana 4:19 kan

2. Kanuya fanga: Ala ka kanuya ani an ka jaabi

1. Rom=kaw 5:8 - Nka Ala b a yr ka kanuya jira an na nin cogo la: Ka an k jurumutw ye, Krisita sara an kosn.

2. 1 Yuhana 3:1 - A filɛ Fa Ala ye kanuyaba min lase an ma, walisa an ka wele Ala denw!

1 Yuhana 4.20 Ni mg ko: Ne b Ala kanu, ka a balima koniya, o tigi ye nkalontigɛla ye.

An ka kan k’an balimaw kanu walisa ka Ala kanu tiɲɛ na.

1. Kanuya min bɛ Ala la, o tɛ se ka faran ka bɔ an mɔgɔɲɔgɔnw kanuya la.

2. An ka kan k’an ka kanuya kɛ Ala la, an kɛtɔ k’an balimaw kanu.

1. Matiyu 22:36-40 - ? 쏷 kelen-kelen bɛɛ, jumɛn ye ci fɔlenba ye sariya kɔnɔ???Yesu y'a jaabi ko: ? 쒋 € 쁋 ove Matigi i ka Ala ni i dusukun bèè ni i ni bèè ni i hakili bèè ye.??Nin de ye ci fòlò ni cidenba ye. Wa filanan fana bɛ i n'a fɔ a: ? 쁋 ove i sigiɲɔgɔn i n'a fɔ i yɛrɛ.??Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ nin cikan fila de kan.??

2. Yakuba 2:8 - Ni i ye masaya sariya mara tiɲɛ na min bɛ sɔrɔ Sɛbɛnniw kɔnɔ, ? 쏬 ove i sigiɲɔgɔn i n'a fɔ i yɛrɛ,??i bɛ ko ɲuman kɛ.

1 Yuhana 4.21 An ye nin ci fɔ ale fɛ ko: Min bɛ Ala kanu, o ka a balima fana kanu.

Cikan dira an ma ko an ka Ala kanu ani ka an balimaw kanu.

1. Ala kanu i balimakɛ kanu fɛ

2. Balimaya kanuya fanga

1. Matiyu 22:37-40: "A y'a fɔ a ye ko : ? 쁚 i ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye, ani ni i hakili bɛɛ ye.??O ye ci fɔlen fɔlɔ ye .Wa filanan bɛ i n'a fɔ a: ? 쁚 ou ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ.??

2. Romɛkaw 12:10: "Aw ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan."

1 Yuhana 5 ye Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan ye ani a laban ye Layidu Kura kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ dannaya min bɛ Yesu Krisita la, ka se sɔrɔ diɲɛ kan, ani ka ɲɛnamaya banbali hakili sigi.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni kuma ye min bɛ kuma jɛɲɔgɔnya min bɛ dannaya ni kanuya cɛ. Sɛbɛnnikɛla b’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ dalen b’a la ko Yesu ye Krisita ye, o wolola Ala fɛ, ani minnu bɛ Ala kanu, olu fana na a denw kanu (1 Yuhana 5:1). A b’a sinsin a kan ko ka Ala kanu, o kɔrɔ ye ka a ka ci fɔlenw mara, wa a ka ci fɔlenw tɛ doni ye (1 Yuhana 5:2-3). Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko an ka dannaya de b’a to an bɛ se ka se sɔrɔ diɲɛ kan, wa a b’a jira ko Yesu ye Ala Denkɛ ye min nana ji ni joli barika la (1 Yuhana 5:4-6).

Dakun 2nan: Vɛrise 7-12 kɔnɔ, sinsin kɛra seere saba kan, olu ye Ni Senu, ji ani joli ye, minnu bɛ seereya kɛ ko Yesu ye Ala Denkɛ ye. Sɛbɛnnikɛla b’a fɔ ko nin seere saba bɛ bɛn ɲɔgɔn ma iko kelen (1 Yuhana 5:7-8). A b’a jira ko ni an dalen b Yesu la iko Ala Denkɛ, o seereya bɛ an kɔnɔ (1 Yuhana 5:9-10). Sɛbɛnnikɛla bɛ dannabaaw hakili sigi ko ɲɛnamaya banbali bɛ mɔgɔ minnu bolo Krisita la, olu bɛ se ka da a la ka gɛrɛ a la n’u ka deliliw ye bawo u bɛ delili kɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye (1 Yuhana 5:13-15).

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 16nan na fo ka se tilayɔrɔba laban ma ,sɛbɛnnikɛla bɛ kuma balimakɛ walima balimamuso jurumutɔw kan sigida kɔnɔ. A b danfara don jurumu minnu b na ni saya ye ani jurumu minnu t taa ni saya ye. A b dannabaaw jija u ka jurumuw k minnu t taa ni saya ye walisa Ala ka namaya di u ma (1 Yuhana 5:16-17). Nka, a b’a jɛya ko jurumu dɔ bɛ yen min bɛ na ni saya ye, a tɛ delili laadi min kosɔn (1 Yuhana 5:16). Sɛbɛnnikɛla bɛ kuma kuncɛ ni ɲɛnamaya banbali dafalen ye Ala fɛ minnu bangera, k’u hakili jigin dannabaaw la ko tiɲɛtigi de bɛ u lakana ani ko u bɛ se ka da u ni a cɛsira la (1 Yuhana 5:18-21).

Kuma surun na, Ciden Yuhana ka bataki fɔlɔ tilayɔrɔba duurunan bɛ sinsin jɛɲɔgɔnya min bɛ dannaya ni kanuya ani Ala ka ci fɔlenw kanminɛli cɛ. Dannabaaw ye se min sɔrɔ diɲɛ kan u ka dannaya fɛ Yesu Krisita la, o b’o jira. Sapitiri bɛ seere saba jira — Ni, ji ani joli — minnu bɛ seereya kɛ ko Yesu ye Ala Denkɛ ye. A bɛ dannabaaw hakili sigi ko u bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Krisita la, ka dusu don u kɔnɔ u ka gɛrɛ Ala la ni dannaya ye delili la. Sapitiri bɛ jurumuw fana kofɔ sigida kɔnɔ, ka kuncɛ ni ɲɛnamaya banbali dafalen ye Ala fɛ minnu bangera.

1 Yuhana 5.1 Mg o mg b da a la ko Yesu ye Krisita ye, o bangera Ala de f.

Ka da Yesu la iko Krisita, o ye dalilu ye min b’a jira ko i bangera Ala fɛ, ani minnu bɛ Ala kanu, olu fana bɛ mɔgɔ minnu bangera Ala fɛ, olu fana ka di u ye.

1. Dannaya ye an ni Ala cɛsira jɔnjɔn ye.

2. Ala kanuya bɛ jira an ka ɲɔgɔn kanuya fɛ.

1. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

2. Galasikaw 5:14 - Sabu sariya b dafa kuma kelen de la, o de la. I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.

1 Yuhana 5.2 Ni an b Ala kanu, ka a ka ci flenw mara, an b a dn o de f ko an b Ala denw kanu.

Ka Ala kanu ani ka a ka ci fɔlenw mara, o de ye an ka kanuya jira cogo min na Ala den tɔw la.

1. Se min bɛ Ala kanu ani k’a ka ci fɔlenw mara

2. Nisɔndiya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu Ala kan minɛli fɛ

1. Romɛkaw 8:28 - An b’a dɔn ko Ala bɛ baara kɛ fɛn bɛɛ la a kanubagaw ka ɲumanya kama, minnu welera ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Matiyu 22:36-40 - “Karamɔgɔ, sariya jumɛn ka bon ni cikan tɔw bɛɛ ye?” Yesu y’a jaabi ko: “‘I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.’ O ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon ni ci fɔlen tɔw bɛɛ ye. Wa filanan fana bɛ i n’a fɔ o: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’ Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

1 Yuhana 5.3 Ala kanuya ye nin ye, ka a ka ci flenw mara.

Ala ka ci fɔlenw labatoli man gɛlɛn kojugu sabu a b’an kanu ani a b’a fɛ an ka tugu u kɔ.

1. "Ala ka kanuya: Weelekan ka ɲɛsin kanminɛli ma".

2. "Ala ka ci fɔlenw: Kanuya jiracogo".

1. Zaburu 119:32 - Ne na boli i ka ci fɔlenw sira kan, ni i na ne dusukun bonya.

2. Dutɛrɔnɔmɛ 30:11-14 - Ne bɛ ci min fɔ i ye bi, o ma dogo i la, a yɔrɔ man jan. Sankolo la, i k'a fɔ ko: Jɔn na wuli an ye sankolo la ka na n'a ye an ma, walisa an k'o mɛn k'a kɛ?' Kɔgɔji kɔ fɛ fana, i k'a fɔ ko: Jɔn bɛ taa kɔgɔji tigɛ an ye ka na n'a ye an ma, walisa an k'o mɛn k'a kɛ?' Nka kuma surunyara i la kosɛbɛ, i da la ani i dusukun na, walisa i ka o kɛ.

1 Yuhana 5.4 Ala ye min bange, o b se di di ma.

Se sɔrɔli diɲɛ kan, o bɛ sɔrɔ dannaya fɛ Ala la.

1: An ka dannaya Ala la, o ye an ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ la belebele ye ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛyaw kama.

2: Dannaya fɛ Ala la, ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya o gɛlɛya lase an ma, an bɛ se ka se sɔrɔ o kan.

1: Matiyu 17:20 - A y'a jaabi ko: «Katuguni aw ka dannaya ka dɔgɔ. Ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye, ni dannaya bɛ aw la min ka dɔgɔ i n’a fɔ mutaridi kisɛ, aw bɛ se k’a fɔ kulu in ye ko: ‘I ka bɔ yan ka taa yen’, a bɛna wuli. Foyi tɛna kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ i bolo.

2: Heburuw 11:1 - Sisan, dannaya ye ka da a la an jigi bɛ min kan ani ka da a la an tɛ min ye.

1 Yuhana 5.5 Jn min b se sr di la, ni min dara a la ko Yesu ye Ala Denk ye?

Dannabaa minnu b Yesu Krisita la, olu ye mgw ye minnu ye se sr di la.

1. "Ka se sɔrɔ diɲɛ kan dannaya fɛ Yesu la".

2. "Ka da Yesu la ko a ye Ala Denkɛ ye, o fanga".

1. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ nin diɲɛ cogoya la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ."

2. Galasikaw 6:14 - "Nka Ala kana ne yɛrɛ bonya fo an Matigi Yesu Krisita ka gengenjiri la, diɲɛ gengenna jiri la ne ye, ne fana gengenna diɲɛ ye."

1 Yuhana 5.6 Yesu Krisita min nana ji ni joli barika la, o ye nin ye. ji dɔrɔn tɛ, nka ji ni joli de fɛ. Ni Senu de bɛ seereya kɛ, katuguni Ni Senu ye tiɲɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Yesu Krisita nali nafa kan dugukolo kan ji ni joli fɛ, ani ko Ni de bɛ tiɲɛ seereya.

1. Yesu Krisita nali nafa: Ji ni joli kɔrɔ taamasyɛn sɛgɛsɛgɛli

2. Ni Senu ka Sebaaya: Tiɲɛ fanga dɔnni

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2. Romɛkaw 8:14 - Katuguni mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye.

1 Yuhana 5.7 Katuguni mɔgɔ saba bɛ seereya kɛ sankolo la, olu ye Fa ni Kuma ani Ni Senu ye.

Sariyabaju senuma ye Fa, Kuma ani Ni Senu ye ani u ye kelen ye.

1. An ka Fa, Kuma ani Ni Senu ka kelenya dn ani ka o faamu.

2. An k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ Sariyabaju senuma ka kanuya, hɛrɛ ani kelenya kɔnɔ.

1. Matiyu 28:19-20 - Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la. Ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ fo ka se diɲɛ laban ma.» Amiina.

2. Yuhana 14:16-17 - Ne na Fa Ala deli, a na dususalobaga wɛrɛ di aw ma, walisa a ka to aw fɛ badaa. Hali tiɲɛ Ni; Diɲɛ tɛ se ka min minɛ, katuguni a tɛ a ye, a tɛ a dɔn. katuguni a sigilen bɛ aw fɛ, a na kɛ aw kɔnɔ.»

1 Yuhana 5.8 Mɔgɔ saba bɛ seereya kɛ dugukolo kan, olu ye Ni ni ji ni joli ye.

Ni ni ji ani joli bɛ tiɲɛ seereya kɛ, wa u saba bɛɛ bɛ bɛn ɲɔgɔn ma.

1. Kelenya fanga: An ka seereya bɛ barika sɔrɔ tiɲɛ ko la ni an jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ.

2. Kisili seerew: Ni, ji ani joli b an ka kisili seereya.

1. Kɛwalew 2:38 - Piɛrɛ y’a fɔ u ye ko: «Aw ka nimisa, aw kelen-kelen bɛɛ ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, jurumuw yafali kama, aw na Ni Senu nilifɛn sɔrɔ.»

2. Rom=kaw 6:3-4 - Aw m’a dn ko an minnu batisera Yesu Krisita la, olu caman batisera a ka saya la wa? O de kosɔn an su donna a fɛ batiseli fɛ saya la, walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka taama ɲɛnamaya kura la.

1 Yuhana 5.9 Ni an ye mgw ka seereya s::>r::>, Ala ka seereya ka bon.

Ala ka seereya ka bon ni mɔgɔw ka seereya ye, katuguni Ala ye seereya kɛ a Denkɛ ko la.

1. An bɛ se ka Ala ka seere dɔn cogo di?

2. Danfara min bɛ hadamadenw ka seereya ni Ala cɛ

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Rom=kaw 10:9 - Ko ni i y'a jira i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi.

1 Yuhana 5.10 Min dara Ala Denc la, o seereya b= a yr la. Elohim ye seereya min di a Denkɛ ko la, a ma da o la.

Dannaya min b Yesu la iko Ala Denc, o b na ni Ala ka seereya ye i yr kn, ka dnbaliya Yesu la, o b Ala k nkalontigɛla ye sabu a t sɔn seereya ma, Ala ye min di a Denkɛ ko la.

1. Dannaya fanga: Dannaya min bɛ Yesu la, o bɛ na ni Ala ka seereya ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na

2. Seereya nilifɛn: Ala b’a ka kanuya jira cogo min na Yesu sababu fɛ

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da a la i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka b suw cma, i na kisi da mɔgɔ bɛ sɔn a ma ka kisi."

2. Yuhana 3:16 - "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

1 Yuhana 5.11 Nin ye seereya ye ko Ala ye namaya banbali di an ma, ko o namaya b a Denc la.

Ala ye ɲɛnamaya banbali nilifɛn di an ma a Denkɛ barika la.

1. Ala ka nilifɛn min ye ɲɛnamaya banbali ye

2. Yesu, an ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔyɔrɔ

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:51-55 - A filɛ, ne bɛ gundo dɔ jira aw la. An bɛɛ tɛna sunɔgɔ, nka an bɛɛ na yɛlɛma.

2. Yuhana 17:3 - Nin ye ɲɛnamaya banbali ye, walisa u ka e dɔn, Ala lakika kelenpe, ani Yesu Krisita, i ye min ci.

1 Yuhana 5.12 Denkɛ bɛ min fɛ, ɲɛnamaya bɛ o la. Elohim Denkɛ tɛ min fɛ, ɲɛnamaya tɛ o la.

Dannabaa minnu bɛ Ala Denkɛ fɛ, olu bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, k’a sɔrɔ Ala Denkɛ tɛ minnu fɛ, olu tɛ ɲɛnamaya sɔrɔ.

1. Dannaya min bɛ Yesu Krisita la, o nafa ka bon ɲɛnamaya banbali la

2. Nafa min b’a la ka sɔn Ala Denkɛ ma kisili kama

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Rom=kaw 10:9-10 - Ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.

1 Yuhana 5.13 Ne ye nin kow sbn aw ye minnu dara Ala Denc tg la. walisa aw k'a dɔn ko ɲɛnamaya banbali bɛ aw bolo, ka da Ala Denkɛ tɔgɔ la.

Yuhana bɛ ka sɛbɛn ci dannabaaw ma walisa k’u hakili sigi ko u ka ɲɛnamaya banbali ani u ka dannaya bɛ Yesu Krisita la.

1. An ka kisili dafalen dannaya barika la Yesu Krisita la

2. An ka dannaya nafa ka bon Ala Denkɛ tɔgɔ la

1. Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko: «Yesu ye Matigi ye», ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Katuguni i dusukun de bɛ i la." i dalen b'a la ka jo sɔrɔ, i bɛ sɔn i ma ka kisi i da la.»

2. Tite 3:5-7 - "A ma an kisi an ka ko tilennenw kosn, nka a ka makari de kosɔn. A ye an kisi bangeko kura koli ni kuraya Ni Senu barika la, a ye min bɔn an kan." an Kisibaa Yesu Krisita barika la ni bolomafara ye, walisa an ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, ka kɛ ciyɛntalaw ye, ɲɛnamaya banbali jigi bɛ minnu na.»

1 Yuh.

An minnu dalen b Ala la, an b se ka da a la ko ni an b Ala deli ka k ni a sago ye, a bna an lamn.

1. An ka dannaya min bɛ Ala la, an k’o seli kɛ

2. Ka delili kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye

1. Yakuba 4:3 - “Aw bɛ delili kɛ, aw tɛ o sɔrɔ, katuguni aw bɛ a deli cogo jugu la, ka o musaka kɛ aw negew la.”

2. Romɛkaw 8:32 - “Mɔgɔ min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a di an bɛɛ kosɔn, a tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?”

1 Yuh.

Yuhana b dannabaaw jija u ka delili k danaya la, k’a dn ko Ala bna u ka deliliw lamn ani ka u jaabi.

1. Delili: Ala ka dugawu sɔrɔli kun ye

2. Dannaya kɛ ani ka jaabi sɔrɔ: Ka delili kɛ ni daŋaniya ye

1. Matiyu 21:22 - I mana fɛn o fɛn ɲini delili la, i na o sɔrɔ, ni dannaya bɛ i la.

2. Yakuba 1:6-7 - Nka a ka delili kɛ ni dannaya ye, siga t'a la, katuguni min bɛ sigasiga, o bɛ i ko kɔgɔji jikuru min bɛ wuli ka wuli.

1 Yuh. Jurumu b yen fo ka se saya ma.

Yuhana b an bila ka delili k mg minnu ye jurumu k, nka an kana delili k mg minnu ka jurumu ye saya ye.

1. Ala ka nɛɛma ni yafa: Ka dege ka delili kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye

2. Delili fanga: Yafa ɲini cogo min na ani ka yafa sɔrɔ cogo min na

1. Yakuba 5:13-16 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ ka tɔɔrɔ aw cɛma wa? A ka delili kɛ. Yala mɔgɔ dɔ nisɔndiyalen don wa? A ka Zaburuw da.

2. Matiyu 6:14-15 - Ni aw ye mgw ka jurumuw yafa, aw sankolola Fa fana na yafa aw ma. Nka ni aw ma yafa mɔgɔw ma u ka jurumuw la, aw Fa fana tɛna yafa aw ka jurumuw ma.

1 Yuhana 5.17 Tilenbaliya b== ye jurumu ye.

Yuhana b sinsin a kan ko tilenbaliya b ye jurumu ye, nka jurumu b yen min t na ni saya ye.

1. "Ka ɲɛnamaya tilennenya: Ɲɛnamaya sira".

2. "Jurumu faratiw: Tilenbaliya sɔngɔ".

1. Ntalenw 14:12 - "Sira dɔ bɛ yen min bɛ i ko a bɛnnen don mɔgɔ ma, nka a laban ye saya sira ye."

2. 1 Yuh.

1 Yuhana 5.18 An b a dn ko mg o mg bangera Ala f, o t jurumu k. Nka min bangera Ala fɛ, o bɛ a yɛrɛ mara, nka o mɔgɔ jugu tɛ maga a la.

Mg min bangera Ala f, o t jurumu k ani a b lakana ka b mg jugu ma.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ senuya la: Duba min bɛ sɔrɔ ka bange Ala fɛ.

2. Lakanali min bɛ kɛ ka bange Ala fɛ: Lakanali ka bɔ juguman ma.

1. Matiyu 5:8 - Dusukun saniyalenw ye dubadenw ye, katuguni u na Ala ye.

.

1 Yuhana 5.19 An y’a dn ko an bɔra Ala de la, ko diɲɛ bɛɛ dalen bɛ juguya la.

Diɲɛ bɛ juguya cogo la, nka dannabaaw bɛ Ala la, olu ye ale de ta ye.

1. Diɲɛ ka juguya ani dannabaaw ka kisili.

2. Ka jɔ ka jɔ diɲɛ jugu kɔnɔ.

1. Efesekaw 6:10-18 - Ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa ka jɔ Sitanɛ kɛlɛ.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana bɛn nin diɲɛ cogoyaw ma.

1 Yuh. Nin ye Ala sɛbɛ ye, ani ɲɛnamaya banbali.

Ala Denkɛ nana ka faamuyali di an ma walisa an ka Ala lakika kelen dɔn, o ye Yesu Krisita ye, ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

1. Yesu ye ɲɛnamaya banbali sira ye.

2. Ka Ala dɔn, o ye ka Yesu dɔn.

1. Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2. Heburuw 11:6 - Ni dannaya tɛ, a tɛ se ka diya a ye, katuguni mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka gɛrɛ Ala la, o ka kan ka da a la ko a bɛ yen ani ko a bɛ a ɲinibagaw sara.

1 Yuhana 5.21 Denmisɛnw, aw ka aw yɛrɛ tanga boliw ma. Amiina.

Tɛmɛsira Krecɛnw man kan ka boliw bato.

1. Farati minnu bɛ bolibato la ani mun na an ka kan k’an yɛrɛ tanga o ma.

2. Ka i kɔdon bolibato la ani ka taa jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 5:7-8 "Ala wɛrɛ si kana i sɔrɔ ne ɲɛ. I kana ja jalen dɔ dilan i yɛrɛ ye, wala fɛn o fɛn bɛ i yɛrɛ ye sankolo la, walima fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan duguma." ji la dugukolo jukɔrɔ.»

2. Esayi 44:9-10 "Mɔgɔ minnu bɛ boliw dilan, olu bɛɛ tɛ foyi ye, u diyara fɛn minnu ye, nafa tɛ olu la. U seerew tɛ yeli kɛ, u tɛ u dɔn, walisa u ka maloya nafa tɛ foyi la wa ?

2 Yuhana 1 ye bataki surun ye min sɛbɛnna Ciden Yuhana fɛ. Nin tilayɔrɔba in bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ ka taama tiɲɛ na, ka kanuya jira kanminɛli fɛ, ani ka i yɛrɛ tanga nanbarakɛlaw ma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sɛbɛnnikɛla ka kuma ye muso sugandilen n’a denw fɛ, k’a ka kanuya jira u la tiɲɛ na. A b’a sinsin a kan ko u kelen tɛ u ka dannaya la bawo mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tiɲɛ dɔn (2 Yuhana 1:1-2). Sɛbɛnnikɛla b’u jija u ka taama tiɲɛ ni kanuya la, ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ (2 Yuhana 1:4-6). A b’u hakili jigin ko nin cikan min ye ka ɲɔgɔn kanu, o kɛra kabini fɔlɔfɔlɔ, wa a b’u jija u ka taa a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ o kanminɛli kɔnɔ.

Dakun 2nan: Vɛrise 7-11 kɔnɔ, lasɔmini dɔ bɛ yen ka ɲɛsin nanbarakɛlaw ma. Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko a nafa ka bon ka to Krisita ka kalan na, ani mɔgɔ minnu t’a fɔ ko Yesu Krisita nana farisogo la, olu kana fili (2 Yuhana 1:7-9). A b lasɔmi ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɛmɛ Krisita ka kalan kan, Ala tɛ o tigi fɛ (2 Yuhana 1:9). Sɛbɛnnikɛla bɛ dannabaaw laadi ko mɔgɔ minnu bɛ na ni kalansira nkalonmaw ye u ka so kɔnɔ walima k’u dɛmɛ u kana u minɛ walima k’u fo, bawo o kɛli bɛna u sen don u ka kɛwale juguw la (2 Yuhana 1:10-11).

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 12nan na fo ka se sapitiri laban ma ,sɛbɛnnikɛla b’a ka bataki kuncɛ ni a b’a jira k’a b’a fɛ ka taa bɔ u ye a yɛrɛ ye sanni a ka fɛn bɛɛ sɛbɛn. A b’u hakili sigi ko kuma caman b’a fɛ k’a fɔ nka a ka fisa a ma ka kumaɲɔgɔnya kɛ ɲɛda ni ɲɛda la walisa ka nisɔndiyaba sɔrɔ (2 Yuhana 1:12). Sɛbɛnnikɛla bɛ foli ci ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw yɔrɔ minnu dɔnna u ka dannaya fɛ, ani a bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka ɲɔgɔn fo ni kanuya ye ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlen ye (2 Yuhana 1:13).

Kuma surun na, Ciden Yuhana ka bataki filanan tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ sinsin taama kan tiɲɛ ni kanuya la k’a sɔrɔ i bɛ Ala ka ci fɔlenw kan minɛ. A bɛ lasɔmi nanbarakɛlaw ma minnu bɛ ban Yesu Krisita farikoloma ma, ani a bɛ dannabaaw jija u ka to kantigiya la Krisita ka kalan na. Sapitiri bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u kana dɛmɛ don walima ka mɔgɔw bisimila minnu bɛ na ni kalansira nkalonmaw ye, iko a bɛna u sen don u ka juguya la cogo min na. Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ a yɛrɛ ye, wa a bɛ kuma kuncɛ ni foli ci ye ani ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ ka ɲɔgɔn fo ni kanuya ye ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlen ye.

2 Yuhana 1:1 Cɛkɔrɔba bɛ muso ɲɛnatɔmɔlenw ni a denw ci, ne bɛ minnu kanu tiɲɛ na. Ne dɔrɔn tɛ, nka tiɲɛ dɔnbaaw bɛɛ fana.

Zan, maakɔrɔ dɔ, b’a ka kanuya ci muso sugandilen dɔ ma ani a denw ma, ani tiɲɛ dɔnbagaw bɛɛ ma.

1. Kanuya fanga min bɛ tiɲɛ na

2. Tiɲɛ dɔnni nafa ka bon

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Efesekaw 4:15 - Nka aw ka tiɲɛ fɔ kanuya la, aw ka bonya ka kɛ ale ye fɛn bɛɛ la, o min ye kuntigi ye, Krisita.

2 Yuhana 1.2 Tiɲɛ kosɔn, min sigilen bɛ an kɔnɔ, a na kɛ an fɛ badaa-badaa.

Tiɲɛ sigilen bɛ an kɔnɔ, a bɛna kɛ an fɛ fo abada.

1. An ka kisili jigiya bɛ tiɲɛ de la min sigilen bɛ an kɔnɔ.

2. An bɛ se ka dannaya kɛ tiɲɛ na min tɛna an bila abada.

1. 2 Yuhana 1:2

2. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2 Yuhana 1.3 Neema ni makari ni hɛrɛ ka kɛ aw ye, ka bɔ Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita, Fa Denkɛ fɛ, tiɲɛ ni kanuya la.

Nin tɛmɛsira bɛ nɛɛma, makari ani hɛrɛ dugawu jira ka bɔ Ala ni Yesu yɔrɔ, o min bɛ sɔrɔ tiɲɛ ni kanuya fɛ.

1. "Kanuya ni Tiɲɛ fanga: Neema, hinɛ ani hɛrɛ bɛ se ka an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na".

2. "Ala ni Yesu ka dugawu: Hɛrɛ ni dususalo sɔrɔli u ka kɛta fɛ".

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Yuhana 14:27 - Ne bɛ hɛrɛ to aw ye; ne bɛ ne ka hɛrɛ di aw ma.» I ko diɲɛ b’a di cogo min na, ne tɛ o di aw ma. Aw dusukunw kana jɔrɔ, u kana siran.

2 Yuhana 1.4 Ne nisɔndiyara kosɛbɛ ko ne ye i denw ye minnu bɛ taama tiɲɛ na, i ko an ye ci sɔrɔ cogo min na ka bɔ Fa Ala yɔrɔ.

Yuhana nisɔndiyara k’a ye ko a den caman bɛ taama tiɲɛ na, ka kɛɲɛ ni Fa ka ci fɔlenw ye.

1. Ka taama tiɲɛ na: Ka ɲɛnamaya kɛcogo dege ka kɛɲɛ ni Fa ka ci fɔlenw ye

2. Kanminɛli nisɔndiyalen: Ka taama tiɲɛ na ani ka ɲagali Fa ka siraw la

1. Zaburu 119:1 "Mɔgɔ minnu ka sira jalakibali don, minnu bɛ taama Matigi ka sariya la, olu ye dubadenw ye!"

2. 1 Yuhana 2:3-4 "An b'a dɔn nin de fɛ ko an y'a dɔn, ni an bɛ a ka ci fɔlenw mara tɛ a kɔnɔ.»

2 Yuhana 1.5 Sisan, ne b'i deli, muso, i ko ne ye ci kura sɛbɛn i ye, nka an tun bɛ min fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ, ko an ka ɲɔgɔn kanu.

Nin tɛmɛsira b’an jija an ka ɲɔgɔn kanu, o ye ci ye min bɛ sen na kabini a daminɛ na.

1. Ka ɲɔgɔn kanu: Cikan min bɔra kabini a daminɛ na

2. Kanuya fanga: A bɛ se k’an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

1. 1 Yuhana 4:7-8 - Kanulenw, an ka ɲɔgɔn kanu, katuguni kanuya bɔra Ala de la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kanuya kɛ, o bangera Ala fɛ, a bɛ Ala dɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kanuya kɛ, o tɛ Ala dɔn, katuguni Ala ye kanuya ye.

2. Romɛkaw 13:8-10 - Aw kana juru don mɔgɔ si la, fo ka ɲɔgɔn kanu, katuguni min bɛ dɔ wɛrɛ kanu, o ye sariya dafa. Cikanw kosɔn, ? 쏽 ou kana jatɔya kɛ, I kana mɔgɔ faga, I kana sonyali kɛ, I kana nege don,??ani ci wɛrɛw, olu bɛ lajɛ nin daɲɛ in na : ? 쏽 ou na i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.??Kanuya tɛ kojugu si kɛ mɔgɔɲɔgɔn na; o de kosɔn kanuya ye sariya dafali ye.

2 Yuhana 1.6 Kanuya ye nin ye, ko an ka taama a ka ci flenw la. Ci fɔlen filɛ nin ye ko: I ko aw ye min mɛn kabini fɔlɔfɔlɔ, aw ka taama o la.

Kanuya bɛ jira ni Matigi ka ci fɔlenw labatoli ye minnu mɛnna kabini fɔlɔfɔlɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya kɔnɔ: Ka taama ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye

2. Kanuya ɲɛnamaya: Ka taama ni Ala ka cikanw ye

1. 1 Yuhana 5:3 - Ala kanuya ye nin ye, ka a ka ci fɔlenw mara.

.

2 Yuhana 1.7 Katuguni nanbarakɛla caman donna diɲɛ kɔnɔ, minnu tɛ sɔn a ma ko Yesu Krisita nana farisogo la. Nin ye nanbarakɛla ye ani Krisita kɛlɛbaga don.

Mɔgɔ caman donna diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ban tiɲɛ na ko Yesu Krisita nana farisogo la ani u ye nanbarakɛlaw ni Krisita kɛlɛbagaw ye.

1. Ka jɔ tiɲɛ kama: Wajibi don ka Yesu Krisita fɔ a nana farisogo la

2. Kira nkalontigɛlaw ni nanbarakɛlaw: Krisita kɛlɛbaga dɔ dɔn cogo

1. 1 Yuhana 4:1-3 - Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka jinɛw kɔrɔbɔ ka a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.

2. Filipekaw 2:5-8 - Aw ka nin hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la, hali ni a tun bɛ Ala cogo la, a ma bɛn ni Ala ye fɛn ye min ka kan ka minɛ, nka a y’a yɛrɛ lankolonya ka baaraden cogo ta, ka bange hadamadenw bɔɲɔgɔnko la.

2 Yuh.

Zan b’a ka kalandenw laadi u k’a lajɛ u ye baara kɛ sara minnu na, u kana bɔnɛ u la.

1. An ka sara sɛnɛcogo: Yɛrɛladon ni timinandiya nafa

2. An bɛ fɛn min dan, an bɛ o suman: An ka baara gɛlɛn denw

1. Galasikaw 6:7-8: Aw kana aw lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o fana tigɛ. Mɔgɔ min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli ka bɔ farisogo la, nka min bɛ danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ni Senu fɛ.

2. Ntalenw 11:24-25: Mɔgɔ bɛ nili kɛ fu, nka a bɛ bonya ka taa a fɛ; dɔ wɛrɛ b'a ka kan ka min di, a bɛ o bali, ka tɔɔrɔ dɔrɔn de sɔrɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ni dugawu ye, o na nafolotigiya sɔrɔ, min bɛ ji kɛ, o na ji di a yɛrɛ ma.

2 Yuhana 1.9 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariya tiɲɛ, k'a sɔrɔ a ma to Krisita ka kalan na, Ala tɛ o la. Min tolen bɛ Krisita ka kalan na, Fa ni Denkɛ bɛ o la.

Mg minnu b to Krisita ka kalan na, Fa ni Denc b b olu f, k a la, minnu b to Krisita ka kalan na, Ala t o la.

1. Ka nisɔndiya Krisita ka kalan na

2. Ka to Krisita ka kalan na

1. Zaburu 1:2 - "Nka a ka di Matigi ka sariya ye, a bɛ miiri a ka sariya la su ni tile."

2. 2 Timote 3:16 - "Ala ye Kitabu bɛɛ fiyɛ, a nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya degeliw la."

2 Yuhana 1.10 Ni mɔgɔ dɔ nana aw fɛ, ni a ma na ni nin kalan ye, aw kana a minɛ aw ka so kɔnɔ, aw kana a fɔ aw ye ka teliya.

Dannabaaw welelen don ko u kana mg o mg min t na ni Krisita ka kalan lakika ye, u kana o tigi sr walima ka o ŋaniya ɲuman ɲini.

1. Ka tugu Krisita ka kalan lakika kɔ: Mun na an ka kan ka ban kalansira nkalonmaw na

2. Ka ɲumanya nege Matigi la: Tiɲɛ dɔnni nafa

1. Yuhana 16:13 - "Tiɲɛ Ni nana tuma min na, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la, katuguni a tɛna kuma a yɛrɛ ka setigiya kan, nka a mana fɛn o fɛn mɛn, a na o fɔ, a na o kow fɔ aw ye." minnu bɛna na.»

2. Tite 1:9 - "A ka kan ka to daɲɛ dannamɔgɔ la i n'a fɔ a kalanna cogo min na, walisa a ka se ka kalan di kalansira ɲumanw na, ka mɔgɔw kɔrɔfɔ minnu bɛ a sɔsɔ."

2 Yuhana 1.11 Katuguni min b'a wele Ala ka teliya, o tigi b'a ka kɛwale juguw ni ɲɔgɔn cɛ.

Dannabaaw man kan ka dusu don u balimaɲɔgɔnw kɔnɔ minnu bɛ kɛwale juguw kɛ.

1. Farati min bɛ mɔgɔ la ka kɛwale juguw kɛ

2. Se min bɛ jurumu fari faga

1. Rom=kaw 6:12-14 - O de kosn aw kana a to jurumu ka masaya k aw farikolo sataw la walisa aw ka a nege juguw kanmin. Aw kana aw yɔrɔ si di jurumu ma ka kɛ juguya minɛn ye, nka aw ka aw yɛrɛ di Ala ma i n’a fɔ mɔgɔ minnu bɔra saya la ka taa ɲɛnamaya la. I ka i yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ di a ma ka kɛ tilennenya minɛn ye.

14. 2 Kɔrɛntekaw 6:14-17 - Aw kana aw siri ɲɔgɔn na ni dannabaliw ye. Katuguni tilennenya ni juguya ni ɲɔgɔn cɛ ye mun ye? Walima yeelen bɛ se ka jɛɲɔgɔnya jumɛn kɛ ni dibi ye? Bɛn jumɛn bɛ Krisita ni Belali cɛ? Walima mun bɛ dannabaa ni dannabali dɔ cɛ? Bɛnkan jumɛn bɛ Ala ka batoso ni boliw cɛ? Anw ye Ala ɲɛnama ka Alabatosoba ye.

2 Yuhana 1.12 Ko caman b'a fè ka sèbèn aw ye, ne t'a fè ka sèbèn ni papiye ni tintin ye, nka ne jigi b'a kan ko ne na na aw fè ka kuma aw fè, walisa an ka ɲagali ka dafa.

Zan b’a jira ko a b’a fɛ ka na kuma sigidamɔgɔw fɛ k’a ɲɛsin u ma walasa u ka nisɔndiya ka dafa.

1. Jɛɲɔgɔnya lakika nisɔndiya

2. Dugawu min bɛ sɔrɔ ɲɛda ni ɲɛda jɛɲɔgɔnyaw la

1. Filipekaw 2:2 - Ne ka nisɔndiya dafa ni hakili kelen ye, ka kanuya kelen sɔrɔ, ka kɛ ni kɔnɔnajɛya dafalen ye ani ka kɛ hakili kelen ye.

2. Romɛkaw 15:13 - Jigiya Ala ka aw fa nisɔndiya ni hɛrɛ bɛɛ la dannaya la, walisa Ni Senu ka sebaaya barika la aw ka jigiya caya.

2 Yuhana 1.13 I balimamuso sugandilenw denw b i fo. Amiina.

Nin tɛmɛsira ye foli ye ka bɔ Zan fɛ ka taa a balimamuso sugandilen n’a denw ma.

1. Kanuya ni waleɲumandɔn: Foli nɔgɔman fanga

2. Kantigiya ni jɛɲɔgɔnya: An ka jɛɲɔgɔnya kanulenw nafa bonya

1. Romɛkaw 12:10 - ? 쏬 ove ɲɔgɔn ni balimaya kanuya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ bonya jirali la.??

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - ? 쏷 o de kosɔn aw ka ɲɔgɔn jija ka ɲɔgɔn sabati, i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na.??

3 Yuhana 1 ye bataki surun ye min sɛbɛnna Ciden Yuhana fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma barokunw kan i n’a fɔ jatigila, ka dannabaaw dɛmɛ, ani danfara min bɛ misali ɲumanw ni misali juguw cɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sɛbɛnnikɛla ka kuma fɔ Gayu ye, k’a jira ko a nisɔndiyara k’a mɛn ko Gayu bɛ taama tiɲɛ sira kan ani ka kanuya jira a dannabaaw la (3 Yuhana 1:1-4). Sɛbɛnnikɛla bɛ Gayo tanu a ka jatigila kosɔn balima taamabagaw ma minnu bɛ Kibaru Duman jɛnsɛn (3 Yuhana 1:5-6). A bɛ Gayo jija a ka taa a fɛ ka o baarakɛlaw dɛmɛ Krisita tɔgɔ kosɔn, i n’a fɔ u bɔra a kosɔn cogo min na, wa u ka kan ka dɛmɛ u ka taama na (3 Yuhana 1:7-8).

Dakun 2nan: Vɛrise 9-10 kɔnɔ, Diyotrefe kofɔra—o ye misali jugu ye. Sɛbɛnnikɛla bɛ Diyotrefe kɔrɔfɔ a ka kuncɛbaya kɛcogo la ani a ka ban ka fanga sɔrɔ cidenw ɲɛmɔgɔw fɛ. A b’a lasɔmi ko ni a nana, a bɛna mɔgɔw hakili sama Diyotrefe ka kɛwalew kan (3 Yuhana 1:9-10). Faan wɛrɛ fɛ, sɛbɛnnikɛla bɛ Demetiri tanu iko misali ɲuman min ye seereya ɲuman sɔrɔ bɛɛ fɛ ani tiɲɛ yɛrɛ fɛ (3 Yuhana 1:11-12).

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 13nan na fo ka se tilayɔrɔba laban ma ,sɛbɛnnikɛla b’a ka bataki kuncɛ ni a b’a jira ko a b’a fɛ ka Gayu ye ɲɛda ni ɲɛda. A bɛ foli ci ka bɔ a teriw yɔrɔ minnu dɔnna ale ni Gayusi fɛ (3 Yuhana 1:13-14). Sɛbɛnnikɛla bɛ jigiya jira ko hɛrɛ bɛ se ka kɛ Gayusi fɛ, wa a bɛ foli ci a teriw kelen-kelen bɛɛ tɔgɔ la (3 Yuhana 1:15).

Kuma surun na, Ciden Yuhana ka bataki sabanan tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ Gayu tanu a ka jatigila kosɔn balima taamakɛlaw ma minnu bɛ Kibaru Duman jɛnsɛn. A bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka taa a fɛ ka dɛmɛ don o baarakɛlaw ma Krisita tɔgɔ la. Sapitiri bɛ Diyotrefe ka misali jugu fana jira, min banna ka sɔn kuntigiya ma, wa a bɛ danfara don o ni Demetiri ka misali ɲuman cɛ, min ye seereya ɲuman sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛla b’a jira ko a b’a fɛ ka taa bɔ a yɛrɛ ye, wa a bɛ kuma kuncɛ ni foli ci ye ka bɔ ɲɔgɔn teriw yɔrɔ ani ka hɛrɛ jigiya jira.

3 Yuhana 1:1 Cɛkɔrɔba ka ci Gayu kanulenba ma, ne bɛ min kanu tiɲɛ na.

Zan, min ye maakɔrɔ ye, ale ye bataki sɛbɛn ka dusu don Gayus ma, ale min ka di a ye tiɲɛ na.

1. Tiɲɛ ni kanuya lakika nafa

2. Dusudon kumaw ni dusudon kumaw fanga

1. Romɛkaw 12:9-10 - Kanuya kana kɛ filankafoya ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. aw ka nɔrɔ fɛn ɲuman na. Aw ka ɲɔgɔn kanu ni ɲumanya ye ni balimaya kanuya ye, ka bonya da ɲɔgɔn kan.

2. 1 Tesalonikekaw 5:11 - O de kosɔn, aw ka ɲɔgɔn dusu saalo ka ɲɔgɔn sabati, i ko aw fana b’a kɛ cogo min na.

3 Yuhana 1:2 Kanulenw, ne b'a fɛ ka tɛmɛn fɛn bɛɛ kan, i ka ɲɛtaa sɔrɔ ani ka kɛnɛya, i ko i ni bɛ ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na.

Zan bɛ Gayo jija a ka ɲɛtaa ni kɛnɛya ɲini tuma min na a bɛ ka bonya ɲini alako ta fan fɛ.

1: Ka tugu ɲɛtaa kɔ ɲɛnamaya kɔnɔ

2: Alako ta fan fɛ bonya ani kɛnɛya

1: Filipekaw 4:12-13 - Ne b’a dɔn ka kɛ magojirabaga ye, ani ne b’a dɔn ko caman sɔrɔli ye min ye. Ne ye gundo dege ka wasa sɔrɔ ko bɛɛ la, a kɛra balo ɲuman ye wo, a kɛra kɔngɔ bɛ min na wo, a kɛra balo caman ye wo, a kɛra dɛsɛ ye wo.

2: Matiyu 6:33 - Nka aw ka a ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o fɛnw bɛɛ na di aw ma fana.

3 Yuh.

3 Yuhana sɛbɛnbaga fa nisɔndiyara tuma min na balimaw ye seereya kɛ tiɲɛ ko la min tun bɛ mɔgɔ kɔnɔ u tun bɛ kuma min kan.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ tiɲɛ na - Nisɔndiya lakika sɔrɔ cogo min na ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ na.

2. Seereya fanga - Seereya nafa ani u bɛ se ka nɔ ɲuman bila an lamini mɔgɔw la cogo min na.

1. Kolosekaw 3:17 - Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ kuma wala kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Ala ni Fa ye a barika la.

2. Rom=kaw 12:2 - Aw kana i k= nin diɲɛ ta cogo la, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka Ala sago ɲuman, min ka di, ani min dafalen don, aw k'o sɛgɛsɛgɛ.

3 Yuhana 1.4 Nisɔndiya si tɛ ne la ka tɛmɛn ka a mɛn ko ne denw bɛ taama tiɲɛ la.

Zan ye nisɔndiyaba jira tuma min na a y’a mɛn ko a denw bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye.

1. Nisɔndiya min bɛ an na k’a dɔn ko an denw bɛ taama tiɲɛ na

2. An denw lamɔli Ala nɔɔrɔ kama

1. Ntalenw 22:6 - Den ka kan ka taa sira min fɛ, o dege, ni a kɔrɔla, a tɛna bɔ o sira kan.

2. Efesekaw 6:4 - Faw, aw kana aw denw dimi, nka aw ka u lamɔ Matigi ka kololi ni a ka kalan la.

3 Yuhana 1.5 Kanulenw, i bɛ fɛn o fɛn kɛ balimaw ni dunanw ye, i bɛ o kɛ ni kantigiya ye.

Yuhana bɛ ka Gayu tanu a ka baara kantigiya la dannabaaw ni dannabaliw bɛɛ ye.

1. Baara kantigiya fanga: An ka kɛwalew bɛ kuma ni kanba ye cogo min na ka tɛmɛ kumaw kan

2. Nafa min bɛ ɲumanya kɛ dunanw ye: Kalansen min bɛ bɔ Yuhana 3nan na

1. Galasikaw 6:10: "O de kosɔn, ni sababu bɛ an bolo, an ka koɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dannabaaw ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye."

2. Heburuw 13:1-3: "Aw ka to ka ɲɔgɔn kanu i ko balimaw i n'a fɔ aw ni u bɛ ɲɔgɔn fɛ kaso la, ani minnu bɛ tɔɔrɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ la."

3 Yuhana 1.6 Minnu ye i ka kanuya seereya Egilisi ɲɛkɔrɔ.

Yuhana bɛ dusu don kalanden kɔnɔ a ka dɛmɛ don mɔgɔ wɛrɛw ma minnu mago bɛ Ala ɲɛsiran na.

1. Ala b’an wele ka tɔw kanu ani ka baara kɛ u ye

2. Ka Ala ka kanuya waleya An ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. 1 Yuhana 3:17 - "Nka ni diɲɛ nafolo bɛ mɔgɔ dɔ bolo, ka a balima ye dɛsɛbagatɔ la, k'a dusukun datugu a kama, Ala ka kanuya bɛ to a kɔnɔ cogo di?"

2. Yakuba 1:27 - "Diinan min saniyalen don, min nɔgɔlen tɛ Ala Fa ɲɛ kɔrɔ, o ye nin ye: ka taa bɔ yatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔw la, ka i yɛrɛ tanga diɲɛ ma."

3 Yuhana 1.7 Katuguni u bɔra a tɔgɔ kosɔn, u ma foyi ta siya wɛrɛw la.

Dannabaaw jijalen don u ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na, k’a sɔrɔ u ma foyi makɔnɔ o kɔfɛ.

1. "Yɛrɛ tɛ min na, o fanga".

2. "Nisɔndiya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw baara".

1. Matiyu 6:1-4 «Aw ka aw janto aw kana aw ka kanuya walew kɛ mɔgɔw ɲɛ na, walisa u ka aw ye. N'o tɛ, sara si tɛ aw bolo ka bɔ aw Fa fɛ sankolo la. O de kosɔn, ni aw bɛ dɛmɛn baara kɛ, aw kana buru fiyɛ aw ɲɛ kɔrɔ i ko filankafow b’a kɛ cogo min na Alabatosow kɔnɔ ani nbɛdaw la, walisa u ka nɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw fɛ. Tiɲɛ na, ne b’a fɔ aw ye ko u ka sara b’u bolo. Nka ni i bɛ dɛmɛn baara kɛ, i kininbolo kana i kininbolo k’a dɔn i kininbolo bɛ min kɛ.”

2. Kɛwalew 20:35 «Ne y’a jira aw la cogo bɛɛ la, ka baara kɛ nin cogo la, ko aw ka kan ka barikantanw dɛmɛ. Aw k’aw hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, ko a y’a fɔ ko: ‘Ka duba di ka tɛmɛ sɔrɔ kan.’”

3 Yuhana 1.8 O de kosɔn, an ka kan ka o mɔgɔw minɛ, walisa an ka kɛ tiɲɛn dɛmɛɲɔgɔnw ye.

Mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ don ka tiɲɛ lase mɔgɔw ma, an ka kan ka olu bisimila.

1. "Ka tiɲɛ lafasabagaw bisimila".

2. "Tiɲɛ lafasabagaw dɛmɛni".

1. Filipekaw 2:3-4 - "Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate fɛnba ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana aw ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka aw ɲɛmajɔ mɔgɔ wɛrɛw fana nafaw la.

2. Ntalenw 11:25 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugawu lase, o na nafolotigiya, min bɛ ji kɛ, o na ji di a yɛrɛ ma."

3 Yuhana 1.9 Ne ye sɛbɛn ci egilisi ma, nka Diyotrefe min b’a fɛ ka kuntigiya kɛ u cɛma, o tɛ an minɛ.

Yuhana ye Diyotrefe ka egilisi lasɔmi min ka di a ye ka kɛ mɔgɔba ye, wa a banna ka sɔn Yuhana ma.

1. I kana kɛ i ko Diyotrefe, i ka majigilenya ɲini sanni i ka kɛ mɔgɔba ye.

2. Nafa min b’a la ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw ma ani ka egilisi tila.

1. Filipekaw 2:3-4 "Aw kana foyi kɛ yɛrɛbonya wala kuncɛbaya fu kosɔn. Nka, aw ka majigilenya la, aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan, aw kana aw yɛrɛw ɲɛɲini, nka aw kelen-kelen bɛɛ ka aw ɲɛmajɔ tɔw nafaw la."

2. Romɛkaw 15:7 "Aw ka sɔn ɲɔgɔn ma, i ko Krisita sɔnna aw ma cogo min na, walisa ka tanuli lase Ala ma."

3 Yuhana 1.10 O de kosɔn, ni ne nana, ne hakili na a ka kɛwalew la, a bɛ kuma juguw fɔ an kama ka egilisi.

Yuhana bɛ ka kalandenw lasɔmi cɛ dɔ ko la min bɛ kuma jugu fɔ u kama, wa a tɛ sɔn a dannabaaw ma, hali ka taa fo ka u gɛn ka bɔ egilisi kɔnɔ.

1. I kana a to kuma juguw ka bɔ i da la, nka o nɔ na, i ka dannabaaw bisimila ni i bolo da wulilen ye.

2. Kuma ni ɲumanya ni kanuya ye walisa ka dɔ fara i ka baara kan sanni i ka fɛn tiɲɛ.

1. Efesekaw 4:29 - Kuma jugu si kana bɔ aw da la, fo kuma minnu ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔw ma, i n'a fɔ a bɛnnen don cogo min na, walisa o ka nɛɛma di mɛnbagaw ma.

2. Romɛkaw 12:10 - Ka ɲɔgɔn kanu ni balimaya ye. Aw ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn kan bonya jirali la.

3 Yuhana 1.11 Ne kanulenw, aw kana tugu kojugu la, nka aw ka tugu ko ɲuman kɔ. Min bɛ ko ɲuman kɛ, o bɔra Ala de la, nka min bɛ kojugu kɛ, o ma Ala ye.

Aw ka tugu ko ɲuman kɔ, aw kana tugu kojugu kɔ, katuguni mɔgɔ minnu bɛ ko ɲuman kɛ, olu bɔra Ala de la, k'a sɔrɔ minnu bɛ kojugu kɛ, olu ma Ala ye.

1) Koɲuman fanga: A kan cogo min na ka tugu koɲuman sira la, o bɛna an gɛrɛ Ala la.

2) Juguya faratiw: A bɛ kuma juguya bɛ se k’an bila ka bɔ Ala la cogo min na.

1) Romɛkaw 12:9-10: Kanuya ka kɛ lakika ye. Ko jugu min ye, aw ka o kɔniya. min ka ɲi, aw ka aw minɛ kosɛbɛ.

2) Yakuba 4:17: O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

3 Yuhana 1.12 Demetirisi ye mɔgɔw bɛɛ lakali ni tiɲɛ yɛrɛ ye. Aw b'a dɔn ko an ka seereya ye tiɲɛ ye.»

Demetiri tun bɛ bonya ani a tun bɛ a kanu kosɛbɛ a ka jogo ɲuman kosɔn. An bɛ se k’a ka bonya walew seereya.

1: An bɛ se ka kalan sɔrɔ Demetiri ka misali la, n’o ye ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ.

2: An k’an jija k’an jogo kɛ bonya ye i n’a fɔ Demɛtiri ta, ani ka dɔn baara ɲumanw fɛ.

1: Ntalenw 22:1 "Tɔgɔ ɲuman ka kan ka sugandi ka tɛmɛ nafoloba kan, nɛɛma ka fisa ni warijɛ walima sanu ye."

2: 1 Timote 3:7 "A ka kan ka seereya ɲuman kɛ kɛnɛma mɔgɔw cɛma, walisa a kana bin maloya ni Sitanɛ ka jan na."

3 Yuhana 1.13 Fɛn caman tun bɛ ne bolo ka sɛbɛnni kɛ, nka ne t'a fɛ ka sɛbɛn ci i ma ni tintiri ni sɛbɛnnikɛlan ye.

Bataki sɛbɛnbaga tun bɛ kuma caman fɔ, nka a y’a sugandi ka kuma sanni ka sɛbɛnni kɛ.

1: An ka kumaw bɛ se ka kuma ka tɛmɛ an bɛ min sɛbɛn.

2: Ala b’a fɛ an ka baara kɛ n’an ka kumaw ye walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ.

1: Yakuba 3:5-6 - O cogo kelen na, kan ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, a bɛ waso kobaw la. A filɛ, tasuma fitinin bɛ mana kɛ ko belebeleba ye dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ. A bɛ tasuma don jahanama na.

2: Kolosekaw 4:6 - Aw ka kuma ka kɛ ni nɛɛma ye tuma bɛɛ, kɔgɔ ka kɛ a la, walisa aw k'a dɔn aw ka kan ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ jaabi cogo min na.

3 Yuhana 1.14 Nka ne dalen b'a la ko ne na i ye sɔɔni, an na kuma ɲɛ ni ɲɛ. Hɛrɛ ka kɛ i ye. An teriw b'i fo. Aw ye teriw fo u tɔgɔ la.

Sɛbɛnnikɛla jigi b’a kan ko a bɛna nin bataki in sɔrɔbaga ye sɔɔni, wa a b’a ka dugaw ci u ma. A b’a ka foli ci fana a sɔrɔbaga teriw ma, k’a ɲini u fɛ u ka foli kɛ u tɔgɔ la.

1: An man kan ka ɲinɛ abada ka mɔgɔw waleɲumandɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani ko a nafa ka bon ka kanuya ni bonya jira u la.

2: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka jɛɲɔgɔnya nafama mara ni an lamini mɔgɔw ye, wa o sen bɛ o la ka cɛsiri kɛ walasa k’u fo u tɔgɔ la.

1: Filipekaw 2:3-5 - Aw kana foyi kɛ ka bɔ yɛrɛbonya wala yɛrɛbonya la, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw jate majigilenya la ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan. Aw kelen-kelen bɛɛ kana a ɲɛmajɔ a yɛrɛ nafaw dɔrɔn na, nka aw ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka nafaw lajɛ. Aw ka o hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ, o min ye aw ta ye Krisita Yesu la.

2: Luka 6:31 - I b'a fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ i la cogo min na.

Jude 1 ye bataki surun ye min sɛbɛnna Jude fɛ, Yakuba balimakɛ ani Yesu Krisita ka baarakɛla. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ barokunw kan i n’a fɔ ka dannaya kɛlɛ, ka lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma, ani ka dannabaaw laadi u ka to u jɔlen na.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Jude y’a ka bataki ci mɔgɔ minnu welelen don, minnu kanulen don Fa Ala fɛ, ani minnu maralen bɛ Yesu Krisita kosɔn (Jude 1:1). A b’a ŋaniya fɔlɔ jira ka sɛbɛnni kɛ u ka kisili jɛlen ko la nka a b’a miiri ko a wajibiyalen don k’u jija u ka kɛlɛ kɛ ni timinandiya ye dannaya min tun dira mɔgɔ senumaw ma siɲɛ kelen, bawo mɔgɔ dɔw donna u kɔnɔ k’a sɔrɔ u ma u kɔlɔsi—mɔgɔw minnu tɛ Ala ɲɛsiran, olu minnu bɛ Ala ka nɛɛma tiɲɛ ka kɛ dusukunnataw ye, ka ban Yesu Krisita ma (Jude 1:3-4 la). Jude b’a ka kalanbagaw hakili jigin kiritigɛ tɛmɛnenw na minnu kɛra mɔgɔ minnu kan minnu y’u kɔdon Ala la, wa a b’a lasɔmi ko o karamɔgɔ nkalontigɛlaw bɛna o kɔlɔlɔ suguw sɔrɔ (Jude 1:5-7).

Dakun 2nan: Vɛrise 8-16 kɔnɔ, sinsin bɛ kɛ o karamɔgɔ nkalontigɛlaw ka jogo n’u ka kɛwalew ɲɛfɔli kan. Jude y’u suma ni Kaɛn, Balam ani Kore ye—tariki mɔgɔ minnu lakodɔnnen don u ka murutili kosɔn Ala ma. A b’u ka Ala ɲɛsiranbaliya kɛwalew jira, ka kuma jugu fɔ fɛnw kan minnu tɛ u faamu, ka u sen don cɛnimusoya la, ka ban kuntigiya la, ka faranfasi don dannabaaw cɛ (Jude 1:8-16). Sɛbɛnnikɛla b’u ɲɛfɔ ka t’a fɛ ko u ye ŋunuŋunubagaw ye, fili ɲininikɛlaw minnu bɛ bila u yɛrɛ negew fɛ sanni u ka ɲɛminɛ Ni Senu fɛ.

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 17nan na fo ka se tilayɔrɔba laban ma ,Jude b’a ka kalandenw laadi u k’u hakili to cidenw ye lasɔmini minnu di o tulonkokɛlaw ko la siɲɛ laban na. A bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u yɛrɛ sabati u ka dannaya senumanba la k’a sɔrɔ u bɛ delili kɛ Ni Senu la (Jude 1:17-20). Sɛbɛnnikɛla b’u laadi ko u ka hinɛ mɔgɔw la minnu bɛ sigasiga nka u ka faamuyali fana sɔrɔ ani ka mɔgɔ wɛrɛw kisi u kɛtɔ k’u bɔ tasuma la (Jude 1:22-23). Jude b’a ka bataki kuncɛ ni tanuli jirali ye Ala ye, ale min bɛ se ka dannabaaw bali u kana senna tiɲɛ ani k’u bila jalakibaliw la a ɲɛkɔrɔ ni nisɔndiyaba ye (Jude 1:24-25).

Kuma surun na, Jude ka bataki tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ dannabaaw jija u ka dannaya kɛlɛ ani ka lasɔmi karamɔgɔ nkalontigɛlaw ma minnu bɛ Ala ka nɛɛma tiɲɛ. A bɛ o nanbarakɛlaw jogo n’u ka kɛwalew ɲɛfɔ, k’u suma ni tariku mɔgɔ dɔw ye minnu lakodɔnnen don u ka murutili fɛ Ala ma. Sapitiri bɛ dannabaaw laadi u k’u hakili to cidenw ka lasɔminiw la, k’u yɛrɛ sabati dannaya la, ka hinɛ sigasigabagaw la, ani ka hakilijagabɔ kɛ. A bɛ kuncɛ ni tanuli ye Ala ye a ka se kosɔn ka dannabaaw bali u kana senna tiɲɛ ani k’u bila jalakibaliw la a ɲɛ kɔrɔ.

Jude 1.1 Jude, Yesu Krisita ka baaraden ani Yakuba balimakɛ, ka olu ci minnu saniyalen don Fa Ala fɛ, ka mara Yesu Krisita la, ka wele.

Jude bɛ ka sɛbɛn ci mɔgɔ minnu ma, Ala ye minnu faranfasi, ani minnu maralen bɛ Yesu Krisita barika la, ani minnu welera.

1. Bonya min b’an na ka wele Ala fɛ

2. Ka ɲɛnamaya saniyalen kɛ Yesu Krisita barika la

1. 1 Kɔrɛntekaw 1:2 - «Ala ka egilisi min bɛ Kɔrɛnte, minnu saniyalen don Krisita Yesu la, minnu welelen don ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, ni olu bɛɛ ye an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ wele yɔrɔ bɛɛ, u fila bɛɛ Matigi ni anw ta.”

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - “Nka aw welebaa ye senuma ye cogo min na, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, k’a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: ‘Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”

Jude 1.2 makari ni hɛrɛ ni kanuya ka caya aw ye.

Jude bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka hinɛ, hɛrɛ ani kanuya caman sɔrɔ.

1. Hinɛ caman: Ala ka kanuya min tɛ ban, o sɔrɔli

2. Hɛrɛ caman: Ka kɛ mɔgɔ jɔlen ye ɲɛnamaya fɔɲɔba kɔnɔ

1. Romkaw 5:20-21 - "Nka jurumu cayara yɔrɔ min na, nɛɛma cayara ka taa a fɛ, walisa jurumu ye masaya kɛ saya la cogo min na, nɛɛma fana na masaya kɛ tilennenya barika la, min bɛ taa ɲɛnamaya banbali la an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. Esayi 26:3 - "Mɔgɔ minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la."

Jude 1.3 Kanulen kanulenw, ne ye ne jija ka sbn ci aw ma tuma min na kisili ko la, a tun ka kan ka sbn ci aw ma, ka aw laadi ko aw ka k= timinandiya k= dannaya ko la, danaya min dira mg senumaw ma fɔlɔ.

Jude bɛ dannabaaw jija u ka kɛlɛ kɛ dannaya kosɔn min dira mɔgɔ senumaw ma.

1. Ka jɔ kosɛbɛ dannaya jusigilan kan

2. Mun na an ka kan ka kɛlɛ kɛ dannaya kosɔn

1. Heburuw 10:23-24 - An ka jigiya jirali minɛ kosɛbɛ, k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ, katuguni min ye layidu ta, o ye kantigi ye. Ani an k’a lajɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn lawuli kanuya ni kɛwale ɲumanw na.

2. Efesekaw 6:13-17 - O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta, walisa aw ka se ka don jugu muɲu, ka fɛn bɛɛ kɛ, ka jɔ. O de kosɔn, aw ka jɔ, aw sirilen bɛ tiɲɛ cɛsirilan na, ka tilennenya barajuru don.

Jude 1.4 K'a masɔrɔ mɔgɔ dɔw donna u yɛrɛ la k'a sɔrɔ u tun sigilen bɛ o jalaki la fɔlɔ, Ala ɲɛsiranbaliw.

Jude ye lasɔmini kɛ Ala ɲɛsiranbaliw ni mɔgɔ tilenbali dɔw la minnu donna egilisi kɔnɔ ani ka Ala ka nɛɛma tigɛli kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ lafili ani ka ban a Matigi kelenpe ni a Kisibaa Yesu Krisita la.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛsiran na ka kɛɲɛ ni Jude 1:4 ye

2. Farati minnu b’an ban Matigi Ala kelenpe la ani an Matigi Yesu Krisita la

1. Romɛkaw 6:1-2, An bɛna mun fɔ o tuma na? Yala an na to jurumu la walisa nɛɛma ka caya wa? Ala ka a bali. An minnu sara jurumu kama, an na balo o la tuguni cogo di?

2. Heburuw 10:29, Aw b'a miiri ko a ka kan ni ɲangili juguba ye cogo di, min ye Ala Denkɛ sennatan, ka layidu joli jate fɛn senuma ye?

Jude 1.5 O de kosɔn ne na aw hakili jigin, hali ni aw tun b’a dɔn fɔlɔ, ko Matigi ye mɔgɔw kisi ka bɔ Misira jamana na, o kɔfɛ, a ye dannabaaw halaki.

Jude b ka dannabaaw hakili jigin Ala ka kisili sebaaya la ani a ka kiri la mg minnu t dannabaaw la.

1. Ala ka kantigiya ni a ka kiritigɛ

2. Dannabaliya ni dannabaliya kɔlɔlɔw

1. Romɛkaw 8.28 An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Ala kanubagaw ma, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.

2. Zaburu 37:28 K'a masɔrɔ Matigi bɛ kiri kanu, a tɛ a ka mɔgɔ senumaw bila. u maralen bɛ fo abada, nka mɔgɔ juguw bɔnsɔn na tigɛ.

Jude 1.6 Mɛlɛkɛ minnu ma u ka sigiyɔrɔ fɔlɔ mara, nka u ye u yɛrɛ sigiyɔrɔ to yen, a ye u siri cakɛda banbali la dibi la fo donba kiritigɛ kama.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɛlɛkɛw kan minnu ma to u jɔyɔrɔ fɔlɔ la, wa o nɔ na, u sirilen bɛ ni cakɛda ye dibi la kiritigɛ don kama.

1. Farati min bɛ kanminɛli la: Jude 1:6 kalan

2. Murutili kɔlɔlɔw: Jude 1:6 sɛgɛsɛgɛli

1. Esayi 14:12-15: I binna ka bɔ sankolo la cogo min na, sɔgɔmada dolow, dugujɛ denkɛ! I filila dugukolo kan, i min ye siyaw majigin fɔlɔ!

2. 2 Piɛrɛ 2:4-9: Ni Ala ma mɛlɛkɛw hinɛ u ka jurumu kɛtɔ, nka a ye u ci ka taa jahanama na, ka u siri dibi la, walisa u ka kiri tigɛ.

Jude 1.7 I ko Sodɔmɛ ni Gomɔri ani u lamini duguw fana y’u yɛrɛ di jatɔya ma, ka tugu farisogo wɛrɛw nɔfɛ, olu fana kɛra misali ye, ka tasuma banbali hakɛ ta.

Sodɔmɛ ni Gomɔri dugu juguw bilalen bɛ misali la, u bɛ tɔɔrɔ tasuma banbali hakɛ la.

1. Farati minnu bɛ tugu farisogo gansan kɔ ani jurumu nɔfɛkow.

2. Ala ka tilennenya ni a ka makari a ka tasuma banbali waleɲumandɔn sababu fɛ.

1. Romɛkaw 1:18-32 - Ala ka dimi tilenbaliya kama.

2. 2 Piɛrɛ 2:6-9 - Ala ka kiri tigɛ mɔgɔ juguw kan.

Jude 1.8 O sugo nɔgɔlenw fana bɛ farisogo nɔgɔ, ka kuntigiya mafiɲɛya, ka bonya jugu fɔ.

O sugokɛlaw bɛ ka farisogo nɔgɔ, ka kuntigiya mafiɲɛya, ka Ala ka kuntigiw tɔgɔ tiɲɛ.

1: Ala ka kuntigi sigilenw kan minɛ ani k’u ka kuntigiya bonya.

2: Aw kana farisogo nɔgɔ wala ka Ala ka kuntigiw tɔgɔ tiɲɛ.

1: Romɛkaw 13:1-2 Mɔgɔ bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ.

2: 1 Piɛrɛ 2:13-15 Aw ka aw kolo hadamaden ka sariya bɛɛ kɔrɔ Matigi kosɔn. Walima ka taa gɔfɛrɛnɛrɛw ma, i ko a ka cidenw ma walisa ka kojugukɛlaw ɲangi, ka ko ɲuman kɛbagaw tanu. Ala sago bɛ ten, walisa aw ka nalonmaw ka dɔnbaliya dabila ni koɲuman kɛli ye.

Jude 1:9 O bɛɛ n'a ta, mɛlɛkɛ kuntigi Misɛli tun bɛ sɔsɔli kɛ ni jinɛ ye Musa su ko la, a ma a ja gɛlɛya ka a jalaki, nka a ko: «Matigi ka i kɔrɔfɔ.»

Mɛlɛkɛba Misɛl ye bonya jira Ala la tuma min na a tun bɛ ka kɛlɛ kɛ ni jinɛ ye, wa a banna ka jalaki jugu dɔ lase a ma.

1. Nafa min b’a la ka Ala ka kuntigiya bonya cogo o cogo.

2. Ala ka sebaaya ka jinɛ kɔrɔfɔ.

1. Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni hakili ta fan fɛ juguya ye sanfɛyɔrɔw la.

2. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Jude 1.10 Nka u bɛ fɛn juguw fɔ u tɛ minnu dɔn, nka u bɛ fɛn minnu dɔn u yɛrɛ la, i ko waraba fariganw, u bɛ u yɛrɛ tiɲɛ o kow la.

O mɔgɔw bɛ kuma k’a sɔrɔ u ma dɔn ani k’u yɛrɛ ka kɛwalew tiɲɛ.

1. Farati min bɛ kuma fɔli la k’a sɔrɔ i ma dɔnniya sɔrɔ

2. Taamacogo tiɲɛnen: Lakɔlɔsili min bɛ kɛ ka ɲɛsin dɔnbaliya ma

1. Ntalenw 12:15 - Naloman ka sira tilennen don a yɛrɛ ɲɛ na, nka min bɛ laadilikan lamɛn, o ye hakilitigi ye.

2. Yakuba 1:19 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma joona, ka dimi joona.

Jude 1:11 Bɔnɛ bɛ u ye! Katuguni u taara Kaɛn ka sira fɛ, ka boli Balam ka fili nɔfɛ ni namara ye ka sara sɔrɔ, ka halaki Kɔri ka sɔsɔli la.

Tɛmɛsira bɛ mɔgɔ minnu jalaki, minnu bɛ tugu Kaɛn ka sira kɔ, Balam ka fili ani Kɔri ka sɔsɔli.

1. Ala ka lasɔmini sira juguw taamabagaw ma

2. Farati min bɛ namara ni tɔnɔ ɲinini na

1. Ntalenw 15:27 Nafolotigi bɛ a yɛrɛ ka so tɔɔrɔ. Nka min bɛ nilifɛnw kɔniya, o na ɲɛnamaya.»

2. 1 Kɔrɛntekaw 6:9-10 Aw m’a dɔn ko mɔgɔ tilenbaliw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta wa? Aw kana lafili, jatɔyakɛlaw ni bolibatokɛlaw ni jatɔyakɛlaw ni musomanninw ni hadamadenw ni ɲɔgɔn tɔɲɔbagaw, sonw ni namaratɔw ni dɔlɔminnaw ni tɔgɔjugu fɔbagaw ni wari minɛbagaw tɛna Ala ka masaya ciyɛn ta.

Jude 1.12 Ninnu ye nɔgɔw ye aw ka kanuya seliw la, ni u bɛ dumuni kɛ ni aw ye, ka u yɛrɛ balo ni siran tɛ. jiri minnu den bɛ ja, den tɛ minnu na, minnu salen don siɲɛ fila, u juw tigɛlen don.

1. Ka an janto mɔgɔw la minnu bɛ nafa sɔrɔ an ka jogo ɲuman na

2. Ka i jija ka den Matigi ye

1. Matiyu 7:15-20 - Aw ye aw janto kira nkalontigɛlaw la minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye

2. Yakuba 5:7-8 - Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A filɛ, sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den sɔngɔ gɛlɛn makɔnɔ, a bɛ muɲu o la ka mɛn, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma.

Jude 1:13 Kɔgɔji jikuruba minnu bɛ u yɛrɛ maloya. dolow yaalatɔw, dibi nɛrɛma maralen bɛ minnu bolo fo abada.

Jikuruw ni dolow yaalatɔw ye misaliw ye minnu bɛ Ala ka nɛɛma ni a ka makari kɔkan, ani minnu bɛna dibi banbali muɲu.

1: Ala ka nɛɛma ni a ka makari bɛ sira di kisili ni ɲɛnamaya banbali ma dibi nɔ na.

2: An ka kan k’an jija ka to Ala ka nɛɛma ni a ka makari kɔnɔ, an kɛtɔ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni a sago ye.

1: Efesekaw 2:4-5 - "Nka Ala ye hinɛ nafolotigi ye, a ye an kanu ni kanuyaba min ye, an salen an ka jurumuw la, o y'a to an ye an ɲɛnama ni Krisita ye ɲɔgɔn fɛ kisili kɛra."

2: Tite 3:4-7 - "Nka an Kisibaa Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya jirala tuma min na, a ma an kisi an ka kɛwalew kosɔn tilennenya la, nka ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka makari ye, ka kɛɲɛ ni bangeko kura ko ye ani." Ni Senu kuraya, a ye min bɔn an kan kosɛbɛ Yesu Krisita an Kisibaa barika la, walisa an ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la, ka kɛ ciyɛntalaw ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya banbali jigi ye.»

Jude 1.14 Hadama ka wolonwulanan Henɔki fana ye kiraya kɛ o ko la, a ko: Matigi bɛ na ni a ka mɔgɔ senuma ba tan ye.

Enɔki ka kirayakuma, bɔnsɔn wolonwulanan ka bɔ Hadama la, ko Matigi bɛna na n’a ka mɔgɔ senuma caman ye.

1. Matigi nali jigiya: Henɔki ka kiraya kuma faamuyali

2. Ala ka kɛli kantigiya la: Ka taama ni Ala ye mɔgɔw ka bɔnsɔnw kɔnɔ

1. Zaburu 50:3-5 - An ka Ala na na, a tɛna a makun, tasuma na a jeni, sanfiɲɛba na a lamini. A na wele bila sankolo la ka bɔ san fɛ, ani dugukolo la, walisa a ka kiri tigɛ a ka mɔgɔw kan. Aw ye ne ka mɔgɔ senumaw lajɛ ne fɛ. minnu ye layidu ta ni ne ye saraka barika la.

2. Esayi 60:1-5 - Wuli ka yeelen bɔ; katuguni i ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ wulila i kan.» Katuguni a filɛ, dibi na dugukolo datugu, dibi jugu na jama datugu, nka Matigi na wuli i kan, a nɔɔrɔ na ye i kan. Siya wɛrɛw na na i ka yeelen na, masakɛw na na i ka wuli yeelen na. I ɲɛ kɔrɔta k'a filɛ, u bɛɛ lajɛlen bɛ na i fɛ, i denkɛw na bɔ yɔrɔ jan, i denmusow na ladon i kɛrɛ fɛ.

Jude 1.15 Ka kiri tigɛ u bɛɛ kan, ka Ala ɲɛsiranbaliw bɛɛ lasun u ka Ala ɲɛsiranbaliya kɛwalew bɛɛ la, ani u ka kuma gɛlɛnw bɛɛ la, jurumutɔw ye minnu fɔ a kama.

Jude b’an hakili jigin an ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛsiran na ani ka jurumukɛlaw kiri tigɛ ani k’u jalaki u ka Ala ɲɛsiranbaliya kɛwalew n’u ka kumaw la.

1. "Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛsiran na: Jude ka welekan kɔrɔtɔlen".

2. "Ka jurumukɛlaw jalaki: Jude ka laadilikan".

1. Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, ne bɛ aw deli balimaw ni balimamusow, Ala ka makari kosɔn, aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. Aw kana tugu nin diɲɛ in cogoya la, nka aw ka yɛlɛma ni aw hakili kuraya ye. O tuma na fɛ, Ala sago ye min ye, i bɛna se k’o kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma, n’o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

2. Galasikaw 6:7-8 - Aw kana aw lafili: Ala tɛ se ka tulo geren. Mɔgɔ bɛ min dan, a bɛ o tigɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa k'u fari diyabɔ, o na halakili suman ka bɔ farisogo la. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni kɛ walisa ka Ni Senu diyabɔ, o na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ka bɔ Ni Senu de la.

Jude 1.16 Olu ye ŋunuŋunubagaw ye, u bɛ taama u yɛrɛ negew nɔfɛ. U da bɛ funu kumaba fɔ, u bɛ mɔgɔw waleɲumandɔn nafa kosɔn.

Jude bɛ ka dannabaaw lasɔmi ko u k’u janto filankafow la ani minnu bɛ kuma mɔgɔ mafiɲɛya la walisa ka nafaw sɔrɔ.

1. Aw k’aw yɛrɛ kɔlɔsi filankafoya la min bɛ kɛ ka mɔgɔw lafili

2. Aw kana aw lafili layidu nkalonmaw fɛ

1. Zaburu 12:2-3 - "U bɛ nkalon fɔ ɲɔgɔn ye; u bɛ kuma ni dawolo ye min bɛ mɔgɔw lafili ani ni dusukun fila ye. Matigi ka dawolo bɛɛ tigɛ, nɛn min bɛ kobaw fɔ."(Alimankan na)

2. Ntalenw 26:28 - "Nan nkalontigɛla bɛ mɔgɔ minnu sɔgɔsɔgɔ, a bɛ olu kɔniya, da min bɛ mɔgɔw lafili, o bɛ tiɲɛni kɛ."

Jude 1.17 Nka, kanulenw, an Matigi Yesu Krisita ka cidenw ye kuma minnu fɔ ka kɔrɔ, aw hakili to olu la.

Yesu Krisita ka cidenw ye kumaw fɔ minnu ka kan ka to an hakili la.

1: "Cidenw ka kumaw: Yesu ka kalandenw ka kumaw hakili jigin".

2: "Hakilijigin nafa: Yesu ka cidenw ka kumaw".

1: Kɛwalew 20:35 - "Ne y'a jira aw la fɛn bɛɛ la ko ni an bɛ baara kɛ kosɛbɛ nin cogo la, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ ani ka an hakili to Matigi Yesu ka kumaw la, a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko: 'Duba ka di ka tɛmɛ ni dili ye.' ka sɔrɔ.'"

2: Luka 6:47-48 - "Mɔgɔ o mɔgɔ nana ne fɛ ka ne ka kumaw lamɛn ka u kɛ, ne na o jira aw la, a bɛ i ko mɔgɔ min ye so jɔ, min ye so sɔgɔ ka dun ka a jusigilan sigi a kan." farakurun. Sanjiba wulila tuma min na, baji ye o so kari, a ma se k'a lamaga, katuguni a jɔra ka ɲɛ."

Jude 1.18 U y’a fɔ aw ye ko tulo gerenw ka kan ka kɛ waati laban na, minnu ka taama u yɛrɛw nege juguw kɔ.

Mɔgɔw bɛna Ala ka kalansiraw tulo geren laban waati la ka da u yɛrɛ ka jurumu negew kan.

1: An ka kan ka an ka dannaya to Ala la ani a ka kalansiraw la tuma bɛɛ, hali ni an y’an yɛrɛ ka jurumu negew kɔrɔbɔ cogo o cogo.

2: An ka kan ka to an ɲɛ na tuma bɛɛ an ka dannaya la, bawo Ala ka kalanw tulo gerenbagaw bɛna bonya laban waati dɔrɔn de la.

1: Matiyu 6:24 - "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na kɛ kantigi ye kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni nafolo ye."

2: Yakuba 4:4 - "Jatɔyakɛlaw ni jatɔyakɛlaw! Aw m'a dɔn ko diɲɛ teriya ye Ala juguya ye wa? Mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ diɲɛ teri ye, o b'a yɛrɛ kɛ Ala jugu ye."

Jude 1.19 Olu ye olu ye minnu b u yr faranfasi, farisogow, Ni Senu t u la.

Ni Se tɛ mɔgɔ minnu na, ka u yɛrɛ faran ka bɔ dannaya la, Jude bɛ lasɔmi olu ma.

1. Farati min bɛ ka faranfasi ka bɔ Ni la

2. Nafa min b’a la ka to Ni la

1. Galasikaw 5:22-25 - Ni Senu den

2. 2 Kɔrɛntekaw 3:17 - Sisan, Matigi ye Ni ye, Matigi Ni bɛ yɔrɔ min na, hɔrɔnya bɛ yen.

Jude 1.20 Nka aw kanulenw, aw ka aw yɛrɛw sabati aw ka dannaya senuma kan, ka delili kɛ Ni Senu la.

Jude bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka u ka dannaya sabati delili fɛ Ni Senu fɛ.

1. Delili fanga min bɛ Ni Senu la

2. Ka i ka dannaya barika bonya ni Ni Senu ka dɛmɛ ye

1. Romɛkaw 8:26-27 - O cogo kelen na, Ni Senu fana bɛ dɛmɛ don an ka barikantanya la. An t'a dɔn an ka kan ka min deli i ko an ka kan ka min ɲini, nka Ni Senu yɛrɛ bɛ delili kɛ an ye ni sɔgɔsɔgɔkan ye min tɛ se ka fɔ.

.

Jude 1.21 Aw ka to Ala kanuya la, ka an Matigi Yesu Krisita ka makari makɔnɔ ka taa ɲɛnamaya banbali la.

I ka to kantigiya la Ala ka kanuya la ani ka Yesu Krisita ka makari makɔnɔ ɲɛnamaya banbali kama.

1. Yesu Krisita ka hinɛ ɲɛnamaya banbali kama

2. Ka an yɛrɛ mara Ala ka kanuya la

1. Yuhana 3:16, "Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ."

2. Zaburu 136:26, "Aw ka barika da sankolo Ala ye, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa."

Jude 1.22 Aw ka hinɛ dɔw la, ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ.

Jude bɛ dusu don kerecɛnw kɔnɔ u ka hinɛ jira ani ka yɛlɛma don mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la.

1. Hinɛ fanga: An bɛ se ka yɛlɛma don mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Ala ka kanuya walew la: Ka ɲɛnamaya kɛ ni hinɛ ye an ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Matiyu 22:37-40: Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye

2. Galasikaw 6:1-2: Aw ka ɲɔgɔn doni ta, o cogo la, aw na Krisita ka sariya dafa.

Jude 1.23 Mɔgɔ wɛrɛw ka kisi ni siran ye, ka u sama ka bɔ tasuma la. hali fini min nɔgɔlen don farisogo fɛ, u bɛ o kɔniya.

Jude b dannabaaw jija u ka mg wɛrɛw kisi minnu bɛ se ka kɛ farati la, hali ni jurumu y’u nɔgɔ, siran ni kanuya kosɔn.

1. "Kanuya welekan: Mɔgɔ wɛrɛw kisi tasuma ma".

2. "Aw kana kiri tigɛ: Ka jurumu nɔgɔlenw kisi".

1. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K'an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn."

2. Luka 6:37 - "Aw kana kiri tigɛ, aw tɛna kiri tigɛ. Aw kana jalaki, aw tɛna jalaki. Aw ka yafa, yafa aw ma."

Jude 1.24 Mɔgɔ min bɛ se ka aw tanga binni ma, ka aw bila a nɔɔrɔ ɲɛ kɔrɔ ni ɲagaliba ye, o min bɛ se ka aw bila a nɔɔrɔ ɲɛkɔrɔ.

Ala bɛ se k’an bali ka bin ani k’an jira jalakibaliw la a ka nɔɔrɔma ɲɛkɔrɔ ni nisɔndiya ye.

1. Ka nisɔndiya sɔrɔ Ala ɲɛkɔrɔ

2. Ka to Ala ka Lakanali la

1. Heburuw 2:18 - “K’a masɔrɔ a yɛrɛ tɔɔrɔla ka kɔrɔbɔ, a bɛ se ka kɔrɔbɔlenw dɛmɛ.”

2. 1 Yuhana 5:4 - «Katuguni fɛn o fɛn bangera Ala fɛ, o bɛ se sɔrɔ diɲɛ kan. Se min ye se sɔrɔ diɲɛ kan, o ye nin ye, o ye an ka dannaya ye.”

Jude 1.25 An Kisibaa Ala hakilitigi kelenpe, bonya ni bonya, kuntigiya ni sebaaya ka kɛ a ye sisan fo abada. Amiina.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala seli iko Kisibaa hakilitigi ni fangatigi kelenpe.

1: Ala ka sebaaya iko an Kisibaa

2: Ala hakilitigi kelenpe

1: Esayi 40:28 - “Aw t’a dɔn wa? Yala aw ma o mɛn wa? Matigi ye Ala banbali ye, dugukolo danw Dabaga. A tɛna sɛgɛn, a tɛna sɛgɛn, mɔgɔ si tɛ se k’a faamu.”

2: Zaburu 147:5 - «An Matigi ka bon, a fanga ka bon. a ka faamuyali dan tɛ.”

Jirali 1 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba fɔlɔ ye, Ciden Yuhana ye min sɛbɛn. Nin tilayɔrɔba bɛ gafe bɛɛ sigi sen kan ani a bɛ sinsin barokunw kan i n’a fɔ Ala ka jirali, Krisita ka nɔɔrɔ ni a ka fanga, ani cikan minnu bɛ ci egilisi wolonwula ma.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni kuma daminɛ ye, Yuhana y’a jira yɔrɔ min na ko ale de ye a sɛbɛnbaga ye, k’a fɔ ko a ye o jirali sɔrɔ Yesu Krisita fɛ (Jirali 1:1). A b’a ka bataki ci Azi fitinin egilisi wolonwula ma (Jirali 1:4) ani ka Ala ka nɛɛma ni hɛrɛ fo. O kɔfɛ, Yuhana bɛ taa a fɛ ka yelifɛn dɔ ɲɛfɔ a ye min sɔrɔ Matigi ka don na, a ye Yesu Krisita ye yɔrɔ min na a nɔɔrɔ bɛɛ la (Jirali 1:9-18). O ɲɛfɔli kɔnɔ, fɛn fitininw bɛ sɔrɔ i n’a fɔ Krisita yecogo i n’a fɔ Mɔgɔ Denkɛ, a ɲɛw i n’a fɔ tasuma tasuma, a kan i n’a fɔ ji wulilenw, ani dolow wolonwula minɛni a kininbolo la.

Dakun 2nan: Vɛrise 17-20 kɔnɔ, sinsin bɛ kɛ Krisita ka fanga kan saya kan ani a ka cikan kan ka ɲɛsin Yuhana ma. Tuma min na Yuhana ye Yesu yelifɛn kabakoma ye, a binna a sen kɔrɔ i n’a fɔ a sara. Nka, Yesu b’a hakili sigi a kɛtɔ k’a fɔ ko a ɲɛnama don fo abada ani ko saya ni Hadɛsi konnɛgɛw b’a bolo (Jirali 1:17-18). O kɔ, Yesu ye baara di Yuhana ma a ka fɛn minnu ye, a ka olu sɛbɛn, ko minnu bɛ ka kɛ sisan, ani fɛn minnu bɛna kɛ don nataw la (Jirali 1:19). Yesu b’a jira fana ko dolow wolonwula kelen-kelen bɛɛ bɛ mɛlɛkɛ walima ciden dɔ jira egilisi kelen-kelen bɛɛ la, k’a sɔrɔ lanpan wolonwula bɛ o egilisiw yɛrɛ taamasyɛn (Jirali 1:20).

Dakun 3nan: K’a ta tɛmɛsira 12nan na fo ka se tilayɔrɔba laban ma ,Yuhana bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ o egilisi wolonwula kelen-kelen bɛɛ kama. A bɛ fɛn minnu ye, a bɛ olu sɛbɛn—u ka fanga tanuli ani u kɔrɔfɔli u ka dɛsɛw kosɔn. O cikanw kɔnɔ, dusudonw, lasɔminiw ani layiduw bɛ egilisiw ye, minnu bɛ bilasirali di u ka kan ka gɛlɛya minnu sɔrɔ, u ka kan ka olu jaabi cogo min na (Jirali 1:20-3:22). Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye ka Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o lamɛn ani ka dugawuw hakili sigi mɔgɔ minnu ye se sɔrɔ (Jirali 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba fɔlɔ bɛ kɛ gafe daminɛ ye. A bɛ daminɛ ni Yuhana ka a yɛrɛ jirali ye iko a sɛbɛnbaga ani a ka yelifɛn Yesu Krisita ko la a nɔɔrɔ bɛɛ la. Sapitiri bɛ sinsin Krisita ka fanga kan saya ni Hadɛsi kan ani a ye baara min di Yuhana ma, a ka fɛn minnu ye, a k’o sɛbɛn. A bɛ Azi fitininw ka egilisi wolonwula fana jira ani ka cikanw di minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don egilisi kelen-kelen bɛɛ ma. Sapitiri bɛ kuncɛ ni welekan ye ka Ni Senu ka kuma lamɛn ani ka layidu ta dugawuw ye minnu bɛ se sɔrɔ.

Jirali 1:1 Yesu Krisita ka Jirali, Ala ye min di a ma, walisa ka ko minnu ka kan ka k sɔɔni, olu ka o jira a ka jɔnw na. A ye ci bila ka o jira a ka mɛlɛkɛ fɛ a ka jɔnkɛ Yuhana fɛ.

Yesu Krisita ka Jirali dira a ma Ala fɛ walisa ka kow jira a ka baarakɛlaw la minnu bɛna kɛ sɔɔni. Mɛlɛkɛ dɔ y’o fɔ Yuhana ye.

1. Ala de bɛ kuntigiya la: Ka miiri Yesu Krisita ka jirali la

2. Ka Ala ka Kuma lamɛn: Ka miiri Yesu Krisita ka jirali la

1. Efesekaw 3:3-5 - Yesu Krisita ka jirali lase cidenw ni kiraw ma cogo min na Ni barika la

2. Heburuw 1:1-3 - Yesu sigira cogo min na ka kɛ fɛn bɛɛ ciyɛntabaga ye ani Ala ye diɲɛ da min sababu fɛ.

Jirali 1:2 A ye seereya kɛ Ala ka kuma ni Yesu Krisita ka seereya ni a ye fɛn minnu bɛɛ ye.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita ka seereya kan ani Ala ka kuma kan, a ye min ye.

1: Yesu de ye tiɲɛ ni bilasirali sɔrɔyɔrɔ laban ye.

2: Ala ka kuma b jira Yesu Krisita ka seereya barika la.

1: Yuhana 14:6 - Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne ye sira ni tiɲɛ ni ɲɛnamaya ye. Mɔgɔ si tɛ na Fa Ala fɛ ni ne barika tɛ.

2: Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten; a tɛna segin ne ma lankolon, nka ne b'a fɛ ka min kɛ, a na o dafa, ne ye a ci fɛn min kama, a bɛna ɲɛ sɔrɔ o la.

Jirali 1.3 Min b nin kiraya kumaw kalan, ani minnu b o kiraya kumaw lamn, ka o kow mara, olu ye dubaden ye, katuguni waati surunyara.

Jirali kitabu b’a ɲini kalanbagaw ni a lamɛnbagaw fɛ u ka tugu a ka kumaw kɔ.

1. Ka sɔn Ala ka Kuma ma: Jirali b’an kalan cogo min na ka ɲɛnamaya kɛ

2. Ka ɲɛnamaya kɛ laban waati la: Matigi nali faamuyali ani a labɛnni

1. Matiyu 24:44 - "O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati la, aw ma miiri min na."

2. 2 Timote 3:16-17 - "Ala ka Kitabu bɛɛ fiyɛra, a nafa ka bon kalan ni kɔrɔfɔli ni latilenni ni tilennenya degeliw la, walisa Ala ka mɔgɔ ka dafa, a labɛnnen don baara ɲuman bɛɛ kama." " " .

Jirali 1:4 Yuhana ka ci Azi Egilisi wolonwula ma: Neema ni hèrè ka kè aw ye, ka bò min bè, ani min tun bè, ani min bè na. Ni wolonwula minnu bɛ a ka masasigilan ɲɛfɛ.

Yuhana bɛ Azi egilisi wolonwula fo ni nɛɛma ni hɛrɛ ye ka bɔ Ala ni Ni wolonwula la.

1. Neema ni hɛrɛ nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala Ni wolonwula bɛ baara kɛ cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; o ye Ala ka nilifɛn ye.

2. Esayi 11:2-3 - Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali Ni, ladili ni sebaaya Ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran Ni.

Jirali 1.5 A bɔra Yesu Krisita la, ale min ye seere dannamɔgɔ ye, ani suw la den fɔlɔ, ani dugukolo masakɛw kuntigi. Min ye an kanu, ka an ko ka bɔ an ka jurumuw la a yɛrɛ joli la.

O tɛmɛsira bɛ kuma Yesu Krisita kan, seere kantigi, min bangera fɔlɔ suw fɛ, ani dugukolo kan masakɛw kuntigi, min ye an kanu ani a ye an ko ka bɔ an ka jurumuw la a yɛrɛ joli la.

1: “Yesu, an Kisibaa kanulen” - Yesu sara an kosn ani a ye an ka jurumuw ko ni a yr joli ye, ka a ka kanuya jugu jira an na.

2: “Seere kantigi” - Yesu ye seere kantigi ye, ani a ye suw la fɔlɔ ye ani dugukolo kan masakɛw kuntigi. A ye kantigi ye tuma bɛɛ ani mɔgɔ bɛ se ka da a la.

1: Heburuw 10:19-22, “O de kosɔn, balimaw, k’a masɔrɔ an dalen b’a la ka don yɔrɔ senumaw la Yesu joli barika la, sira kura ni ɲɛnama fɛ, a ye min dayɛlɛ an ye fani fɛ, o kɔrɔ ye ko a farisogo fɛ .

2: 1 Yuhana 1:7, “Nka ni an taamana yeelen na, i ko ale fana bɛ yeelen na, an bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ, a Denkɛ Yesu joli bɛ an saniya ka bɔ jurumu bɛɛ la.”

Jirali 1.6 A ye an k masaw ni sarakalasebaaw ye Ala ni a Fa f. nɔɔrɔ ni kuntigiya ka kɛ ale ye badaa-badaa. Amiina.

Ala ye anw kɛ masakɛw ni sarakalasebagaw ye walisa ka baara kɛ ale ni a Fa ye.

1. Ka baara kɛ Ala ye, o ye bonya ye

2. Aw ka nisɔndiya An ka Masaya Sarakalasebaaya la

1. 1 Piɛrɛ 2:5-9

2. Esayi 61:6

Jirali 1:7 A filɛ, a bɛ na ni sankaba ye. Ɲɛ bɛɛ na a ye, ani mɔgɔ minnu y'a sɔgɔ. Hali n’o kɛra, Amiina.

Jirali kitabu b’a jira ko Yesu seginna tuma min na, ɲɛ bɛɛ bɛna a ye ani dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ bɛna kasi.

1. Yesu seginni: Diɲɛ jigiya

2. Yesu yecogo: O kɔrɔ ye min ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 40:10-11 - "A filɛ, Matigi Ala na na ni bolo barikama ye, a bolo na kuntigiya kɛ a ye sagagɛnna dɔ: a na sagadenw lajɛ ni a bolo ye, ka u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ nɔgɔya la.»

2. Esayi 25:9 - "A na fɔ o don na ko: Nin ye an ka Ala ye, an y'a makɔnɔ, a na an kisi: nin ye Matigi ye, an y'a makɔnɔ, an na kɛ." ɲagali ka ɲagali a ka kisili la.»

Jirali 1:8 Ne ye Alfa ni Omega ye, a daminɛ ni a laban, Matigi min bɛ yen, min tun bɛ yen, ani min bɛna na, Sebaayabɛɛtigi, o ko ten.

Matigi ye daminɛ ni laban ye, Alfa ni Omega.

1: Ala ye banbali ye, sebaayabɛɛtigi don, a tɛ Changé.

2: Hali ni diɲɛ bɛ ka wuli tuma bɛɛ, Ala de ye fɛn ye min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ.

1: Malaki 3:6 “Ne ye Matigi ye, ne tɛ yɛlɛma. O de kosɔn Yakuba denw, aw tɛ ban.”

2: Heburuw 13:8 “Yesu Krisita ye kelen ye kunun, bi, ani badaa.”

Jirali 1.9 Ne Yuhana, ne ye aw balima ye, ani ne ye aw taamaɲɔgɔn ye tɔɔrɔ la, ani Yesu Krisita ka masaya ni a ka muɲuli la, ne tun bɛ gun kan min bɛ wele ko Patmos, Ala ka kuma ni Yesu Krisita ka seereya kosɔn .

Ne Yuhana gɛnna ka taa Patmos, a sera ka Jirali kitabu sɛbɛn Ala ka kuma ni Yesu Krisita ka seereya kama.

1. Kantigiya fanga min bɛ tɔɔrɔw la

2. Ala ka kanuya cogoya min tɛ Changé

1. Yakuba 1:2-4 - Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw k’a jate nisɔndiya bɛɛ ye, k’a sɔrɔ aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma. Aw ka muɲuli nɔ dafalen sɔrɔ, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, ka dafa, foyi tɛ aw la.

2. 1 Piɛrɛ 1:3-5 - An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye an bange kokura ka kɛɲɛ ni a ka makariba ye ka kɛɲɛ ni jigiya ɲɛnama ye Yesu Krisita kununni fɛ ka bɔ suw cɛma, ka aw ka ciyɛn sɔrɔ min tɛ tiɲɛ ani min tɛ nɔgɔ, min tɛna ban, min maralen bɛ sankolo la aw ye, aw minnu lakananen don Ala ka sebaaya fɛ dannaya fɛ kisili kama min labɛnnen don ka jira waati laban na.

Jirali 1.10 Ne tun bɛ Ni Senu la Matigi ka don na, ne ye kumakanba dɔ mɛn ne kɔfɛ, i ko burufiyɛkan.

Yelifɛn dɔ dira ne ma ka bɔ Ala yɔrɔ Matigi ka don na.

1. Matigi ka don: Ka taama ni Ala dege

2. Ala kan: A ka welekan mɛn cogo

1. Kɛwalew 2:1-4 - Fiɲɛba mankan ni tasuma kanw bɔra tuma min na Ni Senu jigira.

2. Ezekiɛl 1:4-14 - Ezekiɛl ye yelifɛn yeli Ala ko la min lamininen don ni tasuma fiyɛli ye.

Jirali 1:11 A ko: Ne ye Alfa ni Omega ye, fɔlɔ ni laban. ka taa Efese ni Smirne ni Pɛrgamɔsi ni Tiatira ni Sardi ni Filadɛlifi ani Laodise.

Ala b’a fɔ Yuhana ye ko a ka fɛn minnu jira a la, a k’o sɛbɛn, k’o ci Azi jamana ka egilisi wolonwula ma.

1. A nafa ka bon ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ.

2. Ala ka Kuma fanga.

1. Dutɛrɔnɔmɛ 30:11-14 - Ne bɛ ci min fɔ i ye bi, o ma dogo i la, a yɔrɔ man jan.

2. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ.

Jirali 1:12 Ne y'i yɛlɛma ka kumakan ye min bɛ kuma ne fɛ. N y'i kɔsegin ka sanu fitinɛ wolonwula ye.

Yuhana ye Ala kan ni sanu fitinɛ wolonwula ye.

1: An ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na tuma bɛɛ walisa ka Ala kan mɛn ani ka da a la ko an mago bɛ ɲɛminɛli min na alako ta fan fɛ, a bɛna o di an ma.

2: Sanu kandili wolonwula bɛ Jirali ka egilisi wolonwula jira, wa u bɛ kɛ hakilijigin ye ko an mago bɛ hakili ta fan fɛ jusigilan barikama ni dɛmɛ na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

1: Matiyu 7:7-8, "A' ye delili kɛ, a na di aw ma, aw ka ɲinini kɛ, aw na sɔrɔ, aw ka gosi, a na da wuli aw ye Min bɛ gosi, o na da wuli o ye.»

2: Zaburu 145:18, "Matigi ka surun a welebagaw bɛɛ la, minnu bɛ a wele tiɲɛ na."

Jirali 1.13 Fitinɛ wolonwula cɛma, mɔgɔ dɔ tun bɛ i ko Mɔgɔ Denkɛ, fini donna fo ka se a sen ma, ka sanu cɛsirilan siri a senw na.

Yuhana ye ja dɔ ye i n’a fɔ Mɔgɔ Denkɛ, kandili wolonwula cɛma. A bɛ fini don fo ka se a sen ma, ka sanu cɛsirilan siri a disi la.

1. Ka Krisita jogo ladege: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Jirali 1:13 kɔnɔ

2. Ala ka senuya cɛɲi min tɛ ban: Jirali 1:13 kalan

1. Matiyu 5:16 - "Aw ka yeelen ka yeelen bɔ mɔgɔw ɲɛ na ten, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw sankolola Fa kan."

2. 1 Piɛrɛ 2:9 - "Nka aw ye bɔnsɔn ɲɛnatɔmɔlenw ye, masakɛ sarakalasebaaw ye, siya senumaw ye, jamana danmadɔw ye, walisa aw ka tanuli fɔ, min ye aw wele ka bɔ dibi la ka don a ka kabako yeelen na.

Jirali 1:14 A kunkolo ni a kunsigi tun fin i ko wuluwulu, i ko nɛnɛ. A ɲɛw tun bɛ i ko tasuma tasuma.

Yuhana ye yeli min ye Yesu ko la Jirali 1 la, o b Krisita jira iko Ala ja min kunsigi ye fin ani a ɲɛw bɛ i ko tasuma tasuma.

1: An Matigi ni Kisibaa Yesu Krisita ye Ala ja ye min ka kɛta ka bon kosɛbɛ.

2: Krisita ka alaɲɛsiran jiralen bɛ Jirali 1 kɔnɔ n’a kunsigi finmanw ni a ɲɛw tasumamanw ye.

1: Esayi 1:18 - "Na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko: hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ."

2: Daniɛl 7:9 - "Ne ye ne filɛ tuma min na, masasigilanw bilalen bɛ, Kɔrɔba y'a sigi, a ka finiw tun fin i ko nɛnɛ, a kunsigi tun bɛ i ko wulu saniyalen."

Jirali 1.15 A senw bɛ i ko nɛgɛso ɲuman, i n'a fɔ u bɛ jeni foro kɔnɔ. A kan bɛ i ko ji caman mankan.

Yuhana ye yelifɛn dɔ ye Yesu kan, a senw tun bɛ i ko nɛgɛso jenilen ani a kan tun bɛ i ko ji caman mankan.

1. Yesu ka barika min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ

2. Yesu ka kumakanba

1. Esayi 43:2 - Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ; Ni i bɛ taama tasuma cɛma, i tɛna jeni. Tasuma fana tɛna mana i kan.»

2. Daniɛl 3:25 - A y'a jaabi ko: «A filɛ, ne ye cɛ naani ye, u lafiyalen don, u bɛ taama tasuma cɛma, foyi tɛ u la. Naaninan cogoya bɛ i ko Ala Denkɛ.

Jirali 1.16 Dolow wolonwula tun b’a kininbolo la, npan da fila bɔra a da la.

Zan ye ja dɔ ye, dolow wolonwula bɛ a kininbolo la, npan da fila bɛ bɔ a da la, a ɲɛda bɛ manamana i ko tile fanga bɛɛ la.

1. Yesu ka yeelen manamana: Jirali 1:16 lajɛ

2. Matigi ka barika: Jirali 1:16 b’a ka sebaaya jira cogo min na

1. Efesekaw 6:10-18 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw

2. Jirali 19:11-16 - Yesu seginni fanga ni nɔɔrɔ la

Jirali 1:17 Ne y'a ye tuma min na, ne y'i bin a sen kɔrɔ i ko mɔgɔ salen. A y'a kininbolo da ne kan k'a fɔ ne ye ko: «I kana siran. Ne ye fɔlɔ ni laban ye:

Zan ye ja dɔ ye a ka yeli la, a binna a sen kɔrɔ siran fɛ, nka ja in y'a dusu saalo k'a fɔ ko "I kana siran; ne de ye fɔlɔ ni laban ye".

1. Ala bɛ yen tuma bɛɛ, wa a bɛna dususalo di mɔgɔw ma siran waatiw la.

2. An bɛ se ka an jigi da Matigi ka sebaaya ni a ka kuntigiya kan.

1. Zaburu 46:1-2 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw la. O de kosɔn an tɛna siran, hali ni dugukolo bɛ sira di, ni kuluw binna kɔgɔji kɔnɔ."(Alimankan na)

2. Esayi 41:10 - "O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ, aw kana siran, katuguni ne ye aw ka Ala ye. Ne na aw barika bonya ka aw dɛmɛ, ne na aw dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye."

Jirali 1.18 Ne ye mg ɲɛnama ye, ka sa. Ne ɲɛnama don fo abada, Amiina. ani jahanama ni saya konnɛgɛw b'u bolo.

Yesu Krisita ɲɛnama don ani ɲɛnamaya ni saya fanga b’a la.

1. Yesu Krisita ka sebaaya

2. Yesu Krisita: Ɲɛnamaya banbali kuntigiya

1. Yuhana 10:17-18, "O de kosɔn ne Fa bɛ ne kanu, katuguni ne bɛ ne ni di walisa ne ka o ta kokura. Mɔgɔ si tɛ o bɔ ne bolo, nka ne b'a di ne yɛrɛ ma. Ne." fanga bɛ ne bolo k’a bila, fanga bɛ ne bolo ka a ta kokura.

2. Heburuw 2:14-15, “O de kosɔn denw bɛ farisogo ni joli niyɔrɔ la, ale yɛrɛ fana ye o fɛn kelenw dun, walisa saya sebaaya bɛ mɔgɔ min na, o kɔrɔ Sitanɛ, a ka o halaki saya barika la. Minnu tun bɛ jɔnya la u si bɛɛ la saya siranya kosɔn, ka olu bɛɛ kisi.”

Jirali 1.19 I ye fɛn minnu ye, ani fɛn minnu bɛ yen, ani fɛn minnu bɛna kɛ kɔfɛ, i ka olu sɛbɛn.

Yuhana cilen don ko a ye fɛn minnu ye, fɛn minnu bɛ yen, ani fɛn minnu bɛna kɛ fɔlɔ, a ka olu sɛbɛn.

1. Nafa min bɛ fɛnw sɛbɛnni na: An ka ko kɛlenw sɛbɛnni bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na ka bonya

2. Sini jigiya: An ka dannaya min bɛ fɛn nataw la, o bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na an ka timinandiya

1. Zaburu 37:25 - «Ne tun ye denmisɛn ye, sisan ne kɔrɔla. O bɛɛ n’a ta, ne ma mɔgɔ tilennen bilalen ye, a bɔnsɔn fana ma dumuni deli.”

2. Luka 21:25-28 - «Taamaʃyɛnw na kɛ tile ni kalo ni dolow la. Siyaw bɛ tɔɔrɔ dugukolo kan, ni u hakili ɲagamina. kɔgɔji ni jikuruw bɛ ka mankanba bɔ; Mɔgɔw dusukunw b'u dɛsɛ siran kosɔn, ani dugukolo kan ko nataw ladonni kosɔn, katuguni sankolo sebaaw na yɛrɛyɛrɛ. O kɔ, u na Mɔgɔ Denkɛ natɔ ye sankaba kɔnɔ ni sebaaya ni nɔɔrɔba ye. Ni o kow daminɛna ka kɛ, o tuma na, aw ka aw ɲɛ kɔrɔta ka aw kun kɔrɔta. katuguni aw ka kunmabɔli surunyara.”

Jirali 1:20 I ye dolow wolonwula minnu ye ne kininbolo la, ani sanu fitinɛ wolonwula gundo. Dolow wolonwula ye egilisi wolonwula ka mɛlɛkɛw ye.

Dolow wolonwula ani sanu kandili wolonwula bɛ egilisi wolonwula jira.

1. Ala ka lakanani ni a ka bilasirali Egilisi kan

2. Egilisi ka cidenyabaara diɲɛ kɔnɔ

1. Efesekaw 3:10-11 - Ka Ala ka hakilitigiya caman dɔn sankolo yɔrɔw la kuntigiw ni fangatigiw fɛ sisan

2. Kɛwalew 2:42 - U jɔlen tora cidenw ka kalan ni u ka jɛɲɔgɔnya la, ani buru karili ni delili la.

Jirali 2 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba filanan ye, min bɛ tɛmɛ ni cikanw ye ka ɲɛsin egilisi wolonwula ma. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw kan minnu ɲɛsinnen bɛ o egilisi naani ma: Efese, Smirne, Pɛrgamu ani Tiatira.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni cikan ye min bɛ ci Efese egilisi ma. Yesu b’u ka baara, u ka baara, ani u ka timinandiya tanu nka a b’u kɔrɔfɔ ko u ye u ka kanuya fɔlɔ bila (Jirali 2:1-4). A b’u jija u k’u hakili to u ka kanuya fɔlɔ la a ko la, ka nimisa ka bɔ u ka sisan cogoya la, n’o tɛ, u ka u ka lanpan bɔli ɲɛ (Jirali 2:5).

Dakun 2nan: Cikan nata ɲɛsinnen bɛ Smirne egilisi ma. Yesu sɔnna u ka tɔɔrɔ ni u ka faantanya ma, nka a b’u hakili sigi ko u ye nafolotigiw ye alako ta fan fɛ (Jirali 2:8-9). A b’u jija u kana siran tɔɔrɔ wala kaso ɲɛ bawo u bɛna ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ ni u tora kantigiya la fo ka se saya ma (Jirali 2:10).

Dakun 3nan: Nin cikanw ye Pɛrgamu ni Tiatira de ta ye. Ka ɲɛsin Pɛrgamu ma, Yesu bɛ haminankow ɲɛfɔ nkalon kalansiraw ko la egilisi kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ kuma mɔgɔ minnu kan minnu bɛ Balam ka kalansiraw minɛ ani minnu bɛ cɛnimusoya kɛ (Jirali 2:14-15). A b’a lasɔmi ko ni u ma nimisa, a na na u kɛlɛ n’a ka kuma ye (Jirali 2:16). Tiatira ko la, Yesu b’u ka kanuya walew tanu nka a b’u kɔrɔfɔ ko u ye muɲu kira muso nkalontigɛlen dɔ ma min tɔgɔ ye ko Jezabɛl, o min b’a ka baarakɛlaw bila ka taa cɛnimusoya kɛ ani ka boli bato (Jirali 2:19-20). A b’a lasɔmi ko fo n’u ma nimisa o kɛwalew la, kɔlɔlɔ juguw bɛna na u la (Jirali 2:21-23).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba filanan bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw di egilisi wolonwula la, naani ma. Yesu ye Efese egilisi tanu u ka kɛwalew kosɔn nka a b’u jija u ka segin u ka kanuya fɔlɔ la. A bɛ dusu don Smirne egilisi kɔnɔ, minnu bɛ tɔɔrɔ la, u ka to kantigiya la, ka layidu ta u ye ko ɲɛnamaya masafugulan bɛna di u ma. Yesu bɛ haminankow ɲɛfɔ nkalon kalansiraw ni jogo juguw ko la Pɛrgamu ni Tiatira egilisiw kɔnɔ, ka lasɔmi o nɔfɛkow la fo n’u nimisara. O cikanw bɛ tanuli ni kɔrɔfɔli fila bɛɛ jira, ka sinsin kantigiya ni tilennenya nafa kan egilisi kɔnɔ.

Jirali 2:1 I ka sɛbɛn ci Efese egilisi ka mɛlɛkɛ ma. Min ye dolow wolonwula minɛ a kininbolo la, min bɛ taama sanu fitinɛ wolonwula cɛma, o b'o fɔ.

Krisita bɛ taama sanu kandili wolonwula cɛma ka dolow wolonwula minɛ a kininbolo la.

1. Krisita ka yeelen: Ka taama a ɲɛ kɔrɔ

2. Ka tugu Krisita ka yeelen kɔ: Ka a ka layidu talenw minɛ

Ka tigɛ-

1. Matiyu 5:14-16 - "Aw ye diɲɛ yeelen ye. Dugu min jɔlen bɛ kulu kan, o tɛ se ka dogo. Mɔgɔw fana tɛ lanpan mana ka a bila daga jukɔrɔ. O nɔ na, u b'a bila a jɔyɔrɔ kan, ka." o bɛ yeelen di so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma.

2. Filipekaw 4:19 - "Ne ka Ala na aw magow bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni a nɔɔrɔ nafolo ye Krisita Yesu la."

Jirali 2:2 Ne b i ka k=walew ni i ka baara ni i ka muɲuli dn, ani i t se ka mg juguw muɲu cogo min na.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala ka dɔnniya kan mɔgɔw ka kɛwalew, u ka baara, ani u ka muɲuli, ani u ka se ka ko ɲuman ni kojugu dɔn.

1. Nafa min b’a la ka an jigi da Matigi kan walisa ka faamuyali ni bilasirali kɛ.

2. Muɲuli ni baara gɛlɛn fanga min bɛ an ni Ala cɛ alako ta fan fɛ.

1. Ntalenw 3:5-6 I jigi da Matigi kan ni i dusukun bɛɛ ye, i kana i jigi da i yɛrɛ ka faamuyali kan. I ka siraw bɛɛ la sɔn a ma, a na i ka siraw latilen.

2. Yakuba 1:2-4 Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ na ni basigi ye. Aw ka timinandiya kɛ a nɔ bɛɛ la, walisa aw ka kɛ mɔgɔ dafalenw ye, aw ka dafa, foyi tɛ aw la.

Jirali 2.3 I ye muɲuli kɛ, i ye muɲuli kɛ, i ye baara kɛ ne tɔgɔ kosɔn, i ma sɛgɛn.

O tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka muɲuli, ka muɲuli, ani ka baara kɛ Ala tɔgɔ kosɔn, k’a sɔrɔ i ma sɛgɛn.

1. Muɲuli ni timinandiya barika ka bon ka tugu Ala kɔ

2. Kantigiya fanga min bɛ Ala baara la

1. 2 Kɔrɛntekaw 4:7-9 - "Nka o nafolo bɛ an bolo bɔgɔdagaw kɔnɔ, walisa sebaaya ka bon Ala ta la, a kana kɛ an ta ye , nka a ma kɛ jigitigɛ la, u tɔɔrɔla, nka u ma bila, u filila duguma, nka u ma halaki.»

2. Galasikaw 6:9 - "An kana sɛgɛn koɲuman kɛli la, katuguni an na suman tigɛ waati bɛnnen na, ni an ma sɛgɛn."

Jirali 2.4 O bɛɛ n'a ta, ne bɛ i kɛlɛ, katuguni i ye i ka kanuya fɔlɔ to yen.

Ala ye fɛn dɔ kɛ Efese egilisi kama sabu u ye u ka kanuya fɔlɔ to yen.

1. Ka Ala nege don an na kokura

2. Ka segin an ka kanuya fɔlɔ kan

1. Ose 6:4 - "Efrayimu, ne na mun kɛ i la? Juda, ne na mun kɛ i la? katuguni i ka ɲumanya bɛ i ko sɔgɔmada sankaba, a bɛ taa i ko sɔgɔmadafɛ nɛnɛ."

2. Jeremi 31:3 - "Matigi y'i jira ne la kabini tuma jan, a ko: Ɔwɔ, ne ye i kanu ni kanuya banbali ye, o de kosɔn ne ye i sama ni ɲumanya ye."

Jirali 2.5 I hakili to i binna yɔrɔ min na, i ka nimisa ka baara fɔlɔw kɛ. Ni o tɛ, ne na teliya ka na i fɛ, ka i ka fitinɛlan bɔ a nɔ na, ni i ma nimisa.»

Ala b dannabaaw lasɔmi u ka u hakili to u bɔyɔrɔ la ani u ka nimisa walima a bɛna u bɔ u nɔ na.

1. Nimisa walima ka halaki - Ka i sinsin kokura nimisali mago kan

2. Nimisali wajibiyalen - Dannaya jɔnjɔnw kana ɲinɛ

1. Luka 13:3 - "Ne b'a fɔ aw ye ko ayi, nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na."

2. Ezekiɛl 18:30-32 - "O de kosɔn ne na kiri tigɛ aw bɛɛ kan, aw Israɛl ka so,??Matigi Ala ko ten . ? aw kana kɛ aw ka tiɲɛniw ye.Aw ye kojugu minnu kɛ, aw ka olu bɛɛ bɔ aw la, ka dusukun kura ni ni kura sɔrɔ aw yɛrɛw la.Katuguni Israɛl ka so, mun na aw ka kan ka sa? sa,??Matigi ALA ko ten. ? 쏷 o de kosɔn i kɔsegin ka ɲɛnamaya!??

Jirali 2.6 Nka nin b i bolo, ko i b Nikolayikaw ka k=walew koniya, ne fana b= olu koniya.

Ala bɛ Efese egilisi tanu, bawo a bɛ Nikolayikaw ka kɛwalew kɔniya, a bɛ minnu fana kɔniya.

1. Farati minnu bɛ tugu nkalon kalansiraw kɔ

2. Ala ka kanuya min bɛ a ka Egilisi la

1. Matiyu 7:15-20 (kunnafoni: Aw k’aw janto kira nkalontigɛlaw la)

2. 1 Yuhana 4:7-10 (kunnafoni: Ala ka kanuya min bɛ an ni a denw na)

Jirali 2.7 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn. Min bɛ se sɔrɔ, ne na ɲɛnamaya jiri den di a ma, o min bɛ Ala ka alijɛnɛ cɛma.

Jirali 2:7 sababu fɛ, Ala bɛ dusu don egilisiw kɔnɔ u ka Ni Senu ka kuma lamɛn, ani minnu ye se sɔrɔ, olu bɛna se ka ɲɛnamaya jiri sɔrɔ a ka alijinɛ kɔnɔ.

1. Se sɔrɔli fanga: Ka se sankolo la dannaya fɛ

2. I ka Ni Senu lamɛn: Hakilila ka ɲɛnamaya kantigiya la

1. Romɛkaw 8:37 - "Ayi, nin kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ an kanubaa barika la."

2. Yuhana 15:5 - "Ne ye rezɛnsun ye, aw ye bolow ye. Min tolen bɛ ne la, ne bɛ to ale la, o bɛ den caman bɔ, katuguni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ."

Jirali 2.8 I ka sɛbɛn ci Smirne egilisi ka mɛlɛkɛ ma. Fɔlɔ ni laban, minnu tun sara, olu ɲɛnama don, olu bɛ nin kow fɔ.

Nin tɛmɛsira min bɔra Jirali kitabu kɔnɔ, o b’a sinsin a kan ko Ala ye daminɛ ni laban ye, ani ko a ye se sɔrɔ saya kan.

1. Ala ka sebaaya min tɛ se ka faamuya: Ala ka masabaya jugumanba sɛgɛsɛgɛ

2. Se laban: Ka ɲɛnamaya ka se sɔrɔli seli kɛ saya kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:54-57 - O de y'a to a ye hakilitigiya ni hakilitigiya bɛɛ caya an ye.

2. Zaburu 136:1-3 - Aw ka barika da Matigi ye; A ka ɲi, katuguni a ka makari bɛ to badaa.

Jirali 2.9 Ne b i ka k=walew dn, ni i ka trw ni i ka faantanya don, (nka i ye nafolotigi ye) ani mg minnu b a f ko u ye Yahutuw ye, nka u t Yahutuw ye, nka u ye Sitanɛ ka Alabatoso ye, ne bɛ olu ka Ala tɔgɔ tiɲɛ.

Mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ ni faantanya la, Ala bɛ olu ka kɛwalew dɔn, hali k’a sɔrɔ u ka dannaya bɛ se ka kɛ nafolotigiw ye. Mɔgɔ minnu b’a fɔ k’olu ye Yahutuw ye, nka tiɲɛ yɛrɛ la, olu ye Sitanɛ ka Alabatoso kɔnɔmɔgɔw ye, a bɛ olu ka Ala tɔgɔ tiɲɛni dɔn fana.

1. Ala b’an ka gɛlɛyaw dɔn: Jirali 2:9

2. Farati min bɛ kantigiya nkalonma na: Jirali 2:9

1. Matiyu 6:19-21 - Nafolo mara sankolo la, dugukolo kan.

2. Yuhana 8:31-32 - Tiɲɛ dɔn ani ka to a kɔnɔ.

Jirali 2.10 I kana siran i ka tɔɔrɔ si la, Sitanɛ na aw dɔw bila kaso la, walisa aw ka kɔrɔbɔ. I na tɔɔrɔ sɔrɔ tile tan kɔnɔ, i ka kɛ kantigi ye fo ka se saya ma, ne na ɲɛnamaya masafugulan di i ma.

Kerecɛnw man kan ka siran tɔɔrɔ ɲɛ, iko Ala bɛna ɲɛnamaya banbali sara u ye ni u tora kantigiya la, hali fo ka se saya ma.

1. I ka timinandiya dannaya la hali ni tɔɔrɔ bɛ i la

2. Ɲɛnamaya banbali sara bɛ kalanden kantigiw ye

1. Yakuba 1:12 - Mɔgɔ min bɛ to kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye, katuguni ni a ye kɔrɔbɔli kunbɛn, a na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Ala ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. Romɛkaw 8:17 - ani ni denmisɛnw ye, o tuma na, ciyɛntalaw? 봦 Ala ka eirs ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw, ni an bɛ tɔɔrɔ ni a ye walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ.

Jirali 2.11 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn. Min ye se sɔrɔ, saya filanan tɛna tɔɔrɔ o la.

Ni Senu b kuma egilisiw f, k a f u ye ko mg minnu b se sr, saya filanan t na bn o la.

1. Ka se sɔrɔ saya filanan kan dannaya fɛ Yesu la

2. Se sɔrɔli fanga: Ka kɛ setigi ye

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 8:37-39 - Ayi, o kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ ka tɛmɛ an kanubaa barika la. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛna se ka an faran ka bɔ kanuya la Elohim ta, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Jirali 2.12 I ka sɛbɛn ci Pɛrgamu egilisi ka mɛlɛkɛ ma. Npan nɔgɔlen min bɛ ni da fila ye, o b'o fɔ.

Yesu kumana Pɛrgamɔ egilisi mɛlɛkɛ fɛ, k’a weleweleda ko a bɛ npan nɔgɔlen dɔ minɛ, npan da fila bɛ a bolo.

1. Yesu Krisita ka sebaaya: A ka kuntigiya faamuyali

2. Matigi ka npan: A nafa ka bon Sɛbɛnniw kɔnɔ

1. Heburuw 4:12 - "Katuguni Ala ka kuma ɲɛnama don, a bɛ baara kɛ, a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan, a bɛ mɔgɔ ni ni ni ni, kolotugudaw ni kolotugudaw fara ɲɔgɔn kan, ka mɔgɔw ka miiriliw ni u ŋaniyaw dɔn." ale."

2. Efesekaw 6:17 - "Aw ka kisili kunsigi ni Ni Senu ka npan ta, o min ye Ala ka kuma ye."

Jirali 2.13 Ne b i ka k=walew dn, ani i b= sigi yr min na, Sitan sigilan b= yr min na, i b= ne tg la, i ma ban ne ka danaya la, hali o donw la, Antipas tun ye ne ka martiri kantigi ye, min fagara aw cma , Sitanɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na.

Yesu sɔnna Pɛrgamɔsi egilisi ka baara ma, minnu ma ban u ka dannaya la hali waati gɛlɛn dɔ la, tuma min na u ka martiri kantigi Antipas fagara.

1. Ka jɔ an ka dannaya la

2. Ka se sɔrɔ sɔsɔli kan ni Dannaya ye

1. Efesekaw 6:10-18, I barika ka bon Matigi ni a ka sebaaya la.

2. 1 Piɛrɛ 5:8-9, Aw ye aw ɲɛmajɔ ani aw hakili ka to. I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n’a fɔ waraba mankanba bɛ mɔgɔ ɲini ka min dun.

Jirali 2.14 Nka ko damadɔw bɛ ne kama i kama, katuguni Balam ka kalansira minɛbagaw bɛ i fɛ yen, ale min ye Balak kalan ka kuncɛbaya kɛ Israɛldenw ɲɛ na, ka fɛnw dun minnu saraka bɔ boliw ye, ka jatɔya kɛ.

Matigi ye ŋunankan damadɔw kɛ Pɛrgamɔ Egilisi kan bawo a bɛ a to mɔgɔ minnu bɛ tugu Balam ka kalansiraw kɔ, olu ka mɔgɔw bila ka dumuni sarakalenw dun boliw ye ani ka kɛwale juguw kɛ.

1. Ala ka sariyakolow: An ka to ka an yɛrɛ saniya

2. Farati min bɛ nkalon kalanni na

1. 1 Kɔrɛntekaw 10:20-21 - "Ayi, ne b'a fɛ k'a fɔ ko kafiriw bɛ saraka min kɛ jinɛw ye, u tɛ o kɛ jinɛw ye. Ne t'a fɛ aw ka kɛ jinɛw jɛɲɔgɔnw ye. Aw tɛ se ka Matigi ka jifilen ni jifilen min." jinɛw ta.Aw tɛ se ka Matigi ka tabali ni jinɛw ka tabali dun.»

2. 1 Timote 4:1-3 - "Ni Senu b'a fɔ k'a jɛya ko waati nataw la, dɔw bɛna bɔ dannaya la, u kɛtɔ k'u yɛrɛ di nanbara hakiliw ni jinɛw ka kalanw ma, nkalontigɛlaw ka kɔnɔnajɛbaliya sababu fɛ, minnu dusukun jenilen don, minnu bɛ furu bali. " ani ka Ala ye dumuni minnu da walisa dannaya ni tiɲɛ dɔnbagaw ka olu sɔrɔ ni barika dali ye.»

Jirali 2.15 Nikolayikaw ka kalansira minɛbagaw fana bɛ e fɛ, ne bɛ o ko koniya.

Ala bɛ Nikolayikaw ka kalan kɔniya.

1. Ala ka koniya: O kɔrɔ ye min ye an bolo

2. Farati minnu bɛ tugu kalansira nkalonmaw kɔ

1. Ntalenw 8:13 - "Matigi siran ye ka juguya koniya, kuncɛbaya ni kuncɛbaya ni sira jugu ni da jugu ne bɛ ne kɔniya."

2. Matiyu 7:15-20 - "Aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la, olu minnu bɛ na aw ma ni sagaw ye? 셲 finiw don, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye minnu bɛ fɛn tiɲɛ. Aw na u dɔn u denw fɛ."

Jirali 2:16 Aw ka nimisa; Ni o tɛ, ne na teliya ka na i fɛ, ka u kɛlɛ ni ne da npan ye.»

Aw ka nimisa walima aw ka Ala ka kiri kɔlɔlɔw kunbɛn.

1: Aw ka nimisa ani ka segin Ala ma.

2: Ala ka npan.

1: Ezekiɛl 18:30-32 - Aw ka nimisa ka aw ka sira juguw bila ka ɲɛnamaya kɛ.

2: Heburuw 4:12-13 - Ala ka kuma fanga ka nɔgɔ ka tɛmɛ npan da fila bɛɛ kan.

Jirali 2.17 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn. Min ye se sɔrɔ, ne na manɛ dogolen dɔ di o ma, ka kabakurun finman dɔ di a ma, ka tɔgɔ kura sɛbɛn o kabakurun kan, mɔgɔ si tɛ min dɔn fo min bɛ o sɔrɔ.

Ni Senu bɛ kuma egilisiw fɛ, ka dusu don u kɔnɔ u ka se sɔrɔ ani ka layidu ta ko a bɛna sara di u ma, n’o ye manɛ dogolen ye ani kabakurun finman min tɔgɔ kura sɛbɛnnen bɛ a kan.

1. "Se sɔrɔ cogo min na: Ka fanga sɔrɔ Jirali 2:17 layidu la".

2. "Tɔgɔ kura fanga: Jirali 2:17 hakilijakabɔ".

1. Yuhana 6:31-35 - Yesu??layidu ko manɛ ka bɔ Sankolo la

2. Esayi 62:2 - Tɔgɔ kura layidu min dira Ala fɛ

Jirali 2.18 I ka sɛbɛn ci Tiatira egilisi ka mɛlɛkɛ ma. Elohim Denkɛ ɲɛw bɛ i ko tasuma tasuma, a senw bɛ i ko nɛgɛso ɲuman.

Ala Denkɛ bɛ kuma Tiatira egilisi fɛ ni ɲɛw ye i ko tasuma tasuma, ani senw bɛ i ko nɛgɛso ɲuman.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni kuntilenna ni diyanye ye

2. Ka barika sɔrɔ i ka dannaya la

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ ta ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a lajɛ Ala sago ɲuman ni sɔnni ni dafalen ye min ye.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.

Jirali 2.19 Ne b i ka k=walew ni i ka kanuya ni i ka baara ni i ka danaya ni i ka muɲuli ni i ka k=walew dn. ani labanw ka ca ni fɔlɔw ye.

Ala bɛ Krecɛnw ka dannaya, u ka kanuya, u ka baara, u ka muɲuli ani u ka kɛwalew dɔn ani a bɛ dusu don u kɔnɔ u ka taa a fɛ ka dɔ fara u ka dannaya kan.

1. Baara fanga: Ko ɲuman kɛli bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na ka i ka dannaya barika bonya

2. Ka bonya dannaya la: An bɛ se ka muɲu cogo min na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Yakuba 2:14-17 - "Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya bɛ a la, nka kɛwalew t'a la, o bɛ mun nafa? Dannaya bɛ se k'a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso farilankolon don, don o don dumuni tɛ a bolo, ani kelen." aw b'a fɔ u ye ko : ? 쏡 aw ka fara hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,??nka aw tɛ fɛnw di u ma minnu mago bɛ farikolo la, nafa jumɛn bɛ o la?O cogo la, dannaya yɛrɛ fana tɛ, ni o tɛ baara, a sara."

2. Romɛkaw 10:17 - "O cogo la, dannaya bɛ na ni mɛnni ye, lamɛnni bɛ sɔrɔ Ala ka kuma fɛ."

Jirali 2.20 O bɛɛ n'a ta, ko damadɔw bɛ ne la i kama, katuguni muso Jezabɛl min b'a yɛrɛ wele kira muso, i b'a to a ka ne ka jɔnw kalan ani ka u lafili ka jatɔya kɛ, ka saraka bɔlenw dun boliw ye.

Ciden Yuhana ye Tiatira egilisi lasɔmi Jezabɛli ko la, kira muso nkalonma dɔ min bɛ ka egilisi bila sira la, a kɛtɔ k’u kalan jatɔya kɛli la ani ka fɛnw dun minnu sarakalen don boliw ye.

1: "Kalan nkalonma farati".

2: "Kalanden kantigiya fanga".

1: Matiyu 7:15-20 - "Aw k'aw janto kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw fɛ ni sagaw ye? 셲 finiw don, nka u kɔnɔna na, u ye waraba ye , jiri kɛnɛman bɛɛ bɛ den ɲuman kɛ , nka jiri bananen bɛ den jugu de la . O cogo la, aw na u dɔn u denw fɛ."

2: 1 Yuhana 4:1-3 - "Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka aw ka niw kɔrɔbɔ k'a dɔn ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛla caman bɔra diɲɛ kɔnɔ. Aw bɛ Ala Ni dɔn o de fɛ." : hakili o ni min b'a fɔ ko Yesu Krisita nana farisogo la, o bɔra Ala la, ni o ni min tɛ a fɔ Yesu ye, o tɛ bɔ Ala la ."

Jirali 2:21 Ne ye yɔrɔ di a ma a ka nimisa a ka jatɔya la. A ma nimisa.

O tɛmɛsira b’a jira ko Ala ye cogo di mɔgɔ dɔ ma a ka nimisa a ka jurumuw la, nka a ma o kɛ.

1: Ala bɛ cogo minnu di an ma walisa an ka nimisa, an ka kan ka nafa sɔrɔ olu la.

2: Nimisali ye ko juguba ye, wa a man kan ka jate nɔgɔya la.

1: Talenw 28:13 - "Mɔgɔ min b'a ka jurumuw dogo, o tɛ ɲɛ sɔrɔ, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn u ma, ka ban u la, makari bɛ o la."

2: Luka 13:3 - "Ne b'a fɔ aw ye ko ayi! Nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki."

Jirali 2.22 A filɛ, ne na a fili dilan kan, ka jatɔya kɛ ni a ye, ka o fili tɔɔrɔba la, ni u ma nimisa u ka kɛwalew la.

Jatɔya kɛbagaw Ala na u ɲangi, fo n’u nimisara.

1. Jatɔya kɔlɔlɔw: Aw ka nimisa sani a ka tɛmɛ

2. Ala ka kanuya ni a ka yafa: A bɛ se ka daminɛ kokura

1. Ntalenw 6:32-33 ? 쏝 ut cɛ min bɛ jatɔya kɛ, hakili tɛ o la; min bɛ o kɛ, o b'a yɛrɛ halaki. Gosili ni maloya ye a ka niyɔrɔ ye, wa a maloya tɛna ban abada.??

2. Yuhana 8:1-11 ? 쏪 esus taara Oliviye kulu la. Sɔgɔmada joona fɛ, a nana Alabatosoba kɔnɔ tugun. Jama bɛɛ nana a fɛ, a y'i sigi ka u kalan. Sariya karamɔgɔw ni Farisiɛnw nana ni muso dɔ ye min minɛna jatɔya la, u y'a jɔ cɛmancɛ la. ? 쁔 eacher,??u ko a ma, ? 쁳 a muso minɛna jatɔya la. Sariya kɔnɔ Musa ye ci bila an ma ko an ka o muso suguw bon ni kabakurunw ye. Sisan i bɛ mun fɔ???U ye nin fɔ walasa k'a kɔrɔbɔ, walasa u ka se ka jalaki dɔw sɔrɔ ka da a kan. Yesu y’i biri ka sɛbɛnni kɛ ni a bolokɔnincinin ye duguma. U tora ka ɲininkali kɛ a la tuma min na, a y'i tilennen to k'a fɔ u ye ko : ? 쁋 et aw la mɔgɔ o mɔgɔ min tɛ jurumu ye, o ka kɛ fɔlɔ ka kabakurun ci a ma.??A y'i biri tugun ka sɛbɛnni kɛ duguma. O tuma la, minnu y’a mɛn, olu y’a daminɛ ka taa kelen kelen, mɔgɔkɔrɔbaw fɔlɔ, fo Yesu kelenpe tora, muso jɔlen tora yen hali bi. Yesu y'i tilennen to k'a ɲininka ko : ? 쁗 oman, u bɛ min? Yala mɔgɔ si ma i jalaki wa???? 쁍 o kelen, setigi,??a ko. ? 쁔 hen ne fana t'i jalaki,??Yesu y'a jira. ? 쁆 o sisan ka i ka jurumu ɲɛnamaya bila.? 쇺 € ye?

Jirali 2.23 Ne na a denw faga ni saya ye. Egilisiw bɛɛ na a dɔn ko ne ye mɔgɔ ye min bɛ hakili ni dusukunw sɛgɛsɛgɛ.

Ala na kiri tigɛ mg kelen kelen bɛɛ kan ka kɛɲɛ n’u ka kɛwalew ye ani egilisiw bɛɛ na a dɔn ko Ala bɛ a ka mɔgɔw dusukunw ni u hakiliw sɛgɛsɛgɛ.

1: Ala ka kiri ye tilennenya ye - Jirali 2:23

2: An ka baara de b’an ka sara latigɛ - Jirali 2:23

1: Jeremi 17:10 - Ne Matigi bɛ dusukun sɛgɛsɛgɛ, ne bɛ fanga kɔrɔbɔ, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew ye, ani ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew denw ye.

2: Zaburu 62:12 - Matigi, makari bɛ i ta fana na, katuguni i bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'a ka baara ye.

Jirali 2.24 Nka ne b'a fò aw ye, ani Tiatira jamanaden tɔw ye, minnu tɛ nin kalansira ye, ani minnu ma Sitanɛ ka dunuya dɔn, i n'a fɔ u bɛ kuma cogo min na. Ne tɛna doni wɛrɛ da aw kan.

Jirali 2: 24 la, Matigi bɛ kuma Tiatira mɔgɔw fɛ minnu ka kalan tɛ kelen ye ani minnu tɛ Sitanɛ ka dunuya dɔn. A ye layidu ta ko a tɛna doni wɛrɛ da u kan.

1. Ala ka nɛɛma lakanani: Matigi b’a janto a yɛrɛ la cogo min na

2. Ala ka kanuya ni a ka makari: Matigi ka layidu ko doni si tɛna don a la

1. Zaburu 55:22 ??? 쏞 i ka doni da Matigi kan, a na i dɛmɛ: a tɛna a to mɔgɔ tilennenw ka lamaga abada.??

2. Heburuw 12:1-3 ??? 쏻 o de kosɔn, k'a ye ko an fana lamininen don ni seerew sankaba ye, an ka girinya bɛɛ bila kɛrɛfɛ, ani jurumu min bɛ an minɛ nɔgɔya la, ka boli ni muɲuli ye, boli min bilalen bɛ an ɲɛ, ka Yesu filɛ an ka dannaya dabaga ani a banbaga; Nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye gengenjiri muɲu, ka maloya mafiɲɛya, ka sigi Elohim ka masasigilan kinin fɛ. Sabu min ye jurumukɛlaw ka sɔsɔli sugu muɲu a yɛrɛ ma, aw k'o jateminɛ, walisa aw kana sɛgɛn ka sɛgɛn aw hakili la.??

Jirali 2.25 Nka aw ye min minɛ kaban fo ne ka na.

Dannabaaw welelen don ka nɔrɔ dannaya la min bɛ u bolo kaban fo Krisita ka segin.

1. Ka ɲɛnamaya Krisita ye sisan waati la

2. Ka timinandiya dannaya la fo Yesu ka segin

1. Heburuw 10:35-36 ??? 쏷 o de kosɔn aw kana aw ka dannaya fili , o min sara ka bon . Sabu aw mago bɛ muɲuli la, walisa ni aw ye Ala sago kɛ tuma min na aw ka layidu talen sɔrɔ.??

2. Romɛkaw 12:12 ??? 쏝 e nisɔndiyalen jigiya la, muɲu tɔɔrɔ la, kantigi delili la.??

Jirali 2.26 Min ye se sr, ka ne ka k=walew mara fo ka se a laban ma, ne na fanga di o ma siyaw kun na.

Minnu bɛ to Ala ka kɛwalew la ni kantigiya ye fo ka se a laban ma, olu bɛna sara ni fanga ye siyaw kan.

1. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan: Kantigiya nafa sɔrɔli

2. Ka ja gɛlɛya ka muɲuli kɛ: Ka fanga sɔrɔ muɲuli fɛ

1. Romɛkaw 8:37 - Ayi, o kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu bɛna u fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Jirali 2.27 A na u mara ni nɛgɛbere ye. U na kari i ko daga dilabaga ka minɛnw, i ko ne ye min sɔrɔ ne Fa fɛ.

Yesu na mɔgɔw mara ni nɛgɛbere ye, k’u kari i n’a fɔ dagaw, i ko a ye min sɔrɔ Fa fɛ.

1. "Yesu ka sariya: An kari ani k'an cogoya".

2. "Fa sago: Ka i majigin Yesu ka masaya ma".

1. Zaburu 2:9 - I na u kari ni nɛgɛbere ye ka u tigɛtigɛ ka kɛ bɔgɔdaga ye wa? 셲 minɛn.

2. Efesekaw 5:22-24 - Musow, aw ka kolo aw cɛw kɔrɔ i ko Matigi. Cɛ ye muso kuntigi ye i ko Krisita ye egilisi kuntigi ye, a farikolo, ani a yɛrɛ ye a Kisibaa ye. Egilisi bɛ kolo Krisita kɔrɔ cogo min na, o cogo kelen na, musow fana ka kan ka kolo u cɛw ye fɛn bɛɛ la.

Jirali 2.28 Ne na sɔgɔmada dolow di a ma.

Ala ye layidu ta minnu ye se sɔrɔ diɲɛ kɔrɔbɔli kan, ko u bɛna sɔgɔmada dolow di u ma.

1. Sɔgɔmada dolow ka layidu: Jirali 2:28 kalan

2. Ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan ani ka Ala ka dugawu sɔrɔ

1. Esayi 14:12-14, min bɛ Sitanɛ binna kofɔ

2. Filipekaw 2:9-11, a bɛ Yesu ɲɛfɔ iko sɔgɔmada dolow.

Jirali 2.29 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn.

Jirali 2:29 la, dannabaaw jijalen don u ka Ni Senu b min f egilisiw ye, u ka o lamn.

1. Se min bɛ Ni Senu lamɛn

2. Nafa min b’a la ka Ala ka Kuma lamɛn

1. Yakuba 1:19-20 - ? 쏫 sisan nin, ne balima kanulenw: mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka mɛnni kɛ, ka kuma teliya, ka dimi joona; sabu hadamaden ka dimi tɛ Ala ka tilennenya bɔ.??

2. Esayi 55:3 - ? 쏧 ncline i tulo, ka na ne ma; a mɛn, walisa i ni ka ɲɛnamaya.??

Jirali 3 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba sabanan ye, min bɛ tɛmɛ ni cikanw ye ka ɲɛsin egilisi wolonwula ma. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw kan minnu ɲɛsinnen bɛ o egilisi saba ma: Sarde, Filadɛlifi ani Laodise.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni cikan ye ka ɲɛsin Sardi egilisi ma. Yesu sɔnna u tɔgɔ ma ko u ɲɛnama don, nka a b’u lasɔmi ko u sara alako ta fan fɛ (Jirali 3:1). A b’u jija u ka fɛn tolenw barika bonya ani ka nimisa u ka wasabaliya la, n’o tɛ, a bɛna na u kan i n’a fɔ son (Jirali 3:2-3).

Dakun 2nan: Cikan nata ɲɛsinnen bɛ Filadɛlifi egilisi ma. Yesu b’u ka kantigiya tanu hali k’a sɔrɔ u fanga ka dɔgɔ ani a b’u hakili sigi ko a ye da dɔ da wuli u ye, mɔgɔ si tɛ se ka min datugu (Jirali 3:7-8). A ye layidu ta ko ikomi u ye a ka kuma mara ani u ma ban a tɔgɔ la, a na u tanga kɔrɔbɔli waati ma min bɛna na diɲɛ bɛɛ kan (Jirali 3:10).

Dakun 3nan: Cikan laban ye Laodise jamana ta ye. Yesu ye nin egilisi kɔrɔfɔ ko a ye fɛn nɔgɔlen ye — a tɛ funteni ni nɛnɛ ye — ani a bɛ lasɔmi ko a bɛna u daji da a da la ni u ma nimisa (Jirali 3:15-16). Hali k’a sɔrɔ u b’u yɛrɛ jate nafolotigiya ni bɛrɛbɛrɛ ye, Yesu b’u ka faantanya bɔ kɛnɛ kan alako ta fan fɛ ani k’u laadi u ka nafolo lakika ɲini a fɛ (Jirali 3:17-18). Mɔgɔ minnu b’a kan mɛn, a b’o wele u ka da wuli walisa a ka don ka dumuni kɛ n’u ye (Jirali 3:20).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba sabanan bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw di egilisi wolonwula la saba ma. Yesu bɛ kuma Alako ta fan fɛ saya kan Sarde ani a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ u ka nimisa. Filadɛlifi fɛ, A bɛ kantigiya tanu ani ka layidu ta ko a bɛna a tanga kɔrɔbɔli nataw ma. Laodise dugu kɔnɔ, Yesu ye dusukasi kɔrɔfɔ ani ka nimisa wele bila ka nimisa, ka sababu di a ma ka nafolo lakika sɔrɔ alako ta fan fɛ. O cikanw bɛ sinsin a kan ko dannaya lakika ka kan ka kɛ, ka nimisa ka bɔ wasabaliya la, ani ka tilennenya ɲini ni timinandiya ye walisa ka Ala ka sɔnni ni a ka dubaw sɔrɔ.

Jirali 3.1 I ka sɛbɛn ci Sardi egilisi ka mɛlɛkɛ ma. Elohim Ni wolonwula ni dolow wolonwula bɛ min fɛ, o kow. Ne b'i ka kɛwalew dɔn, ko i bɛ i ɲɛnama, ko i sara.

Sardi egilisi ka mɛlɛkɛ bɛ kuma, wa a jirala ko mɔgɔ min bɛ kuma a fɛ, Ala ka Ni wolonwula ni dolow wolonwula bɛ o la. Sardi egilisi ka baara kɛlenw jirala, k’a jira ko tɔgɔ dɔ b’u la min b’a jira ko u ɲɛnama don, nka tiɲɛ yɛrɛ la, u sara.

1. Dannaya salen farati: Jirali 3:1 sɛgɛsɛgɛli

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ka dafa: Hakilijagabɔ minnu bɛ Jirali 3:1 kan

1. Jeremi 29:13 - "Aw na ne ɲini, ka ne sɔrɔ, ni aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye."

2. Yuhana 10:10 - "Sonyali tɛ na, fo ka sonyali kɛ, ka mɔgɔ faga, ka halaki.

Jirali 3:2 I ka i janto, ka fn tolenw barika bonya, minnu labɛnnen don ka sa, katuguni ne ma i ka baara dafalenw sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ.

Kerecɛnw ka kan k’u ɲɛmajɔ ani k’u jija k’u ka baara kɛtaw dafa Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. An ka dannaya barika bonya: An bɛ se k’an ka baara dafa cogo min na Ala ɲɛ kɔrɔ

2. Weelekan min b’a to an ka to an ɲɛ na: Mun na an ka kan k’an ka dannaya barika bonya

1. Yakuba 4:17 - "O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

2. 1 Yuhana 3:18 - "Denmisɛnw, an kana kanuya kanu ni kuma wala ni kan ye, nka an ka kanuya kɛ ni kɛwalew ni tiɲɛ ye."

Jirali 3:3 I hakili to a la, i ye min sɔrɔ ani i ye min mɛn, i ka i minɛ kosɛbɛ ka nimisa. O de kosɔn ni i ma i ɲɛmajɔ, ne na na i kan i ko son, i tɛna a dɔn ne bɛna na i kan waati min na.»

Jirali 3:3 tɛmɛsira bɛ Krecɛnw hakili jigin u ye kalan minnu mɛn, u k’u hakili to olu la, k’u minɛ u la, ani ka nimisa. U b’a lasɔmi fana ko ni u ma kɔlɔsili kɛ, Yesu na na i ko son ani u tɛna a na waati dɔn.

1. Nimisali fanga: Nimisali ɲɛnamaya kɛcogo

2. Yesu bɛ na: A seginni tiɲɛ

1. Luka 13:3 - “Ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na.”

2. 1 Tesalonikekaw 5:2-3 - «Aw yɛrɛw b’a dɔn kosɛbɛ ko Matigi ka don bɛna na i ko sonsannin su fɛ. K’a sɔrɔ mɔgɔw b’a fɔ ko: ‘Hɛrɛ ni lafiya bɛ yen,’ o tuma na, halakili barikama bɛna kɛ u kan i n’a fɔ jiginni dimi bɛ muso kɔnɔma minɛ cogo min na, u tɛna kisi.”

Jirali 3:4 I tɔgɔ damadɔw bɛ Sarde hali minnu ma u ka finiw nɔgɔ. U na taama ni ne ye fini jɛmanw na, katuguni u ka kan.»

Tɔgɔ damadɔ minnu bɛ Sardi, olu tora kantigiya la, wa u bɛna ɲɛnamaya banbali sara.

1: To kantigiya la ani ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ

2: I ka muɲuli kɛ waati gɛlɛnw na

1: Romɛkaw 8:28 “An b’a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kanubagaw ye, minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2: Kolosekaw 3:23 “Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw k’o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi kama, aw kana o kɛ mɔgɔw ye.”

Jirali 3.5 Min ye se sɔrɔ, o na fini jɛman don. Ne tɛna a tɔgɔ bɔ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, nka ne na a tɔgɔ fɔ ne Fa ni a ka mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ.

Dannabaa minnu ye se sɔrɔ u ka kɔrɔbɔliw kan, ka to kantigiya la, olu bɛna sara ni fini jɛmanw ye, ani Ala n’a ka mɛlɛkɛw bɛna sɔn u ma.

1. Kantigiya sara - Ala ye layidu min ta, n’o ye ka dannabaaw don fini jɛmanw don, n’u tora tiɲɛ na hali ni gɛlɛyaw bɛ yen, o sɛgɛsɛgɛ.

2. Se sɔrɔbagaw - Ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dannabaaw bɛ se ka jɔ cogo min na gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ ani ka Ala ka dugawuw sɔrɔ.

1. Matiyu 24:13 - “Nka min bɛ jɔ fo ka se a laban ma, o na kisi.”

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:10 - “An bɛɛ ka kan ka an yɛrɛ jira Krisita ka kiritigɛlan ɲɛkɔrɔ, walisa an kelen-kelen bɛɛ ka kan ka min sɔrɔ an farikolo la, ko kɛlenw kosɔn, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.”

Jirali 3.6 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn.

Jirali 3:6 la, Yesu bɛ dusu don mɔgɔ minnu kɔnɔ, tulo bɛ minnu na, olu ka lamɛnni kɛ ani ka Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, olu lamɛn.

1. Nafa min b’a la ka Ni Senu kan lamɛn

2. Ka Alako ta fan fɛ faamuyali sɛnɛ Egilisi kɔnɔ

1. Kɛwalew 17:11 - Berekaw ka jogo tun ka bon ka tɛmɛ Tesalonikekaw kan, bawo u tun bɛ cikan sɔrɔ ni kɔnɔnajɛyaba ye, ka Kitabuw sɛgɛsɛgɛ don o don walasa k’a dɔn ni Paul ye min fɔ, o ye tiɲɛ ye.

2. Yakuba 1:19 - Ne balima kanulenw, aw k’a kɔlɔsi nin ko la: Bɛɛ ka kan ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka kuma teliya ani ka dimi joona.

Jirali 3:7 I ka sɛbɛn ci Filadɛlifi egilisi ka mɛlɛkɛ ma. Min senuma, tiɲɛtigi, Dawuda ka konnɛgɛ bɛ min bolo, min bɛ da wuli, mɔgɔ si tɛ da tugu, o bɛ nin kow fɔ. A bɛ da tugu, mɔgɔ si tɛ da wuli.

Yesu de bɛ se ka da wuli ani ka da tugu, ani a bɛ kuma Filadɛlifi egilisi fɛ.

1. "Da da wulilen kuntigiya".

2. "Ala ka kuntigiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

1. Esayi 22:22 - "Ne na Dawuda ka so konnɛgɛ da a kamankun kan, a na da wuli, mɔgɔ si tɛna da tugu, a na da tugu, mɔgɔ si tɛna da."

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17-20 - "O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔlen tɛmɛna, a filɛ, kura nana. Nin bɛɛ bɔra Ala de yɔrɔ, ale min ye an bɛn Krisita barika la." a yr ka bnkan baara di an ma, o ye Krisita la, Ala tun b di b bn a yr ma, a tun t u ka jurumuw jate u la, ka bnkan cikan kalifa an ma.O de kosn, an ye Krisita ka cidenw ye, Ala tun b a ka weleli k an barika la.An b'aw deli Krisita tɔgɔ la ko aw ka bɛn ni Ala ye."

Jirali 3.8 Ne b i ka k=walew dn.

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin da wulilen kan, Ala ye min bila an ɲɛ na, ani fanga min ka kan ka kɛ an bolo ka a ka kuma labato ani ka ban a tɔgɔ la.

1. Ka i jigi da Ala ka barika kan walisa ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan

2. Nafa da wulilen min bɛ an makɔnɔ

1. Filipekaw 4:13 - "Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne barika la."

2. Esayi 43:19 - "A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ, a bɛ bɔ sisan, aw t'a dɔn wa?"

Jirali 3.9 A filɛ, ne na olu kɛ Sitanɛ ka Alabatoso kɔnɔmɔgɔw ye, minnu b’a fɔ ko u ye Yahutuw ye, nka u tɛ Yahutuw ye, nka u bɛ nkalon tigɛ. A filɛ, ne na u bila ka na bato kɛ i sen kɔrɔ, k'a dɔn ko ne ye i kanu.»

Ala na kiri lase mɔgɔw ma minnu b’a fɔ nkalon ye ko u ye Yahutuw ye, nka u tɛ Yahutuw ye, ani k’a to u k’a ka kanuya dɔn mɔgɔ kantigiw ye.

1. Ala ye Dannabaaw ka Kiritigɛla ye

2. Ka Ala ka kanuya dɔn dannaya fɛ

1. Romɛkaw 2:28-29 - Katuguni mɔgɔ si tɛ Yahutu ye min ye kɛnɛma dɔrɔn ye, bolokoli fana tɛ kɛnɛma ni farikolo ta ye. Nka Yahutu ye kelen ye a kɔnɔna na, bolokoli ye dusukun ko ye, Ni Senu barika la, a tɛ kɛ sɛbɛn fɛ. A ka tanuli tɛ bɔ hadamaden na, nka a bɛ bɔ Ala de la.

2. Yakuba 2:14-17 - Ne balimaw, ni mɔgɔ dɔ ko dannaya b’a la, nka kɛwalew t’a la, o nafa ka bon? Yala o dannaya bɛ se k’a kisi wa? Ni balimakɛ walima balimamuso dɔ ma fini don, ni don o don dumuni dɛsɛra a la, ni aw dɔ y’a fɔ u ye ko: “Aw ka taa hɛrɛ la, aw ka sumaya ka fa,” k’a sɔrɔ a ma fɛn minnu di u ma farikolo ta fan fɛ, o nafa ye mun ye? Dannaya yɛrɛ fana, ni kɛwalew tɛ a la, o sara.

Jirali 3:10 I ye ne ka muɲuli kuma mara, ne fana na i tanga kɔrɔbɔli waati ma, min bɛna na diɲɛ bɛɛ kan, ka dugukolo kan sigibagaw kɔrɔbɔ.

Mɔgɔ minnu bɛ a ka kuma mara, Ala na olu tanga kɔrɔbɔli waati ma min bɛna na diɲɛ kan.

1. Ka Ala ka Kuma mara: Ka to barika la kɔrɔbɔli fɛ

2. I ka timinandiya dannaya la: Ala ye layidu ta ko an bɛna an tanga gɛlɛya waatiw la

1. Yakuba 1:12-15 - Mɔgɔ min bɛ muɲu kɔrɔbɔli la, o ye dubaden ye bawo, ni a ye kɔrɔbɔli muɲu, o tigi na ɲɛnamaya masafugulan sɔrɔ, Matigi ye layidu min ta a kanubagaw ye.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - Kɔrɔbɔli si ma sɔrɔ aw la min tɛ hadamadenw ka ko ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira fana di aw ma, walisa aw ka se ka o muɲu.

Jirali 3.11 A filɛ, ne bɛ na joona, i bolo min bɛ i bolo, i ka o minɛ, walisa mɔgɔ si kana i ka masafugulan ta.

Yesu b’an lasɔmi ko an ka kɛ kantigiya la ka tugu a kɔ walisa mɔgɔ si kana se ka an ka masafugulan bɔsi an na.

1. Kantigiya masafugulan: An bɛ se ka to cogo min na ka tugu Yesu kɔ

2. Kana i ɲɛ bɔ i ka masafugulan na: I sinsin Yesu kan

1. 1 Kɔrɛntekaw 9:25-27 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tulonw na, o bɛ taa degeliw gɛlɛnw na. U b’o kɛ walisa ka masafugulan sɔrɔ min tɛna mɛn, nka an b’o kɛ walisa ka masafugulan sɔrɔ min bɛna mɛn fo abada.

2. Heburuw 3:12-14 - Balimaw ni balimamusow, aw k’a janto aw si kana jurumut ni dannabali dusukun na, min b’a kɔsegin Ala ɲɛnama ma. Nka aw ka ɲɔgɔn jija don o don, ni a bɛ wele ko “Bi,” walisa aw si kana gɛlɛya jurumu ka nanbara fɛ. An nana ka an niyɔrɔ kɛ Krisita la, ni tiɲɛ na, an bɛ an ka dannaya fɔlɔ minɛ kosɛbɛ fo ka se a laban yɛrɛ ma.

Jirali 3.12 Min ye se sr, ne na sankanso k ne ka Ala ka Alabatosoba kn, a tna bn tun, ne na ne ka Ala tg ni ne ka Ala ka dugu tg sbn a kan, o min Jerusalɛm kura ye min jiginna ka bɔ sankolo la ka bɔ ne ka Ala yɔrɔ.

Minnu ye se sɔrɔ, olu na kɛ jɔlan ye Ala ka Alabatosoba kɔnɔ, u tɛna bɔ yen abada; u tɔgɔ na sɛbɛ ni Ala tɔgɔ ni Ala ka dugu ye, o min ye Jerusalɛm kura ye min bɔra Ala yɔrɔ, ani Ala tɔgɔ kura fana na sɛbɛn u kan.

1. Ala ka layiduw: Ka kɛ jɔlan ye a ka Alabatosoba kɔnɔ

2. Ka se sɔrɔ ani ka sara sɔrɔ: Ala y’a tɔgɔ sɛbɛn an kan

1. Esayi 28:16 - O de kosɔn Matigi Ala ko: «A filɛ, ne ye kabakurun da Siyɔn, kabakurun kɔrɔbɔlen, jusigilan jɔli kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, min jɔlen don kosɛbɛ. Min dalen bɛ o la, o tɛna jɔrɔ.

2. Yuhana 14:2-3 - So caman bɛ ne Fa ka so kɔnɔ; ni o tun tɛ ten, ne tun na o fɔ aw ye. Ne bɛ taa yen ka yɔrɔ dɔ labɛn aw ye. Ni ne taara yɔrɔ labɛn aw ye, ne bɛ segin ka na aw ta ka kɛ ne fɛ walisa aw fana ka kɛ ne bɛ yɔrɔ min na.

Jirali 3.13 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn.

Yesu bɛ kuma egilisiw fɛ, ka dusu don u kɔnɔ u ka Ni Senu lamɛn ani ka a ka ci fɔlenw labato.

1. "Ka ɲɛnamaya kanminɛli la: Ni ka welekan labato".

2. "Ni Senu bɛ min fɔ, k'o mɛn: Ala sago faamuyali".

1. Romɛkaw 8:14 - "Mɔgɔ minnu bɛ ɲɛminɛ Ala Ni fɛ, olu bɛɛ ye Ala denw ye."

2. Yakuba 1:22-25 - "Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, aw yɛrɛw lafili ɲɛda bɛ filɛlikɛlan na.K'a masɔrɔ a bɛ a yɛrɛ filɛ ka taa, ka ɲinɛ a tun bɛ cogo min na o yɔrɔnin bɛɛ.Nka mɔgɔ min bɛ a filɛ sariya dafalen na, o ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ ni kɛwalekɛla tɛ , a na dugawu sɔrɔ a ka kɛwalew la.»

Jirali 3.14 I ka sɛbɛn ci Laodisekaw ka egilisi mɛlɛkɛ ma. Amiina, seere dannamɔgɔ ni tiɲɛtigi, Elohim ka danni daminɛ, o bɛ nin kow fɔ.

Matigi, seere kantigi ni tiɲɛtigi ani danni daminɛ, o bɛ kuma Laodise egilisi mɛlɛkɛ fɛ.

1. "Matigi ka kantigiya".

2. "Damaya daminɛw".

1. Romɛkaw 3:3-4 - "Ni dɔw ma da a la do? U ka dannabaliya bɛna Ala ka kantigiya kɛ foyi ye wa? Tiɲɛ na, Ala ka kɛ tiɲɛtigi ye, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kɛ nkalontigɛla ye."

2. Kolosekaw 1:15-17 - "A ye Ala yebali ja ye, a ye den fɔlɔ ye danfɛnw bɛɛ kan. K'a masɔrɔ fɛn minnu bɛ sankolo la ani minnu bɛ dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, masasigilanw wo, masasigiyɔrɔw wo, olu bɛɛ dara ale de fɛ." walima kuntigiw walima fanga.Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la ani ale de kosɔn. A bɛ ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ, fɛn bɛɛ bɛ ale de la."

Jirali 3:15 Ne b i ka k=walew dn, ko i ma nɛnɛ wa, ko i ka suman.

Matigi bɛ mɔgɔw ka kɛwalew dɔn, nka a b’a fɛ u ka u yɛrɛ di kosɛbɛ u ka dannayakow la.

1: Matigi b’a fɛ an ka an yɛrɛ di kosɛbɛ

2: Funteni walima nɛnɛ- Matigi b’a fɛ an ka sugandi

1: Yakuba 4:17 - "O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman kɛli dɔn, k'a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye."

2: Matiyu 6:21 - "I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen."

Jirali 3.16 O la sa, ne na i gn ka b ne da la.

Mɔgɔ minnu ka dannaya man ɲi, Ala bɛna ban olu la.

1. Dannaya min bɛ Lukewarm la, o farati

2. Timinandiya nafa ka bon an ka dannaya la

1. Yakuba 4:4-10

2. Matiyu 25:1-13

Jirali 3.17 I b'a fɔ ko: Ne ye nafolotigi ye, nafolo cayara, ne mago tɛ foyi la. I t'a dɔn ko i ye bɔnɛba ye, i ye bɔnɛba ye, i ye faantan ye, i ye fiyentɔ ye, i farilankolon don.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ka lasɔmini jira nafolotigiw la ani minnu b’a miiri ko u mago tɛ foyi la.

1: Nafolo mana kɛ cogo o cogo, a tɛ se k’u kisi Ala ka kiri ma.

2: Nafolo bɛ se ka kɛ faantanya sugu dɔ ye alako ta fan fɛ n’an y’an jigi da o kan Matigi nɔ na.

1: 1 Timote 6:17-19 - “Nafolotigi minnu bɛ nin diɲɛ in kɔnɔ, i k’olu kalan u kana kuncɛbaya wala ka u jigi da nafolo dannabaliya kan, nka u jigi da Ala kan, o min bɛ fɛn bɛɛ di an ma kosɛbɛ. Aw k’u kalan ko ɲuman kɛli la, ka kɛ nafolotigiw ye kɛwale ɲumanw na, ka bolomafaraw kɛ, ka u labɛn ka tila, ka jusigilan ɲuman nafolo mara u yɛrɛ ye don nataw kama, walisa u ka se ka ɲɛnamaya tiɲɛ na.”

2: Yakuba 5:1-6 - “Aw ka na sisan, nafolotigiw, aw ka kasi ka kasi, tɔɔrɔ minnu bɛ na aw kan. Aw ka nafolo tolilen don, aw ka finiw donna ntumuw fɛ. Aw ka sanu ni aw ka warijɛ tolilen don, u toli bɛna kɛ dalilu ye aw kama, ka aw sogo dun i ko tasuma. Aw ye nafolo mara laban donw na. A filɛ, baarakɛlaw minnu ye aw ka forow tigɛ, aw ye minnu mara nanbara fɛ, olu ka sara bɛ ka pɛrɛn aw ma, suman tigɛlaw ka kulekan sera sebaaw Matigi tulo ma. Aw ye ɲɛnamaya kɛ dugukolo kan fɛnɲɛnɛma ni yɛrɛlaɲini na. Aw ye aw dusukunw fasa faga don kelen na. I ye mɔgɔ tilennen jalaki ka a faga. A tɛ aw kɛlɛ.”

Jirali 3.18 Ne b'i laadi ko i ka sanu min sɛgɛsɛgɛlen don tasuma la, o san ne fɛ, walisa i ka kɛ nafolotigi ye. I ka fini jɛman don, walisa i ka fini don, walisa i farilankolon maloya kana bɔ kɛnɛ kan. I ka i ɲɛw tulu ni ɲɛkisɛ fura ye, walisa i ka se ka yeli kɛ.»

O tɛmɛsira bɛ dusu don kalandenw kɔnɔ u ka sanu san Ala fɛ min kɔrɔbɔra tasuma fɛ, fini finmanw walasa k’u farilankolon datugu, ani ɲɛfura walasa u ka se ka yeli kɛ.

1. Ala ka nafolo alako ta fan fɛ: Cogo min na an bɛ se ka caman sɔrɔ gɛlɛya cɛmancɛ la

2. Dannaya fanga: Kisili finiw sɔrɔcogo magoɲɛ waatiw la

1. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔba tɛmɛna; A filɛ, kura nana.»

2. Esayi 61:10 - Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la; ne ni na ɲagali ne ka Ala la, katuguni a ye kisili finiw don ne la. a ye ne datugu ni tilennenya fini ye, i ko kɔɲɔcɛ b'a yɛrɛ masiri i ko sarakalasebaa ni kunsigi cɛɲi, ani kɔɲɔmuso b'a yɛrɛ masiri cogo min na ni a ka kabakurunw ye.

Jirali 3.19 Ne b= mg minnu kanu, ne b= olu b= u kr ka u kolo.

Ala b’an kanu ani a b’an kolo walisa k’an gɛrɛ a la.

1. Ala ka kanuya ni a ka kololi

2. Nimisa ni timinandiya ye

1. Heburuw 12:4-11 - Ala ka kololi

2. Luka 15:11-32 - Ala ka kanuya min bɛ ye nimisali la

Jirali 3.20 A filɛ, ne jɔlen bɛ da la ka da gosi.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma Yesu ka mɔgɔ dusukun da gosi kan, ni o ye da wuli, Yesu na don ka jɛɲɔgɔnya kɛ n’u ye.

1. Weelekan min bɛ kɛ walisa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Yesu ye

2. Jɛɲɔgɔnya da wuli ni Yesu ye

1. Yuhana 15:4-5 - «Aw ka to ne la, ne fana ka to aw la. I ko bolo tɛ se ka den a kelen na, ni a tora rezɛnsun na, aw fana tɛ se ka den kɛ, ni aw tora ne la. Ne ye ɛrɛzɛnsun ye. aw ye bolow ye . Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to ne kɔnɔ, ne bɛ to ale la, o de bɛ den caman kɛ, katuguni ne tɛ, aw tɛ se ka foyi kɛ.”

2. Efesekaw 3:17-19 - «Walisa Krisita ka sigi aw dusukunw na dannaya barika la, walisa aw ka se ka a dɔn ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ye, a bonya ni a janya ni a janya ni a dun , ka Krisita ka kanuya dɔn min ka bon ni dɔnniya ye, walisa aw ka fa Ala ka dafalenya bɛɛ la.”

Jirali 3.21 Min ye se sr, ne na a to o ka sigi ne f ne ka masasigilan kan, i ko ne fana ye se sr cogo min na, ka sigi ne Fa f a ka masasigilan kan.

Yesu ye layidu ta ko a bɛna a ka masasigilan tila ni se sɔrɔbagaw ye, i n’a fɔ a ye se sɔrɔ cogo min na kaban ani a sigilen bɛ Fa fɛ a ka masasigilan kan.

1. "Masasigilan layidu: Se sɔrɔli ni Yesu ye".

2. "Ka se sɔrɔli ɲɛnama: A sigilen ni Krisita ye a ka masasigilan kan".

1. Filipekaw 2:5-11 - Yesu y’a yɛrɛ majigin ka kɛ kanminɛli ye fo ka se saya ma, hali saya gengenjiri kan.

2. Heburuw 12:1-2 - An ka boli ni muɲuli ye boli min bilalen bɛ an ɲɛ, ka an ɲɛsin Yesu ma, an ka dannaya sigibaga ani a dafabaga.

Jirali 3.22 Tulo bɛ min fɛ, Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, o ka o lamɛn.

Nin tɛmɛsira min bɛ Jirali kitabu kɔnɔ, o bɛ dusu don dannabaaw kɔnɔ u ka Ni Senu bɛ min fɔ egilisiw ye, u ka o lamɛn.

1. "Ka kɛ Egilisi ye min bɛ lamɛnni kɛ: Ni Senu bɛ min fɔ, i ka o mɛn".

2. "Ka ɲɛnamaya kanminɛli la: Ni Senu bɛ min fɔ, o jaabi".

1. Yuhana 10:27, “Ne ka sagaw bɛ ne kan mɛn, ne bɛ u dɔn, u bɛ tugu ne kɔ.”

2. Romɛkaw 12:2, “Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k’a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.”

Jirali 4nan ye Jirali kitabu tilayɔrɔba naaninan ye, wa a bɛ fɛnba jira min kɛra lakali la. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin Yuhana ka yelifɛn kan sankolo masasigilan so ani bato min bɛ kɛ yen.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana ye da dɔ ɲɛfɔ min jɔlen bɛ sankolo la, ani a ye kumakan dɔ mɛn min b’a wele a ka wuli ka taa a lajɛ min ka kan ka kɛ o kow kɔfɛ (Jirali 4:1). O yɔrɔnin bɛɛ, Yuhana minɛna Ni Senu fɛ, a y’a yɛrɛ sɔrɔ Ala ka masasigilan ɲɛ kɔrɔ. A bɛ ɲɛjirali kabakoma dɔ ye ni Ala sigilen bɛ a ka masasigilan kan, maakɔrɔ mugan ni naani ye minnu lamini, olu ye fini jɛmanw don, minnu bɛ kuntigiya ni saniya jira (Jirali 4:2-5). Sanpɛrɛn, mankanw ani sanpɛrɛnkanw bɛ bɔ masasigilan kan—o ye jirali barikama ye min bɛ Ala ka bonya jira.

Dakun 2nan: Vɛrise 6-8 kɔnɔ, Yuhana ye danfɛn ɲɛnama naani ɲɛfɔ Ala ka masasigilan ɲɛfɛ. O danfɛnw datugulen don ni ɲɛw ye u lamini bɛɛ la—o bɛ u ka fɛn bɛɛ dɔnni taamasyɛn ye—wa u ɲɛda tɛ kelen ye i n’a fɔ waraba, misi, cɛ ani wulu (Jirali 4:6-7). U bɛ to ka Ala bato su ni tile k'a ka senuya weleweleda k'a fɔ ko "Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi ye senuma, senuma, senuma ye" (Jirali 4:8). U ka bato bɛ na ni lafiya ye, maakɔrɔ mugan ni naani bɛ bin a ɲɛkɔrɔ min sigilen bɛ masasigilan kan k’u ka masafugulanw fili a ɲɛ kɔrɔ i n’a fɔ yɛrɛdi ni bato wale (Jirali 4:9-11).

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ fɔlɔ nɔɔrɔ ni bato siranya jirali kan min bɛ kɛ sankolo masasigilan so kɔnɔ. A bɛ kalanbagaw dɛmɛ u ka se ka sankolola kow ye minnu tɛ se ka faamuya dugukolo kan. Ja minnu bɛ kɛ — i n’a fɔ sanpɛrɛn, sanpɛrɛn mankanw, danfɛn ɲɛnama minnu ɲɛ ka ca — olu bɛ kɛ ka bonya ni bonya fila bɛɛ jira minnu bɛ tali kɛ Ala ka kɛta la. Danfɛn ɲɛnamaw ni maakɔrɔ mugan ni naani ka bato min bɛ to senna, o bɛ bato cogoya banbali jira, ka sinsin Ala ka senuya, a ka masaya kan, ani a ka kan ka bonya ni nɔɔrɔ sɔrɔ.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba naaninan bɛ Yuhana ka yelifɛn jira sankolo masasigilan so ko la. A bɛ seereya kɛ ko dɔ la, Ala sigilen bɛ a ka masasigilan kan, maakɔrɔ mugan ni naani ani danfɛn ɲɛnama naani y’a lamini. Sapitiri bɛ sinsin Ala ka bonya n’a ka senuya kan ja ɲɛnamaw fɛ ani bato banbaliw fɛ minnu bɛ kɛ o sankololafɛnw fɛ. O bɛ kɛ hakilijigin barikama ye ko Ala kɔrɔtara ka tɛmɛ danfɛnw bɛɛ kan ani ko a ka kan ni bato banbali ye.

Jirali 4:1 O kɔfɛ, ne ye a filɛ, da dɔ da wulila sankolo la, ne ye kumakan fɔlɔ min mɛn, o kɛra i ko burufiyɛkan bɛ kuma ne fɛ. O ko: «Yɛlɛn yan, ne na ko minnu ka kan ka kɛ kɔfɛ, ne na olu jira i la.»

Yuhana welera ka na sankolo kan dɔ fɛ min bɛ i n’a fɔ burufiyɛkan, ani fɛn minnu bɛna kɛ, olu jirala a la.

1. Aw kana siran ka waati tɛmɛnenw da tugu ani ka sini da wuli.

2. An bɛ se ka siniko jigiya sɔrɔ tuma bɛɛ Ala ka layiduw fɛ.

1. Esayi 43:19 - «A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ. sisan a bɛ bɔ, aw t'a dɔn wa? Ne na sira dabɔ kungokolon kɔnɔ ani bajiw kungokolon kɔnɔ.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye ko minnu jigi b’a la, olu dafalen don, fɛn yebaliw dannaya ye.

Jirali 4.2 O yɔrɔnin bɛɛ la, ne tun bɛ ni hakili la, masasigilan dɔ sigilen bɛ sankolo la, mɔgɔ kelen sigilen tun bɛ masasigilan kan.

Yuhana minɛna hakili la, a ye masasigilan dɔ ye Sankolo la, mɔgɔ dɔ sigilen bɛ a kan.

1. An bɛ se ka da Ala ka bonya ni a ka sebaaya la cogo min na

2. Sankolo ka bonya

1. Esayi 6:1-2 - Masakɛ Uziya sara san min na, ne ye Matigi sigilen ye masasigilan kan, a kɔrɔtalen don, a ka nɛgɛso ye Alabatosoba fa.

2. Zaburu 103:19 - Matigi ye a ka masasigilan sigi sankolo la, a ka masaya bɛ bɛɛ kunna.

Jirali 4.3 Min sigilen tun b= i ko jaspere ni sardine kabakurun.

Min sigilen bɛ masasigilan kan, a ɲɛfɔra ko a cogoya bɛ i n’a fɔ jaspɛri ni sardine kabakurun ani sanjiba min bɛ i n’a fɔ ɛmerald min bɛ masasigilan lamini.

1. Ala ka bonya tɛ se ka faamuya hadamadenw fɛ

2. Sanji kulɛrilen taamasyɛn min bɛ Bibulu kɔnɔ

1. Ezekiɛl 1:28 - "Sanjiba min bɛ sankaba la sanji don na, o ye yeelen ye cogo min na a lamini na. Matigi nɔɔrɔ bɔlen tun bɛ ten.

2. Jirali 21:11 - "Ala nɔɔrɔ bɛ a la, a yeelen tun bɛ i ko kabakurun sɔngɔ gɛlɛnba, i ko jaspɛri kabakurun, a jɛlen don i ko kristalɛ."

Jirali 4.4 Sigilan mugan ni naani tun be masasigilan lamini na. Sanu masafugulan tun bɛ u kun na.

24 maakɔrɔw sigilen bɛ Elohim ka masasigilan lamini na, u bɛ fini jɛmanw ni sanu masafugulan don.

1. "Sankolo bonya: Ala ka masasigilan cogoya faamuyali".

2. "An jɔyɔrɔ Ala ka baarakɛlaw: Maakɔrɔ 24 nafa".

1. Esayi 6:1-3

2. 1 Piɛrɛ 5:1-4

Jirali 4.5 Sanpɛrɛn ni sanpɛrɛn ni kumakanw bɔra masasigilan kɔnɔ.

Ala ka masasigilan min bɛ Sankolo la, o lamininen bɛ ni tasuma lanpan wolonwula ye minnu bɛ Ala Ni wolonwula taamasyɛn, sanpɛrɛn, sanpɛrɛn ani kanw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.

1. Ala ka Ni wolonwula ka sebaaya

2. Ala ka masasigilan bonyalen sankolo la

1. Esayi 11:2-3 - Matigi ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi siran ni.

2. Efesekaw 4:4-6 - Farikolo kelen ni Ni kelen de b yen, i ko aw welera cogo min na jigiya kelen na min ye aw ka weleli ta ye, Matigi kelen, dannaya kelen, batiseli kelen, Ala kelen ani bEE Fa, min ye bɛɛ kan ani fɛn bɛɛ kan ani fɛn bɛɛ la.

Jirali 4.6 Masasigilan ɲɛfɛ, galasi kɔgɔji tun bɛ i ko kristalɛ, ani masasigilan cɛmancɛ la ani masasigilan lamini na, fɛn naani tun falen bɛ ɲɛw la ɲɛfɛ ani kɔfɛ.

Ala ka masasigilan lamininen bɛ ni galasi kɔgɔji ye ani wara naani minnu ɲɛw bɛ ɲɛfɛ ani kɔfɛ.

1. Ala ka masasigilan bonya

2. Ala sagokɛlaw ka kɔlɔsili

1. Ezekiɛl 1:4-14 - Danfɛnw yeli Ala ka masasigilan ɲɛkɔrɔ.

2. Ekisode 24:17 - Musa ni maakɔrɔw bɛ Matigi nɔɔrɔ ye.

Jirali 4:7 Wara fɔlɔ tun bɛ i ko waraba, wara filanan tun bɛ i ko misiden, wara sabanan ɲɛda tun bɛ i ko mɔgɔ, wara naaninan tun bɛ i ko wulu pantɔ.

Ɲɛfɔli bɛ kɛ waraba naani kan, u kelen-kelen bɛɛ bɛ i n’a fɔ waraba, misiden, cɛ ani wulu.

1. Ala ka danfɛn belebelebaw: Dafɛnw cɛɲi sɛgɛsɛgɛli

2. Yɛlɛma fanga: Ka kɛ mɔgɔ ye Ala tun b’a fɛ an ka kɛ mɔgɔ min ye

1. Zaburu 104:24 - Matigi, i ka kɛwalew ka ca dɛ! I ye u bɛɛ da hakilitigiya de la. dugukolo falen bɛ aw ka danfɛnw na.

2. Esayi 40:31 - Nka minnu jigi bɛ Matigi kan, olu bɛna u fanga kura sɔrɔ. U bɛna pan kamanw kan i n’a fɔ wuluw; u na boli, u tɛna sɛgɛn, u na taama, u tɛna sɛgɛn.

Jirali 4:8 O bagan naani tun bɛ ni kaman wɔɔrɔ ye u kelen-kelen bɛɛ la. U tun falen bɛ ɲɛw la u kɔnɔ, u tɛ lafiɲɛ su ni tile, k'a fɔ ko: «Senuman, senuma, senuma, Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi, min tun bɛ yen, ani min bɛ yen, ani min bɛna na.»

Ala ka senuya dan tɛ, wa a tɛ waati ta.

1. Sankolola kɛlɛbolow ka tanuli banbali

2. Ka miiri Ala ka bonya la

.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 - Nka min ye aw wele, o senuma don cogo min na, aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye cogo bɛɛ la. Katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye. katuguni ne ye senuma ye.»

Jirali 4.9 Ni o baganw ye nɔɔrɔ ni bonya ni barika da masasigilan kan, min bɛ balo badaa-badaa,

Sankolola danfɛnw bɛ nɔɔrɔ ni bonya da Ala kan, ale min bɛ balo badaa.

1. Ala bɛ badaa-badaa: Jirali 4:9 hakilijakabɔ

2. Ala bato fo abada: Jirali 4:9 lajɛ

1. Zaburu 90:2 - "Sanni kuluw ka bɔ, walima sani i ka dugukolo ni diɲɛ da, kabini badaa fo badaa, i ye Ala ye."

2. Romɛkaw 11:36 - "Katuguni fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la, ani ale de barika la, nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye badaa. Amiina."

Jirali 4:10 Cɛkɔrɔba mugan ni naani bɛ u biri masasigilan sigibaa ɲɛ kɔrɔ ka mɔgɔ ɲɛnama bato badaa-badaa, ka u ka masafugulanw fili masasigilan ɲɛ kɔrɔ.

Maakɔrɔ mugan ni naani bɛ bonya jira Ala la, u kɛtɔ k’a bato ani k’u ka masafugulanw da.

1. "Bato kɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ".

2. "Ka i yɛrɛ majigin Ala ka sebaaya ni a ka fanga kɔrɔ".

1. Zaburu 95:6 - “Na, an ka an biri bato la, an k’an biri Matigi an Dabaga ɲɛkɔrɔ.”

2. Filipekaw 2:10-11 - “Gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.”

Jirali 4.11 Matigi, i ka kan ka bonya ni bonya ni sebaaya sɔrɔ, katuguni i ye fɛn bɛɛ da, u bɛ i diyanyeko kosɔn, u dara.

Ala ka kan ni bonya, bonya ani sebaaya ye sabu a ye fn b da a diyanye kama.

1: Ala, Dugukolo Dabaga, ka kan ni bonya ni tanuli ye

2: Fɛn bɛɛ Dabɔra Ala diyanyeko ni a ka nɔɔrɔ kama

1: Kolosekaw 1:16 Fɛn minnu bɛ sankolo la, ani minnu bɛ dugukolo kan, fɛn yetaw ni yebaliw, a kɛra masasigilanw ye wo, a kɛra kuntigiw ye wo, a kɛra kuntigiw ye wo, a kɛra fangatigiw ye, olu bɛɛ dara ale de barika la. ani ale de kama:

2: Esayi 43:7 Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, katuguni ne y’a da ne nɔɔrɔ kama, ne y’a da. ɔwɔ, ne y'a da.

Jirali 5nan ye Jirali kitabu tilayɔrɔba duurunan ye, wa a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye sankolo masasigilan so kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin sɛbɛnfura kan min taamasiyɛn wolonwula bɛ a la ani Sagaden min ka kan k’a da wuli.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana ye sɛbɛnfura dɔ ye Ala kininbolo la, taamasiyɛn wolonwula bɛ min kan (Jirali 5:1). Mɛlɛkɛ dɔ bɛ waajuli kɛ ni kanba ye, k’a ɲininka jɔn ka kan ka sɛbɛnfura da wuli k’a taamasiyɛnw kari. Mɔgɔ si man kan ka sɔrɔ sankolo la walima dugukolo kan, o min bɛ kɛ sababu ye ka Yuhana kasi (Jirali 5:2-4). Nka, maakɔrɔ dɔ y’a fɔ a ye ko a kana kasi bawo Juda ka waraba min ye Dawuda ju ye, o ye se sɔrɔ, wa a bɛ se ka sɛbɛnfura da wuli (Jirali 5:5).

Dakun 2nan: Vɛrise 6-7 kɔnɔ, Yuhana ye Sagaden dɔ ye min jɔlen bɛ i n’a fɔ a fagara Ala ka masasigilan kan. Sagaden bɛ ni biɲɛ wolonwula ye minnu bɛ fanga jira ani ɲɛ wolonwula bɛ fɛn bɛɛ dɔnni jira—jogo minnu b’a to a bɛ se ka Ala sago kɛ (Jirali 5:6). Sagaden bɛ sɛbɛnfura ta ka bɔ Ala kinin fɛ bato ni batoba cɛma ka bɔ danfɛnw bɛɛ la minnu bɛ sankolo la ani dugukolo kan (Jirali 5:8-14). U bɛ dɔnkili kura da ka Ala ni Sagaden fila bɛɛ tanu u ka kunmabɔli baara kosɔn a joli barika la.

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba b’a jira ko Yesu Krisita dɔrɔn de ye se sɔrɔ jurumu ni saya kan, o min ye Juda ka waraba ye. Ale kelenpe de bɛ sɔrɔ ko a ka kan ka sɛbɛnfura da wuli, ko nataw bɛ min kɔnɔ, ko minnu bɛna kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka laɲini ye. Yesu ja min ye Sagaden fagalen ye, o bɛ sinsin a ka saraka saya kan hadamadenw tɔgɔ la—o ye barokunba ye Jirali kɔnɔna bɛɛ la. Danfɛnw bɛɛ bɛ bato min kɛ, o b’a jira ko Yesu jɔyɔrɔ ɲɔgɔn tɛ yen, i n’a fɔ Ala dafalen (min ka kan ni bato ye) ani hadamaden dafalen (Min fagara). O tilayɔrɔba bɛ Yesu ka kunmabɔli baara lamini ani ka Ala sagonata tiimɛ, jigiya ni nisɔndiya min bɛ o la.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba duurunan bɛ Yuhana ka yelifɛn jira o sɛbɛnfura kan, taamasiyɛn wolonwula bɛ min na Ala kininbolo la. A b’a jira ko Yesu Krisita dɔrɔn de ka kan ka sɛbɛnfura da wuli, min jiralen bɛ iko Juda ka waraba setigi ani Sagaden sarakalen. O tilayɔrɔba bɛ sinsin Yesu ka kunmabɔli baara kan a ka saraka saya sababu fɛ, ani ka bato ni batoli jira a la, danfɛnw bɛɛ ye minnu di a ma sankolo la ani dugukolo kan. A bɛ jigiya jira ko ko nataw bɛna kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka laɲini ye, laban na, o bɛna kɛ sababu ye a ka se sɔrɔ laban na juguya kan.

Jirali 5.1 Ne ye gafe dɔ ye masasigilan kan min sigilen bɛ a kinin fɛ, o sɛbɛnnen bɛ a kɔnɔna ni a kɔfɛla la.

Yuhana ye kitabu dɔ ye a kininbolo la, a sigilen bɛ masasigilan kan.

1. Kitabu min sirilen bɛ: Ala sago gundo dabɔli

2. Masasigilan fanga: Gafe min sirilen bɛ, o bɔli

1. Daniɛl 7:9-14 - Daniɛl ka yelifɛn min kɛra tile kɔrɔlen ni gafew kan

2. Heburuw 10:19-20 - Ka don Ala ɲɛ kɔrɔ ni daŋaniya ni jagɛlɛya ye

Jirali 5:2 Ne ye mɛlɛkɛ barikama dɔ ye a bɛ ka weleweleda ni kanba ye ko: «Jɔn ka kan ka kitabu da wuli ka a taamasiyɛnw bɔ?»

Mɛlɛkɛ barikama bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ min ka kan ka gafe dɔ da wuli k’a taamasiyɛnw kari.

1. Ala ka ɲinini banbali ka kan ni mɔgɔ minnu ye

2. Mun de ka kan ka kɛ walisa ka kɛ mɔgɔ ye min ka kan?

1. Heburuw 4:15-16 - Katuguni Sarakalasebaa kuntigi t an bolo min t se ka an ka barikantanya kosb, nka a ye min krbn ko b la i ko anw, jurumu t o la. O de kosɔn an ka gɛrɛ nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ ka dɛmɛ don magojira waati la.

2. 2 Timote 2:20-21 - Nka soba kɔnɔ, sanu ni warijɛ minɛnw dɔrɔn tɛ yen, nka yiri ni bɔgɔ minɛnw fana bɛ yen. Dɔw ka bonya, dɔw ka bonyabaliya. Ni mɔgɔ dɔ y'a yɛrɛ saniya o kow la, a na kɛ minɛn ye min bɛ bonya da a kan, min bɛ saniya, ka kɛ minɛn ye min bɛ se ka kɛ a kuntigi ye, ani min labɛnnen don baara ɲuman bɛɛ kama.

Jirali 5.3 Mɔgɔ si ma se ka kitabu da wuli sankolo la wala dugukolo kan wala dugukolo jukɔrɔ.

Mɔgɔ si ma se ka gafe da wuli wala k’a lajɛ yɛrɛ.

1. Ala ka Labɛnw tɛ se ka faamuya

2. Ala ka Kuma fanga

1. Esayi 55:8-9 - Matigi ko: “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye.” “Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye ani ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.

2. Zaburu 19:7-11 - Matigi ka sariya dafalen don, a bɛ mɔgɔ ni lafiya. Matigi ka sariyaw ye dannayako ye, ka mɔgɔ nɔgɔmanw kɛ hakilitigiw ye. Matigi ka ci fɔlenw tilennen don, u bɛ nisɔndiya di dusukun ma. Matigi ka ci fɔlenw bɛ yeelen bɔ, ka yeelen di ɲɛw ma. Matigi siranya saniyalen don, a bɛ to badaa. Matigi ka ci fɔlenw jɔlen don, u bɛɛ tilennen don.

Jirali 5.4 Ne kasilen don kosɛbɛ, katuguni mɔgɔ si ma sɔrɔ min ka kan ka kitabu da wuli ka a kalan, ka a filɛ.

Mɔgɔ ɲinini min ka kan ni Jirali 5nan gafe kalanni ye, o ma ɲɛ sɔrɔ.

1. "Ala ka kan ni danbe ye".

2. "Nafa min bɛ nafa ɲinini na".

1. Esayi 6:3 - "Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna dɔ wɛrɛ la k'a fɔ ko: «Sabaw Matigi ye senuma, senuma, senuma ye. Dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la.»

2. Zaburu 145:3 - "Matigi ka bon, a ka kan ka tanu kosɛbɛ, a ka bonya tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ."

Jirali 5.5 Cɛkɔrɔba dɔ y’a fɔ ne ye ko: «I kana kasi, Juda kabila waraba, Dawuda ju, ye se sɔrɔ ka kitabu da wuli ka a taamasiyɛn wolonwula labɔ.»

Maakɔrɔ dɔ ye Zan dusu saalo a kana kasi, bawo Juda kabila waraba, Dawuda ju, ye jo sɔrɔ ka gafe da wuli ka taamasiyɛn wolonwula bɔ.

1. Yesu kelenpe de bɛ se ka siniɲɛsigi kitabu da wuli

2. Yesu ka fanga: Juda kabila waraba

1. Esayi 11:1-3 - “Bɔri dɔ na bɔ Jese jiribolo la, bolo dɔ na falen ka bɔ a ju la. Matigi Ni na sigi a kan, hakilitigiya ni faamuyali ni, ladili ni sebaaya ni, dɔnniya ni Matigi ɲɛsiran ni. A diyara Matigi ɲɛsiran ye.”

2. Esayi 53:7-8 - «A tɔɔrɔla, a tɔɔrɔla, nka a ma a da wuli. a taara i ko sagaden fagali la, i n'a fɔ saga bɛ makun a tigɛbagaw ɲɛkɔrɔ, o cogo la, a ma a da wuli. Degun ni kiri fɛ, a minɛna ka bɔ yen. O bɛɛ n’a ta, a bɔnsɔn la, jɔn y’a sɔsɔ? Katuguni a tigɛra ka bɔ ɲɛnamaw ka jamana la. A ɲangira ne ka mɔgɔw ka jurumuw kosɔn.”

Jirali 5.6 Ne ye a ye, masasigilan ni fɛn naani ni cɛkɔrɔbaw cɛma, Sagaden dɔ jɔlen bɛ i ko a fagara cogo min na, biɲɛ wolonwula ni ɲɛ wolonwula bɛ a la Elohim ka Ni wolonwula minnu cilen don dugukolo yɔrɔ bɛɛ la.

Masasigilan ni waraba naani ani maakɔrɔw cɛma, Sagaden dɔ jɔlen tun bɛ i n’a fɔ a fagara, biɲɛ wolonwula ni ɲɛ wolonwula tun bɛ Ala Ni wolonwula jira minnu cilen don diɲɛ kɔnɔ.

1. Yesu Krisita ka sebaaya: Sagaden min jɔlen bɛ masasigilan ɲɛfɛ

2. Ala ka Ni wolonwula: Ala sago jiracogo taamasyɛn

1. Yuhana 1:29 - "O dugusagw, Yuhana ye Yesu natɔ ye a fan fɛ, a ko: 'Ala ka Sagaden filɛ, min bɛ diɲɛ jurumu ta ka bɔ yen!'

2. Zakari 4:10 - "Aw kana nin daminɛ fitininw mafiɲɛya, katuguni Matigi bɛ nisɔndiya ka baara daminɛ ye," Matigi Sebaayabɛɛtigi ko ten.

Jirali 5:7 A nana o kitabu ta masasigilan kan sigibaa kininbolo la.

Jirali 5:7 la, Yesu ye kitabu bɔ masasigilan kan sigibaga kinin fɛ.

1. Yesu ka sebaaya: Yesu bɛ baara kɛ ni a ka kuntigiya ye cogo min na walisa ka fɛn min ta, o min ye a ta ye

2. Ala ka masasigilan: A kɔrɔ ye min ye Yesu ka kitabu ta ka bɔ a kan

1. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana a fɔ u ye ko: «Sankolo ni dugukolo kan fanga bɛɛ dira ne ma. Aw ka taa siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la, ka u kalan ne ye ci fɔ aw ye, u ka o bɛɛ labato. A filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se waati laban ma.»

2. Yuhana 17:1-11 - Yesu ye nin kumaw f, a y’a ɲɛw kɔrɔta sankolo la, k’a fɔ ko: “Ne Fa, waati sera. i Denkɛ bonya walisa Denkɛ ka nɔɔrɔ da i kan, k'a masɔrɔ i ye fanga di a ma farisogo bɛɛ kan, ka ɲɛnamaya banbali di i ma. Nin ye ɲɛnamaya banbali ye, ko u bɛ i dɔn, Ala lakika kelenpe, ani i ye Yesu Krisita min ci. Ne ye nɔɔrɔ da i kan dugukolo kan, i ye baara min di ne ma, ne ye o dafa. Sisan, ne Fa, nɔɔrɔ min tun bɛ ne fɛ sani diɲɛ ka kɛ, i ka ne bonya i yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ.”

Jirali 5.8 A ye kitabu ta tuma min na, wara naani ni cɛkɔrɔba mugan ni naani y'i bin Sagaden ɲɛ kɔrɔ, u kelen-kelen bɛɛ ni nɛgɛberew ni sanu dagaw ye minnu falen bɛ kasa la, o ye mɔgɔ senumaw ka deliliw ye.

Kitabu bɛ di Sagaden ma, wara naani ni maakɔrɔ mugan ni naani bɛ bin bato la, u kelen-kelen bɛɛ bɛ ni nɛgɛbere ni minɛn ye min falen bɛ mɔgɔ senumaw ka deliliw la.

1. Delili fanga: An ka deliliw bɛ se sankolo la cogo min na

2. Sagaden batoli: Weelekan min bɛ kɛ ka bin Sagaden ɲɛkɔrɔ

1. Zaburu 141:2 - «Ne ka delili ka bila aw ɲɛ na i ko wusulan. Ne bolow kɔrɔtali fana i n’a fɔ wulada saraka.”

.

Jirali 5.9 U ye dɔnkili kura da ko: «I ka kan ka kitabu ta ka a taamasiyɛnw da wuli, katuguni i fagara, i ye an kunmabɔ i joli barika la ka bɔ siyaw bɛɛ la ani kanw bɛɛ la. ani mɔgɔw, ani jamana;

Ala ka kunmabɔbaa minnu bɔra siya bɛɛ la, olu bɛ dɔnkili kura da, ka Yesu tanu ko a fagara ani a ye u kunmabɔ ka bɔ kan bɛɛ la, jamana bɛɛ la ani siya bɛɛ la.

1. Kunmabɔli sebaaya: Yesu ye an kunmabɔ cogo min na ka bɔ siya bɛɛ la

2. Sagaden min ka kan: A ka kan ka gafe ta ka taamasiyɛnw da wuli

1. Efesekaw 1:7 - Kunmabli b'an bolo ale de la a joli barika la, an ka jurumuw yafali, ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma nafolo ye

2. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu ten, fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

Jirali 5.10 A ye an k masaw ni sarakalasebaaw ye an ka Ala ye.

Ala ye an kɛ masakɛw ni sarakalasebaaw ye, ka fanga di an ma ka masaya kɛ dugukolo kan.

1. Ala ka kuntigiya sebaaya - Jirali 5:10

2. Ka i ka fanga fɔ i n’a fɔ Ala ka masakɛ - Jirali 5:10

1. Ekisode 19:6 - Aw na kɛ ne fɛ sarakalasebaaw ka masaya ye, ani siya senuma.

2. Luka 10:19 - A filɛ, ne bɛ fanga di aw ma ka sa ni wuluw sennatan, ani juguw ka sebaaya bɛɛ kan, foyi tɛna aw tɔɔrɔ.

Jirali 5.11 Ne ye a ye, ne ye mɛlɛkɛ caman kan mɛn masasigilan ni baganw ni cɛkɔrɔbaw lamini na.

Yuhana ye mɛlɛkɛ camanba ye ani ka mɛnni kɛ ka masasigilan, waraw ani maakɔrɔw lamini.

1. "Sankolo cɛɲi jiralen: Ala ka mɛlɛkɛ camanba".

2. "Ala ka kabakow: Sankolo bonya".

1. Romɛkaw 8:38-39 - "Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la." se ka an faranfasi ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.»

2. Zaburu 148:2 - "A ka mɛlɛkɛw bɛɛ, aw ka a tanu, a ka kɛlɛbolow bɛɛ, aw ka a tanu!"

Jirali 5.12 A y'a fɔ ni kanba ye ko: «Sagaden min fagara, o ka kan ka sebaaya ni nafolo ni hakilitigiya ni barika ni bonya ni nɔɔrɔ ni dugawu sɔrɔ.»

Sagaden ka kan ni sebaaya, nafolo, hakilitigiya, fanga, bonya, nɔɔrɔ ani dugawu ye.

1. Yesu ka kan: A ka kanuya nafolo sɔrɔ

2. Ala ka Sagaden: A ka sarakaba fanga

1. Romɛkaw 8:32 - Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y’a di an bɛɛ kosɔn, yala a tɛna fɛn bɛɛ di an ma wa?

2. Efesekaw 1:3-6 - An Matigi Yesu Krisita Fa Ala ka tanu, ale min ye dugawu bɛɛ kɛ an ye Krisita la ni hakili ta fan fɛ dugawu bɛɛ ye sankolo yɔrɔw la, i ko a ye an sugandi ale fɛ sani diɲɛ ka sigi. walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ni jalakibaliw ye a ɲɛ kɔrɔ.» Kanuya barika la, a ye an boloda ka k denw ye Yesu Krisita barika la, ka k ni a sago kun ye, ka a ka neema nrma tanu, a ye dugawu min di an ma Kanulen na.

Jirali 5.13 Danfɛn minnu bɛ sankolo la, ani dugukolo kan, ani dugukolo jukɔrɔ, ani kɔgɔji la, ani minnu bɛ u kɔnɔ, olu bɛɛ ye ne ka kuma mɛn ko: Duba ni bonya, nɔɔrɔ, ani fanga ka kɛ masasigilan kan sigibaga ye, ani Sagaden ma badaa-badaa.

Sankolo, Dugukolo ani Kɔgɔji danfɛnw bɛɛ bɛ tanuli ni bonya di Ala ni Sagaden ma fo abada.

1. Tanuli Ala ye nɔɔrɔ

2. Duba banbali minnu bɛ sɔrɔ bato kɛ ɲɔgɔn fɛ

1. Zaburu 148:1-5 - Matigi tanu ka bɔ sankolo la

2. Jirali 4:8-11 - Tanuli ka kɛ Masasigilan kan ani danfɛn ɲɛnama naani ye

Jirali 5.14 Fɛn naani y’a fɔ ko: «Amiina.» O cɛkɔrɔba mugan ni naani y'u biri ka mɔgɔ ɲɛnama bato badaa-badaa.

Nin tɛmɛsira min bɛ Jirali 5:14 kɔnɔ, o b’a jira ko waraba naani ni maakɔrɔ mugan ni naani binna ka Ala bato min bɛ balo badaa.

1. "Sebaayabɛɛtigi bato: An ka tanuli bɛ a ka banbali cogoya jira cogo min na".

2. "Kɛya fanga: Baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bato la, o bɛ dɔ fara an ka tanuli kan cogo min".

1. Zaburu 103:17 - “Nka kabini badaa fo badaa, Matigi ka kanuya bɛ a ɲɛsiranbagaw fɛ, a ka tilennenya bɛ u denw denw fɛ.”

2. Heburuw 13:8 - “Yesu Krisita ye kelen ye kunun ni bi ani badaa.”

Jirali 6 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba wɔɔrɔnan ye, wa a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye min ye taamasiyɛnw dabɔli ye sɛbɛnfura kan. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin taamasiyɛn wɔɔrɔ fɔlɔw dabɔli kan, ka kow jira minnu bɛ Ala ka kiri jira ani laban waati kow daminɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yesu ye taamasiyɛn fɔlɔ da wuli, o min bɛ sotigi dɔ labɔ so finman dɔ kan. O sotigi bɛ se sɔrɔli walima se sɔrɔli jira, n’a sɔrɔ o bɛ hɛrɛ nkalonma taamasyɛn walima nanbara fanga minnu bɛ baara kɛ diɲɛ kɔnɔ (Jirali 6:1-2). Taamaʃyɛn filanan bɛ sotigi dɔ jira min bɛ so bilenman dɔ kan, o bɛ bɛnbaliya ni jolibɔ jira (Jirali 6:3-4). Taamaʃyɛn sabanan bɛ sow nɛrɛma dɔ jira ni sotigi ye min bɛ balansi minɛ, o bɛ dɛsɛ ni sɔrɔko gɛlɛya jira (Jirali 6:5-6). Taamaʃyɛn naaninan bɛ sow jɛman dɔ jira, Saya yɛrɛ de tun bɛ min kan, Hadɛsi tun bɛ a fɛ. U bɛ saya ni halakili lase dugukolo tilayɔrɔ naaninan kelen ma fɛɛrɛ caman fɛ i n’a fɔ npan, kɔngɔ, banajugu ani kungosogow (Jirali 6:7-8).

Dakun 2nan: O ko kɛlenw kɔfɛ, Yesu ye taamasiyɛn duurunan da wuli min bɛ niw jira sarakabɔlan dɔ jukɔrɔ minnu fagara u ka dannaya kosɔn. U bɛ kule Ala fɛ tilennenya ko la, ka fini jɛmanw di u ma, k’u to tilennenya wɛrɛ makɔnɔni na (Jirali 6:9-11). Tuma min na Yesu ye taamasiyɛn wɔɔrɔnan da wuli, dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ bɛ kɛ min ni diɲɛ kɔnɔnafiliw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i n’a fɔ tile dibilen, kalo bilenman joli, dolow bintɔ—o bɛɛ ye taamasyɛn ye min bɛ ko juguba dɔw jira (Jirali 6:12-14). Mɔgɔ minnu bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ la, olu bɛ dogoyɔrɔ ɲini siran fɛ k’a sɔrɔ u sɔnna a ma ko o kow bɛ Ala ka kiri jira u kan (Jirali 6:15-17).

Dakun 3nan: Sapitiri wɔɔrɔnan bɛ ko dɔw daminɛ minnu bɛ tali kɛ Ala ka kiritigɛ la hadamadenw kan laban waatiw la. Taamaʃyɛnw dabɔli bɛ ko kɛlenw taabolo jira, i n’a fɔ hɛrɛ nkalonma, kɛlɛ, sɔrɔko gɛlɛyaw, saya ni tiɲɛni, dannabaaw tɔɔrɔli, ani diɲɛ kɔnɔnafiliw. O ko kɛlenw bɛ kɛ lasɔminiw ye ani taamasiyɛnw ye minnu b’a jira ko laban bɛ ka surunya. Sapitiri bɛ Ala ka kiritigɛ juguya jira diɲɛ min tɛ nimisa nimisabali ye, ani mɔgɔ minnu tɔɔrɔla u ka dannaya kosɔn, olu ka muɲuli kantigiya la.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba wɔɔrɔnan bɛ taamasiyɛn wɔɔrɔ fɔlɔ da wulicogo jira sɛbɛnfura kan min tun bɛ Yesu bolo. Taamaʃyɛn kelen-kelen bɛɛ bɛ Ala ka kiritigɛ fan wɛrɛw jira hadamadenw kan laban waatiw la: hɛrɛ nkalonma, kɛlɛ, sɔrɔko gɛlɛya, saya ni halakili, dannabaaw tɔɔrɔli, ani diɲɛ kɔnɔnafiliw. O ko kɛlenw bɛ kɛ lasɔminiw ye ani ko minnu bɛna kɛ kosɛbɛ, olu ɲɛbila. Sapitiri bɛ sinsin Ala ka kiritigɛ kan diɲɛ murutilen kan ani dannabaa kantigiw ka timinandiya kɔrɔbɔliw cɛma.

Jirali 6.1 Sagaden ye taamashyɛn dɔ da wuli tuma min na, ne ye fɛn naani dɔ la kelen mɛn, i ko sanpɛrɛn.

Yuhana ye Sagaden dɔ ye min ye taamasiyɛn dɔ da wuli, a ye mankan dɔ mɛn i n’a fɔ sanpɛrɛn, o kɔfɛ, wara naani dɔ y’a wele ka na a lajɛ.

1: An bɛ se ka da Ala la ko a bɛna a ka tiɲɛ jira an na waati bɛnnen na.

2: An bɛ se ka da Ala ka sebaaya n’a ka ɲumanya la, hali n’an t’a faamu ko min bɛ ka kɛ.

1: Esayi 55:8-9 Matigi ko: “Ne ka miiriliw tɛ aw ka miiriliw ye, aw ka siraw fana tɛ ne ka siraw ye.” “Sankolow ka bon ni dugukolo ye cogo min na, ne ka siraw ka bon ni aw ka siraw ye, ne ka miiriliw ka bon ni aw ka miiriliw ye.”

2: Jeremi 33:3 “I ka ne wele, ne na i jaabi, ka fɛnbaw fɔ i ye, fɛn minnu tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.”

Jirali 6.2 Ne ye so finman dɔ ye, a sigilen tun bɛ ni bɛlɛkisɛ ye. Masafugulan dɔ dira a ma.

So finman bolila tun bɛ ni bɛlɛkisɛ ni masafugulan ye, a taara se sɔrɔ.

1: Setigi min ye masafugulan ye, o ka fanga

2: Se sɔrɔli ni Bow ye

1: Zaburu 45:4-5 “I ka so boli ka ɲɛ tiɲɛ ni dususuma ni tilennenya kosɔn. I kininbolo na i kalan ko juguw la.» I ka bɛlɛkisɛw ka gɛlɛn masakɛ juguw dusukun na; O de kosɔn jama bɛ bin i kɔrɔ.”

2: Esayi 41:2 “Jɔn ye cɛ tilennen lawuli ka bɔ kɔrɔn fɛ, ka a wele a sen na, ka siyaw di a ɲɛ, ka a kɛ masakɛw kunna? a y'u di i n'a fɔ buguri a ka npan na, i n'a fɔ bɔgɔ gɛnnen ka taa a ka nɛgɛbere la.»

Jirali 6.3 A ye taamashyɛn filanan da wuli tuma min na, ne ye wara filanan mɛn a ko: «Na ka a filɛ.»

Jirali taamashyɛn filanan dabɔra ani wara filanan bɛ wele bila mɔgɔw ma u ka na a lajɛ.

1: Ala b’an wele k’an dusukunw da a ye ani ka jagɛlɛya sɔrɔ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ.

2: An welelen don ka kɛ seerew ye Ala ye min kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani ka a ka maana fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.

1: Esayi 43:1-3 - "I kana siran, katuguni ne ye i kunmabɔ, ne ye i wele, i ye ne ta ye. Ni i tɛmɛna ji la, ne na kɛ i fɛ, ni i tɛmɛna bajiw fɛ." , u tɛna i bugɔ. Ni i taamana tasuma cɛma, i tɛna jeni, tasuma tɛna i tasuma don."

2: Romɛkaw 8:31-39 - "An na mun fɔ nin kow jaabi la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ? Min ma hinɛ a yɛrɛ Denkɛ la, nka a y'a di an kosɔn." bɛɛ—a ni ale fana tɛna fɛn bɛɛ di an ma ni nɛɛma ye cogo di?Ala ye mɔgɔ minnu sugandi, jɔn bɛna jalaki si lase olu ma?Ala de bɛ jo di.O tuma na, jɔn bɛ mɔgɔ jalaki?Mɔgɔ si tɛ.Krista Yesu min sara—ka tɛmɛn o kan, min kununna ka ɲɛnamaya—o bɛ Ala kinin fɛ, a bɛ delili kɛ an kosɔn fana.”

Jirali 6.4 So wɛrɛ bilennen bɔra, fanga dira a sigibaga ma, a ka hɛrɛ bɔ dugukolo kan, ka ɲɔgɔn faga, npanba dɔ dira a ma.

Apokalipisi sotigi naaninan nana ni npanba ye min tun bɛ kɛ ka hɛrɛ bɔ dugukolo kan ani ka mɔgɔw bila ka ɲɔgɔn faga.

1. Farati min bɛ bɛnbaliya la: Kɛlɛ ni kɛlɛ bɛ nɔ min bila an ka ɲɛnamaya la, o faamuyali

2. Tilennenya npan: An bɛ se ka hɛrɛ ni tilennenya lase diɲɛ ma cogo min na

1. Yakuba 4:1 - Mun de bɛ sɔsɔli bila mɔgɔ la ani mun bɛ kɛlɛw lase aw cɛma? Yala nin tɛ, ko i diyanyekow bɛ kɛlɛ la i kɔnɔ wa?

2. Romɛkaw 12:18 - Ni a bɛ se ka kɛ, fo ka se a dan na, i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la ni bɛɛ ye.

Jirali 6.5 A ye taamashyɛn sabanan da wuli tuma min na, ne ye jinɛ sabanan mɛn a ko: «Na ka a filɛ.» Ne y'a ye, sow nɛrɛma dɔ filɛ. Min sigilen tun bɛ a kan, balansi fila tun b'a bolo.

Zan ye waraba sabanan dɔ mɛn min y’a fɔ a ye ko a ka taamasiyɛn sabanan da wuli, a y’o kɛ tuma min na, a ye sow nɛrɛma dɔ ye, sotigi dɔ tun bɛ balansi fila ta.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min bɛ bɛn ɲɔgɔn ma: I bɛ se ka balansi ɲuman sɔrɔ cogo min na ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Taamaʃyɛnba: Jirali kitabu taamaʃyɛn nafa ka bon.

1. Kolosekaw 3:15-17 - "Ala ka hɛrɛ ka mara aw dusukunw na, aw welelen don farikolo kelen na ka ɲɔgɔn laadi Zaburuw ni dɔnkiliw ani hakili ta fan fɛ dɔnkiliw la, ka dɔnkili da ni nɛɛma ye aw dusukunw na Matigi ye.

2. Ntalenw 16:11 - "Balan tilennen ni balansi ye Matigi ta ye, bɔrɔ girinya bɛɛ ye a ka baara ye."

Jirali 6:6 Ne ye kumakan dɔ mɛn o bagan naani cɛma, a ko: Malo sumanikɛlan kelen bɛ kɛ warijɛ kelen na, ani orje sumanikɛlan saba bɛ kɛ warijɛ ye. A filɛ i kana tulu ni diwɛn tɔɔrɔ.»

Kumakan min tun bɛ waraba naani cɛma, o ye lasɔmini kɛ ko aw kana tulu ni diwɛn tɔɔrɔ.

1. Ala ka kuma ka sebaaya

2. Tumu ni diwɛn nafa ka bon Bibulu kɔnɔ

1. Jenɛse 27:28 (Ala ka sankolo nɛnɛ ni dugukolo tulu ni suman ni diwɛn caman di aw ma.)

2. Zaburu 104:15 (Diwɛn min bɛ mɔgɔ dusukun nisɔndiya, tulu min bɛ a ɲɛda yeelen, ani nbuuru min bɛ mɔgɔ dusukun barika bonya.)

Jirali 6.7 A ye taamashyɛn naaninan da wuli tuma min na, ne ye wara naaninan kan mɛn ko: «Na ka a filɛ.»

Jirali kitabu taamashyɛn naaninan dabɔra ani wara naaninan bɛ kuma, ka kalanden wele a ka seereya kɛ min bɛna ye.

1. Jirali fanga: Taamaʃyɛn naaninan taamaʃyɛnw ni kabakow sɛgɛsɛgɛli

2. Weelekan min bɛ kɛ ka seereya kɛ: Ka wara naaninan ka welekan lamɛn

1. Esayi 25:9-10 - A na fɔ o don na ko: Nin ye an ka Ala ye. an y'a makɔnɔ, a na an kisi: nin ye Matigi ye; an y'a makɔnɔ, an na nisɔndiya ka ɲagali a ka kisili la.

10 Matigi bolo na lafiɲɛ nin kulu in kan, Mowabu na sennatan a kɔrɔ, i n'a fɔ bɔgɔ bɛ sɔgɔsɔgɔ nɔgɔ la cogo min na.

2. Heburuw 11:1 - Dannaya ye fɛn ye min jigi bɛ u kan, o ye fɛn yebaliw dalilu ye.

Jirali 6:8 Ne ye a filɛ ka sow jɛman dɔ ye. Fanga dira u ma dugukolo tila naaninan na, ka mɔgɔ faga ni npan ni kɔngɔ ni saya ni dugukolo kan baganw ye.

Saya, Jahannama ani dugukolo kan baganw ye fanga sɔrɔ ka dugukolo tilayɔrɔ naaninan faga.

1. Dannaya mago bɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ se ka faamuya

2. Ka jɔ kosɛbɛ siran ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 10:28 (Aw kana siran farikolo fagabagaw ɲɛ, nka u tɛ se ka ni faga.

2. Esayi 41:10 (I kana siran, katuguni ne bɛ i fɛ, i kana siran, katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ, ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni i kininbolo ye ne ka tilennenya.)

Jirali 6.9 A ye taamashyɛn duurunan da wuli tuma min na, ne ye mɔgɔ minnu faga Ala ka kuma kosɔn, ani u ka seereya kosɔn, ne ye olu ni ye sarakabɔlan jukɔrɔ.

Taamaʃyɛn duurunan bɛ mɔgɔ minnu faga u ka dannaya kosɔn Ala la, olu niw jira.

1. Dannaya fanga: An jɔlen bɛ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ

2. Martiriw ka seereya: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na ni jagɛlɛya ye Krisita kosɔn

1. Kɛwalew 7:54-60 - Etiɛni ka Martiri

2. Heburuw 11:35-38 - Kɔrɔlen Martiriw ka dannaya

Jirali 6:10 U pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Matigi, senuma ni tiɲɛtigi, i tɛna kiri tigɛ ka an joli hakɛ bɔ dugukolo kan sigibagaw la fo waati jumɛn?»

Mɔgɔw bɛ ka pɛrɛn Ala ma k’a ɲini a ka tilennenya ni a ka waleɲumandɔn kɛ mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ u la.

1. "Mɔgɔ tilennenw ka kulekan: Tilenbaliya ni waleɲumandɔn ɲinini Ala ka waati la".

2. "Ala ka kiri tilennen: Ka da a ka waati la tilennenya kama".

1. Esayi 30:18 - "O de kosɔn Matigi bɛ nɛɛma makɔnɔ aw la, o de kosɔn a b'a yɛrɛ kɔrɔta ka makari aw la. K'a masɔrɔ Matigi ye tilennenya Ala ye, a makɔnɔbagaw bɛɛ ye dubadenw ye.

2. Zaburu 37:34 - "A' ye Matigi makɔnɔ ka a ka sira mara, a na aw kɔrɔta ka jamana ciyɛn ta, aw na filɛli kɛ ni mɔgɔ juguw halakira."

Jirali 6.11 Fini finmanw dira u kelen-kelen bɛɛ ma. A fɔra u ye ko u ka lafiɲɛ dɔɔnin, fo u jɔnɲɔgɔnw ni u balimaw fana ka dafa.

Minnu fagara u ka dannaya kosɔn, olu niw ye fini jɛmanw di u ma, k’a fɔ u ye k’u ka lafiɲɛ fo u balimakɛw ni u balimamuso minnu bɛna o ko kelen sɔrɔ, olu fana ka faga.

1. Senumaw ka timinandiya: Martyr kantigiw bɛ dusu don Egilisi kɔnɔ cogo min na a ka to dannaya la

2. Kantigiya banbali: Senumaw ka yɛrɛdi min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ hali saya ɲɛkɔrɔ, o sɛgɛsɛgɛli

1. Heburuw 11:35-38 - "Musow ye u ka suw sɔrɔ kokura, u kununna. Dɔw tɔɔrɔla, u ma sɔn ka bila, walisa u ka lakununni ɲuman sɔrɔ. Dɔw ye tulonko ni bugɔli sɔrɔ, hali cakɛda ni kaso." .U fagara ni kabakurunw ye, u tigɛra fila ye, u fagara npan fɛ.U tun bɛ yaala-yaala ni sagaw ni bakɔrɔn fariw ye, u tun ye dɛsɛlenw ye, u tɔɔrɔla ani u tɔɔrɔla— diɲɛ tun man kan n’u ye.U tun bɛ yaala-yaala kungokolonw ni kuluw kɔnɔ , ani kɔw ni dingɛw kɔnɔ dugukolo kɔnɔ."

2. Kɛwalew 5:41-42 - "Cidenw bɔra Sanhedrin kɔnɔ, u nisɔndiyara, katuguni u jatera ko u ka kan ni maloya ye Tɔgɔ kosɔn. Don o don, Alabatosoba kɔnɔ ani so ni so, u ma mɔgɔw kalanni ni u welewele dabila abada." Kibaru duman ko Yesu ye Masiya ye.»

Jirali 6.12 A ye taamashyɛn wɔɔrɔnan da wuli tuma min na, ne ye dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛ. Tile kɛra nɛrɛmuguma ye i ko kunsigi bɔrɔ, kalo kɛra i ko joli.

Jirali taamashyɛn wɔɔrɔnan dabɔra, dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, ka tile ni kalo kɛ nɛrɛ ni bilen ye.

1. Matigi ka don: A nali taamashyɛnw

2. Ala ka sebaaya: A nɔɔrɔ sɔrɔli

1. Matiyu 24:7-8 - "Siya na wuli siya kama, masaya na wuli masaya kama. kɔngɔ ni banajugu ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ na kɛ yɔrɔ caman na. Ninnu bɛɛ ye dusukasi daminɛ ye.

2. Esayi 13:10 - "Sankolo dolow ni a dolow tɛna u yeelen bɔ, tile na dibi don a bɔtɔ, kalo tɛna a yeelen bɔ.

Jirali 6.13 Sankolo dolow binna dugukolo kan, i ko torosun b'a ka torosunw fili cogo min na, fiɲɛba b'a yɛrɛyɛrɛ cogo min na.

Sankolo dolow bɛ bin dugukolo kan i ko torosun bɛ a den bɔn ni fiɲɛba ye a yɛrɛyɛrɛ.

1. "Ala ka fanga belebele ani a ka masaya".

2. "Fiɲɛ fanga min tɛ se ka bali".

1. Zaburu 147:4 - A bɛ dolow hakɛ latigɛ ka u kelen-kelen bɛɛ wele u tɔgɔ la.

2. Matiyu 7:24-27 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kumaw mɛn ka u waleya, o bɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ fara kan.

Jirali 6.14 Sankolo taara i ko sɛbɛnfura ni a sirilen don ɲɔgɔn na. kuluw ni gun bɛɛ bɔra u sigiyɔrɔw la.

Sankolo taara ka kɛ kiri nata taamasyɛn ye.

1: Kiri min bɛ na - Jirali 6:14

2: Kiritigɛ taamasiyɛnw - Jirali 6:14

1: Esayi 34:4 - «Sankolo kɛlɛbolo bɛɛ na toli, sankolo bɛ wuli i ko sɛbɛnfura. U ka kɛlɛbolo bɛɛ na bin i ko ɛrɛzɛnsun buluw, i ko torosun buluw bɛ bin cogo min na.”

2: Heburuw 12:26-27 - “O waati la, a kan ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ, nka sisan a ye layidu ta ko: “Ne tɛna dugukolo dɔrɔn yɛrɛyɛrɛ siɲɛ kelen kokura, nka sankolo fana.” Nin kumasen, “O bɛɛ n’a ta, siɲɛ kelen kokura,” o b’a jira ko fɛn minnu bɛ lamaga—o kɔrɔ ye ko fɛn minnu dabɔra, olu bɛ bɔ yen, walisa fɛn minnu tɛ se ka lamaga, olu ka to.”

Jirali 6.15 Dugukolo masakɛw ni cɛba ni nafolotigiw ni kuntigiw ni cɛ barikamaw ni jɔn bɛɛ ni hɔrɔnw bɛɛ dogolen don dingɛw kɔnɔ ani faraw la kuluw la;

Mɔgɔ minnu tun bɛ siya ni jɔyɔrɔ bɛɛ la, i n’a fɔ masakɛw, cɛba, nafolotigiw, kapitɛniw, ani jɔnw ni hɔrɔnw bɛɛ, olu tun dogolen bɛ kɔw ni kuluw kɔnɔ siran fɛ ko minnu ɲɛfɔlen bɛ Jirali 6 kɔnɔ.

1. "Matigi ka don: Siranya ni siran waati".

2. "Jamana ka nafolo: Bɛnbaliya gɛlɛya waatiw la".

1. Luka 12:15 - "A y'a fɔ u ye ko: Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi, ka aw yɛrɛ kɔlɔsi namara la, katuguni mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a bolofɛnw caya la."

2. Esayi 2:19-22 - "U na don faraw dingɛw kɔnɔ, ani dugukolo kɔw kɔnɔ, Matigi siran kosɔn, ani a ka bonya nɔɔrɔ kosɔn, ni a wulila ka mɔgɔw lamaga kosɛbɛ dugukolo kan farakurunw kuncɛw, Matigi ɲɛsiran kosɔn, ani a ka bonya nɔɔrɔ kosɔn, ni a wulila ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ kosɛbɛ.»

Jirali 6.16 A y’a fɔ kuluw ni faraw ye ko: «Bin an kan ka an dogo masasigilan kan ani Sagaden ka diminya la.

Dugukolo kan mɔgɔw bɛ siran Sagaden ka diminya siranya fɛ.

1: An ka kan ka an ɲɛsin Ala ma nimisali la ani ka an jigi da a kan walisa ka kisili sɔrɔ a ka diminya la.

2: An man kan ka siran Sagaden ɲɛ, nka an ka sɔn a ka sebaaya ni a ka kanuya ma.

1: Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2: Romɛkaw 10:9 - Ni i y’a fɔ ni i da ye ko: “Yesu ye Matigi ye,” ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi.

Jirali 6.17 A ka diminya donba sera. Jɔn na se ka jɔ?

Ala ka diminya bɛ na ani mɔgɔ si tɛna se ka to jɔlen na.

1. "Matigi ka don: O kɔrɔ ye mun ye?"

2. "Jateminɛ waati: I bɛna mun kɛ ni Ala nana?"

1. Esayi 2:12-17 - Matigi ka don ye jate ni kiri waati ye.

2. Joɛl 3:14-16 - Siyaw bɛna kiri kunbɛn ani Ala na a ka mɔgɔw kisi.

Jirali 7 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba wolonwulanan ye, wa a bɛ lafiɲɛ dɔ di taamaʃyɛnw ka kiritigɛlaw ka tugu-tugu ɲɔgɔn kɔ. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ kulu fila kan: mɔgɔ 144 000 taamasiyɛnni ka bɔ Israɛl kabila tan ni fila la ani jamaba min bɔra siya bɛɛ la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana ye mɛlɛkɛ naani ye minnu jɔlen bɛ dugukolo kɔnɔna na, u bɛ fiɲɛw minɛ walisa ka kojugu si bali fo ka se Ala sagokɛlaw ka taamasiyɛn ma (Jirali 7:1-3). Mɛlɛkɛ wɛrɛ wulila ka bɔ kɔrɔn fɛ, ka Ala ɲɛnama ka taamasiyɛn ta. A ye ci bila o mɛlɛkɛ naani ma, u ka Israɛl ka kabila kelen-kelen bɛɛ ka baarakɛla 144 000 taamasiyɛn u ɲɛda la (Jirali 7:4-8). O mɔgɔ sirilenw bɛ kulu lakananen ni sugandilen dɔ de jira minnu bɛna baara kɛ Ala ye laban waatiw la.

Dakun 2nan: O taamaʃyɛn kɛcogo yelen kɔ, Yuhana ye jamaba ye, mɔgɔ si tɛ se ka minnu jate ko u jɔlen bɛ Ala ka masasigilan ɲɛkɔrɔ. U bɛ fini jɛman don ani u bɛ jiribolo bolow minɛ, o bɛ se sɔrɔli ni se sɔrɔli jira (Jirali 7:9-10). O jamaba in ye mɔgɔw ye minnu bɔra siya, kabila, jamana ani kan bɛɛ la minnu bɔra tɔɔrɔba la. U ye u ka finiw ko Yesu joli la, ka a bato su ni tile (Jirali 7:13-15).

Dakun 3nan: Sapitiri bɛ kuncɛ ni ɲɛfɔli ye ko nin mɔgɔ minnu bɛ bɔ tɔɔrɔba la, Ala yɛrɛ bɛna olu dogo. Kɔngɔ tɛna kɛ u la tugun, minnɔgɔ tɛna kɛ u la tugun, i n’a fɔ a bɛna u bilasira ji ɲɛnama jibolisiraw la cogo min na. Ala na u ɲɛji bɛɛ ko (Jirali 7:16-17). Nin ja in bɛ siniko dɔ jira, dannabaaw bɛ dususalo laban ni seginkanni sɔrɔ yɔrɔ min na Ala ɲɛkɔrɔ.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba wolonwulanan bɛ kulu fila jira minnu tɛ kelen ye, n’o ye baarakɛla 144 000 taamasiyɛnlenw ye minnu bɔra Israɛl ani jamaba camanba minnu bɔra siyaw bɛɛ la — minnu jɔyɔrɔ ka bon laban waatiw la. Mɔgɔ 144 000 taamaʃyɛn b’u ka jɔyɔrɔ sugandilen n’u lakanani jira tuma min na u bɛ baara kɛ Ala ye . Jamaba bɛ dannabaaw jira minnu bɔra yɔrɔ bɛɛ la, minnu bɔra tɔɔrɔ la ni setigi ye, ka u ka finiw ko Yesu joli la. U bɛ bato banbali ni dusu saalo diyabɔ Ala ɲɛ kɔrɔ, a bɛ u magow ɲɛ yɔrɔ min na, ka ɲɛji bɛɛ ko. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin Ala ka kantigiya kan a ka mɔgɔw ma ani a ka kisili bolodalen min bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɔ jamana bɛɛ la ani bɔyɔrɔ bɛɛ la.

Jirali 7:1 O kow kɔfɛ, ne ye mɛlɛkɛ naani ye minnu jɔlen bɛ dugukolo fan naani la, u ye dugukolo fiɲɛ naani minɛ, walisa fiɲɛ kana ci dugukolo kan, kɔgɔji kan, jiri si kan.

Mɛlɛkɛ naani jɔlen bɛ dugukolo fan naani na, ka dugukolo fiɲɛw minɛ walisa foyi kana kɛ dugukolo, kɔgɔji walima jiriw kan.

1. Mɛlɛkɛw ka sebaaya: Ka miiri Ala ka cidenw ka fanga la

2. Ala ka lakanani: Ala b’a ka mɔgɔw mara ani k’u janto u la

1. Zaburu 91:4 - A na i datugu ni a wuluw ye, i na dogoyɔrɔ sɔrɔ a kamanw kɔrɔ; a ka kantigiya na kɛ i ka kala ni i kogo ye.

2. Esayi 43:2 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Ni aw tɛmɛna bajiw cɛma, u tɛna aw bugɔ.» Ni aw taamana tasuma cɛma, aw tɛna jeni; tasuma tɛna tasuma don aw la.

Jirali 7.2 Ne ye mɛlɛkɛ wɛrɛ ye ka wuli ka bɔ kɔrɔn fɛ, Ala ɲɛnama taamaʃyɛn b'a bolo.

Mɛlɛkɛ dɔ bɛ ye ka wuli ka bɔ kɔrɔn fɛ ni Ala ka taamasyɛn ye, ka ci bila mɛlɛkɛ naani wɛrɛw ma u ka kojugu kɛ dugukolo ni kɔgɔji la.

1. Ala ka sebaaya

2. Ala sago ka Masaya

1. Esayi 11:3-5, "A na kiri tigɛ siyaw cɛma, ka mɔgɔw caman kɔrɔfɔ, u na u ka npanw kɛ sɛnɛfɛnw ye, ka u ka tamaw kɛ sɛnɛfɛnw tigɛlanw ye u bɛ kɛlɛ dege tugun.Aw Yakuba somɔgɔw, aw ka na, an ka taama Matigi ka yeelen na, k'a masɔrɔ aw ye a ka doni juru kari, ani a kamankun bere, a degunbaga bere, i n'a fɔ in Madiyan don.

2. Matiyu 5:5, “Mɔgɔ dususumaninw ye dubadenw ye, katuguni u na dugukolo ciyɛn ta.”

Jirali 7.3 A ko: Aw kana dugukolo ni kɔgɔji ni jiriw tɔɔrɔ fo an ka an ka Ala ka baarakɛlaw siri u ɲɛda la.

Ala ka baarakɛlaw ka kan ka taamasiyɛn kɛ sani kojugu si ka na dugukolo, kɔgɔji walima jiriw la.

1. Ala ka lakanani fanga

2. Ala ka mɔgɔw ka nafa

1. Zaburu 91:4 - A na i datugu ni a wuluw ye, i na dogoyɔrɔ sɔrɔ a kamanw kɔrɔ; a ka kantigiya na kɛ i ka kala ni i kogo ye.

2. Efesekaw 1:13-14 - Aw fana tun donna Krisita la tuma min na aw ye tiɲɛ cikan mɛn, aw ka kisili kibaru duman. I dara tuma min na, i taamashyɛn tun bɛ a la, Ni Senu layidu tara.

Jirali 7:4 Ne ye taamashyɛnw hakɛ mɛn, Israɛl bɔnsɔn bɛɛ la, mɔgɔ waa kɛmɛ ni bi naani ni naani.

Minnu taamasiyɛn kɛra Israɛl ka kabila tan ni fila la, olu hakɛ ye mɔgɔ 144 000 ye.

1. Nafa min b’a la ka tugu Ala sago kɔ

2. Duba minnu bɛ sɔrɔ Ala fɛ ka kɛ mɔgɔ sugandilenw ye

1. Matiyu 22:14 - “Katuguni mɔgɔ caman welelen don, nka mɔgɔ damadɔw de sugandira.”

2. Jeremi 31:33 - «Nka ne bɛna layidu min ta ni Israɛl ka so ye o donw kɔfɛ, o filɛ nin ye, Matigi ko: Ne na ne ka sariya don u kɔnɔ, ka o sɛbɛn u dusukunw kan. Ne na kɛ u ka Ala ye, u na kɛ ne ka mɔgɔw ye.”

Jirali 7:5 Juda kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamasiyɛn kɛra. Rubɛn kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen. Gad kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen.

Mɔgɔ waa tan ni fila taamasiyɛn kɛra ka bɔ Juda ni Rubɛn ni Gad kabila kelen-kelen bɛɛ la.

1. Ala ka kantigiya a ka mɔgɔw ɲɛnatɔmɔlenw ye, hali kɔrɔbɔli waatiw la.

2. Wajibi don ka taa a fɛ ka baara kɛ Ala ye ani ka tugu Ala kɔ, hali ni gɛlɛyaw bɛ an kan.

1. Romkaw 11:1-2 - "Ne b'a ɲininka ko: Yala Ala banna a ka mɔgɔw la wa? Ne yɛrɛ ye Israɛlden ye, Ibrahima bɔnsɔn, ka bɔ Bɛnzamɛn kabila la. Ala ma ban a ka mɔgɔw la a tun bɛ a dɔn ka kɔn o ɲɛ."

2. Zaburu 105:7-11 - "Ale ye Matigi an ka Ala ye, a ka kiriw bɛ dugukolo bɛɛ kan. A hakili bɛ a ka layidu la fo abada, a ye kuma min fɔ, kabini mɔgɔw bɔnsɔn ba kelen, a ye layidu min ta ni Ibrahima ye, o kalili min kɛra." a ye kali Isaka ye.A y'o sinsin Yakuba ye iko sariya, Israɛl ye i n'a fɔ layidu banbali: "Ne na Kanan jamana di i ma i na i niyɔrɔ min ta.""

Jirali 7:6 Aser kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen. Neftali ka kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen. Manase kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen.

Jirali kitabu b’a fɔ ko mɔgɔ 12 000 minnu bɔra Aser, Neftalimu ani Manase kabilaw la, olu taamasiyɛn kɛra.

1. Ala ka lakanani: Jirali 7:6 kalan

2. Kabila tan ni fila nafa jirali la

1. Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, walima fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2. Jenɛse 49:26 - I fa ka dugawuw ka bon ka tɛmɛ ne bɛnbaw ka dugaw kan, fo ka se kulu banbaliw ma. U ka kɛ Yusufu kunkolo kan, ani min farala a balimaw kan.

Jirali 7:7 Simeɔn kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen. Levi kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen. Isakari kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen.

Israɛl ka kabila tan ni fila taamasiyɛn kɛra Jirali 7:7 la, ni mɔgɔ ba tan ni fila ye ka bɔ kabila kelen-kelen bɛɛ la.

1. "Ala ka mɔgɔw ka kelenya".

2. "Ala ka mɔgɔ sugandilenw ka dugawu".

1. "Ala ye diɲɛ kanu fo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ" Yuhana 3:16

2. "A y'a fɔ u ye ko: 'Aw ka taa diɲɛ fan bɛɛ la ka Kibaru Duman fɔ danfɛnw bɛɛ ye'" Marka 16:15

Jirali 7:8 Zabulɔn kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamasiyɛn kɛra. Yusufu kabila la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen. Bɛnzamɛn bɔnsɔn la, mɔgɔ waa tan ni fila taamashyɛn tun bɛ yen.

Israɛl ka kabilaw taamasiyɛn tun bɛ Jirali kitabu kɔnɔ.

1. Ala ka kantigiya a ka layidu talenw na: Jirali 7:8 sɛgɛsɛgɛli

2. Israɛl ka kabila tan ni fila nafa ka bon waati labanw na

1. Jenɛse 49:22-26 - Israɛl ka kabila tan ni fila ka dugawu

2. Romɛkaw 11:26-27 - Israɛl Kisibaga ani fɛn bɛɛ lasegincogo

Jirali 7.9 O kɔfɛ, ne ye jamaba ye, mɔgɔ si ma se ka minnu jate, siyaw bɛɛ, siyaw bɛɛ, siyaw bɛɛ ani kanw bɛɛ la, u jɔlen bɛ masasigilan ɲɛfɛ ani Sagaden ɲɛkɔrɔ, u tun bɛ fini jɛmanw don , ani bolokɔnincininw bɛ u bolo ;

Mɔgɔ jamaba dɔw bɔra siyaw ni kabilaw bɛɛ la ani kanw bɛɛ la, olu jɔlen bɛ masasigilan ni Sagaden ɲɛkɔrɔ, u ye fini jɛmanw don ani u bolow bɛ u bolo.

1. Jama min tɛ se ka jate: Ala ka masaya layidu min bɛ mɔgɔw bɛɛ bɛɛ lajɛlen na

2. Fini finman ni bolokɔniw: An ka kisili taamasyɛnw

1. Esayi 25:6–9

2. Filipekaw 2:5–11

Jirali 7.10 A pɛrɛnna ni kanba ye ko: Kisili ka kɛ an ka Ala ye min sigilen bɛ masasigilan kan ani Sagaden ye.

Jama ye Ala ni Sagaden tanu u ka kisili kosn.

1. Aw kana ɲinɛ abada ka barika da Ala ni Sagaden ye.

2. Aw ka barika da kisili ye min b na Ala ni Sagaden barika la.

1. Zaburu 107:1-2 - «Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa! Matigi ka kunmabɔbaa minnu kunmabɔ ka bɔ tɔɔrɔ la, a ka olu fɔ ten.”

2. Efesekaw 5:20 - “An ka barika da Fa Ala ye tuma bɛɛ ani fɛn bɛɛ la an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la.”

Jirali 7.11 Mɛlɛkɛw bɛɛ jɔlen tora masasigilan ni cɛkɔrɔbaw ni fɛnɲɛnama naani lamini na, ka u biri masasigilan ɲɛ kɔrɔ ka Ala bato.

Mɛlɛkɛw ni maakɔrɔw ani bagan naani jɔlen tora Ala ɲɛ kɔrɔ ka u biri a ɲɛ kɔrɔ bato la.

1. I ka waati ta ka lafiɲɛ ani ka Ala bato.

2. A nafa ka bon ka Ala bato ni bonya ye.

1. Zaburu 95:6-7 - "Na ka an biri bato la, an k'an biri Matigi an Dabaga ɲɛ kɔrɔ, k'a masɔrɔ ale de ye an ka Ala ye, an ye a ka baganmarayɔrɔ mɔgɔw ye, saga minnu bɛ a ka mara kɔnɔ."

2. Filipekaw 2:10-11 - "walisa gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, ani kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka Fa Ala bonya.

Jirali 7:12 A ko: Amiina: Duba ni nɔɔrɔ ni hakilitigiya ni barika dali ni bonya ni sebaaya ni sebaaya ka kɛ an ka Ala ye badaa-badaa. Amiina.

Ala ka mɔgɔw bɛ jɛ ka tanuli ni barika da a ye a ka sebaaya ni a ka sebaaya bɛɛ kosɔn.

1: Ka barika da Ala ye: Ka sɔn Matigi ka Sebaaya ma

2: Ala ka barika ni a ka sebaaya seli: An bɛ se k’an ka waleɲumandɔn jira cogo min na

1: Zaburu 136:1-3 - «Aw ka barika da Matigi ye, katuguni a ka ɲi, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa. Aw ka barika da ala ka Ala ye, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa. Aw ka barika da matigiw Matigi ye, katuguni a ka kanuya sabatilen bɛ to badaa.”

2: Kolosekaw 3:15-17 - «Aw welelen don farikolo kelen na, Krisita ka hɛrɛ ka kɛ aw dusukunw na. Ani ka barika da mɔgɔw ye. Krisita ka kuma ka sigi aw kɔnɔ kosɛbɛ, ka ɲɔgɔn kalan ka ɲɔgɔn laadi hakilitigiya bɛɛ la, ka Zaburuw ni dɔnkiliw ni hakilimaya dɔnkiliw da, ka barika da Ala ye aw dusukunw na. Aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, aw ka kuma wala aw ka kɛwalew la, aw ka o bɛɛ kɛ Matigi Yesu tɔgɔ la, ka barika da Fa Ala ye ale barika la.”

Jirali 7.13 Cɛkɔrɔba dɔ y'a jaabi ko: «Nin minnu bɛ fini jɛmanw don, olu ye mun ye? U bɔra min?

Maakɔrɔ dɔ y’a ɲininka ko mɔgɔ minnu tun bɛ fini jɛmanw don, olu bɔra yɔrɔ min na.

1. Ala ka labɛnw fanga

2. Ala ka mɔgɔw ka nɔɔrɔ

1. Esayi 61:10 - Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la, ne ni na nisɔndiya ne ka Ala la; Katuguni a ye kisili finiw don ne la, a ye tilennenya fini don ne la.

2. Luka 15:22 - Nka a fa y'a fɔ a ka jɔnw ye ko: Aw ka na ni fini ɲumanba ye ka o don a la. ka bololanɛgɛ don a bolo la, ka sanbara don a senw na.

Jirali 7.14 Ne y'a fò a ye ko: Matigi, i b'a dòn. A y'a fɔ ne ye ko: «Nin mɔgɔw bɔra tɔɔrɔba la ka u ka finiw ko ka u fin Sagaden joli la .»

Olu ye mɔgɔw ye minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ nka u kunmabɔra Yesu joli fɛ.

1. Yesu joli ka sebaaya: A b’an kunmabɔ tɔɔrɔ la cogo min na

2. Ala ka nɛɛma bonya: Ka tɔɔrɔ sɔrɔ nka ka Kunmabɔ a joli fɛ

1. Esayi 1:18 - "Na sisan, an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma, Matigi ko ten: hali ni aw ka jurumuw bɛ i ko bilenman, u na fin i ko nɛnɛ, hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu.

2. Romɛkaw 5:8 - "Nka Ala b'a ka kanuya jira an na, k'a sɔrɔ an tun ye jurumutw ye, Krisita sara an kosɔn."

Jirali 7.15 O de kosɔn u bɛ Ala ka masasigilan ɲɛ kɔrɔ ka baara kɛ a ye su ni tile a ka Alabatosoba kɔnɔ.

Ala ka senumaw b Matigi kr ani u b a bato su ni tile a ka Alabatosoba kn. Ala sigilen bɛ u cɛma.

1. Bato nisɔndiya: Ala ka kɛta ye a ka so kɔnɔ

2. Sara banbali: Ka baara kɛ Matigi ye su ni tile a ka Alabatosoba kɔnɔ

1. Esayi 6:1-7 - Kira Esayi ye Matigi ka masasigilan yeli ye Alabatosoba kɔnɔ.

2. Zaburu 23:6 - Matigi ye an ka sagagɛnna ye ani an sigilen bɛ a ka so kɔnɔ fo abada.

Jirali 7.16 Kɔngɔ tɛna kɛ u la tun, minnɔgɔ tɛna kɛ u la tun. Tile tɛna yeelen bɔ u kan, wala funteni si tɛna yeelen bɔ u kan.»

Matigi ka kunmabɔlenw tɛna kɔngɔ ni minnɔgɔ ni funteni sɔrɔ tugun abada.

1: Ala ye layidu min ta ka ɲɛnamaya caman di

2: Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka kunmabɔli dususalo kɔnɔ

1: Yuhana 6:35 "Ne ye ɲɛnamaya nbuuru ye, mɔgɔ min bɛ na ne ma, kɔngɔ tɛna o minɛ, min dalen bɛ ne la, minnɔgɔ tɛna o minn abada."

2: Esayi 49:10 "Kɔngɔ ni minnɔgɔ tɛna u minɛ, kungo funteni ni tile tɛna u gosi, katuguni min bɛ hinɛ u la, o na u ɲɛminɛ ka u bilasira jibolisiraw kɛrɛfɛ."

Jirali 7.17 Sagaden min b masasigilan cma, o na u balo, ka u bila jibolisira ɲɛnamaw la.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ka layidu jira ko a bɛna balo banbali ni dususalo di a ka mɔgɔw ma.

1: Sagaden ka dususalo - Ka i jigi da Ala ka lakanani kan

2: Ji ɲɛnama bisimila - Matigi ka lafiya sɔrɔli

1: Esayi 25:8 - A na saya munumunu se sɔrɔli la; Matigi Ala na ɲɛji ko ka bɔ mɔgɔ bɛɛ la.»

2: Zaburu 23:2 - A bɛ ne da baganmarayɔrɔw la minnu falen bɛ binkɛnɛ na; A bɛ ne bila ji lafiyalenw kɛrɛ fɛ.

Jirali 8 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba 8nan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ taamasiyɛn wolonwulanan dabɔli kan, o min bɛ na ni buru wolonwula fɔli ye minnu bɛ kiritigɛ suguya caman lase dugukolo kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni makun ye sankolo la lɛrɛ tilancɛ ɲɔgɔn Yesu ye taamasiyɛn wolonwulanan da wulilen kɔfɛ (Jirali 8:1). O kɔfɛ, buru wolonwula bɛ di mɛlɛkɛ wolonwula ma, ani mɛlɛkɛ wɛrɛ bɛ wusulan bɔ ka fara mɔgɔ senumaw bɛɛ ka delili kan Ala ka sarakabɔlan ɲɛfɛ (Jirali 8:2-4). Mɛlɛkɛ bɛ wusulan ta, k’a fa tasuma na ka bɔ sarakabɔlan kan, k’a fili dugukolo kan, o bɛ na ni sanpɛrɛn, sanpɛrɛn ani dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye (Jirali 8:5).

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛ kelen-kelen bɛɛ bɛ ka u ka burufiyɛkan fɔ tuma min na, balawu caman bɛ kɛ. Buru fɔlɔ bɛ na ni sanbɛlɛ ni tasuma ɲagaminen ye joli la min bɛ jiriw tiɲɛ dugukolo kan (Jirali 8:6-7). Ni burufiyɛ filanan ye, kuluba min bɛ jeni ni tasuma ye, o bɛ fili kɔgɔji la, o bɛ kɛ sababu ye ka kɔgɔji kɔnɔ fɛnɲɛnamaw tila sabanan faga ani kurunw bɛ halaki (Jirali 8:8-9). Buruburu sabanan bɛ dolow belebele dɔ ye min tɔgɔ ye ko Wormwood, o bɛ bin ka bɔ sankolo la ka baga don bajiw ni jibolisiraw tila sabanan na (Jirali 8:10-11).

Dakun 3nan: Ka t’a fɛ ni burufiyɛ kiritigɛ wɛrɛw ye, i n’a fɔ a ɲɛfɔlen bɛ cogo min na tɛmɛsira 12-13 kɔnɔ; u ka burufiyɛnw fɔli kɔfɛ. Buru naaninan bɛ tile, kalo ani dolow tila sabanan dibi don ka yeelen dɔgɔya su ni tile (Jirali 8:12). O kɔfɛ, wulu dɔ bɛ pan sankolo cɛmancɛ la ka bɔnɛ saba weleweleda minnu bɛna na dugukolo kan sigibagaw kan k’a sababu kɛ burufiyɛkan saba tolenw ye minnu ma fɔ fɔlɔ (Jirali 8:13).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba 8nan bɛ ko nafamaw jira taamasiyɛn wolonwulanan dabɔli kɔfɛ. Buru wolonwula bɛ di mɛlɛkɛ wolonwula ma, ni burufiyɛkan kelen-kelen bɛɛ ye, kiritigɛ kura bɛ bɔ dugukolo kan. O kiritigɛlaw dɔw ye jiriw tiɲɛni ye, kɔgɔjiw tiɲɛni, jibɔyɔrɔw nɔgɔli, ani sankolola fɛnw tiɲɛni. Sapitiri bɛ sinsin Ala ka kiritigɛlaw ka juguya kan, k’a sɔrɔ u bɛ na ni tiɲɛni ye yɔrɔ bɛɛ, ani ka kɛ lasɔmini ye dugukolo kan sigibagaw ma. Ntumu ka welekan bɛ bɔnɛ wɛrɛw jira minnu bɛna kɛ fɔlɔ sapitiri nataw kɔnɔ.

Jirali 8:1 A ye taamashyɛn wolonwulanan da wuli tuma min na, makun donna sankolo la lɛrɛ tilancɛ ɲɔgɔn.

Taamaʃyɛn wolonwulanan dabɔra, lɛrɛ tilancɛ makun tugura o kɔ sankolo la.

1. An bɛ se ka makun waleɲumandɔn cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Taamaʃyɛn wolonwulanan fanga

1. Zaburu 46:10 - Aw ka aw hakili sigi, ka a dɔn ko ne ye Ala ye.

2. Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, ani waati bɛ sankolo jukɔrɔ baara bɛɛ la.

Jirali 8.2 Ne ye mɛlɛkɛ wolonwula ye minnu jɔlen bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ. buru wolonwula dira u ma.

Buru wolonwula dira mɛlɛkɛ wolonwula ma Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Sebaaya min bɛ wolonwula la: Jateden 7nan nafa faamuyali Bibulu kɔnɔ

2. Ala ka donba: Buru wolonwula nafa min bɛ Jirali 8 kɔnɔ

1. Jenɛse 7:4 - Sabu tile wolonwula kɔnɔ, sanji na na dugukolo kan.

2. Jatedenw 14:34 - Aw ye jamana sɛgɛsɛgɛ don minnu na, tile binaani, don o don san kelen kɔnɔ, aw na aw ka tilenbaliyaw muɲu, san binaani.

Jirali 8.3 Mɛlɛkɛ wɛrɛ nana ka jɔ sarakabɔlan da la, sanu wusulan dɔ tun b'a bolo. wusulan caman dira a ma, walisa a ka o kɛ ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ka deliliw ye sanu sarakabɔlan kan min tun bɛ masasigilan ɲɛfɛ.

Mɛlɛkɛ dɔ nana ka jɔ sarakabɔlan da la ni sanu wusulan ye, ka wusulan caman di a ma ka kɛ ni mɔgɔ senumaw bɛɛ ka deliliw ye masasigilan ɲɛ kɔrɔ.

1. Delili fanga - Ala delili bɛ se ka kɛ sababu ye ka kabakow kɛ cogo min na

2. Dannaya nafa - Dannaya sɔrɔli bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugawu sɔrɔ cogo min na

1. Yakuba 5:16 - "O de kosɔn, aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye walisa aw ka kɛnɛya. Mɔgɔ tilennen ka delili fanga ka bon, a bɛ nɔ bɔ."

2. Romɛkaw 10:17 - "Dannaya bɛ bɔ mɛnni na, mɛnni bɛ bɔ Krisita ka kuma barika la."

Jirali 8.4 Wusulan sisi min nana ni mg senumaw ka deliliw ye, o wulila ka b Elohim kr ka b mɛlɛkɛ bolo.

Mɔgɔ senumaw ka deliliw bɛ wuli Ala ɲɛ kɔrɔ.

1: An ka kan k’an ka deliliw kɛ Ala ye ni dannaya ye, k’a dɔn ko a b’an lamɛn.

2: An bɛ delili kɛ tuma min na, an k’an hakili to a la ko an ka deliliw ye kasa duman ye Ala fɛ.

1: Filipekaw 4:6-7 ? 쏡 aw kana hami foyi la, nka fɛn bɛɛ la, aw ka delili ni delili ni barika dali ye, aw ka deliliw ka fɔ Ala ye. Wa Ala ka hɛrɛ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye, o bɛna aw dusukunw ni aw hakiliw kɔlɔsi Krisita Yesu la.??

2: Zaburu 66:17-19 ? 쏧 kulela a fɛ ni ne da ye, tanuliba tun bɛ ne nɛnkun kan. Ni ne tun ye tilenbaliya jate ne dusukun na, Matigi tun tɛna ne lamɛn. Nka tiɲɛ yɛrɛ la, Ala ye lamɛnni kɛ; a ye a janto ne ka delili kan na.??

Jirali 8.5 Mɛlɛkɛ ye wusulan ta k'a fa sarakabɔlan tasuma la k'a fili dugukolo kan.

Mɛlɛkɛ dɔ ye wusulan dɔ fa tasuma na ka bɔ sarakabɔlan kan, k’a fili dugukolo kan, o kɛra sababu ye ka kumakanba, sanpɛrɛn, sanpɛrɛn, ani dugukolo yɛrɛyɛrɛ.

1. "Matigi ka sebaaya: Ala ka tasuma bɛ se ka nɔba bila cogo min na".

2. "Ala ka tasuma dugawu: Matigi tasuma bɛ fanga ni lakanani lase cogo min".

1. Ekisode 19:16-19 - Matigi jigira Sinayi kulu kan ni tasuma ni sisi ye, jama yɛrɛyɛrɛla siranya fɛ.

2. Zaburu 29:3-9 - Matigi kan fanga ka bon; Matigi kan falen bɛ bonya la. Matigi sigilen bɛ masasigilan kan sanjiba kan. Matigi sigilen bɛ masasigilan ye fo abada.

Jirali 8.6 Mɛlɛkɛ wolonwula minnu tun bɛ ni buru wolonwula ye, olu y'u labɛn ka fɔ.

Mɛlɛkɛ wolonwula minnu tun bɛ ni buru wolonwula ye, olu y’u labɛn ka fɔ.

1. Ka Ala ka welekan minɛ: Ka sankolo burufiyɛw lamɛn dege

2. Buru wolonwula nafa min bɛ Jirali kɔnɔ

1. Esayi 27:13, ? 쏛 nd o don na, burufiyɛba na fiyɛ, minnu tun labɛnnen don ka halaki Asiri jamana na, ani mɔgɔ gɛnnenw na Misira jamana na, ka Matigi bato kulu senuma min bɛ Jerusalɛm.??

2. Jirali 11:15-19, ? 쏛 nd mɛlɛkɛ wolonwulanan ye mankan bɔ; Kumakanba dɔw bɔra sankolo la k'a fɔ ko: «Nin diɲɛ masaya kɛra an Matigi ni a ka Krisita ka masaya ye. A na masaya kɛ badaa-badaa. Maakɔrɔ mugan ni naani minnu sigilen bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ u sigiyɔrɔw kan, olu y'u biri u ɲɛda la ka Ala bato, k'a fɔ ko: «An bɛ barika da i ye, Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi, min bɛ yen, min tun bɛ yen, ani min bɛna na. Katuguni i ye i ka fanga belebeleba ta i bolo ka masaya kɛ.» Siyaw dimina, i ka diminya ni suw ka waati sera, walisa kiri ka tigɛ u kan, ka sara di i ka jɔn kiraw ni mɔgɔ senumaw ni i tɔgɔ ɲɛnatɔmɔbagaw ma, minnu ka dɔgɔ ani mɔgɔba; Minnu bɛ dugukolo tiɲɛ, a ka kan ka olu halaki.» Ala ka Alabatosoba da wulila sankolo la, a ka layidu wagaden ye a ka batoso kɔnɔ, sanpɛrɛn ni kumakanw ni sanpɛrɛn ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni sanbɛlɛba.??

Jirali 8:7 Mɛlɛkɛ fɔlɔ ye fɔlikan bɔ, sanbɛlɛ ni tasuma ɲagaminen joli la, u filila dugukolo kan, jiri tila sabanan jeni, binkɛnɛ bɛɛ jeni.

Mɛlɛkɛ fɔlɔ ye mankan bɔ, o kɛra sababu ye ka dugukolo gosi ni sanbɛlɛ, tasuma ani joli ye, o kɛra sababu ye ka jiriw tilan sabanan ni binkɛnɛw bɛɛ jeni.

1. Jurumu ni murutili kɔlɔlɔw Ala ma

2. Ala ka sebaaya kiritigɛ la

1. Esayi 9:19 - Kɛlɛcɛw Matigi ka diminya barika la, jamana dibi donna, jamana na kɛ i ko tasuma, mɔgɔ si tɛna a balima hinɛ.

. Ne na o sara, Matigi ko ten.»

Jirali 8:8 Mɛlɛkɛ filanan ye pɛrɛn ci, i n'a fɔ kuluba min bɛ tasuma jeni, o filila kɔgɔji la, kɔgɔji tila sabanan kɛra joli ye.

Mɛlɛkɛ filanan ye mankan bɔ, kulu jenilen dɔ filila kɔgɔji la, ka kɔgɔji tila sabanan yɛlɛma ka kɛ joli ye.

1. Ala ka sebaaya: Matigi bɛ baara kɛ ni taamasyɛnw ye cogo min na walasa k’a ka sebaaya jira

2. Ala ka masaya: Ala ka kiri bɛ na ni fɛn caman Changement ye cogo min na

1. Ekisode 14:21-22 - Musa y'a bolo kɔrɔta kɔgɔji kan. Matigi ye kɔgɔji kɔsegin kɔrɔnfɛ fiɲɛba fɛ o su bɛɛ la, ka kɔgɔji kɛ dugukolo jalen ye, ji tilalen don.

. dugukolo , na yɛrɛyɛrɛ ne ɲɛ kɔrɔ , kuluw na bin , yɔrɔ janw na bin , kogo bɛɛ na bin duguma .

Jirali 8.9 Danfɛn minnu tun bɛ kɔgɔji la, ni ɲɛnamaya tun bɛ olu la, olu tila sabanan sara. Kurunw tila sabanan tiɲɛna.

Kɔgɔji kɔnɔ danfɛn tila sabanan ni kurun sabanan dɔ sara.

1. Ala ka makari: Hali halakili waatiw la

2. Kuntigiya nafa ka bon: An k’an janto Ala ka danfɛnw na

1. Ezekiɛl 33:11 - ? 쏶 ay ka u, ? 쁀 s ne ɲɛnama don!??Matigi Ala b'o fɔ, ? 쁈 aw kana diya mɔgɔ jugu ka saya ye, nka aw ka mɔgɔ jugu kɔsegin a ka sira kan ka ɲɛnamaya.? 쇺 € ye?

2. Zaburu 8:6-8 - ? 쏽 ou y'a kɛ duguma dɔɔnin ye ka tɛmɛ sankololafɛnw kan ani ka masafugulan don a la ni nɔɔrɔ ni bonya ye. I ye kuntigiya di a ma i bolow ka kɛwalew kan. aw ye fɛn bɛɛ bila a sen kɔrɔ, sagaw ni misiw bɛɛ, ani kungosogow fana.??

Jirali 8.10 Mɛlɛkɛ sabanan ye pɛrɛn ci, dolow belebeleba dɔ binna ka bɔ sankolo la, a tun bɛ jeni i ko fitinɛ, ka bin baji tila sabanan kan, ani jibolisiraw kan.

Mɛlɛkɛ dɔ ye burufiyɛ sabanan fɔ, o kɛra sababu ye ka dolow belebele dɔ bin Dugukolo kan, ka jeni i n’a fɔ lanpan, ka nɔ bila bajiw ni jibolisiraw tila sabanan na.

1. Ala ka sebaaya: Matigi bɛ se k’an ka ɲɛnamaya Changer cogo min na yɔrɔnin kelen

2. Ji nafa: Jirali 8:10 hakilijakabɔ

1. Jeremi 2:13 - "Katuguni ne ka mɔgɔw ye kojugu fila kɛ, u ye ne bila, ji ɲɛnama jiboli-yɔrɔ, ka jiboli-yɔrɔ karilenw tigɛ u ye, ji tɛ se ka minnu minɛ."(Alimankan na)

2. Ezekiɛl 47:1-5 - "O kɔfɛ, a ye ne lasegin so da la, ji bɔra so da jukɔrɔ kɔrɔn fɛ ji tun bɛ jigin ka bɔ duguma ka bɔ so kinin fɛ, sarakabɔlan saheli fan fɛ [...].”

Jirali 8:11 O dolow tɔgɔ ye ko Wolo. Cɛ caman sara o ji la, katuguni u dusu tiɲɛna.

Ji tila sabanan kɛra nɔgɔ ye ani a kɛra sababu ye ka cɛ caman faga.

1: Ala ka kiri ka jugu, wa a bɛ se ka ye hali an bɛ ji min.

2: Nimisali nafa ka bon sani a ka tɛmɛ.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 30:19 Ne bɛ sankolo ni dugukolo wele ka seereya kɛ aw ye bi, ko ne ye ɲɛnamaya ni saya bila aw ɲɛ na, dugawu ni danga.

2: Jeremi 2:13 Katuguni ne ka mɔgɔw ye kojugu fila kɛ. u ye ji ɲɛnama jibɔyɔrɔ bila ne la, ka jibolisiraw tigɛ u la, jibolisira karilenw, ji tɛ se ka minnu minɛ.

Jirali 8.12 Mɛlɛkɛ naaninan ye pɛrɛn ci, tile tila sabanan, kalo tila sabanan ni dolow tila sabanan. U tila sabanan dibi donna cogo min na, tile ma yeelen bɔ u tila sabanan na, ani su fana.

Mɛlɛkɛ naaninan ye mankan bɔ ka kɛ sababu ye ka tile ni kalo ani dolow tila sabanan gosi ka dibi don u la.

1. Ala ka sebaaya ni a ka kiri - Jirali 8:12

2. Ala ka kiri nɔfɛkow - Jirali 8:12

1. Esayi 13:10 - Sabu sankolo dolow ni a dolow tɛna u yeelen bɔ, tile na dibi don a bɔtɔ, kalo tɛna a yeelen bɔ.

2. Matiyu 24:29 - O donw tɔɔrɔ kɔfɛ dɔrɔn, tile na dibi don, kalo tɛna yeelen bɔ, dolow na bin ka bɔ sankolo la.

Jirali 8:13 Ne ye mɛlɛkɛ dɔ ye min bɛ ka pan sankolo cɛma, a y’a fɔ ni kanba ye ko: «Bɔnɛ, bɔnɛ, bɔnɛ bɛ dugukolo sigibagaw ma, mɛlɛkɛ saba ka burufiyɛkan tɔw kosɔn.» , minnu ma fɔ fɔlɔ !

Lakɔlɔsilikanba dɔ bɛ di dugukolo sigibagaw ma.

1: Aw ye aw janto Mɛlɛkɛ ka lasɔmini na!

2: Sankolo kan lamɛn ani ka a kan minɛ!

1: Kɛwalew 10:15 - O kumakan y'a fɔ a ye siɲɛ filanan na ko: «Ala ye min saniya, i kana o wele ko nɔgɔlen.»

2: Yakuba 1:19-20 - O de kosɔn, ne balima kanulenw, mɔgɔ bɛɛ ka teliya ka lamɛnni kɛ, ka mɛn ka kuma, ka mɛn ka dimi.

Jirali 9 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin burufiyɛ duurunan ni wɔɔrɔnan fɔli kan, minnu bɛ na ni jinɛw ka fanga siranninw ye ani kɛlɛ juguw.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni mɛlɛkɛ duurunan ye a ka burufiyɛkan fɔ, o kɛra sababu ye ka dolow bin ka bɔ sankolo la ka na dugukolo kan. O dolow bɛ dingɛ dunba kuntigiya di a ma, k’a da wuli, ka sisi bɔ min bɛ tile ni fiɲɛ dibi (Jirali 9:1-2). O sisi in na, danfɛn minnu bɛ i n’a fɔ ntumuw, olu bɛ bɔ ni fanga ye i n’a fɔ nson, minnu cilen don ko u kana kojugu kɛ Ala ka taamaʃyɛn bɛ minnu na, nka k’u tɔɔrɔ a ka taamaʃyɛn tɛ minnu na kalo duuru kɔnɔ (Jirali 9:3-6). O danfɛnw masakɛ dɔ bɛ u kun na min tɔgɔ ye ko Abadɔn walima Apoliyɔn, o kɔrɔ ye ko "halakibaga" (Jirali 9:11).

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan b’a ka burufiyɛkan fɔ, ka mɛlɛkɛ naani labɔ minnu sirilen bɛ Efrate bajiba la. O mɛlɛkɛw bɛ kɛlɛbolo dɔ ɲɛminɛ, sotigi miliyɔn kɛmɛ fila bɛ minnu bolo, minnu labɛnna kɛlɛ kama (Jirali 9:13-16). Sow kunkolow bɛ i n’a fɔ waraba, tasuma, sisi, ani kiburu bɛ bɔ u da la. U bɛ hadamaden tila sabanan faga tasuma, sisi ani kifiri fɛ (Jirali 9:17-19). Hali ni hadamadenw ye o halakili sugu ye, u tɛ nimisa u ka bolibato wala u ka juguya la.

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba kɔnɔna na, jinɛw ka ntumuw ni sotigi halakilenw jiracogo bɛɛ kɔnɔ, a bɛ sinsin Ala ka kiritigɛ kan mɔgɔ minnu bɛ ban Ala la. O danfɛn ninnu bɛ tɔɔrɔ min lase mɔgɔ ma, o bɛ hakili ta fan fɛ tɔɔrɔ jira, mɔgɔ minnu tɛ taamasiyɛn kɛ Ala fɛ—o bɛ u farali taamasyɛn ni a ka lakanani ye. Kɛlɛboloba in bɛ kɛlɛ taamasyɛn ye min tɛ ban, min bɛ na ni mɔgɔ caman fagali ye. Hali ni o lasɔminiw ni balawuw bɛ hadamadenw na iko Ala ka kiritigɛ dɔ, nimisali si tɛ yen walima ka ɲɛsin Ala ma, o bɛ hadamadenw dusukun gɛlɛnw sinsin.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba kɔnɔntɔnnan bɛ burufiyɛ duurunan ni wɔɔrɔnan fɔcogo jira, minnu bɛ fanga siranninw labɔ dugukolo kan. Danfɛn minnu bɛ i n’a fɔ jinɛw, olu bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ, Ala ka taamaʃyɛn tɛ minnu na, k’a sɔrɔ sotigi halakibagaw ka kɛlɛboloba dɔ bɛ na ni saya ni halakili ye yɔrɔ bɛɛ. O ko kɛlenw bɛ kɛ lasɔminiw ni kiritigɛlaw ye minnu bɛ ban Ala la, k’u ka dusukasi alako ta fan fɛ ani u dusukun nimisabali kɔlɔlɔw jira. Sapitiri bɛ sinsin Ala ka kiritigɛ juguya kan ani ko hadamadenw ka kan ka u ɲɛsin Ala ma nimisali la.

Jirali 9.1 Mɛlɛkɛ duurunan ye pɛrɛn ci, ne ye dolow ye ka bɔ sankolo la ka bin dugukolo kan.

Mɛlɛkɛ duurunan ye mankan bɔ, dolow dɔ binna ka bɔ sankolo la ka na dugukolo kan. O dolow ye dingɛ dunba in konnɛgɛ di u ma.

1. Mɛlɛkɛ duurunan ka sebaaya: Jirali 9:1 nafa sɛgɛsɛgɛli

2. Kɔrɔ jugu dabɔli: Jigiya sɔrɔli dingɛ kɔnɔ min tɛ duguma

1. Esayi 14:12-15 - I binna ka bɔ sankolo la cogo min na, sɔgɔmada dolow, dugujɛ denkɛ! I filila dugukolo kan, i min ye siyaw majigin fɔlɔ!

2. Luka 8:31 - U ye Yesu deli siɲɛ caman ko a kana yamaruya di u ma ko u ka taa Dingɛ dunba kɔnɔ.

Jirali 9:2 A ye dingɛ dunba da wuli. Sisi bɔra dingɛ kɔnɔ, i ko foroba sisi. tile ni fiɲɛ dibi donna dingɛ sisi kosɔn.

Dingɛ min tun tɛ duguma, o dabɔra, ka sisi bɔ i n’a fɔ foro belebeleba dɔ min bɛ tile ni fiɲɛ dibi.

1. Tuma caman na, Ala bɛ baara kɛ ni ko gɛlɛnw ye walisa k’a sago kɛ.

2. Ala ka sebaaya b se ka ye hali dibi la.

1. Esayi 60:2 - Katuguni a filɛ, dibi na dugukolo datugu, dibi belebele bɛna jama datugu. Nka Matigi na wuli aw kan, a nɔɔrɔ na ye aw kan.

2. Jenɛse 1:2 - Dugukolo tun tɛ cogo la, a tun tɛ foyi ye; Dibi tun bɛ dugukolo jugumanba ɲɛda la. Elohim Ni tun bɛ ka wuli ji sanfɛ.

Jirali 9.3 Ntumuw bɔra o sisi la ka na dugukolo kan.

Ntumuw tun bɛ ci ka bɔ sisi la ka taa dugukolo kan, u fanga tun bɛ i n’a fɔ kɔnɔninw ta.

1. Ala ka sebaaya bɛ jira cogo min na hali danfɛn fitininw sababu fɛ

2. Nafa min bɛ kalan na ka bɔ danfɛnw na

1. Job 39:20-22 - "Yala, i ka hakilitigiya bɛna wuli ka taa, k'a kamanw sɛnsɛn ka taa Saheli fan fɛ wa? Yala kɔnɔsogonin bɛna wuli i ka cikan na, k'a ka wulu kɛ sanfɛla la wa? A bɛ sigi ani ka to fara kan. , farakurunba kan, ani yɔrɔ barikama.”

2. Zaburu 104:24-25 - «Matigi, i ka kɛwalew ka ca kosɛbɛ dɛ! I ye u bɛɛ da hakilitigiya de la. Kɔgɔjiba in fana bɛ ten, bagan fitininw ni waraba belebelebaw, fɛn minnu bɛ woyo, olu jate tɛ se ka fɔ.”

Jirali 9.4 A fɔra u ye ko u kana dugukolo kan bin jugu si kɛ, wala jiri si la. Nka Elohim ka taamashyɛn tɛ minnu ɲɛda la, olu dɔrɔn de don.

Ala ye ci fɔ ko u kana fɛn ɲɛnama si tɔɔrɔ dugukolo kan, fo Ala ka taamaʃyɛn tɛ minnu ɲɛda la.

1. Ala ka taamasiyɛn fanga: Mun na an ka kan ka Matigi ka taamasiyɛn lakana ani k’a sabati

2. Dugukolo kan fɛnw lakanani ani Ala ka hinɛ

1. Efesekaw 1:13-14 - Aw fana ye aw jigi da ale kan, aw ye tiɲɛ kuma mɛn kɔfɛ, aw ka kisili kibaru duman. Aw dalen tora o la, aw sirilen bɛ o la ni layidu Ni Senu ye.

2. Zaburu 33:18-19 - A filɛ, Matigi ɲɛ bɛ a ɲɛsiranbagaw kan, minnu jigi bɛ a ka makari la, ka u ni kisi saya ma, ka u to ɲɛnamaya la kɔngɔ la.

Jirali 9.5 A dira u ma ko u kana u faga, nka u ka tɔɔrɔ kalo duuru kɔnɔ.

Mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ kalo duuru kɔnɔ, i n’a fɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ ye u sɔgɔ.

1. Tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔ la: Tɔɔrɔ bɛ se ka muɲu cogo min na Ala kosɔn

2. Timinandiya fanga: Jigiya sɔrɔli dimi na

1. Romɛkaw 8:18-39 - Katuguni ne b’a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2. 1 Piɛrɛ 4:12-19 - Kanulenw, aw kana kabakoya tasuma kɔrɔbɔli la ni a nana aw kɔrɔbɔ, i n’a fɔ kabako dɔ bɛ ka aw sɔrɔ.

Jirali 9.6 O donw na, mgw na saya ɲini, nka u tɛna a sɔrɔ. U b'a fɛ ka sa, saya na boli u ɲɛ.»

Mɔgɔw bɛna saya ɲini nka u tɛna a sɔrɔ; u na nege don ka sa nka saya bɛna u yɛrɛ tanga.

1. Saya tɛ se ka sɔrɔ: Jirali 9:6 kalan

2. Hɛrɛ ɲinini: A dege k’o sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ, saya tɛ

1. Job 3:21-22 : “Mun na yeelen bɛ di mɔgɔ ma min bɛ tɔɔrɔ la, ani ɲɛnamaya bɛ di mɔgɔ dusu tiɲɛnen ma, saya nege bɛ min na, nka a tɛ na; ani ka dugukolo sɛgɛn ka tɛmɛ nafolo dogolenw kan” .

2. Romɛkaw 8:38-39 : “Ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, ni mɛlɛkɛw ni kuntigiw, ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna kɛ danfɛnw bɛɛ la se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.”

Jirali 9:7 Ntumuw cogoya tun bɛ i ko so minnu labɛnnen don kɛlɛ kama. U kunkolo tun bɛ i ko masafugulan i ko sanu, u ɲɛda tun bɛ i ko mɔgɔw ɲɛda.

Jirali 9:7 kɔnɔ, Yuhana bɛ ntumuw ɲɛfɔ minnu cogoya bɛ i n’a fɔ sow labɛnnen kɛlɛ kama, sanu kunsigiw don u kan, u ɲɛda bɛ i n’a fɔ hadamadenw ta.

1. Weelekan min bɛ kɛ kɛlɛ kama: An bɛ an labɛn cogo min na kɛlɛ kama

2. An bɛ masiki minnu don: An kɛnɛma bɛ se ka danfara don cogo min na ni an kɔnɔna ye

1. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ.

2. Efesekaw 6:10-17 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka aw jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kama.

Jirali 9:8 U kunsigi tun bɛ i ko musow kunsigi, u ɲinw tun bɛ i ko waraba ɲinw.

Tɛmɛsira bɛ mɔgɔ kulu dɔ ɲɛfɔ, kunsigiw bɛ i n’a fɔ musow, u ɲinw bɛ i n’a fɔ warabilenw.

1. Ala ka sebaaya bɛ se ka ye cogo min na hadamadenw cogoya ɲɔgɔn tɛ minnu na.

2. Dannaya barika ni dususuma.

1. Esayi 11:6 - Warabilen na sigi ni sagaden ye, waraba na da bakɔrɔn den fɛ, misiden ni waraba ni misiden fasalen na ɲɔgɔn fɛ; Denmisɛnnin dɔ na u ɲɛminɛ.»

2. Zaburu 34:10 - Warabilenw bɛ tɔɔrɔ ni kɔngɔ la; Nka minnu bɛ Matigi ɲini, fɛn ɲuman si tɛ olu la.

Jirali 9.9 U tun bɛ ni disi dawolo ye, i n'a fɔ nɛgɛ disi. U kamanw mankan tun bɛ i ko sow caman ka wotoro mankan minnu bɛ boli ka taa kɛlɛ la.

Mɛlɛkɛ minnu bɛ Jirali 9:9 la, olu ɲɛfɔlen don iko nɛgɛ disilanw don ani u bɛ sow ni wotoro caman mankan bɔ minnu bɛ boli ka taa kɛlɛ la.

1. Mɛlɛkɛw ka sebaaya: Ala ka sankolola kɛlɛbolo b’an dɛmɛ cogo min na kɛlɛ la

2. Ka jɔ ka ɲɛ: Ka tugu sankolola kɛlɛbolo misali kɔ waati gɛlɛnw na

1. Efesekaw 6:13-17 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa ka jɔ Sitanɛ ka fɛɛrɛw kɛlɛ.

2. Romkaw 8:35-39 - Foyi t se ka an fara Ala ka kanuya kan Krisita Yesu la.

Jirali 9.10 U kɔw tun bɛ i ko ɲɔw, sɔgɔsɔgɔninjɛ tun bɛ u kɔw la.

Jirali 9:10 kɔnɔ, fɛn minnu bɛ i n’a fɔ ʃɛkɔrɔnin, olu ka sebaaya tun ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ kalo duuru kɔnɔ.

1. Ala ka kiritigɛ fanga: Kalansen minnu bɛ sɔrɔ Jirali 9:10 kɔnɔ

2. An bɛ se k’an labɛn cogo min na Ala ka kiritigɛ kama: Hakilijagabɔ minnu bɛ Jirali 9:10 kɔnɔ

1. Zaburu 103:8-14 - Matigi ye makari ni nɛɛma ye, a tɛ dimi joona, a ka kanuya sabatilen ka ca.

2. Esayi 30:18 - O de kosɔn Matigi na makɔnɔni kɛ, walisa a ka nɛɛma kɛ aw la, o de kosɔn a na kɔrɔta, walisa a ka makari aw la, katuguni Matigi ye kiritigɛ Ala ye minnu b'a makɔnɔ.

Jirali 9.11 Masakɛ dɔ tun bɛ u kun na, o ye dingɛ dunba mɛlɛkɛ ye, a tɔgɔ ye ko Abadɔn Heburukan na, nka a tɔgɔ ye ko Apoliyɔn Gɛrɛkikan na.

Dingɛ min tɛ duguma, o mɛlɛkɛ bɛ wele ko Abadɔn Heburukan na ani Apoliyɔn Gɛrɛkikan na.

1. “An ka masakɛ: Abadɔn ni Apoliyɔn,” .

2. “I ka masakɛ dɔnni: Abadɔn ni Apoliyɔn.”

1. Esayi 28:15-18

2. Yakuba 1:2-4

Jirali 9:12 Bɔnɛ kelen tɛmɛna. A filɛ, bɔnɛ fila wɛrɛ bɛna na kɔfɛ.»

Bibulu kitabu laban min tɔgɔ ye ko Jirali, o b’a fɔ ko bɔnɛ kelen tɛmɛna ani ko fila wɛrɛ bɛna na.

1: Ala ka kanuya bɛ muɲu hali ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛyaw ni kɔrɔbɔliw kɔnɔ.

2: An ka kan ka to barika la an ka dannaya la ani ka an jigi da Ala ka labɛn kan an ye, hali ni a ka gɛlɛn cogo o cogo.

1: Romɛkaw 8:28, “An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye.”

2: Zaburu 18:2, “Matigi ye ne farakurun ni ne ka kɛlɛbolo ye ani ne kisibaga, ne ka Ala, ne ka farakurun, ne bɛ dogo min na, ne ka kala, ne ka kisili buru, ne ka fangatigi.”

Jirali 9:13 Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan ye pɛrɛn ci, ne ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sanu sarakabɔlan buruju naani la, o min bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ.

Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan bɛ mankan bɔ ani kumakan dɔ bɛ mɛn ka bɔ sanu sarakabɔlan buruju naani na Ala ɲɛ kɔrɔ.

1. Ala kan min b’an wele ka nimisali

2. Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan ka mankan fanga

1. Esayi 1:18-20 - "A' ye na sisan, an ka hakilijagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ, Matigi ko ten: hali ni aw ka jurumuw bilennen don, u na fin i ko nɛnɛ, hali ni u bilennen don i ko bilenman, u na kɛ i ko wuluwulu." .Ni aw b'a fɛ ka kanminɛli kɛ, aw na jamana ka ko ɲuman dun, nka ni aw banna ka muruti, aw na dun ni npan ye, katuguni Matigi da de y'o fɔ.»

2. Ezekiɛl 33:11 - "A fɔ u ye ko: Ne ɲɛnama don, Matigi Ala ko ten, mɔgɔ jugu ka saya tɛ diya ne ye, nka mɔgɔ jugu ka bɔ a ka sira kan ka ɲɛnamaya sira juguw la, k'a masɔrɔ aw na sa, Israɛl somɔgɔw?»

Jirali 9.14 A y'a fɔ mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan ye, burufiyɛn bɛ min bolo ko: «Mɛlɛkɛ naani minnu sirilen bɛ Efrate bajiba la, i ka olu lajɔ.»

A fɔra mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan ye ko a ka mɛlɛkɛ naani hɔrɔnya, minnu sirilen bɛ Efrate bajiba kɔnɔ.

1. Dannaya fanga: Ka dannaya barika faamu Ala la

2. Kelenya fanga: Ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o nɔ min bɛ mɔgɔ la, o waleɲumandɔn

1. Kɛwalew 16:25-26 - Su tilancɛ la, Paul ni Silasi ye delili kɛ ka Ala tanuli dɔnkili da. Dugukolo yɛrɛyɛrɛba kɛra yɔrɔnin kelen, kasobon jusigilanw y'i yɛrɛyɛrɛ, o yɔrɔnin bɛɛ, daaw bɛɛ da wulila, u bɛɛ ka juruw labɔra.

2. Matiyu 18:20 - Katuguni mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba lajɛlen bɛ yɔrɔ min na ne tɔgɔ la, ne bɛ u cɛma yen.

Jirali 9.15 Mɛlɛkɛ naani minnu tun labɛnnen don lɛrɛ kelen ni tile kelen ni kalo kelen ani san kelen kɔnɔ, olu bilala ka mɔgɔw tila sabanan faga.

Mɛlɛkɛ naani labɛnnen don ka hadamaden tila sabanan faga.

1. Ala ka sebaaya: Ala ye mɛlɛkɛw kɛ cogo min na walisa ka hadamadenw ɲangi

2. Tɔɔrɔ kun: Ala ye fɛɛrɛ min tigɛ hadamadenw ye, o faamuyali

1. Ezekiɛl 14:21 - "Katuguni Matigi Ala ko ten: Ni ne ye ne ka kiritigɛ jugu naani ci Jerusalɛm ma, npan ni kɔngɔ ni waraba mankanba ani banajugu, ka hadamaden faga a la, o tɛna kɛ o ye." ani waraba?

2. Romɛkaw 11:33-36 - "Ala ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya nafolo dunba! a ka kiriw ni a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! K'a masɔrɔ jɔn ye Matigi hakili dɔn? walima jɔn." yala a ka ladilikɛla kɛra wa? Walima jɔn ye fɔlɔ ka fɛn di a ma, o na sara a ye ko kura? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la, ani ale barika la, ani ale de fɛ.

Jirali 9.16 Sotigiw ka kɛlɛbolo hakɛ tun ye waa kɛmɛ fila ye.

Sotigiw ka kɛlɛbolo tun ye miliyɔn kɛmɛ fila ye.

1. Ala ka kɛlɛbolo fanga ka bon, dan tɛ a la.

2. An man kan ka Ala ka kɛlɛbolo fanga dɔgɔya abada.

1. Efesekaw 6:10-13 - I barika ka bon Matigi la ani a ka sebaaya barika la.

2. Esayi 59:19 - Ni jugu donna i ko sanjiba, Matigi Ni na farafara kɔrɔta a kama.

Jirali 9.17 Ne ye sow ye yeli la ten, ani u kan sigibagaw, tasuma ni jasinti ni kiburukisɛw bɛ u disi la. Tasuma ni sisi ni kifura bɔra u da la.

O yeli la, sow ni u sotigiw ye tasuma ni jasin ani kiburukisɛw ye, ani sow kunkolow tun bɛ i ko waraba kunkolow, tasuma ni sisi ni kiburu tun bɛ bɔ u da la.

1. Ala ka kɛlɛbolo fanga

2. Ala ka Kuma fanga

1. Efesekaw 6:10-20 - Ala ka kɛlɛkɛminɛnw

2. Zaburu 103:19-20 - Matigi ka bonya ni a ka sebaaya

Jirali 9:18 Mɔgɔ saba tila sabanan fagara o la, tasuma ni sisi ni kabakurun min bɔra u da la.

Hadamadenw tila sabanan fagara tasuma, sisi ani kifiri faralen ɲɔgɔn kan.

1. Ala ka kiri sebaaya

2. Ala ka diminya faamuyali

1. Zaburu 11:6 - A na bɔgɔ jenitaw ni kisɛw lase mɔgɔ juguw ma, fiɲɛba na kɛ u niyɔrɔ ye.

2. Romɛkaw 2:5 - Nka i ka kuncɛbaya ni i dusukun nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ kama Ala ka diminya don kama, a ka kiritigɛ tilennen na jira tuma min na.

Jirali 9.19 U ka sebaaya b u da la ani u k=w la, katuguni u k=w tun b i ko saw, kunkolow tun b u la, u b bn u ma.

Danfɛn minnu ɲɛfɔlen bɛ Jirali 9:19 la, olu fanga bɛ u da ni u kɔw la, minnu bɛ i ko sa kunkolow, wa u bɛ se ka kojugu kɛ.

1. "Ka fanga sɔrɔ, o kɔrɔ ye mun ye?"

2. "An ka kumaw fanga".

1. Ntalenw 18:21 - "Saya ni ɲɛnamaya bɛ kan fanga la, a kanubagaw na a den dun."

2. Yakuba 3:5-6 - "Nɛnkun fana ye farikolo yɔrɔ fitinin ye, nka a bɛ waso fɛnbaw la. Kungo belebeleba bɛ tasuma don o tasuma fitinin fɛ dɛ! Kan ye tasuma ye, tilenbaliya diɲɛ." ."

Jirali 9:20 Cɛ tɔ minnu ma faga nin tɔɔrɔw fɛ, olu ma nimisa u bolow ka kɛwalew la, walisa u kana jinɛw bato, ni sanu ni warijɛ ni nɛgɛso ni kabakurun ni kabakurun boliw ye jiri: min tɛ se ka ye, a tɛ se ka mɛn, a tɛ se ka taama.

Mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ kisi tɔɔrɔw ma, olu banna ka nimisa ani u tora ka boli nkalonmaw bato.

1. Nimisali lakika Sebaaya sɔrɔli

2. Mun na an ka kan ka ban boli nkalonmaw la

1. Esayi 44:9-20 - A bɛ boli nkalonmaw bato nalomanya ɲɛfɔ

2. Yuhana 4:23-24 - A b’a ɲɛfɔ ko a nafa ka bon ka Ala bato hakili la ani tiɲɛ na

Jirali 9:21 U ma nimisa u ka mɔgɔfagaw la, wala u ka jinɛweleli la, wala u ka jatɔya la, wala u ka sonyali la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔw ka jurumuw kan minnu tɛ nimisa, i n’a fɔ mɔgɔfaga, subagaya, jogoɲumanya ani sonyali.

1. Jurumu nimisabali farati - Cikan min b kuma jurumu la ka tmn ni nimisa tmnbaliya la.

2. Nimisali sebaaya - Cikan min b kuma jurumu ma ani ka taa Ala f, o nafa ka bon.

1. Talenw 28:13 - Min b'a ka jurumuw datugu, o tɛna ɲɛ sɔrɔ.

2. 1 Yuhana 1:9 - Ni an b an ka jurumuw bn, a ye kantigi ye ani a tilennen don ka an ka jurumuw yafa an ma, ka an saniya tilenbaliya b la.

Jirali 10 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tannan ye, wa a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ mɛlɛkɛ barikama dɔ kan ani sɛbɛnfura fitinin dɔ kan, ka kiritigɛ ni Ala ka cikan fila bɛɛ jira.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana ye mɛlɛkɛ barikama wɛrɛ ye min jiginna ka bɔ sankolo la, sankaba don a la ani sanjiba bɛ a kun na. A ɲɛda bɛ manamana i ko tile, a senw bɛ i ko tasuma jɔlanw (Jirali 10:1-2). A bolo, a bɛ sɛbɛnfura fitinin dɔ minɛ min dabɔlen don. Mɛlɛkɛ b’a kininbolo sen da kɔgɔji kan, k’a kininbolo sen da dugukolo kan, o bɛ fanga jira danfɛnw bɛɛ kan (Jirali 10:2-3). O kɔ, a ye sanpɛrɛn wolonwula fɔ nka a ye Yuhana ci ko a kana u ka kuma sɛbɛn (Jirali 10:4).

Dakun 2nan: Ka t’a fɛ tɛmɛsira 5nan na, mɛlɛkɛ b’a kininbolo kɔrɔta sankolo la, ka kali min bɛ ɲɛnamaya banbali la, ko Ala ka kiritigɛ labɛn tɛna mɛn tugun (Jirali 10:5-6). Mɛlɛkɛ b’a fɔ ko ni buru wolonwulanan pɛrɛnna, Ala ka gundo bɛna dafa i n’a fɔ a y’o weleweleda cogo min na a ka baarakɛlaw ye — kiraw (Jirali 10:7). O kɔfɛ, a fɔra Zan ye ko a ka sɛbɛnfura fitinin ta ka bɔ mɛlɛkɛ bolo k’a dun. A da ka di a da la nka a bɛ kɛ nɔgɔ ye a kɔnɔbara la (Jirali 10:8-11).

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba bɛ Ala ka kuntigiya ni a ka baara fila bɛɛ jira. Mɛlɛkɛ barikaman yecogo b’a jira ko sankolola fanga bɛ danfɛnw bɛɛ kan. Sɛbɛnni dabɔlen dɔ b’a bolo, o bɛ Ala ka kuntilenna jiralenw walima a ka kirayakumaw jira. Nka, a fan dɔw ma Fɔ ka Fɔ sanpɛrɛn wolonwula ka kumaw fɛ minnu ma Sɔrɔ. Mɛlɛkɛ ye kalili min kɛ, o b’a sinsin a kan ko waati tɛna mɛn tugun; Ala ka laɲini laban bɛna se a tiimɛni ma buru wolonwulanan fɔli fɛ. Yuhana ye sɛbɛnfura dunni min kɛ, o b’a jira ko a bɛ Ala ka cikan don a yɛrɛ la ani k’a weleweleda, o min bɛ na ni dumuni duman ye a daminɛ na, nka kɔfɛ, a bɛ kɛ dusukasi ye, o b’a jira ko a kɔnɔkow ye gɛlɛya ye ani ko a bɛ mɔgɔ hakili sigi.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan bɛ mɛlɛkɛ barikama dɔ jira min bɛ sɛbɛnfura fitinin da wulilen dɔ minɛ. Mɛlɛkɛ yecogo bɛ Ala ka kuntigiya ni a ka sebaaya jira danfɛnw kan. A ka kalili b sinsin a kan ko Ala ka kiri ko latigɛlen tɛna mɛn tugun, wa a ka gundo bɛna dafa ka kɛɲɛ ni kiraya jirali ye. Yuhana ka sendon sɛbɛnfura dunni na, o b’a jira ko a ye ci bila ka Ala ka cikan weleweleda, o min bɛ na ni dumuni duman fɔlɔ ye ani dusukasi min bɛ tugu o kɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ Ala ka kuntigiya jira, Ala sagonataw tiimɛni, ani kunkanbaara min kalifara Yuhana ma iko Ala ka kuma ciden.

Jirali 10.1 Ne ye mɛlɛkɛ barikama wɛrɛ ye ka jigin ka bɔ sankolo la, sankaba fini donna a kun na, sanjiba dɔ tun bɛ a kun na, a ɲɛda tun bɛ i ko tile, a senw tun bɛ i ko tasuma jɔlanw.

O tɛmɛsira bɛ mɛlɛkɛ dɔ ɲɛfɔ min bɛ jigin ka bɔ sankolo la ni sanji ye a kun na, a ɲɛda bɛ i ko tile, a senw bɛ i ko tasuma jɔlanw.

1. Ala ka nɔɔrɔ ni a ka bonya: Mɛlɛkɛw jɔyɔrɔ sankolo la

2. Sanjiba ka layidu: Ala b’a ka layidu taamasiyɛn ni an ye cogo min na

1. Ezekiɛl 1:26-28

2. Esayi 6:1-3

Jirali 10:2 Kitabu fitinin da wulilen tun b'a bolo, ka a kininbolo sen da kɔgɔji kan, ka a kininbolo sen da dugukolo kan.

Ja min bɛ ni gafe fitinin ye a bolo, o sen kelen bɛ kɔgɔji kan, tɔ kelen bɛ dugukolo kan.

1. Ala ka Kuma fanga: A bɛ Sankolo ni Dugukolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na

2. Nafa min b’a la ka Ala ka Kuma weleweleda siyaw ye

1. Esayi 11:9 U tɛna kojugu kɛ, u tɛna tiɲɛni kɛ ne ka kulu senuma bɛɛ la, katuguni dugukolo na fa Matigi dɔnniya la, i ko ji bɛ kɔgɔji datugu cogo min na.

2. Matiyu 28:19-20 Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , a filɛ, ne bɛ aw fɛ tuma bɛɛ, fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.

Jirali 10.3 A pɛrɛnna ni kanba ye i ko waraba bɛ mankan bɔ cogo min na.

Mɛlɛkɛ pɛrɛnna ni waraba kanba ye, sanpɛrɛn wolonwula y’a jaabi.

1: An ka Ala ka barika - Jirali 10:3 b’a jira ko an ka Ala ye sebaaya ni sebaaya ye, a kan ka bon ka tɛmɛ waraba mankan kan.

2: Ka tugu Ala ka mankan kɔ - Jirali 10:3 b’an wele ka Ala kan lamɛn ani ka a ka sanpɛrɛnkan welekan lamɛn.

1: Esayi 40:10-11 - "A filɛ, Matigi Ala bɛ na ni sebaaya ye, a bolo bɛ a mara, a ka sara bɛ a fɛ, a ka sara bɛ a ɲɛ. A na a ka sagaw ladon i ko sagagɛnnaw. ale." a na sagadenw lajɛ a bolo la, a na u ta a disi la, ka denmisɛnninw ɲɛminɛ nɔgɔya la.»

2: Zaburu 29:3-4 - "Matigi kan bɛ ji sanfɛ, nɔɔrɔ Ala bɛ sanpɛrɛn, Matigi, ji caman kan. Matigi kan barika ka bon, Matigi kan falen bɛ bonya la." ."

Jirali 10.4 Sanpɛrɛn wolonwula ye u kan fɔ tuma min na, ne tun bɛna sɛbɛn ci, ne ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la k’a fɔ ne ye ko: Sanpɛrɛn wolonwula ye minnu fɔ, i ka olu taamasiyɛn, i kana u sɛbɛn.»

Zan ye sanpɛrɛn wolonwula mɛn u bɛ ka kuma, nka a fɔra a ye ko a kana u ka kuma sɛbɛn.

1. Ala kan ka sebaaya: Ka Ala lamɛn cogo la min tɛ deli ka kɛ

2. Sanpɛrɛn wolonwula gundo: Ala sago faamuyali waati gɛlɛnw na

1. Esayi 40:8 - “Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma na to badaa.”

2. Matiyu 7:24-27 - «Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka nin kumaw mɛn ka u kɛ, o na kɛ i ko hakilitigi min y’a ka so jɔ farakurun kan. Sanji nana, sanjiba nana, fiɲɛ ye o so gosi, nka a ma bin, katuguni a tun jɔlen bɛ farakurun kan.”

Jirali 10.5 Ne ye mɛlɛkɛ min ye a jɔlen bɛ kɔgɔji ni dugukolo kan, o y'a bolo kɔrɔta sankolo la.

Ala ka mɛlɛkɛ y’a bolo kɔrɔta ka taa sankolo la.

1: Ala bɛ yen tuma bɛɛ walisa k’an bilasira ani k’an lakana. An mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, Ala bɛ yen tuma bɛɛ.

2: Hali waati gɛlɛnw na, an bɛ se k’an dusu saalo k’a dɔn ko Ala bɛ an fɛ sira bɛɛ la.

1: Zaburu 121:1-2 “Ne bɛ ne ɲɛ kɔrɔta kuluw kan— ne ka dɛmɛ bɛ bɔ min? Ne ka dɛmɛ bɛ bɔ Matigi de la, sankolo ni dugukolo Dabaga.”

2: Esayi 41:10 «O la sa, aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye.» Ne na barika don aw la ka aw dɛmɛ; Ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Jirali 10.6 A ye kalili kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye badaa-badaa, min ye sankolo ni a kɔnɔfɛnw ni dugukolo ni a kɔnɔfɛnw ni kɔgɔji ni a kɔnɔfɛnw da ka kan ka kɛ waati ye tugun:

Waati bɛna laban ka ban, wa bɛɛ ka kan ka labɛn o don kama.

1: I labɛn sisan waati laban kama

2: Kana mɛn: Dusukun labɛnnen ka kɛ waati laban kama

1: Matiyu 24:36-44 - Mɔgɔ si t'a dɔn waati laban bɛna se tuma min na, o la aw labɛn.

2: Waajulikɛla 3:1-8 - Waati bɛ fɛn bɛɛ la, sisan de ye waati ye ka labɛn laban kama.

Jirali 10.7 Nka mɛlɛkɛ wolonwulanan kan na donw na, ni a bɛ fɔli daminɛ tuma min na, Ala ka gundo na ban, i ko a y’a fɔ a ka jɔn kiraw ye cogo min na.

Mɛlɛkɛ wolonwulanan bɛna mankan bɔ k’a fɔ ko Ala ka gundo dafara min jirala a ka kiraw la.

1. Ala ka Tiɲɛ min jirala Mɛlɛkɛ wolonwulanan sababu fɛ

2. Ala ka gundo labanna ka bɔ kɛnɛ kan

1. Efesekaw 3:4-5 - "Ni i ye nin kalan, i bɛ se ka ne ka faamuyali faamuya Krisita ka gundo kan, o min tun ma fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɔnsɔn wɛrɛw la i n'a fɔ a jirala cogo min na sisan a ka ciden senumaw la ani kiraw Ni Senu barika la.»

2. Esayi 48:3-6 - "Ne ye ko fɔlɔw fɔ kabini tuma jan, u bɔra ne da la, ne y'u lase kɔ ye nɛgɛso ye ani i ɲɛda nɛgɛ ye, ne y'u fɔ i ye kabini fɔlɔfɔlɔ, sanni u ka kɛ ne y'u laseli i ye, walasa i kana a fɔ ko ne ka boli de y'u kɛ, ne ja jalen ni ne ka nɛgɛ ja de ye ci bila u ma.' .' Aw ye nin bɛɛ mɛn sisan, aw tɛna o fɔ wa? Kabini sisan ne bɛ fɛn kuraw lase aw ma, fɛn dogolenw, aw ma minnu dɔn.»

Jirali 10.8 Ne ye kumakan min mɛn ka bɔ sankolo la, o kumana ne fɛ ko kura ko: «Taa gafe fitinin min dabɔra mɛlɛkɛ min jɔlen bɛ kɔgɔji ni dugukolo kan, o ta.»

Kan min bɔra Sankolo la, o kumana lakalibaga fɛ walasa a ka gafe da wulilen ta mɛlɛkɛ fɛ.

1. Ala ka Kuma: Ka gafe da wulilen ta walasa k’an ka seko lakika da wuli

2. An bɛ se ka Ala kan mɛn cogo min na walisa k’a sago dafa

1. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma ani yeelen ye ne ka sira kan.

2. Yuhana 16:13 - Ni tiɲɛ Ni nana, a na aw bilasira tiɲɛ bɛɛ la.

Jirali 10.9 Ne taara mɛlɛkɛ fɛ k'a fɔ a ye ko: «I ka gafe fitinin di ne ma.» A y'a fɔ ne ye ko: «A ta ka a dun. O na i kɔnɔbara dusu tiɲɛ, nka a na diya i da la i ko mɔni.

Mɛlɛkɛ y’a fɔ Yuhana ye ko a ka gafe fitinin dɔ ta k’a dun, o bɛna kɛ nɔgɔ ye a kɔnɔbara la, nka a bɛna diya a da la.

1. Nisɔndiya duman ni dusukasi min bɛ sɔrɔ ka tugu Ala sago kɔ

2. Kanminɛli sara: Matigi ka dumuni duman nɛnɛ

1. Jeremi 15:16 - I ka kumaw sɔrɔla, ne y'u dun, i ka kumaw kɛra ne bolo nisɔndiya ni ne dusukun diyanyeko ye, katuguni ne welera i tɔgɔ la, Matigi, kɛlɛbolow ka Ala.

2. Zaburu 19:10 - U ka di ka tɛmɛ sanu kan, hali sanu ɲuman caman; a ka di fana ka tɛmɛ misiwolo ni misiwolo sɔgɔlenw kan.

Jirali 10.10 Ne ye kitabu fitinin bɔ mɛlɛkɛ bolo ka o dun. A tun ka di ne da la i ko mɔni.

Lakalibaga bɛ yelifɛn dɔ ɲɛfɔ, mɛlɛkɛ dɔ bɛ gafe fitinin dɔ di u ma, u bɛ min dun, k’a sɔrɔ a ka di a daminɛ na nka o kɔfɛ, a ka di u kɔnɔbara la.

1. Ala ka Kuma duman bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko jugu dɔ sɔrɔ n’an ma an janto o la.

2. An ka kan ka Ala ka Kuma don an kɔnɔ walisa a ka kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔko dɔ ye.

1. Zaburu 19:10 - “U ka di ka tɛmɛ sanu kan, hali sanu ɲuman caman. a ka di fana ka tɛmɛ misiwolo ni misiwolo jikuruw kan.”

2. Romkaw 6:23 - “Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.”

Jirali 10.11 A ko ne ma ko: I ka kan ka kiraya k ko kura siya caman ni siya caman ni kan caman ani masakɛ caman ɲɛkɔrɔ.

O tɛmɛsira bɛ kuma a ka kan ka kiraya kɛ mɔgɔ caman ɲɛkɔrɔ.

1. Weelekan ka Ala ka Kuma weleweleda: Ala ka Kuma weleweleda nafa ka bon ani a nafa ka bon mɔgɔw bɛɛ la, sigida walima laadalakow mana kɛ min o min ye.

2. Kirayakuma sebaaya: Ala ka Kuma weleweleda fanga sɛgɛsɛgɛ ani a bɛ se ka ɲɛnamaya caman sɛmɛntiya cogo min na ani ka jigiya lase mɔgɔ ma.

1. Esayi 55:10-11 - Sanji bɛ jigin ka bɔ sankolo la, a ma segin ka na, nka a bɛ dugukolo ji bɔ, ka a kɛ ka a bɔ a dan na, ani buru di dumunikɛla ma: Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten.

2. Matiyu 28:18-20 - Yesu nana kuma u fɛ ko: Sebaaya bɛɛ dira ne ma sankolo ni dugukolo kan. Aw ka taa siyaw bɛɛ kalan, ka u batise Fa ni Denkɛ ni Ni Senu tɔgɔ la , fo ka se diɲɛ laban ma. Amiina.

Jirali 11 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni kelennan ye, wa a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in bɛ kuma Alabatosoba sumani kan, seere fila ni buru wolonwulanan fɔcogo kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni sumanikɛlan dɔ dira Yuhana ma, ka cikan di a ma ko a ka Ala ka Alabatosoba suman, ka fara a sarakabɔlan kan ani mɔgɔ minnu bɛ bato kɛ yen (Jirali 11:1-2). Nka, a fɔra a ye ko a kana kɛnɛma kɛnɛ suman bawo a dira siya wɛrɛw ma minnu bɛna a sennatan kalo binaani ni fila kɔnɔ (Jirali 11:2). O sumanikɛlan b’a jira ko Ala bɛ a sagokɛla kantigiw lakana ani k’u lakana, k’a sɔrɔ a bɛ siya wɛrɛw ka kuntigiya waati dɔ to.

Dakun 2nan: Sapitiri bɛ seere fila jira minnu bɛ se ka kiraya kɛ tile 1260 kɔnɔ. U ɲɛfɔra iko oliviye jiri fila ani lanpan fila jɔlen Ala ɲɛ kɔrɔ (Jirali 11:3-4). Se b’o seerew ye ka sankolo datugu walisa sanji kana na u ka seereya waati la, ka ji kɛ joli ye, ka dugukolo gosi ni tɔɔrɔw ye siɲɛ caman u sago la, ani ka se sɔrɔ u juguw kan Ala ka lakanani fɛ (Jirali 11:5-6).

Dakun 3nan: U ka seereya surunyalen a laban na, waraba dɔ wulila ka bɔ dingɛ dunba dɔ kɔnɔ ka o seerew faga. U suw bɛ jama ɲɛ na Jerusalɛm tile saba ni tila kɔnɔ, k’a sɔrɔ mɔgɔw bɛ u ka saya seli kɛ. Nka o waati tɛmɛnen kɔ, u bɛ kunun Ala ka sebaaya fɛ siranba cɛma, mɔgɔ minnu bɛ o ko ye (Jirali 11:7-13). Buru wolonwulanan fɔli bɛ tugu u ka su kununni laseli kɔ. Kumakanba minnu bɛ sankolo la, olu b’a fɔ ko Krisita kɛra Masakɛ ye masaya bɛɛ kunna fo abada. O bɛ tanuli bila maakɔrɔ mugan ni naani fɛ minnu sigilen bɛ Ala ka masasigilan ɲɛfɛ (Jirali 11:15-18).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni kelen bɛ ko nafama damadɔw jira. Alabatosoba sumani b’a jira ko Ala bɛ a sagokɛla kantigiw lakana, k’a sɔrɔ a bɛ sira di siya wɛrɛw ka kuntigiya ma. Seere fila ninnu ka kuma fɔcogo b’u ka kiraya fanga n’u ka kabako fanga jira waati latigɛlen kɔnɔ. U labanna ka fagali ni u lakununni bɛ Ala ka sebaaya jira ɲɛnamaya ni saya kan, o bɛ siranba lase kɔlɔsilikɛlaw ma. A laban na, buru wolonwulanan fɔli bɛ Krisita ka masaya banbali jira ani ka tanuli lawuli ka bɔ sankololafɛnw yɔrɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin Ala ka masabaya kan, seerew jɔyɔrɔ kan Ala ka tiɲɛ weleweleda la, ani Krisita ka se sɔrɔli laban kan dugukolo kan fanga bɛɛ kan.

Jirali 11.1 O tuma la, bere dɔ dira ne ma, min bɛ i ko bere, mɛlɛkɛ y'i jɔ k'a fɔ ko: «Wuli ka Ala ka Alabatosoba ni sarakabɔlan ni a batobagaw suman.»

Mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ Yuhana ye ko a ka Alabatosoba, sarakabɔlan ani batokɛlaw suman Alabatosoba kɔnɔ.

1. Ala ka makari: An ka ɲɛnamaya sumanikɛlan

2. Bato nafa ka bon: Ka bato kɛ Alabatosoba kɔnɔ, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Zaburu 139:1-4 - "Matigi, i ye ne sɛgɛsɛgɛ ka ne dɔn! I b'a dɔn ne sigilen bɛ tuma min na, ni ne wulila tuma min na, i bɛ ne ka miiriliw dɔn ka bɔ yɔrɔ jan. I bɛ ne ka sira ni ne dalen bɛ ne la ka." u bɛ ne ka siraw bɛɛ dɔn.Hali sani kuma ka se ne nɛnkun kan, a filɛ, Matigi, i b'o dɔn pewu.»

2. Ezekiɛl 40:1-3 - "An ka jɔnya san mugan ni duurunan na, san daminɛ na, kalo tile tannan na, dugu binna san tan ni naaninan na, o don yɛrɛ la." , matigi bolo tun bɛ ne kan, a nana ni ne ye dugu kɔnɔ.Ala ka yelifɛnw la, a nana ni ne ye Israɛl jamana na, ka ne sigi kulu janba dɔ kan, jɔli tun bɛ o kan i n'a fɔ dugu saheli fan fɛ."

Jirali 11:2 Nka Alabatosoba kɔfɛla, aw kana a suman. katuguni a dira siya wɛrɛw ma, u na dugu senuma senna kalo binaani ni fila kɔnɔ.

Ala ye ci fɔ ko u kana so suman Alabatosoba kɔkan, katuguni a dira siya wɛrɛw ma, u na dugu senuma sennatan kalo 42 kɔnɔ.

1. A nafa ka bon ka da Ala la waati gɛlɛnw na

2. Ni an banna Ala ka kuntigiya la, o kɔlɔlɔw

1. Esayi 28:16-17 - O de kosɔn Matigi Ala b'a fɔ nin cogo la ko: Ne bɛ kabakurun dɔ sigi Siyɔn jusigilan ye, kabakurun kɔrɔbɔlen, nɔngɔn kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, jusigilan jɛlen. Ne na kiri da jurumu kan, ka tilennenya bila bɔgɔbɔgɔ la.

2. 2 Kɔrɛntekaw 4:16-18 - O de kosɔn an dusu tɛ tiɲɛ. Hali ni an bɛ ka tiɲɛ kɛnɛma, o bɛɛ n’a ta, an kɔnɔna na, an bɛ ka kuraya don o don. Sabu an ka gɛlɛya nɔgɔmanw ni waati dɔɔnin dɔrɔn de bɛ ka nɔɔrɔ banbali sɔrɔ an ye min ka bon ni u bɛɛ ye kosɛbɛ. O la sa, an tɛ an ɲɛ jɔ fɛn yetaw la, nka fɛn yebaliw de kan, k’a masɔrɔ fɛn yetaw ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, nka fɛn yebaliw ye banbali ye.

Jirali 11.3 Ne na fanga di ne ka seere fila ma, u na kiraya kɛ tile waa kelen ni kɛmɛ fila ni biwɔɔrɔ, ni bɔrɔw ye.

Ala bɛna fanga di seere fila ma u ka se ka waajuli kɛ tile 1260 kɔnɔ, k’a sɔrɔ u bɛ cɛncɛn don.

1. Ala Seerew ka sebaaya ani u ka yɛrɛdi

2. Weelekan min bɛ kɛ ka kanminɛli kɛ ni jagɛlɛya ye

1. Esayi 61:1-3 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun Ka kibaru duman fɔ faantanw ye; A ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw kɛnɛya, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, Ka kasobon da wuli mɔgɔ sirilenw ye;

2. Kɛwalew 20:22-24 - A filɛ, sisan ne sirilen bɛ ni hakili la ka taa Jerusalɛm, ne tɛ ko minnu bɛna kɛ ne la yen, o dɔn, fo ni Ni Senu bɛ seereya kɛ dugu bɛɛ kɔnɔ, ko cakɛdaw ni tɔɔrɔw bɛ ne makɔnɔ . Nka o kow si tɛ ne lamaga. Ne tɛ ne ka ɲɛnamaya jate fɛnba ye ne yɛrɛ bolo, walisa ne ka se ka ne ka boli ban ni ɲagali ye, ani ne ye baara min sɔrɔ Matigi Yesu fɛ, walisa ka seereya kɛ Ala ka nɛɛma Kibaru Duman ko la.

dugukolo Ala ɲɛ kɔrɔ .

Nin tɛmɛsira bɛ ja fila ɲɛfɔ minnu bɛ Ala ka kɛta ni a ka sebaaya jira diɲɛ kɔnɔ.

1. Ala ka kɛta sebaaya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Filanan fanga: Ka jɔ ɲɔgɔn fɛ dannaya la

1. Zakari 4:3-6 - Oliviye jiri fila bɛ Ala ka sebaaya ni a ka nɛɛma jiracogo yelen di.

2. Matiyu 5:14-16 - An ye diɲɛ yeelen ye, an ka kan ka jɔ ɲɔgɔn fɛ dannaya la.

Jirali 11.5 Ni mɔgɔ dɔ b’a fɛ ka u tɔɔrɔ, tasuma bɛ bɔ u da la ka u juguw faga.

Lakɔlɔsili bɛ kɛ ko mɔgɔ minnu b’a ɲini ka kojugu kɛ Ala ka jamakulu la, tasuma min bɛ bɔ u da la, o bɛna halaki.

1. Ala ka mɔgɔw ka sebaaya

2. Ala ka mɔgɔw lakanani

1. Zaburu 35:1-2 - "Matigi, i ka ne ka ko fɔ ni ne kɛlɛbagaw ye. I ka ne kɛlɛbagaw kɛlɛ. I ka kala ni nɛgɛbere minɛ, ka i jɔ ne dɛmɛni kama."

2. 2 Kɔrɛntekaw 10:4 - "An ka kɛlɛkɛminɛnw tɛ farisogo ta ye, nka u barika ka bon Ala la, walisa ka yɔrɔ barikamaw ci."

Jirali 11:6 Se bè olu la ka sankolo datugu, walisa sanji kana na u ka kiraya donw na, ka se ka jiw lasegin u ka joli la, ka dugukolo gosi ni tɔɔrɔw bɛɛ ye tuma o tuma, u b'a fɛ tuma o tuma.

Se bɛ seere fila ye ka waati kuntaalajan kunbɛn ani ka tɔɔrɔw lase dugukolo ma.

1. Dannaya fanga: Ala ka kabako sekow bɛ se ka sɔrɔ cogo min na

2. Ka i jigi da Ala ka layidu kan: Ka i jigi da a ka lakanani kan gɛlɛya waatiw la

1. 2 Masakɛw 7:1-2 - Elisa ka kabako min kɛra mugu tiɲɛnen na

2. Ekisode 7:17-18 - Joli tɔɔrɔ min bɛ Nili kan

Jirali 11.7 Ni u ye u ka seereya ban tuma min na, wara min b b ding gn kn, o na k= u kɛlɛ, ka se sɔrɔ u kan ka u faga.

Seere fila ye kiraya kɛ Jerusalɛm ani a laban na, waraba dɔ ye se sɔrɔ u kan ka bɔ dingɛ dunba kɔnɔ.

1. An bɛ se ka muɲu cogo min na hali ni gɛlɛyaw bɛ yen - cɛsiri min bɛ Jirali 11:7 kan

2. Dannaya barika ni timinandiya: A on Jirali 11:7

1. Matiyu 10:22 - ? 쏛 nd i bɛna koniya bɛɛ fɛ Ne tɔgɔ kosɔn wa? 셲 sake. Nka min bɛ muɲu fo ka se laban ma, o na kisi.??

2. Heburuw 11:1 - ? 쏯 ow dannaya ye fɛnw ye minnu jigi bɛ u kan, fɛn minnu ma ye, olu dalilu ye.??

Jirali 11.8 U suw na da duguba nbɛda la, o min bɛ wele hakili ta fan fɛ ko Sodɔmu ni Misira, an Matigi gengenna jiri la yɔrɔ min na.

Seere fila suw bɛna da Sodɔmu ni Misira hakili ta fan fɛ dugu kɔnɔ, Yesu gengenna jiri la yɔrɔ min na.

1. Yesu ka gengenjiri kɔrɔ ni a nafa

2. Duguw ka hakilimaya cogoya

1. Luka 23:33-34 - U sera yɔrɔ la min bɛ wele ko Kalvari, u y'a gengen jiri la yen, ani kojugukɛlaw, kelen kinin fɛ, tɔ kelen kinin fɛ.

2. Ezekiɛl 16:49-50 - A filɛ, i balimamuso Sodɔmu ka tilenbaliya tun don: Ale n'a denmuso tun bɛ kuncɛbaya, dumuni falen, ani baarakɛbaliya caman. A ma faantanw ni faantanw bolo barika bonya fana. U tun bɛ kuncɛbaya kɛ ka ko haramulenw kɛ ne ɲɛ kɔrɔ. o de y'a to ne y'u ta ka taa i n'a fɔ ne y'a ye cogo min na.

Jirali 11.9 Jama ni siyaw ni kanw ni siyaw na u suw ye tile saba ni tila, u tɛna sɔn u suw ka bila kaburu kɔnɔ.

Ala seere fila bɛna faga, ka u suw to yen, u ma su don tile saba ni tila kɔnɔ.

1. Ala ka mɔgɔ sugandilenw bɛna tɔɔrɔ nka u bɛna to kantigiya la hali ni gɛlɛyaw bɛ u la.

2. An ka jaabi ka kan ka kɛ tɔɔrɔ ko la, o ka kan ka kɛ ka to kantigiya la ani ka an jigi da Ala kan.

1. Esayi 43:2-3 - Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ; Bajiw cɛma, u tɛna aw degun. ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.

2. Matiyu 5:10-12 - Minnu tɔɔrɔla tilennenya kosɔn, olu ye dubadenw ye, katuguni sankolo masaya ye olu ta ye. Ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ aw mafiɲɛya, ka aw tɔɔrɔ, ka kojugu sugu bɛɛ fɔ aw kama ne kosɔn, aw ye dubadenw ye. Aw ka ɲagali ka ɲagali, katuguni aw ka sara ka bon sankolo la.

Jirali 11.10 Dugukolo kan sigibaaw na ɲagali u kosɔn, ka ɲagali, ka nilifɛnw ci ɲɔgɔn ma. sabu o kira fila ninnu ye dugukolo kan sigibagaw tɔɔrɔ.

Kira fila ye dugukolo kan mɔgɔw tɔɔrɔ, k’u nisɔndiya ani ka nilifɛnw ci ɲɔgɔn ma.

1. Nisɔndiya fanga - Nisɔndiya sɔrɔcogo tɔɔrɔ waatiw la

2. Nilifɛnw dicogo fanga - Mun na an bɛ nilifɛnw di ɲɔgɔn ma

1. Yakuba 1:2-3 - Ne balimaw, ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ tuma o tuma, aw k’a jate nisɔndiya saniyalen ye, bawo aw b’a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ muɲuli lase aw ma.

2. Kɛwalew 20:35 - Ne ye fɛn o fɛn kɛ, ne y’a jira aw la ko nin baara gɛlɛn sugu in fɛ, an ka kan ka barikantanw dɛmɛ, ka an hakili to Matigi Yesu yɛrɛ ka kumaw la: ? 쁈 t ka dugawu ka di ka tɛmɛn ka sɔrɔ.??

Jirali 11.11 Tile saba ni tila tɛmɛnen kɔ, Ala ka ɲɛnamaya Ni donna u kɔnɔ, u jɔlen tora u sen kan. Minnu y'u ye, siranba donna olu la.

Tile saba ni tila tɛmɛnen kɔ, ɲɛnamaya Ni min bɔra Ala yɔrɔ, o donna seere fila la, u wulila ka siranba lase u yebagaw ma.

1. Ni Senu ka sebaaya ka lakunu

2. Matigi ɲɛsiran: An ka dannaya yɔrɔ wajibiyalen dɔ

1. Ezekiɛl 37:1-14 (Kolo jalenw kɔji yelifɛn) .

2. Zaburu 111:10 (Matigi siranya ye hakilitigiya daminɛ ye) .

Jirali 11.12 U ye kanba dɔ mɛn ka bɔ sankolo la k’a fɔ u ye ko: «Aw ka wuli yan.» U yɛlɛla sankolo la sankaba kɔnɔ. U juguw y'u ye.

Seere fila wulila sankolo la sankaba kɔnɔ k’u juguw kɔlɔsi.

1. "Ala ka sebaaya: Seerew ka Yɛlɛn".

2. "Sankolo seere: Ala ka kumakanba".

1. Ezekiɛl 37:1-14 - Kolo jalenw yeli

2. Kɛwalew 1:9-11 - Yesu ka wuli sankolo la

Jirali 11:13 O waati kelen na, dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, dugu tila tannan binna, dugukolo yɛrɛyɛrɛ la, mɔgɔ waa wolonwula fagara.

Dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, dugu tannan kelen binna, mɔgɔ ba wolonwula fagara. Mɔgɔ minnu ye ɲɛnamaya sɔrɔ, olu siranna kosɛbɛ, u ye Ala tanu.

1. Ala ka sebaaya danfɛnw kan

2. Ala ka masaya gɛlɛya waatiw la

1. Job 37:5-6 - "Ala? 셲 kan bɛ sanpɛrɛn kabako cogo la; a bɛ kobaw kɛ minnu tɛ an faamu. A b'a fɔ nɛnɛ ye ko: 'Aw ka bin dugukolo kan,' ani sanjiba ma ko: 'I ka kɛ fangatigi ye.' sanjiba.'"

2. Zaburu 29:3-5 - "Matigi kan bɛ ji sanfɛ; nɔɔrɔ Ala bɛ sanpɛrɛn, Matigi bɛ sanpɛrɛn ji barikamaw kan. Matigi kan barika ka bon, Matigi kan falen bɛ." majesty.Matigi kan bɛ sɛdirijiriw kari, Matigi bɛ Liban sɛdiriw kari."

Jirali 11:14 Bɔnɛ filanan tɛmɛna. Bɔnɛ sabanan bɛ na joona.»

Bɔnɛ sabanan bɛna na sɔɔni.

1: Aw ka labɛn: Bɔnɛ sabanan bɛ na

2: Kana mɛn: Bɔnɛ sabanan surunyara

1: 1 Kɔrɛntekaw 16:13 - Aw ka to aw ɲɛ na, aw ka jɔ dannaya la, aw ka kɛ i ko mɔgɔw, aw ka barika sɔrɔ.

2: Matiyu 24:44 - O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na aw ma miiri o la.

Jirali 11.15 Mɛlɛkɛ wolonwulanan ye pɛrɛn ci. Kumakanba dɔw bɔra sankolo la k'a fɔ ko: «Nin diɲɛ masaya kɛra an Matigi ni a ka Krisita ka masaya ye. A na masaya kɛ badaa-badaa.

Mɛlɛkɛ wolonwulanan ye pɛrɛn bɔ ani Sankolo y’a fɔ ko Ala ka masaya bɛna masaya kɛ fo abada.

1. I ka nisɔndiya Ala ka Masaya Banbali Kibaru Duman na

2. Mɛlɛkɛ wolonwulanan nafa faamuyali

1. Zaburu 146:10 - "Matigi na masaya kɛ badaa-badaa, i ka Ala, Siyɔn, bɔnsɔn bɛɛ. Matigi tanu!"

2. Daniɛl 2:44 - "O masakɛw ka donw na, sankolola Ala na masaya dɔ sigi min tɛna halaki abada, masaya tɛna to siya wɛrɛ bolo. A na o masaya ninnu bɛɛ kari ka na ni u ye." u ka ban, a na jɔ fo abada.»

Jirali 11.16 Maakɔrɔ mugan ni naani minnu sigilen bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ u sigiyɔrɔw kan, olu y'u biri u ɲɛda la ka Ala bato.

Maakɔrɔ mugan ni naani minnu tun bɛ Sankolo la, olu y’u biri u ɲɛda la ka Ala bato.

1. Ka Ala bato ni an dusukun ni an ni bɛɛ ani an barika bɛɛ ye

2. Ka Ala ka kɛta ɲini an ka ɲɛnamaya waati bɛɛ la

1. Dutɛrɔnɔmɛ 6:5 - Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye.

2. Zaburu 27:4 - Ne bɛ fɛn kelen de ɲini Matigi fɛ, ne bɛ nin dɔrɔn de ɲini: walisa ne ka sigi Matigi ka so kɔnɔ ne ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ.

Jirali 11.17 A ko: «Matigi Ala, Sebaayabɛɛtigi, an bɛ barika da i ye, i min bɛ yen, min tun tiɲɛna, ani min bɛna na. Katuguni i ye i ka fanga belebeleba ta i bolo ka masaya kɛ.»

Ala ka kan ni an ka barika dali ni tanuli ye a ka sebaaya ni a ka kuntigiya kosɔn.

1. Ka Ala ka Masabaya dɔn ani k’a waleɲumandɔn

2. Ala ka Sebaayaba waleɲumandɔn

1. Zaburu 33:4-5 - Sabu Matigi ka kuma tilennen don, a ye tiɲɛ ye; a bɛ kantigiya kɛ a ka kɛwalew bɛɛ la. Tilennenya ni tilennenya ka di Matigi ye; dugukolo falen bɛ a ka kanuya la min tɛ ban.

2. Zaburu 145:1-3 - Ne na i kɔrɔta, ne ka Ala Masakɛ; Ne na i tɔgɔ tanu fo abada. Don o don ne na i tanu ka i tɔgɔ tanu fo abada. Matigi ka bon ani a ka kan ni tanuli ye kosɛbɛ; a ka bonya mɔgɔ si tɛ se k'o faamu.

Jirali 11.18 Siyaw dimina, i ka diminya ni suw ka waati sera, walisa kiri ka tigɛ u kan, ka sara di i ka jɔn kiraw ni mɔgɔ senumaw ni siranbagaw ma i tɔgɔ, fitinin ni belebele; Minnu bɛ dugukolo tiɲɛ, a ka kan ka olu halaki.»

Siyaw dimina ani Ala ka diminya sera, ani waati sera ka suw kiri tigɛ ani Ala na a ka baarakɛla kantigiw sara, kiraw, mɔgɔ senumaw, ani mɔgɔ minnu bɛ siran a tɔgɔ ɲɛ, mɔgɔ fitininw ni mɔgɔbaw Mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ dugukolo la, a na olu halaki.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya siranya ye

2. Kiritigɛ don bɛ na

1. Romɛkaw 14:12 - O cogo la, an kelen-kelen bɛɛ na a yɛrɛ jate Ala ye.

2. Zaburu 145:19 - A na siranbagaw nege dafa, a na u ka kulekan mɛn, ka u kisi.

Jirali 11.19 Ala ka Alabatosoba da b= sankolo la, a ka layidu wagaden ye a ka Alabatosoba kn.

Ala ka Alabatosoba da b sankolo la ani a ka layidu kr ye. Sanpɛrɛn, kumakan, sanpɛrɛn, dugukolo yɛrɛyɛrɛ ani sanbɛlɛba fana tun bɛ yen.

1: An ka dannaya min bɛ Ala la, o tɛ yɛrɛyɛrɛ hali ni ɲagami ni ɲagami cɛma.

2: An ka kan k’an jija tuma bɛɛ ka Ala ka ci fɔlenw labato ani ka an jigi da a ka layiduw kan.

1: Dutɛrɔnɔmɛ 10:5 ? 쏛 nd ne na kabakurunw di aw ma, ani sariya ni ci fɔlen, ne ye minnu sɛbɛn. walisa aw ka se ka u kalan.??

2: Heburuw 10:22 ? 쏬 an ka gɛrɛ ni dusukun lakika ye dannaya dafalen na, k'an dusukunw seri ka bɔ dusukun jugu la, ka an farikolo ko ni ji sanuman ye.??

Jirali 12 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni fila ye, wa a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ taamasyɛn jirali kan, min bɛ diɲɛ kɛlɛba dɔ jira, min bɛ kɛ koɲuman ni juguman fanga cɛ, min bɛ Sitanɛ ni muso cɛ kɛlɛ jira.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni yelifɛn ye min bɛ muso dɔ kan min bɛ tile fini don, a jɔlen bɛ kalo kan, ani masafugulan don min kɔnɔ dolow tan ni fila bɛ a la. A bɛ jiginni dimi na, a labɛnnen don ka bange (Jirali 12:1-2). Sa bilenmanba dɔ, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ a ɲɛfɛ, k’a ɲini k’a den dun a bangera dɔrɔn (Jirali 12:3-4). Muso bɛ den cɛman dɔ bange min latigɛra ka siyaw bɛɛ mara ni nɛgɛbere ye. Nka, a den minɛna ka taa Ala ka masasigilan kan, a lakananen don sa bolo (Jirali 12:5-6).

Dakun 2nan: Kɛlɛ daminɛna sankolo la tuma min na Misɛl n’a ka mɛlɛkɛw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni sa n’a ka mɛlɛkɛw ye. Dragon min kofɔlen don ko Sitanɛ walima Sitanɛ, o bɔnɛna o kɛlɛ la, ka fili dugukolo kan n’a ka mɛlɛkɛ binnalenw ye (Jirali 12:7-9). Sankolola kanba dɔ bɛ se sɔrɔli fɔ Sitanɛ kan Krisita ka saraka kosɔn ani dannabaaw ka seereya min bɛ se sɔrɔ a kan fo ka se saya ma (Jirali 12:10-11).

Dakun 3nan: A ka dɛsɛ kɔfɛ sankolo la, Sitanɛ y’a ɲɛsin dannabaaw tɔɔrɔli ma dugukolo kan. A bɛ tugu muso kɔ min ye den cɛman bange nka a ma se ka kojugu kɛ a la k’a ɲɛsin a ma. O nɔ na, a bɛ ji bɔ a da la i n’a fɔ baji, k’a ɲini k’a labɔ (Jirali 12:13-16). Nka, Ala bɛ lakana di a ka mɔgɔw ma, a kɛtɔ ka dugukolo bila ka nin sanjiba in munumunu (Jirali 12:16). Sa diminnen, a bɛ taa a fɛ ka kɛlɛ kɛ ni muso den tɔw ye—minnu bɛ Ala ka ci fɔlenw mara ani ka Yesu ka seereya minɛ (Jirali 12:17).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni fila bɛ taamasyɛn jira min bɛ diɲɛ kɛlɛ dɔ jira min bɛ kɛ koɲuman ni juguman cɛ. Muso bɛ Israɛl walima Ala ka jama kantigi jira tariku kɔnɔna bɛɛ la. A bɛ den cɛman dɔ bange min ye Krisita taamasyɛn ye, min latigɛra diɲɛ bɛɛ ka mara kama. Sa min tɔgɔ fɔra ko Sitanɛ, o b’a ɲini ka nin den in dun nka a dɛsɛra tuma min na a minɛna ka taa Ala ka masasigilan kan. Sankolola kɛlɛ dɔ kɛra o kɔfɛ, o kɛra sababu ye ka Sitanɛ gɛn ka bɔ sankolo la ani ka dannabaaw tɔɔrɔ o kɔfɛ dugukolo kan. Nka, Ala b’a ka mɔgɔw tanga Sitanɛ ka binkanniw ma ani a b’a to u ka se sɔrɔ laban na Krisita ka saraka ni u ka seereya kantigiya sababu fɛ.

Jirali 12.1 Kabakoba dɔ y'i jira sankolo la. muso dɔ tun bɛ tile don, kalo tun bɛ a sen kɔrɔ, dolow tan ni fila masafugulan tun bɛ a kun na.

Kabakoba dɔ y'i jira sankolo la, muso dɔ tun bɛ tile don, kalo tun bɛ a sen kɔrɔ, dolow tan ni fila masafugulan tun bɛ a kun na.

1. Ala ka danfɛnw kabako: Jirali 12:1 taamasyɛn sɛgɛsɛgɛli

2. An ka nɔɔrɔ masafugulan: Muso nafa faamuyali Jirali 12:1 kɔnɔ

1. Esayi 26:3 - “Mɔgɔ minnu hakili sigilen don, i na olu mara hɛrɛ dafalen na, katuguni u dalen bɛ i la.”

2. Esayi 60:1 - “Wuli ka yeelen bɔ, katuguni i ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ bɛ wuli i kan.”

Jirali 12:2 Muso kɔnɔma tora, a kulela, a bangeli la, a dimi tun bɛ a la.

Muso kɔnɔma dɔ min bɛ Jirali 12 la, o bɛ kule dimi fɛ, k’a to jiginni fɛ walasa k’a den bange.

1. "Bange la: Ka bonya dannaya la dimi fɛ".

2. "Kisili dimi: Jigiya sɔrɔli tɔɔrɔ cɛma".

1. Romɛkaw 8:18 - "Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw nafa tɛ ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na."

2. Yakuba 1:2-4 - "Ne balimaw, ni aw ye kɔrɔbɔli suguya caman sɔrɔ, aw ka o jate nisɔndiya bɛɛ ye, katuguni aw b'a dɔn ko aw ka dannaya kɔrɔbɔli bɛ sabatili lase dafalen ni dafalen, foyi dɛsɛlen bɛ min na."

Jirali 12.3 Kabako wɛrɛ bɔra sankolo la. Sa bilenmanba dɔ filɛ, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ a la, masafugulan wolonwula bɛ a kun na.

Sa bilenmanba dɔ bɔra sankolo la, kunkolo wolonwula ni biɲɛ 10 ani masafugulan wolonwula.

1. Diɲɛ binna tiɲɛni - Dragon bilenman taamasiyɛn faamuyali

2. Ala ka lakanani sebaaya - Jirali 12:3 ani Sebaayabɛɛtigi ka barika

1. Esayi 27:1 - “O don na, Matigi na sa leviyatan ɲangi n’a ka npan jugumanba ni a ka npan barikama ye, sa leviatan min bɛ sɔgɔsɔgɔ. Sa min bɛ kɔgɔji la, a na o faga.”

2. Daniɛl 7:7 - «O kɔfɛ, ne ye sufɛ yelifɛnw ye, ka waraba naaninan ye, siranba ni siranba, barika ka bon kosɛbɛ. Nɛgɛ ɲinw tun ka bon a la, a tun bɛ fɛn tolenw dun ka tigɛtigɛ, ka tolenw sennasan ni a senw ye. Biɲɛ tan tun b’a la.”

Jirali 12.4 A kɔ ye sankolo dolow tila sabanan sama ka u fili dugukolo kan, sa y'i jɔ muso ɲɛkɔrɔ, min tun labɛnnen don ka bange, walisa a den bangera dɔrɔn .

Sa dɔ min kɔ bɛ se ka dolow sama ka bɔ san fɛ, o jɔlen bɛ muso dɔ ɲɛfɛ min bɛna bange, a labɛnnen don k’a den dun.

1. Ala ka jalakibaliw lakanani: Jirali 12:4 nafa sɛgɛsɛgɛ

2. Dannaya fanga: Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan faratiw ɲɛkɔrɔ

1. Esayi 54:17 - Marifa si tɛna ɲɛ sɔrɔ

2. Zaburu 91:4 - A na i datugu ni a ka wuluw ye, ka i dogo a kamanw kɔrɔ; a ka kantigiya na kɛ aw ka kala ni aw ka sirilan ye.»

Jirali 12.5 A ye cɛ den bange, o tun bɛna siyaw bɛɛ mara ni nɛgɛbere ye.

Muso ye den dɔ bange min tun latigɛra ka siyaw bɛɛ mara ni nɛgɛbere ye, den taara ni a ye Ala n’a ka masasigilan kan.

1. Ala ka Yesu weleli walisa ka jamanaw mara

2. Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya

1. Esayi 9:6-7 Den bangera anw ye, denkɛ dira an ma. Gofɛrɛnaman na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Hɛrɛ Kuntigi. A ka kuntigiya caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kun na, k’a sabati ani k’a sabati ni tilennenya ni tilennenya ye kabini bi fo abada .

2. Zaburu 2:6-8 “Ne ye ne ka Masakɛ sigi Siyɔn kan, ne ka kulu senuma.” Ne na o sariya fɔ: Matigi y’a fɔ ne ye ko: “I ye ne Denkɛ ye. bi ne ye i bange. A ɲini ne fɛ, ne na siyaw kɛ i ka ciyɛn ye, ka dugukolo danw kɛ i ta ye.

Jirali 12.6 Muso bolila ka taa kungokolon kɔnɔ, Ala ye yɔrɔ labɛn yɔrɔ min na, walisa u ka a balo yen tile ba kelen ni kɛmɛ fila ni biwɔɔrɔ.

U ye dogoyɔrɔ di muso in ma kungo kɔnɔ, a tun bɛna ladon yɔrɔ min na tile 1260 kɔnɔ.

1. Ala ka lakanani gɛlɛya waatiw la

2. Ala ka labɛnw waati gɛlɛnw na

1. Zaburu 46:1 - "Ala ye an dogoyɔrɔ ni an fanga ye, an dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la."

2. Matiyu 6:25-34 - "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya la, aw bɛna min dun walima aw bɛna min min, walima aw farikolo ko la, aw bɛna min don ka tɛmɛ finiw kan?A' ye sankolo kɔnɔw lajɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, wa u tɛ fɛnw mara bɔgɔdaga kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo.Aw nafa tɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ olu kan wa?

Jirali 12:7 Kɛlɛ kɛra sankolo la, Misɛl ni a ka mɛlɛkɛw ye sa kɛlɛ. Sa ni a ka mɛlɛkɛw ye kɛlɛ kɛ.

Jirali 12:7 la, a sɛbɛnna ko kɛlɛ dɔ kɛra Sankolo la Misɛl ni a ka mɛlɛkɛw ni sa ni a ka mɛlɛkɛw cɛ.

1. Ala ka se sɔrɔli sankolo la: Kɛlɛ min kɛra Misɛl ni Dragon cɛ

2. Dannaya fanga: Ka jɔ sa kɔrɔ

1. Daniɛl 10:13 - "Nka Pɛrɛsi masaya kuntigi ye ne kɛlɛ tile mugan ni kelen. " " .

2. Efesekaw 6:12 - "An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni diɲɛ dibi kuntigiw ye, ka kɛlɛ kɛ ni hakili ta fan fɛ juguya ye sanfɛyɔrɔw la.

Jirali 12:8 A ma se sɔrɔ. U yɔrɔ fana ma sɔrɔ sankolo la tun.

Sitanɛ n’a nɔfɛmɔgɔw ma ɲɛ sɔrɔ u ka binkanni na Ala kan, wa u gɛnna ka bɔ sankolo la.

1. Ala ka sebaaya min tɛ se ka bali

2. Sitanɛ ka se sɔrɔli

1. Yuhana 4:4 - "Aw ka kan ka bange kokura."

2. Zaburu 46:10 - "Aw ka aw hakili sigi, aw k'a dɔn ko ne ye Ala ye."

Jirali 12.9 Sa kɔrɔba min bɛ wele ko Sitanɛ ani Sitanɛ, o min bɛ diɲɛ bɛɛ lafili, o gɛnna ka bɔ yen.

Sitanɛ gɛnna ka bɔ Sankolo la ka ci Dugukolo kan, ka taa n’a ka mɛlɛkɛw ye.

1. Sitanɛ ka se sɔrɔli: Yesu ye se sɔrɔ diɲɛ nanbarakɛla kan cogo min na

2. Ala ka kuntigiya: A ka kiritigɛ fanga min bɛ Sitanɛ kan

1. Yuhana 16:11 - "Kiritigɛ ko la, katuguni diɲɛ kuntigi kiri tigɛra".

2. Efesekaw 2:2 - "Aw tun bɛ taama cogo min na fɔlɔ ka kɛɲɛ ni nin diɲɛ taamacogo ye, ka kɛɲɛ ni fiɲɛ fanga kuntigi ye, ni min bɛ baara kɛ sisan kanminɛbaliya denw la".

Jirali 12.10 Ne ye kanba dɔ mɛn sankolo la ko: Kisili ni barika ni an ka Ala ka masaya ni a ka Krisita ka sebaaya nana sisan an ka Ala su ni tile.

Ala ka Masaya sigilen don sisan ani a ka Krisita ka sebaaya nana ka kisili ni barika di. Sitanɛ ma kuma, a ma se ka balimaw jalaki Ala ɲɛ kɔrɔ tun.

1: Ala ka Masaya - An ka Kisili ni an ka barika

2: Krisita ka sebaaya - Se sɔrɔli Sitanɛ kan

1: Romɛkaw 8:31 - "An na mun fɔ nin kow la? Ni Ala bɛ an nɔfɛ, jɔn bɛ se ka an kɛlɛ?"

2: Yuhana 16:33 - "Ne ye nin kow fɔ aw ye, walisa aw ka hɛrɛ sɔrɔ ne fɛ. Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. nka aw ka ja gɛlɛya, ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan."

Jirali 12.11 U ye se sɔrɔ a kan Sagaden joli ni u ka seereya kuma barika la. U ma u ni kanu fo ka se saya ma.

Sagaden joli ani an ka seereya kuma ye fn ye ka se sr jugu kan. An ka kan ka sɔn ka kanuya kanu ani ka an ni yɛrɛ di Krisita ka ko la.

1. Sagaden joli ka sebaaya

2. Seereya musaka

1. Yuhana 15:13 - Kanuya ka bon ni nin ye, ni mg y'a ni di a teriw kosɔn.

2. Kɛwalew 5:41 - U bɔra lajɛba ɲɛkɔrɔ, u nisɔndiyara ko u jatera ko u ka kan ka maloya a tɔgɔ kosɔn.

Jirali 12.12 O de kosn, aw sankolow, aw minnu sigilen b u la, aw ka ɲagali. Bɔnɛ bɛ dugukolo ni kɔgɔji sigibagaw ye! Sitanɛ jiginna aw fɛ ni diminyaba ye, katuguni a y'a dɔn ko waati dɔɔnin dɔrɔn de bɛ a bolo.

Sitanɛ nana dugukolo kan ni diminyaba ye, sankolow ka kan ka ɲagali o la.

1. Aw ka nisɔndiya Ala ka tilennenya la: Jirali 12:12 kalan

2. Sitanɛ ka diminya farati: Lakɔlɔsili min bɛ Jirali 12:12 kɔnɔ

1. Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

2. 1 Piɛrɛ 5:8 - Aw ka aw hakili to aw hakili la, aw ka aw ɲɛmajɔ. Katuguni aw jugu Sitanɛ bɛ yaala-yaala i ko waraba mankanba, a bɛ se ka mɔgɔ min dun.

Jirali 12.13 Sa y'a ye tuma min na ko a filila dugukolo kan, a ye muso min bange, a ye o tɔɔrɔ.

Dragon filila dugukolo kan ka muso tɔɔrɔ min ye cɛ-den bange.

1. Ala ka lakanani tɔɔrɔw la

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan dannaya fɛ

1. Romɛkaw 8:35-39 - Jɔn na an faranfasi ka bɔ Krisita ka kanuya la?

2. Zaburu 91:1-2 - Min sigilen bɛ Kɔrɔtalenba ka gundo la, o na to Sebaayabɛɛtigi sumaya kɔrɔ.

Jirali 12.14 O muso ka wuluba dɔ kaman fila dira a ma, walisa a ka pan ka taa kungokolon kɔnɔ, ka taa a yɔrɔ la, a bɛ balo yɔrɔ min na waati ni waati ni waati tilancɛ, ka bɔ a ɲɛda la sa.

Muso in ye wuluba dɔ kamanw di a ma, a ka pan ka taa yɔrɔ la, a balola yɔrɔ min na waati dɔ, ani waatiw, ani waati tilancɛ.

1. Ala ka lakanani bɛ se k’an dɛmɛ cogo min na gɛlɛya waatiw la

2. Ka fanga sɔrɔ Krisita fɛ waati gɛlɛnw na

1. Dutɛrɔnɔmɛ 32:11-12 - I n'a fɔ wulu b'a ka denso lawuli cogo min na, a bɛ pan a denw kan, k'a kamanw kɔrɔta, k'u ta k'u ta a kamanw kan, o cogo la, Matigi kelenpe y'a ɲɛminɛ, dunan ala si tun tɛ yen ni ale ye.

2. Zaburu 91:4 - A na i datugu ni a ka pinɛw ye, i na dogoyɔrɔ sɔrɔ a kamanw kɔrɔ; a ka kantigiya ye kala ni bɔrɔ ye.

Jirali 12.15 Sa ye ji bɔ a da la i ko sanjiba, muso nɔfɛ, walisa a ka taa ni a ye sanjiba fɛ.

Sitanɛ b’a ɲini ka muso n’a denw su ji la.

1. Sitanɛ ka nkalonw fanga ka bon kosɛbɛ

2. Ala ka layiduw lakanani

1. Efesekaw 6:10-18 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walasa ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. Zaburu 46:1-3 - Ala ye dogoyɔrɔ ni fanga ye, dɛmɛbaga min bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛyaw la.

Jirali 12.16 Dugukolo ye muso dɛmɛ, dugukolo y’a da wuli ka sajiba min fili a da la, a y’o munumunu.

Dugukolo bɛ muso dɛmɛ ka sanjiba minɛ ka bɔ sa la.

1. Ala bɛna mɔgɔ tanga farati ni ɲagami cɛma.

2. Ni Ala bɛ an fan fɛ, jugu si tɛ se ka se sɔrɔ an kan.

1. Zaburu 34:7 - Matigi ka mɛlɛkɛ bɛ a siran a ɲɛsiranbagaw lamini, a bɛ u kisi.

2. Esayi 54:17 - Marifa si tɛna ɲɛ, ni kan o kan bɛ wuli i kama kiritigɛ la, i na o jalaki.

Jirali 12.17 Sa dimina muso kɔrɔ, a taara kɛlɛ kɛ ni a bɔnsɔn tɔw ye, olu minnu bɛ Ala ka ci fɔlenw mara, ka Yesu Krisita seereya sɔrɔ.

Minnu b Ala ka ci flenw labato ani minnu dalen b Yesu Krisita la, sa diminna.

1: An ka kan ka to an ka dannaya la tuma bɛɛ Yesu Krisita la ani ka Ala ka ci fɔlenw mara.

2: An ka kan ka to an ɲɛ na, an kana an yɛrɛ di dimi walima kɔrɔbɔli ma, bawo sa bɛna labɛn tuma bɛɛ ka bin an kan.

1: Romɛkaw 12:19-21 «Kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka a to Ala ka diminya ma, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Hakɛɲuman ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.” O kɔ, “ni kɔngɔ b’i jugu la, i k’a balo, ni minnɔgɔ b’a la, i ka dɔ di a ma k’a min, k’a masɔrɔ o kɛli fɛ, i na bɔgɔmugu jenitaw dalajɛ a kun na.” Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.

2: Matiyu 22:37-40 Yesu y’a fɔ a ye ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye, ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye. O de ye ci fɔlenba ni fɔlɔ ye. A filanan fana bɛ o cogo la: I ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. Sariya ni kiraw bɛɛ bɛ o ci fɔlen fila de kan.”

Jirali 13 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni sabanan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ waraba fila kan minnu bɛ wuli—kelen bɛ bɔ kɔgɔji la, dɔ wɛrɛ bɛ bɔ dugukolo la—u bɛ politiki ni diinɛ fangatigiw jira minnu ni Sitanɛ bɛ jɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana ye waraba dɔ ye min wulila ka bɔ kɔgɔji la, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ a la, Ala tɔgɔ tiɲɛnen tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ a kan. Nin waraba in bɛ i ko nɛgɛso nka a senw bɛ i ko ursi, a da bɛ i ko waraba (Jirali 13:1-2). A bɛ fanga sɔrɔ sa (Sitanɛ) fɛ, ka kɛ batofɛn ye mɔgɔ caman fɛ dugukolo kan, minnu bɛ kabakoya a ka fanga la (Jirali 13:3-4). Fanga dira waraba ma a ka to kalo binaani ni fila kɔnɔ, o waati kɔnɔna na, a bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ, ka mɔgɔ senumaw kɛlɛ, ka fanga kɛ siyaw bɛɛ kan (Jirali 13:5-7).

Dakun 2nan: Wara wɛrɛ bɔra dugukolo kan, a biɲɛ fila bɛ i ko sagaden, nka a bɛ kuma i ko sa. A bɛ baara kɛ i n’a fɔ kira nkalontigɛla ani a bɛ taamashyɛnbaw kɛ walisa ka mɔgɔw lafili u ka wara fɔlɔ bato (Jirali 13:11-14). Nin waraba filanan in bɛ bɛɛ wajibiya ka taamasiyɛn sɔrɔ u kininbolo walima u ɲɛda la walasa ka sɔrɔko jago kɛ. Wara fɔlɔ tɔgɔ walima a nimɔrɔ bɛ o taamasiyɛn kan, n’o ye 666 ye—wa ni o taamasiyɛn tɛ, mɔgɔ si tɛ se ka sanni kɛ walima ka feere (Jirali 13:16-18).

Dakun 3nan: Nin tilayɔrɔba bɛ Sitanɛ ka nanbara fɛɛrɛw jira o waraba ninnu sababu fɛ. Wara fɔlɔ bɛ politiki fanga dɔw jira minnu bɛ wuli ka bonya ani ka kuntigiya kɛ jamanaw kan k’a sɔrɔ u bɛ bolibato yiriwa. A ka se ka taamasyɛnw kɛ, o bɛ mɔgɔ caman lafili u ka tugu a ka Ala tɔgɔ tiɲɛ siraw kɔ. Wara filanan bɛ diinɛ nanbara taamasyɛn ye, a bɛ baara kɛ i n’a fɔ kira nkalontigɛla min bɛ mɔgɔw bila sira la, a kɛtɔ ka kabakow kɛ ka wara fɔlɔ dɛmɛ. Wara taamasiyɛn waleyali bɛ sɔrɔko kɔlɔsili jira ani fɛɛrɛ min b’a jira ko kantigiya bɛ politiki ni diinɛ sigicogo la minnu ni Sitanɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ minnu tɛ sɔn ka warabaw bato wala k’u taamasiyɛn sɔrɔ, olu bɛ tɔɔrɔba sɔrɔ.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni saba bɛ waraba fila jira—kelen politiki ani kelen diinɛko—minnu bɛ wuli laban waati kow la. Wara fɔlɔ bɛ fanga sɔrɔ Sitanɛ fɛ, ka kɛ batofɛn ye , ka kuntigiya kɛ siyaw kan waati danma kɔnɔ. Wara filanan bɛ baara kɛ i n’a fɔ kira nkalontigɛla, a bɛ taamasiyɛnw kɛ walasa ka mɔgɔw lafili u ka tugu waraba fɔlɔ kɔ ani ka sɔrɔko kuntigiya wajibiya waraba taamasiyɛn fɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ Sitanɛ ka nanbara fɛɛrɛw sinsin, a ka nɔ bila politiki ni diinɛ siraw bɛɛ la, ani gɛlɛya minnu bɛ mɔgɔ minnu kan, minnu bɛ to kantigiya la Ala ma, tɔɔrɔba cɛma.

Jirali 13.1 Ne ye wara dɔ ye min wulila ka bɔ kɔgɔji la, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ a la, masafugulan tan bɛ a biɲɛw kan, Ala tɔgɔ tiɲɛnen tɔgɔ bɛ a kunkolow kan.

Yuhana ye waraba dɔ ye min bɛ wuli ka bɔ kɔgɔji la, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan ani masafugulan tan bɛ a la, o tɔgɔ ye ko Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1. Ala tɔgɔ tiɲɛni fanga: Jirali 13:1 faamuyali

2. Wara taamasiyɛn: Wara kalanni ka bɔ Kɔgɔji la Jirali 13:1 kɔnɔ

1. Jirali 17:3-4, "Mɛlɛkɛ ye ne ta Ni Senu fɛ ka taa kungokolon dɔ la. Ne ye muso dɔ sigilen ye yen, wara bilenman dɔ kan, tɔgɔjugu tɔgɔw tun bɛ min kan, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan tun b'a la.

2. Esayi 27:1, "O don na, Matigi na ɲangi n'a ka npan ye— a ka npan farimanba, belebeleba ni barikama— Leviatan sa min bɛ panpan, Leviatan sa min bɛ wuli; a na kɔgɔji waraba faga.

Jirali 13.2 Ne ye wara min ye, o tun be i ko waraba, a senw tun be i ko ursi senw, a da tun be i ko waraba da fanga belebeleba.

Waraba min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ, o ɲɛfɔlen don iko nɛgɛso, ursi ani waraba faralen ɲɔgɔn kan. A fanga, a sigiyɔrɔ ani a ka kuntigiya dira a ma sa fɛ.

1. "Ala ka fanga ni waraba: An jɔyɔrɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ".

2. "Wara cogoya: Taamaʃyɛn jiracogo fanga faamuyali".

1. Daniɛl 7:3-7 - "Waraba naani bɔra kɔgɔji la, u ni ɲɔgɔn tɛ kelen ye. Fɔlɔ tun bɛ i ko waraba, wuluw kamanw tun b'a la. O kɔ, ne tun bɛ kɔlɔsili la, a kamanw bɔra, a kamanw bɔra." a kɔrɔtara ka bɔ duguma ka jɔ sen fila kan i n'a fɔ hadamaden; ka hadamaden hakili di a ma."

2. Esayi 11:6-8 - "Wulu na sigi ni sagaden ye, warabilen na da dennin ni waraba ni waraba ni fali la ɲɔgɔn fɛ, denmisɛnnin dɔ na u ɲɛminɛ. Misi ni ursi . na baganmara kɛ, u denw na da ɲɔgɔn fɛ, waraba na bɔgɔ dun i ko misi.»

Jirali 13.3 Ne ye a kunkolo kelen ye i ko a joginlen don fo ka sa. A joginda salen kɛnɛyara, diɲɛ bɛɛ kabakoyara o waraba nɔfɛ.

Diɲɛ bɛɛ kabakoyara wara ka joginda fagalen kɛnɛyali la.

1. Ala ka sebaaya ka kɛnɛya ani ka fɛn caman Changer

2. Diɲɛ kabako kabakomaw

1. Matiyu 8:2-3 - Yesu ye kunatɔ dɔ kɛnɛya

2. Zaburu 33:9 - Matigi b’a sago labɛn ani k’a waleya.

Jirali 13.4 U ye sa min di wara ma, o bato, u ye wara bato k'a fɔ ko: «Jɔn bɛ i ko wara?» jɔn bɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a ye ?

Mɔgɔw tun bɛ sa bato, o min ye fanga di waraba ma, ka wara fana bato, k’a ɲininka jɔn bɛ se ka kɛlɛ kɛ n’a ye.

1. Farati minnu bɛ nkalon Ala batoli la

2. Ala ka sebaaya ni waraba ka sebaaya sumalen don

1. Ekisode 20:3-6 - «Ala wɛrɛ si kana aw ɲɛ ne ɲɛ. I kana boli dɔ dilan i yɛrɛ ye, a kɛra fɛn o fɛn ye sankolo la, walima min bɛ dugukolo kan duguma, walima min bɛ dugukolo jukɔrɔ ji la. I kana i biri u ɲɛ kɔrɔ wala ka u bato. katuguni ne Matigi aw ka Ala ye keleya Elohim ye, ne bɛ denw ɲangi bangebagaw ka tilenbaliya kosɔn, fo ka se mɔgɔ minnu banna ne ma, olu bɔnsɔn sabanan ni naaninan.

2. Jirali 17:14 - “U na Sagaden kɛlɛ, Sagaden na se sɔrɔ u kan, katuguni a ye matigiw Matigi ye, ani masakɛw ka masakɛ, ani minnu bɛ a fɛ, olu welelen don, u ɲɛnatɔmɔlen don, u ye kantigiw ye.”

Jirali 13.5 Da dɔ dira a ma min bɛ kumabaw fɔ ani ka Ala tɔgɔ tiɲɛ. Fanga dira a ma ka kalo binaani ni fila kɛ.

Daba bɛ di ja dɔ ma ani a bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ k’a sɔrɔ fanga bɛ di a ma ka taa ɲɛ fo kalo 42.

1. Ala tɔgɔ tiɲɛni fanga

2. Kobaw fɔli kɔlɔlɔw

1. Matiyu 12:31-32 «O de kosɔn ne b’a fɔ aw ye ko jurumu ni Ala tɔgɔ tiɲɛni bɛɛ na yafa mɔgɔw ma, nka Ni Ala tɔgɔ tiɲɛni tɛna yafa u ma. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ Mɔgɔ Denkɛ kama, o na yafa a ma, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ni Senu sɔsɔ, o tɛna yafa o ma, nin waati la, wala waati nata la.”

2. Ntalenw 8:13 “Matigi siran ye kojugu koniya ye. Kuncɛbaya ni kuncɛbaya ni kuma jugu ni kuma juguw siraw bɛ ne kɔniya.”

Jirali 13.6 A y’a da wuli ka Ala tɔgɔ tiɲɛ, ka a tɔgɔ ni a ka fanibugu ni sankolo sigibagaw tɔgɔ tiɲɛ.

O tɛmɛsira bɛ kuma Ala tɔgɔ tiɲɛni kan, a tɔgɔ ani mɔgɔ minnu sigilen bɛ Sankolo la.

1. Ka Ala n’a ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ, o ye ko juguba ye.

2. Ni an ma Ala ka ci fɔlenw bila kɔfɛ, o kɔlɔlɔw.

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Levitike 24:16 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ tiɲɛ, o tigi ka faga. jama bɛɛ na Ala tɔgɔ tiɲɛbaga bon ni kabakurunw ye.

Jirali 13:7 A dira a ma ko a ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ senumaw ye, ka se sɔrɔ u kan.

Jirali kitabu kɔnɔ waraba ye fanga sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ ni dannabaaw ye ani ka se sɔrɔ u kan, ani fanga dira a ma siyaw, kanw ani siyaw bɛɛ kan.

1. Senumaw ka timinandiya: Wara ka kɔrɔbɔliw muɲuli

2. Ala ka masaya: Wara ka sebaaya

1. Daniɛl 7:21-22 - "Ne ye nin buruju ye a bɛ kɛlɛ kɛ jama senumaw kama, ka se sɔrɔ u kan, fo waati kɔrɔba nana ka kiri tigɛ Kɔrɔtalenba ka jama senumaw kan, o waati sera." masaya tun b'a bolo."

2. Romɛkaw 8:31-39 - "An bɛna mun fɔ nin kow ko la? Ni Ala bɛ an fɛ, jɔn bɛ an kɛlɛ? Min ma a yɛrɛ Denkɛ bali, nka a y'a di an bɛɛ kosɔn, o na kɛ." a tɛ a fɛ fana ka fɛn tɔw bɛɛ di an ma?Jɔn bɛna jalaki foyi lase Ala ka mɔgɔ sugandilenw ma?Ala de bɛ jo di.Jɔn ka kan ka jalaki?Krista Yesu de don, min sara, ɔwɔ, min kununna, min bɛ kinin fɛ Ala ta, ale min bɛ delili kɛ an kosɔn tiɲɛ na.»

Jirali 13.8 Dugukolo kan sigibaaw b== na a bato, o min t=w ma s=b=n Sagaden fagalen ka namaya kitabu la kabini dinye sigili.

Dugukolo kan mɔgɔw na wara bato, nka minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ Sagaden ka ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, olu tɛna o bato.

1. Dannaya fanga: Ka jɔ kosɛbɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

2. Ala ka kanuya barika: Lakanali banbali bɛ Sagaden ka ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Romɛkaw 8:38-39 - Katuguni ne dalen b’a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw ni fanga ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛ. na se ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Jirali 13:9 Ni mɔgɔ dɔ tulo bɛ a la, a ka mɛnni kɛ.

Nin tɛmɛsira ye welekan ye ka Matigi n’a ka kumaw lamɛn kosɛbɛ.

1. "Weelekan ka lamɛnni kɛ: Ala ka kuma kanminɛli nafa".

2. "Ka lasɔmini lamɛnni kɛ: Ala ka kuma kanminɛli bɛ na ni ɲɛnamaya ye".

1. Dutɛrɔnɔmɛ 30:19-20 - "Ne ye ɲɛnamaya ni saya, dugawu ni danga bila aw ɲɛkɔrɔ. katuguni ale de ye aw ka ɲɛnamaya ni aw ka tile janya ye, walisa aw ka sigi jamana kɔnɔ, Matigi ye kali aw bɛnbaw ma, Ibrahima ni Isaka ani Yakuba ye, k’u di u ma”

2. Yakuba 1:22-25 - «Nka aw ka kɛ kuma kɛbagaw ye, aw kana kɛ lamɛnbagaw dɔrɔn ye, ka aw yɛrɛw lafili. Ni mɔgɔ dɔ ye kuma lamɛnbaga ye, ni a tɛ kɛbaga ye, o bɛ i ko mɔgɔ min bɛ a ɲɛda filɛ ni ɲɛmajɔ ye filɛlikɛlan na. Sabu a b'a yɛrɛ filɛ ka taa, a bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɔ a tun bɛ cogo min na. Nka min bɛ sariya dafalen filɛ, o min ye hɔrɔnya sariya ye, ka timinandiya, k’a sɔrɔ a tɛ lamɛnnikɛla ye min bɛ ɲinɛ, fɔ kɛbaa min bɛ wale kɛ, o na duba sɔrɔ a ka kɛwalew la.”

Jirali 13.10 Min b= taa jɔnya la, o na taa jɔnya la. Nin ye mɔgɔ senumaw ka muɲuli ni u ka dannaya ye.

Jirali 13:10 bɛ kuma tilennenya hakilina dɔ kan, min kɔnɔ, mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila jɔnya la, olu yɛrɛ bɛna minɛ jɔnya la, ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ni npan ye, o tigi bɛna faga ni npan ye. Nin tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ senumaw ka muɲuli ni u ka dannaya fana kan.

1. Ala ka tilennenya: Muɲuli ni dannaya min bɛ Jirali 13:10 la

2. Tilennenya npan faamuyali: Muɲuli ni dannaya min bɛ Jirali 13:10 la

1. Romɛkaw 12:19 - "Ne kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka a to Ala ka diminya ma, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakɛɲumandɔn ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.»

2. Esayi 11:4 - "Nka a na kiri tigɛ faantanw kan ni tilennenya ye, ka ko latigɛ ni tilennenya ye dugukolo kan mɔgɔ dususumaninw ye, a na dugukolo gosi ni a da bere ye, a na ni a dawolo ninakili ye." mɔgɔ juguw faga."

Jirali 13:11 Ne ye waraba wɛrɛ ye min bɛ ka bɔ dugukolo kan. Biɲɛ fila tun b'a la i ko sagaden, a tun bɛ kuma i ko sa.

Wara filanan wulila ni biɲɛ fila ye i ko sagaden, nka a bɛ kuma i ko sa.

1. Wara ka nanbara: Sitanɛ ka nkalonw dɔnni

2. Sagaden ni sa: Danfara min bɛ ɲuman ni juguman cɛ, o faamuyali

1. Matiyu 7:15-20 – “A’ ye aw yɛrɛ kɔlɔsi kira nkalontigɛlaw la, minnu bɛ na aw ma ni saga finiw ye, nka u kɔnɔna na, u ye waraba wuluwuluw ye.”

2. 1 Yuhana 4:1-6 – “Kanulenw, aw kana da hakili bɛɛ la, nka niw kɔrɔbɔ ni u bɔra Ala la, katuguni kira nkalontigɛlaw caman bɔra diɲɛ kɔnɔ.”

Jirali 13.12 A ye wara fɔlɔ ka sebaaya bɛɛ kɛ a ɲɛ kɔrɔ, ka dugukolo ni a kɔnɔmɔgɔw bila ka wara fɔlɔ bato, o joginda fagalen kɛnɛyara.

Wara filanan bɛ wara fɔlɔ fanga bɛɛ kɛ, ka diɲɛ bila ka waraba fɔlɔ bato, min joginda fagalen tun kɛnɛyara.

1. Se min bɛ mɔgɔ bila ka nɔ bila mɔgɔw la: Ka bato fanga sɛgɛsɛgɛ

2. Bato kɔlɔlɔw: Bololabaara nɔw sɛgɛsɛgɛli

1. Romɛkaw 1:25 - "U ye Ala ka tiɲɛ falen nkalon na, ka danfɛnw bato ani ka baara kɛ u ye sanni ka Dabaga tanu—Amiina.

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:14 - "O de kosɔn, ne teri kanulenw, aw ka boli bolibato ɲɛ."

Jirali 13.13 A ye kabakobaw kɛ, fo ka tasuma jigin ka bɔ sankolo la ka na dugukolo kan mɔgɔw ɲɛ na.

Waraba ka sebaaya bɛ ye a ka se la ka tasuma jigin ka bɔ sankolo la.

1. Wara: Se min bɛ se ka kɛ fanga ye min ma labɛn

2. Sankolo tasuma: Kabako don min ka kan ka kabakoya

1. Luka 9:54-55 - A ka kalandenw Yakuba ni Yuhana y’o ye tuma min na, u y’a ɲininka ko: “Matigi, i b’a fɛ an ka tasuma wele ka bɔ sankolo la walisa k’u halaki wa?”

2. Heburuw 11:3 - Dannaya barika la an b’a faamu ko diɲɛ dabɔra Ala ka ci fɔlen de la, fo min bɛ ye, o ma dilan ni fɛn yetaw ye.

Jirali 13.14 A ye dugukolo kan sigibaaw lafili, a ye kabako minnu k wara ɲɛ kɔrɔ. a y'a fɔ dugukolo kan sigibagaw ye ko u ka ja dɔ dilan waraba ma, npan joginlen tun bɛ min na, a ɲɛnama don.

Warabilen bɛ kabako fanga kɛ ka dugukolo kan sigibagaw lafili, ka yamaruya di u ma u ka Wara ja dɔ dilan, min tun jogin na ni npan ye nka a tun bɛ balo la hali bi.

1. Ka tugu Ala nkalonmaw kɔ, o kɔlɔlɔw

2. Namara juguya

1. Jeremi 17:5-8 - Ka i jigi da Matigi kan, i kana i jigi da boliw kan

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:13-15 - Kira nkalontigɛlaw n’u ka nanbara fɛɛrɛw

Jirali 13.15 Se b= a bolo ka ɲɛnamaya di wara ja ma, walisa wara ja ka kuma, ka mɔgɔ o mɔgɔ t’a fɛ ka waraba ja bato, olu ka faga.

Se tun bɛ Wara in na k’a yɛrɛ ja dɔ ɲɛnamaya, o min tun bɛna bato ɲini o kɔfɛ mɔgɔw bɛɛ fɛ, ka mɔgɔ minnu tun tɛna o sariya labato, olu faga.

1. Bato bɛ kɛ cogo min na: Jirali 13:15 kalan

2. Kanminɛli ka dugawu: Jirali 13:15 kalan

1. Matiyu 4:8-10 - Yesu ka kɔrɔbɔli ka Sitanɛ bato

2. Daniɛl 3:16-18 - Sadrach, Mesak ani Abednego ka ban ka Nebukadnezar ka sanu ja bato

Jirali 13.16 A be taamashyɛn sɔrɔ u kininbolo la wala u ɲɛda la, mɔgɔ fitininw ni mɔgɔbaw, nafolotigiw ni faantanw, hɔrɔnw ni jɔnw.

Wara bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛɛ ka taamasiyɛn sɔrɔ u kininbolo walima u ɲɛda la.

1: An man kan ka an yɛrɛ di Wara ka ɲininiw ma ani ka sɔn taamasiyɛn ma.

2: An ka kan ka jɔ Wara kɛlɛli la, an kana kɔrɔbɔ a taamasiyɛn fɛ.

1: Filipekaw 4:13 - Ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ Krisita barika la min bɛ ne barika bonya.

2: Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

Jirali 13.17 Mɔgɔ si kana se ka sanni kɛ wala ka feere, fo taamaʃyɛn bɛ min kan, wala waraba tɔgɔ, wala a tɔgɔ nimɔrɔ.

Mɔgɔ si tɛ se ka san walima ka feere fo ni waraba taamasiyɛn, a tɔgɔ walima a nimɔrɔ bɛ u bolo.

1. Ka tugu Krisita kɔ: An bɛ sɔn ka saraka hakɛ jumɛn di?

2. Farati minnu bɛ waraba taamasiyɛn na: Ka i yɔrɔ janya layidu nkalonmaw la.

1. Matiyu 16:24-26 - Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ ka kɛ ne ka kalanden ye, o ka kan ka ban a yɛrɛ la ka a ka gengenjiri ta ka tugu ne kɔ.

2. Romɛkaw 12:2 - Aw kana aw yɛrɛ kɛ nin diɲɛ misali ye, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ. O tuma na fɛ, Ala sago ye min ye, i bɛna se k’o kɔrɔbɔ ani ka sɔn o ma, n’o ye a sago ɲuman ye, min ka di ani min dafalen don.

Jirali 13:18 Hakilitigiya filɛ nin ye. Hakilila bɛ min na, o ka wara jate minɛ, katuguni o ye mɔgɔ jate ye. A hakɛ ye kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye.

Hakilitigiya ni faamuyali ka kan ka kɛ walasa ka waraba hakɛ dɔn, o min ye mɔgɔ 666 ye.

1. Sitanɛ ka nanbara: Wara hakɛ dɔn cogo min na

2. Faamuyali ni hakilitigiya: Alako tiɲɛ dɔncogo

1. Ntalenw 3:13-18 - Hakilitigiya bɛ sɔrɔ ka i jigi da Matigi kan.

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:14 - Sitanɛ b’a yɛrɛ kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye.

Jirali 14 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni naaninan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ yelifɛn suguya caman kan, i n’a fɔ Sagaden ni mɔgɔ 144 000, mɛlɛkɛ ka weleweleda saba, ani dugukolo suman tigɛcogo.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni yelifɛn ye min bɛ Sagaden jɔlen ye Siyɔn kulu kan ni mɔgɔ 144 000 ye minnu taamasiyɛn kɛra Ala fɛ u ɲɛda la. U ɲɛfɔlen don ko u kunmabɔra ka bɔ hadamadenw cɛma, k’u kɛ den fɔlɔw ye Ala ni Sagaden fɛ (Jirali 14:1-5). O kantigiw bɛ tugu Krisita kɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, ka dɔnkili kura da, olu dɔrɔn de bɛ se ka min kalan (Jirali 14:3). Jalaki tɛ u la Ala ɲɛ kɔrɔ, wa u bɛ baara kɛ i n’a fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min y’u yɛrɛ di a ma.

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛ saba bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ, u kelen-kelen bɛɛ bɛ cikan danfaralen dɔ weleweleda. Mɛlɛkɛ fɔlɔ bɛ kibaru duman banbali weleweleda siya, kabila, kan ani mɔgɔw bɛɛ ye—a b’u wele u ka siran Ala ɲɛ, ka nɔɔrɔ da a kan, ka a kelenpe bato (Jirali 14:6-7). Mɛlɛkɛ filanan bɛ Babilonɛ binni laseli kɛ — o ye sigicogo bɛɛ jiracogo ye min bɛ Ala ka masaya kɛlɛ — ani a bɛ lasɔmi ko an kana an sen don a ka tiɲɛni na (Jirali 14:8). Mɛlɛkɛ sabanan bɛ lasɔmini jugu di waraba taamasiyɛn sɔrɔli ko la walima a ja batoli ko la. Minnu b’o kɛ, olu bɛna Ala ka diminya sɔrɔ k’a sɔrɔ u ma lafiɲɛ wala u ma lafiya (Jirali 14:9-11).

Dakun 3nan: O weleweledalaw kɔfɛ, Yuhana ye yelifɛn dɔ ye min bɛ i ko mɔgɔ denkɛ, a sigilen bɛ sankaba kan, sanu masafugulan don a kan. A bɛ nɛgɛso nɔgɔlen dɔ minɛ a bolo. Mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ a ye ko a ka suman tigɛ bawo kiritigɛ waati sera—dugukolo suman tigɛ waati sera (Jirali 14:14-16). Mɛlɛkɛ wɛrɛ bɔra Alabatosoba kɔnɔ ka cikan di nin Mɔgɔ Denkɛ ma ko a ka rezɛn kuluw lajɛ ka u fili Ala ka diminya diwɛnforoba kɔnɔ. U bɛ diwɛnbɔlan sennatan dugu kɔkan, joli bɛ woyo ka bɔ a kɔnɔ fo ka se stadi 1600 ɲɔgɔn ma (Jirali 14:17-20).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni naani bɛ yelifɛn ni weleweleda caman jira. Sagaden ni mɔgɔ 144 000 taamasyɛnlenw ka yelifɛn bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ jira min y’a yɛrɛ di Ala ka baara ma. Mɛlɛkɛ saba bɛ cikanw weleweleda, o ye kibaru duman banbali ye, Babilonɛ ka binni, ani lasɔmini min b’a jira ko an kana waraba bato walima k’a taamasiyɛn sɔrɔ. O cikanw bɛ sinsin Ala ka masabaya kan, ka kiri tigɛ a kɛlɛbagaw kan, ani welekan kan ka to kantigiya la diɲɛ degunw cɛma. Mɔgɔ Denkɛ ka yelifɛn min bɛ ni nɛgɛso ye, o bɛ kiri nata taamasyɛn ye, n’o ye suman tigɛ waati ye, min kɔnɔ, mɔgɔ minnu bɛ ban Ala la, olu bɛna a ka diminya kunbɛn taamasyɛn diwɛnbɔlan kɔnɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin barokunw kan minnu bɛ tali kɛ yɛrɛdi Ala ma, Ala ka weleweledaw, lasɔminiw kan alako ta fan fɛ bɛnkanw ma, ani kiritigɛ laban min bɛna kɛ kojugukɛlaw kan.

Jirali 14.1 Ne ye a filɛ, Sagaden dɔ jɔlen bɛ Siyɔn kulu kan, ani mɔgɔ waa kɛmɛ binaani ni naani, a Fa tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ u ɲɛda la.

Yuhana ye Sagaden dɔ ye Siyɔn kulu kan, mɔgɔ 144 000 bɛ ɲɔgɔn fɛ, Ala tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ u ɲɛda la.

1. Tɔgɔ dɔ ka sebaaya - Ka Ala tɔgɔ ta, o kɔrɔ ye mun ye?

2. Siyɔn kulu - Ka jɔ Siyɔn kulu kan, o kɔrɔ ye mun ye?

1. Esayi 11:10 - "O don na, Jese ju na kɛ jama ka darapo ye, siya wɛrɛw na o ɲini.

2. Esayi 59:20 - "Kumabɔbaa na na Siyɔn, ani minnu bɛ u kɔ tigɛli dabila Yakuba la, Matigi ko ten."

Jirali 14.2 Ne ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la, i ko ji caman kan, i ko sanpɛrɛnba mankan.

Kumakan dɔ bɛ mɛn ka bɔ sankolo la i ko ji caman ani sanpɛrɛnkanba, ani fɔlikɛlaw bɛ dɔnkili da ni u ka fɔlifɛnw ye.

1. Tanuli fanga: Ala kan bɛ mɛn cogo min na an ka dɔnkiliw fɛ

2. Weelekan dɔ ka ɲɛsin bato ma: Sankolo kan taamasyɛn cogoya sɛgɛsɛgɛ

1. Zaburu 150:3-5 - Aw ka a tanu ni burufiyɛkan ye: aw ka a tanu ni zaburu ni fɔlikan ye.

2. Esayi 55:12 - Aw na bɔ ni ɲagali ye, ka taa ni aw ye ni hɛrɛ ye, kuluw ni kuluw na wuli aw ɲɛfɛ ka dɔnkili da, foro jiriw bɛɛ na u bolow da.

Jirali 14.3 U ye dɔnkili kura da masasigilan ni fɛn naani ni cɛkɔrɔbaw ɲɛ kɔrɔ, mɔgɔ si ma se ka o dɔnkili dege ni mɔgɔ waa kɛmɛ ni bi naani ni naani tɛ, minnu kunmabɔra ka bɔ dugukolo kan.

O mɔgɔ 144 000 ye dɔnkili kura dɔ da, u dɔrɔn de tun bɛ se ka min kalan.

1: Ala ye dugawu kɛ mɔgɔ 144 000 ye ni dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnen ye.

2: Dugukolo kunmabɔlenw bɛ se ka fara mɔgɔ 144 000 ka dɔnkili kan.

1: Efesekaw 2:8-9 - Katuguni aw kisi danaya barika la nɛɛma barika la. O tɛ aw yɛrɛw fɛ, o ye Ala ka nilifɛn ye.

2: Filipekaw 2:13 - K'a masɔrɔ Ala de bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka a sago kɛ ani ka a diyanyeko kɛ.

Jirali 14.4 Ninnu ye minnu nɔgɔ musow fɛ. sabu u ye npogotigininw ye. Minnu bɛ tugu Sagaden kɔ, a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ. Olu kunmabɔra ka bɔ mɔgɔw cɛma, u kɛra den fɔlɔw ye Ala ni Sagaden fɛ.

Olu ye mgw ye minnu ma tiɲɛ jurumu fɛ, nka o nɔ na, u bɛ to u yɛrɛ di Ala ni Sagaden ma.

1: An ka kan ka to an yɛrɛ di Ala ni Sagaden ma hali ni musaka mana kɛ min o min ye.

2: An b se ka kunmabli jurumu ma ka k Ala ni Sagaden fn fɔlɔw ye.

1: 1 Kɔrɛntekaw 6:19-20 - Aw m’a dɔn ko aw farikolo ye Ni Senu ka batoso ye aw kɔnɔ, aw ye min sɔrɔ Ala fɛ wa? Aw tɛ aw yɛrɛ ta ye, katuguni aw sanna ni sɔngɔ ye. O la sa, aw ka Ala tanu aw farikolo la.

2: Romɛkaw 12:1-2 - O de kosɔn, balimaw, ne b'aw deli Ala ka makari barika la, ko aw ka aw farikolow di i n'a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye, o ye aw ka bato ye alako ta fan fɛ. Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se k'a dɔn Ala sago ye min ye, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Jirali 14.5 Namara si ma sɔrɔ u da la, katuguni jalaki tɛ u la Ala ka masasigilan ɲɛ kɔrɔ.

Mɔgɔ kulu dɔ na sɔrɔ jalaki tɛ Ala ka masasigilan ɲɛkɔrɔ, iko nanbara si tun tɛ u da la cogo min na.

1. Tiɲɛni fanga - Tiɲɛ ni tilennenya ɲɛnamaya bɛ se ka an gɛrɛ Ala la cogo min na.

2. Majigilenya dugawu - A nafa ka bon ka an yr majigin Matigi kr ani ka taama a ka siraw kan.

1. Ntalenw 19:1 - "Faantan min bɛ taama a ka kantigiya la, o ka fisa ni kumajugu ye, naloman."

2. Zaburu 15:1-2 - "Matigi, jɔn na sigi i ka fanibugu kɔnɔ? Jɔn na sigi i ka kulu senuma kan? Min bɛ taama jalakibali la ka ko tilennen kɛ, ka tiɲɛ fɔ a dusukun na."

Jirali 14.6 Ne ye mɛlɛkɛ wɛrɛ ye a bɛ pan sankolo cɛma, Kibaru Duman banbali tun b’a bolo ka waajuli kɛ dugukolo kan sigibagaw ni siya bɛɛ ni siya bɛɛ ni kanw ni siyaw bɛɛ ye.

Kibaru duman banbali tun bɛ ka waajuli kɛ dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ ye.

1. Kibaru Duman banbali ka sebaaya

2. Kibaru Duman ka don bɛɛ lajɛlen na

1. Rom=kaw 1.16 Ne ma maloya Kibaru Duman ko la, katuguni Ala ka sebaaya de b kisili lase mg o mg b dannabaaw ma.

2. Galasikaw 3:28 Yahutu ni siya wɛrɛ si tɛ yen, jɔn si tɛ yen, ni hɔrɔn si tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

Jirali 14.7 A y'a fɔ ni kanba ye ko: «A' ye siran Ala ɲɛ ka a bonya. katuguni a ka kiri waati sera.

Nin tɛmɛsira bɛ Ala ka kiritigɛ waati ɲɛfɔ, wa a bɛ wele bila bonya, nɔɔrɔ ani batoli ma bɛɛ Dabaga la.

1. Ka siran Ala ɲɛ, o kɔrɔ ye mun ye?

2. Ka Dabaga bato: Bonya ni waleɲumandɔn.

1. Zaburu 34:9-11 "Aw a ka mɔgɔ senumaw, aw ka siran Matigi ɲɛ, k'a masɔrɔ a sirannenbagaw dɛsɛ tɛ. Warabilenw dɛsɛlen don, kɔngɔ bɛ u tɔɔrɔ, nka Matigi ɲinibagaw tɛna dɛsɛ foyi la." ko.Aw denw, aw ka na ne lamɛn, ne na aw kalan Matigi ɲɛsiran na.»

2. Esayi 43:7 "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wele ne tɔgɔ la, katuguni ne y'a da ne nɔɔrɔ kama, ne y'a da. Ɔwɔ, ne y'a da."

Jirali 14.8 Mɛlɛkɛ wɛrɛ tugura o kɔ, a ko: «Babilonɛ binna, a binna, o duguba, katuguni a ye siyaw bɛɛ min a ka jatɔya diminya diwɛn na.»

Mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ ko Babilonɛ binna a ka jatɔya kosɔn ani a ye siyaw bɛɛ min a ka diminya la.

1. Jatɔya kɔlɔlɔw

2. Ala ka tilennenya ka siyaw kiri tigɛ

1. Esayi 47:1-15

2. Jeremi 51:6-8 kɔnɔ

Jirali 14:9 Mɛlɛkɛ sabanan tugura u nɔfɛ, k'a fɔ ni kanba ye ko: Ni mɔgɔ dɔ bɛ wara ni a ja bato, ka a taamasiyɛn sɔrɔ a ɲɛda la wala a bolo la.

Nin tɛmɛsira bɛ kuma waraba batoli ni a taamasiyɛn sɔrɔli kɔlɔlɔw kan.

1. Farati min bɛ bolibato la: A on Jirali 14:9

2. Wara bato musakaw: Jirali 14:9 bɛ an kalan min na

1. Ekisode 20:4-5 - «I kana ja jalen dɔ dilan i yɛrɛ ye, wala fɛn o fɛn bɛ sankolo la, walima fɛn o fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ, walima min bɛ dugukolo jukɔrɔ ji la. I kana i biri u ɲɛ kɔrɔ wala ka baara kɛ u ye, katuguni ne Matigi i ka Ala ye keleya Ala ye.”

2. Dutɛrɔnɔmɛ 5:8-9 - «I kana ja jalen dɔ dilan i yɛrɛ ye, wala fɛn o fɛn bɛ sankolo la, walima fɛn min bɛ dugukolo kan duguma, walima min bɛ dugukolo jukɔrɔ ji la. I kana i biri u ɲɛ kɔrɔ wala ka baara kɛ u ye, katuguni ne Matigi i ka Ala ye keleya Ala ye.”

Jirali 14:10 O na Ala ka diminya diwɛn min, o min bɛ bɔn a ka dimi jifilen kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma ɲagami. A na tɔɔrɔ ni tasuma ni kiburu ye mɛlɛkɛ senumaw ni Sagaden ɲɛ kɔrɔ.

Minnu bɛ tugu waraba kɔ, olu bɛna Ala ka diminya kunbɛn ani ka ɲangi ni tasuma ni kiburu ye mɛlɛkɛ senumaw ni Sagaden ɲɛkɔrɔ.

1. Ala ka diminya: O kɔrɔ ye mun ye?

2. Ala kan bilali kɔlɔlɔw

1. Romɛkaw 2:5 - Nka i ka kuncɛbaya ni i dusukun nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ kama Ala ka diminya don kama, a ka kiritigɛ tilennen na jira tuma min na.

2. Heburuw 10:31 - Ka bin Ala ɲɛnama bolo, o ye siranfɛn ye.

Jirali 14.11 U ka tɔɔrɔ sisi bɛ wuli badaa-badaa.

Minnu bɛ wara ni a ja bato, ani minnu bɛ a taamasyɛn ta, olu bɛna tɔɔrɔ banbali sɔrɔ k’a sɔrɔ u ma lafiɲɛ foyi sɔrɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ bato senuma kɔnɔ - Boli nkalonmaw baara nɔfɛkow

2. Sugandili min bɛ sankolo ni jahanama cɛ - An bɛɛ ka kan ka desizɔn laban min ta

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yakuba 4:17 - O la, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲuman dɔn, ni a ma o kɛ, o ye jurumu ye.

Jirali 14.12 Mɔgɔ senumaw ka muɲuli filɛ nin ye.

Mɔgɔ senumaw bɛ muɲu ani u bɛ Ala ni Yesu kan minɛ.

1. Se min bɛ muɲuli la ka tugu Ala kɔ

2. Kanminɛli Ala ni Yesu ye: Duba sɔrɔli sira

1. Zaburu 19:7-11

2. Yakuba 1:2-4

Jirali 14.13 Ne ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la k’a fɔ ne ye ko: «I ka sɛbɛn kɛ ko: «Min suw bɛ sa Matigi la kabini sisan, olu ye dubadenw ye.» U ka kɛwalew bɛ tugu u kɔ.

Kumakan min bɔra sankolo la, o b’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ sa Matigi la, olu ye duba sɔrɔ, u bɛna lafiɲɛ u ka baara la, wa u ka kɛwalew bɛna tugu u kɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya la: Duba min bɛ sɔrɔ ka sa Matigi la

2. An ka baara bɛ tugu an kɔ: Dannaya ciyɛn

1. Matiyu 11:28–30 - Yesu b’an wele ka na a fɛ ka lafiɲɛ sɔrɔ an niw ye.

2. Heburuw 4:11 - An k'an jija ka don Ala ka lafiɲɛ yɔrɔ la.

Jirali 14.14 Ne ye sankaba finman dɔ ye, sankaba kan, mɔgɔ dɔ sigilen bɛ i ko Mɔgɔ Denkɛ.

Zan ye ja dɔ ye sankaba finman dɔ kan, sanu masafugulan b’a bolo ani nɛgɛbere nɔgɔlen dɔ b’a bolo.

1. Mɔgɔ Denkɛ nali: Yesu nali filanan bɛna nɔ bila an ka ɲɛnamaya la cogo min na

2. Dantigɛla ni suman tigɛ ntalen: Kalan min bɛ kantigiya kan gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Matiyu 13:18-23

2. Jirali 19:11-16

Jirali 14.15 Mɛlɛkɛ wɛrɛ bɔra Alabatosoba kɔnɔ ka pɛrɛn ni kanba ye sankaba kan sigibaa ye ko: «I ka i ka nɛgɛso don ka suman tigɛ, katuguni i ka suman tigɛ waati sera. katuguni dugukolo suman mɔna.

Dugukolo suman tigɛ waati sera.

1. Waati sera sisan: Dugukolo suman tigɛcogo

2. Den sɔrɔli: Dugukolo suman tigɛcogo

1. Matiyu 3:8, “O de kosɔn, aw ka denw den minnu ka kan ni nimisa.”

2. Yuhana 4:35-36, “Aw t’a fɔ ko: ‘Kalo naani bɛ yen hali bi, suman tigɛ bɛ na’ wa? A filɛ, ne b’a fɔ i ye ko i ɲɛ kɔrɔta ka forow filɛ, katuguni u finlen don kaban suman tigɛ kama!”

Jirali 14.16 Min sigilen bɛ sankaba kan, o y'a ka nɛgɛbere da dugukolo kan. Dugukolo suman tigɛra.

Ala ka kiri bɛna na teliya la, k’a sɔrɔ an ma miiri min na.

1. I labɛn Ala ka kiritigɛ kama - i kana i yɛrɛ wasa.

2. Ala ka kiri bɛ tilennenya la, wa a tɛ se ka bali.

1. Romɛkaw 2:5-6 "Nka i dusukun gɛlɛn ni nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ ye diminya don na, Ala ka kiritigɛ tilennen bɛna jira tuma min na."

2. Heburuw 10:27 "Nka kiri makɔnɔni sirannin dɔ, ani dimi tasumaman min bɛna juguw dun."

Jirali 14.17 Mɛlɛkɛ wɛrɛ bɔra sankolo la Alabatosoba kɔnɔ, nɛgɛbere nɔgɔlen tun b’a bolo.

Mɛlɛkɛ dɔ bɔra Sankolo Alabatosoba kɔnɔ ni nɛgɛbere nɔgɔlen dɔ ye.

1. Niw ka suman tigɛcogo: Mɛlɛkɛ min bɛ ni sɔgɔlan nɔgɔlen ye, o b’an dɛmɛ cogo min na ka sankolo sara sɔrɔ

2. Sikili fanga: An bɛ se ka sankolo fanga baara cogo min na ani ka banbali sara sɔrɔ

1. Matiyu 9:35-38 - Yesu ye kalandenw ci ka taa waajuli kɛ ani ka mɔgɔ caman niw tigɛ.

2. Luka 10:1-2 - Yesu ye mɔgɔ 72 ci ka taa waajuli kɛ ani ka niw ka suman tigɛ.

Jirali 14.18 Mɛlɛkɛ wɛrɛ bɔra sarakabɔlan kan, tasuma fanga tun bɛ min na. A pɛrɛnna ni kulekanba ye min bɛ ni nɛgɛbere nɔgɔlen ye, k'a fɔ ko: «I ka ɛrɛzɛnsun nɛrɛma don ka dugukolo rezɛnsun kurukuruw lajɛ. sabu a ka rɛzɛnw mɔna ka dafa.

Mɛlɛkɛ dɔ bɔra sarakabɔlan kan ni sebaaya ye tasuma kan, ka min wele ni nɛgɛbere nɔgɔlen ye, a ka dugukolo rezɛnsun kurukuruw lajɛ, ikomi rɛzɛnw mɔna kosɛbɛ.

1. Fanga sɔrɔli suman tigɛ waati la: Jigiya cikan min bɛ Jirali 14:18 kɔnɔ

2. Suman tigɛlaw ka kunkanbaaraw: An jɔyɔrɔ sɛgɛsɛgɛli Jirali 14:18 suman tigɛcogo la

1. Matiyu 9:37-38 «A y’a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Suman tigɛ ka ca, nka baarakɛlaw ka dɔgɔ. o de kosɔn aw ka suman tigɛ Matigi deli ni kɔnɔnajɛya ye ko a ka baarakɛlaw bila ka taa a ka suman tigɛ la.”

2. Yakuba 5:7-8 «Balimaw, aw ka muɲu fo Matigi nali. A lajɛ sɛnɛkɛla bɛ dugukolo den nafama makɔnɔ cogo min na, k’a muɲu o la, fo ka se sanji fɔlɔ ni sanji laban ma. Aw fana, aw ka muɲu. Aw ka aw dusukunw sabati, katuguni Matigi nali surunyara.”

Jirali 14.19 Mɛlɛkɛ y’a ka dawolo don dugukolo la ka dugukolo rezɛnsun lajɛ ka o fili Ala ka diminya diwɛnforoba kɔnɔ.

Mɛlɛkɛ dɔ ye dugukolo rezɛnsun lajɛ k’a fili Ala ka diminya diwɛnforoba kɔnɔ.

1. Ala ka sebaaya: Ka jɔ kosɛbɛ dimi ɲɛkɔrɔ

2. Farati min bɛ ka ban Matigi la: Ala ka kiritigɛ

1. Esayi 63:3-4 - "Ne kelen ye diwɛnbɔlan senna, mɔgɔ si tun tɛ ne fɛ ne ka finiw, ne na ne ka finiw bɛɛ nɔgɔ.»

2. Romɛkaw 2:5-6 - "Nka i dusukun gɛlɛn ni i nimisabali kɔfɛ, i ka diminya don i yɛrɛ ye ka ɲɛsin Ala ka diminya don ni a ka kiritigɛ tilennen jirali ma.

Jirali 14:20 Diwɛnbɔlan sennana dugu kɔkan, joli bɔra diwɛnbɔlan na fo ka se sow kunsigi ma, o janya tun bɛ se kilomɛtɛrɛ waa kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ ma.

Diwɛnbɔlan sennana dugu kɔfɛ, joli tun bɛ woyo ka taa yɔrɔ jan.

1. Yesu joli: An ka barika ni an lakanani sɔrɔyɔrɔ

2. Kurucɛ fanga: Ka se sɔrɔ jurumu ni saya kan

1. Esayi 63:1-4 - Matigi ka kisili walebaw

2. Heburuw 9:22 - Yesu joli kunmabli kama

Jirali 15 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni duurunan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ mɛlɛkɛ wolonwula doncogo kan ni tɔɔrɔ wolonwula ye ani Ala ka kiritigɛ labanw labɛnni kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni Yuhana ye taamasyɛnba dɔ ye min ye kabako ye sankolo la, o ye ko ye min bɛ mɔgɔw jira minnu ye se sɔrɔ waraba kan, a ja, ani minnu ye a taamasiyɛn sɔrɔ. U ja jiralen bɛ u jɔlen bɛ galasi kɔgɔji dɔ kɛrɛ fɛ min ɲagaminen don tasuma la, ka tanuli dɔnkili da Ala ye (Jirali 15:2-4). O mɔgɔ setigiw bɛ sɔn Ala ka kɛwale tilennenw ma, ka a bato a cogoya senuma kosɔn.

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛ wolonwula bɔra sankolola Alabatosoba kɔnɔ, u donna ni fini finman saniyalen ye ni sanu sirilanw ye. U bɛ sanu daga wolonwula ta minnu falen bɛ Ala ka diminya la (Jirali 15:5-7). Danfɛn ɲɛnama naani dɔ bɛ o dagaw di u ma, minnu bɛ Ala ka kiritigɛ dafalen jira. O kɔfɛ, Alabatoso bɛ fa sisi la min bɛ bɔ Ala nɔɔrɔ ni a ka sebaaya la, o b’a jira ko a bɛ yen.

Dakun 3nan: I n’a fɔ u ka dagaw bɔnna dugukolo kan, mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka don Alabatosoba kɔnɔ walima ka bɔ yen fo o kiritigɛlaw ka dafa (Jirali 15:8). Sapitiri nataw bɛna o tɔɔrɔ labanw ɲɛfɔ ka ɲɛ, minnu bɔnna mɔgɔ minnu kan, minnu y’u yɛrɛ bila Ala kɛlɛli la. Nin tilayɔrɔba bɛ kɛ yelifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, ka sira di Ala ka kiritigɛ min bɛna kɛ sɔɔni, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin tanuli ni bato kan, mɔgɔ minnu tora kantigiya la.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni duuru bɛ ɲɛjirali dɔ jira sankolo la, mɔgɔ minnu ye se sɔrɔ, olu jɔlen bɛ galasi kɔgɔji kɛrɛfɛ min ɲagaminen don tasuma la, ka Ala tanu a ka kɛwale tilennenw kosɔn. Mɛlɛkɛ wolonwula bɛ bɔ ka taa ni sanu dagaw ye minnu falen bɛ Ala ka dimi na, k’u labɛn ka o kiritigɛ labanw bɔn dugukolo kan. Sapitiri bɛ Ala ka senuya batoli n’a sɔnni jira kiritigɛ nata cɛma. A bɛ sira dabɔ tɔɔrɔ nataw kama, k’a sɔrɔ a bɛ sinsin barokunw kan i n’a fɔ Ala ka tilennenya, se sɔrɔli juguya kan, ani mɔgɔ minnu tora kantigiya la, olu ka Ala bato.

Jirali 15.1 Ne ye taamashyɛn wɛrɛ ye sankolo la, min ka bon ni kabako ye, mɛlɛkɛ wolonwula ye tɔɔrɔ laban wolonwula sɔrɔ. Elohim ka diminya falen bɛ olu de la.»

Jirali 15:1 la, Yuhana ye taamashyɛn belebeleba dɔ ye sankolo la, mɛlɛkɛ wolonwula bɛ tɔɔrɔ laban wolonwula minɛ, o b’a jira ko Ala ka diminya bɛ dafa.

1. Ala ka diminya: Ni tilennenya bɛ kɛ

2. Sankolo taamasyɛn: Tɔɔrɔ labanw jirali

1. Dutɛrɔnɔmɛ 32:35-36 - "Hakɛ ni sara ye ne ta ye, u sen bɛna sɛgɛn waati min na, k'a masɔrɔ u ka tɔɔrɔ don surunyara, u ka halakili bɛ na joona.' K'a masɔrɔ Matigi na a ka mɔgɔw jalaki, ka hinɛ a ka jɔnw na, ni a y'a ye ko u ka sebaaya banna, mɔgɔ si ma to, jɔn walima hɔrɔn.

2. Esayi 66:15-16 - «Matigi na na tasuma la, a ka wotoro nana i ko fiɲɛba, ka a ka dimi sara ni dimi ye, ka a kɔrɔfɔ ni tasuma ye. Katuguni Matigi na don kiri la tasuma fɛ, ani a ka npan fɛ, ni farisogo bɛɛ ye. Matigi ye mɔgɔ minnu faga, olu na caya.»

Jirali 15:2 Ne ye tasuma ɲagaminen ye i ko galasi kɔgɔji, ani minnu ye se sɔrɔ waraba kan, ani a ja kan, ani a taamasiyɛn kan, ani a tɔgɔ hakɛ kan, olu jɔlen bɛ galasi kɔgɔji, Ala ka nɛgɛberew bɛ min na.

Minnu ye se sɔrɔ Wara ka sebaaya kan, olu na jɔ galasi kɔgɔji kan ni Ala ka nɛgɛberew ye.

1. Se sɔrɔli fanga: Jirali 15:2 lajɛ

2. Se sɔrɔli dugaw: Kantigiya nafaw sɔrɔli

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:57-58 - Nka barika da Ala ye, ale min bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la. O de kosɔn, ne balima kanulenw, aw ka sabati, aw kana se ka lamaga, ka to Matigi ka baara la tuma bɛɛ, k'a masɔrɔ aw b'a dɔn ko aw ka baara tɛ fu ye Matigi la.

2. Romɛkaw 8:37-39 - Ayi, o kow bɛɛ la, an ye se sɔrɔ ka tɛmɛ an kanubaa barika la. K'a masɔrɔ ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw, kuntigiw, fanga ni fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sanfɛla ni dunuya, ni danfɛn wɛrɛ si tɛna se ka an faran ka bɔ kanuya la Elohim ta, o min bɛ an Matigi Krisita Yesu la.

Jirali 15.3 U ye Ala ka baaraden Musa ka dɔnkili da ani Sagaden ka dɔnkili la ko: Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi, i ka kɛwalew ka bon ni kabako ye. I ka siraw tilennen don ani u ye tiɲɛ ye, e, mɔgɔ senumaw ka Masakɛ.

Mɛlɛkɛ minnu bɛ Jirali 15:3 la, olu bɛ ka Musa ni Sagaden ka dɔnkili da, ka Ala Sebaayabɛɛtigi ka bonya ni a ka tilennenya weleweleda.

1. Ala ka tilennenya min tɛ ban: Jirali 15:3 kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli

2. Musa ni Sagaden ka dɔnkili: Ala Sebaayabɛɛtigi ka bonya seli

1. Dutɛrɔnɔmɛ 32:4 - «A ye Farakurun ye, a ka kɛwalew dafalen don, a ka siraw bɛɛ tilennen don. Ala kantigi min tɛ kojugu si kɛ, a tilennen don, a tilennen don.”

2. Zaburu 33:4-5 - «Matigi ka kuma tilennen don, a ye tiɲɛ ye. a bɛ kantigiya kɛ a ka kɛwalew bɛɛ la. Tilennenya ni tilennenya ka di Matigi ye; Dugukolo falen bɛ a ka kanuya banbali la.”

Jirali 15.4 Matigi, jɔn tɛna siran i ɲɛ ka i tɔgɔ bonya? katuguni e kelenpe de ye senuma ye, katuguni siyaw bɛɛ na na i bato. katuguni i ka kiriw jirala.»

Ala ye senuma ye ani siyaw b na na a bato ka da a ka kiriw kan.

1. Ala ka senuya faamuyali

2. Ala batoli mago bɛ min na

1. Ekisode 15:11 - "E Matigi, jɔn bɛ i bɔ ala cɛma? Jɔn bɛ i ko i, nɔɔrɔ bɛ min na senuya la, min bɛ siran tanuli ɲɛ, min bɛ kabakow kɛ?"

2. Esayi 6:3 - "Mɔgɔ dɔ pɛrɛnna dɔ wɛrɛ ma k'a fɔ ko: «Seginni Matigi ye senuma, senuma, senuma ye.

Jirali 15.5 O kɔfɛ, ne ye a filɛ, ka seereya fanibugu Alabatosoba da wulilen ye sankolo la.

Seereya fanibugu Alabatosoba da wulila sankolo la.

1. Seereya fanga: An ka maana kantigiw bɛ nɔ bila diɲɛ na cogo min na

2. Sankolo layidu: Yesu ye Alabatosoba da wuli, o kɔrɔ ye min ye an bolo

1. Heburuw 4:14-16 - Kabini o waati, sarakalasebaa kuntigiba dɔ bɛ an fɛ min tɛmɛna sankolow fɛ, Yesu, Ala Denkɛ, an ka an ka jurumu fɔlenw minɛ kosɛbɛ.

2. Heburuw 9:1-3 - Sisan, hali layidu fɔlɔ tun bɛ ni sariyaw ye bato ko la ani dugukolo kan yɔrɔ senuma. Katuguni fanibugu dɔ labɛnna, tilayɔrɔ fɔlɔ, lanpan ni tabali ani Ɲɛnamaya buru tun bɛ min kɔnɔ. A bɛ wele ko Yɔrɔ Senuman.

Jirali 15.6 Mɛlɛkɛ wolonwula bɔra Alabatosoba kɔnɔ, tɔɔrɔ wolonwula bɛ u bolo, u tun bɛ fini sanuman ni fini finmanw don, u disi sirilen bɛ ni sanu cɛsirilan ye.

Mɛlɛkɛ wolonwula bɔra Alabatosoba kɔnɔ ni tɔɔrɔ wolonwula ye.

1. Matigi ka sebaaya: Mɛlɛkɛ wolonwula ka fanga sɛgɛsɛgɛ Jirali 15:6 kɔnɔ

2. Ala ka labɛn: Ka fini jɛman ni sanulama cɛsirilan nafa faamu Jirali 15:6 kɔnɔ

1. Ekisode 28:4 - A na fini senuma don, ka fini senuma don a fari la, ka fini cɛsirilan siri a la, ka fini senuma don a la ; o de kosɔn a na a farisogo ko ji la, ka u don o cogo la.

2. Esayi 61:10 - Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la, ne ni na nisɔndiya ne ka Ala la. katuguni a ye kisili finiw don ne la, a ye tilennenya fini don ne la, i ko kɔɲɔcɛ bɛ a yɛrɛ masiri ni finiw ye, i ko kɔɲɔmuso bɛ a yɛrɛ masiri ni a ka kabakurunw ye.

Jirali 15.7 O wara naani la kelen ye sanu daga wolonwula di mɛlɛkɛ wolonwula ma minnu falen bɛ Ala ka diminya la, min bɛ balo badaa-badaa.

O waraba naani ye sanu daga wolonwula di mɛlɛkɛ wolonwula ma, minnu falen bɛ Ala ka diminya la.

1. Ala sago labatoli kɔlɔlɔw

2. Ala ka hinɛ ni a ka tilennenya

1. Yakuba 1:13-15 - Mɔgɔ si man kan ka kɔrɔbɔ ka kojugu kɛ, katuguni Ala tɛ se ka kɔrɔbɔ kojugu fɛ ani ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ si kɔrɔbɔ.

2. Heburuw 4:15-16 - Yesu b an ka barikantanya faamu, katuguni an b krbn minnu b, a ye olu b k, o bɛɛ n’a ta, a ma jurumu kɛ.

Jirali 15.8 Alabatosoba fa sisi la ka bɔ Ala nɔɔrɔ ni a ka sebaaya la. Mɔgɔ si ma se ka don Alabatosoba kɔnɔ, fo mɛlɛkɛ wolonwula ka tɔɔrɔ wolonwula ka dafa.

Alabatosoba falen sisi la ka bɔ Ala nɔɔrɔ ni a ka sebaaya la, mɔgɔ si ma se ka don fo mɛlɛkɛ wolonwula ka tɔɔrɔ wolonwula ka dafa.

1. Ala ka sebaaya tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ, wa a tɛ se ka bali

2. Ala ka lasɔminiw kanbaliya nɔ minnu bɛ sɔrɔ

1. Zaburu 29:10 - "Matigi sigilen bɛ masasigilan kan sanjiba kan, Matigi sigilen bɛ masasigilan ye fo abada."

2. Esayi 59:2 - "Nka aw ka tilenbaliyaw ye faranfasi don aw ni aw ka Ala cɛ, aw ka jurumuw y'a ɲɛda dogo aw la walisa a kana mɛnni kɛ."

Jirali 16 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni wɔɔrɔnan ye, wa a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ Ala ka diminya daga wolonwula bɔli kan, o min bɛ na ni kiritigɛ juguw ye mɔgɔ minnu banna a la.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni mɛlɛkɛ fɔlɔ y’a ka daga bɔn dugukolo kan, o bɛ na ni joginda dimimanw ye minnu bɛ waraba taamasiyɛn ta ani minnu bɛ a ja bato (Jirali 16:2). Mɛlɛkɛ filanan y’a ka daga bɔn kɔgɔji la, k’a tigɛli kɛ joli ye i n’a fɔ mɔgɔ salen ta. Kɔgɔji kɔnɔ danfɛn ɲɛnama bɛɛ bɛ sa o de kosɔn (Jirali 16:3). Mɛlɛkɛ sabanan b’a ka daga bɔn bajiw ni jibolisiraw la, k’u kɛ joli ye (Jirali 16:4-6). Mɛlɛkɛ dɔ b’a fɔ ko o kiritigɛlaw bɛ kɛ dɔrɔn bawo joli bɔnnaw ka kan ni joli minni ye.

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛ naaninan b’a ka daga bɔn tile kan, ka mɔgɔw jeni ni funteniba ye (Jirali 16:8-9). Hali n’u ye o tɔɔrɔ sɔrɔ, mɔgɔw tɛ sɔn ka nimisa, o nɔ na, u bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ. Mɛlɛkɛ duurunan b’a ka daga bɔn waraba ka masasigilan kan, k’a ka masaya su dibi la. Mɔgɔw b’u nɛnkun ɲimi tɔɔrɔ fɛ nka o bɛɛ n’a ta, u tɛ nimisa u ka kɛwale juguw la (Jirali 16:10-11).

Dakun 3nan: Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan y’a ka daga bɔn Efrate bajiba kan, k’a ja walisa ka masakɛw labɛn ka bɔ kɔrɔn fɛ, u ka ɲɔgɔn lajɛn ka taa Ala kɛlɛ. Jinɛ nɔgɔlen saba minnu bɛ i n’a fɔ wuluw, olu bɛ bɔ jinɛw la minnu bɛ taamashyɛnw kɛ walasa ka mɔgɔw lafili diɲɛ fan bɛɛ la (Jirali 16:12-14). O hakilimaaw bɛ masakɛw lajɛ kɛlɛ kama Harmagedɔn na—o ye taamasyɛn yɔrɔ ye, kɛlɛ laban bɛ kɛ yɔrɔ min na fanga ɲumanw ni fanga juguw cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala kama (Jirali 16:15-16).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni wɔɔrɔ bɛ Ala ka diminya daga wolonwula bɔnli ɲɛfɔ mɔgɔ minnu banna a la. Kiiritigɛlaw ye joginda diminnenw ye, kɔgɔji ni jibɔyɔrɔw jiginni ka kɛ joli ye, funteni jugumanba, dibi don waraba ka masaya kan, ani jinɛw ka nanbara. Hali ni o tɔɔrɔ juguw bɛ mɔgɔw la, mɔgɔw tɛ sɔn ka nimisa ani ka taa a fɛ ka Ala tɔgɔ tiɲɛ. O tilayɔrɔba bɛ labɛnw fana daminɛ kɛlɛ laban kama Harmagedɔn na. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin Ala ka kiritigɛ kan kojugukɛlaw kan minnu tɛ nimisa, ani k’a jira u ka ban kuncɛbaya la ka sɔn Ala ka masabaya ma, ka bɔ u ka sira juguw la.

Jirali 16.1 Ne ye kumakanba dɔ mɛn ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ k’a fɔ mɛlɛkɛ wolonwula ye ko: «Aw ka taa ka Ala ka diminya dagaw bɔn dugukolo kan.»

Kumakanba dɔ bɔra Alabatosoba kɔnɔ, o bɛ mɛlɛkɛ wolonwula bila ka Ala ka diminya dagaw bɔn dugukolo kan.

1. Ala ka diminya: Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw faamuyali

2. Ala ka hinɛ dimi cɛma

1. Romɛkaw 1:18-32 - Ala ka diminya jirala ka bɔ sankolo la hadamadenw ka Ala ɲɛsiranbaliya ni tilenbaliya bɛɛ kama.

2. 2 Piɛrɛ 3:9 - Matigi t’a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b’a fɛ bɛɛ ka nimisa.

Jirali 16:2 Fɔlɔ taara a ka daga bɔn dugukolo kan. Mankanba ni jugumanba dɔ binna waraba taamasyɛn bɛ mɔgɔ minnu kan, ani a ja batobagaw kan.

Mɛlɛkɛ fɔlɔ y’a ka daga bɔn dugukolo kan, ka joginda jugumanba ni dimi jugu lase waraba taamasiyɛn bɛ mɔgɔ minnu na ani a ja batobagaw tɔɔrɔ.

1. Bolobato sɔngɔ: Bolo nkalonmaw batoli kɔlɔlɔw

2. Ala ka kiritigɛ: Ala ka Kuma kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1. Romɛkaw 1:21-23 - Hali ni u tun bɛ Ala dɔn, u ma bonya da a kan i ko Ala, wa u ma barika da a ye, nka u kɛra fu ye u ka miirili la, u dusukun hakilintanw dibi donna. U y’a fɔ ko u ye hakilitigiw ye, u kɛra nalomanw ye, ka Ala sabali nɔɔrɔ falen ni jaw ye minnu bɛ i n’a fɔ hadamaden sataw ni kɔnɔw ni baganw ani fɛn minnu bɛ wuli.

2. Zaburu 119:105 - I ka kuma ye fitinɛ ye ne senw ma, yeelen don ne ka sira kan.

Jirali 16.3 Mɛlɛkɛ filanan y'a ka daga bɔn kɔgɔji kan. A kɛra i ko mɔgɔ salen joli.

Mɛlɛkɛ filanan y’a ka daga bɔn ka kɔgɔji kɛ i n’a fɔ mɔgɔ salen joli, ka ni ɲɛnama bɛɛ faga a kɔnɔ.

1. Ni an banna Ala sago la, o kɔlɔlɔw - Jirali 16:3

2. Ala ka kiri sebaaya - Jirali 16:3

1. Ezekiɛl 32:6 - «I bɛ jigin jamana min na, ne na o jigin ni i joli ye, fo kuluw la. Bajiw na fa aw la.”

2. Zaburu 46:3 - “Hali ni a ji bɛ mankanba bɔ ka yɛrɛyɛrɛ, hali ni kuluw bɛ yɛrɛyɛrɛ a funun fɛ.”

Jirali 16.4 Mɛlɛkɛ sabanan y’a ka daga bɔn bajiw ni jibolisiraw kan. U kɛra joli ye.

Mɛlɛkɛ sabanan y’a ka daga bɔn bajiw ni jibolisiraw kan, k’u yɛlɛma ka kɛ joli ye.

1. Ala ka kiri sebaaya

2. Ji nafa ka bon Bibulu kɔnɔ

1. Ekisode 7:17-21 - Musa ye Nili baji tigɛli kɛ joli ye

2. Zaburu 78:44 - Ala ye sankolo da wuli ka ji di u ma i n’a fɔ dugukolo buguri

Jirali 16.5 Ne ye ji mɛlɛkɛ ka kuma mɛn ko: Matigi, i tilennen don, i tun bɛ yen, i tun bɛ yen, katuguni i ye kiri tigɛ nin cogo la.

Ji mɛlɛkɛ dɔ bɛ Ala tanu a ka tilennenya kosɔn ka kiri tigɛ mɔgɔ juguw kan.

1. Ala ka kiri tilennen - Ka Ala ka tilennenya nafa sɛgɛsɛgɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.

2. Ala ka hinɛ - Baro min bɛ kɛ Ala ka hinɛ ni a ka kiri balansi kan.

1. Rom=kaw 3:23-24 - K'a masɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ ka dɛsɛ Ala nɔɔrɔ la, ka jo sɔrɔ a ka nɛɛma barika la ka kɛ nilifɛn ye, kunmabɔli min bɛ Krisita Yesu la.

2. Zaburu 145:17 - Matigi tilennen don a ka siraw bɛɛ la, a ka ɲi a ka kɛwalew bɛɛ la.

Jirali 16.6 U ye mɔgɔ senumaw ni kiraw joli bɔn, i ye joli di u ma u ka min. sabu u ka kan.»

O tɛmɛsira bɛ kuma mɔgɔ senumaw ni kiraw joli bɔn cogo min na, joli dira u ma u ka min, o b’a jira ko u ka kan ni o ɲangili sugu ye.

1. Tilennenya nafa ka bon: Ala ka kiri tilennenya faamuyali

2. Tɔɔrɔ sɔngɔ: Degun kɔlɔlɔw sɛgɛsɛgɛli

1. Romɛkaw 12:19 - "Ne kanulenw, aw kana aw yɛrɛ hakɛ bɔ abada, nka a to Ala ka diminya ma, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Hakɛɲumandɔn ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.»

2. Zaburu 106:38 - “U ye mɔgɔ jalakibali joli bɔn, u denkɛw ni u denmusow joli, u ye minnu saraka Kanan boliw ye, jamana nɔgɔra u joli fɛ.”

Jirali 16.7 Ne ye dɔ wɛrɛ mɛn ka bɔ sarakabɔlan kan ko: «O cogo la, Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi, i ka kiritigɛlaw ye tiɲɛ ye ani u tilennen don.»

Ala ka kiriw ye tiɲɛ ye ani u tilennen don.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka tiɲɛ kɔnɔ: Ka Ala ka kiritigɛlaw ka tilennenya faamu

2. Ala ka kantigiya: Ka lafiɲɛ a ka kiritigɛ tilennenw na

1. Zaburu 19:9 - Matigi siranya saniyalen don, a bɛ to badaa; Matigi ka sariyaw ye tiɲɛ ye, u tilennen don pewu.

2. Esayi 45:21 - I ka ko fɔ ani k’a jira; u ka ladili kɛ ɲɔgɔn fɛ ! Jɔn de y’o fɔ kabini tuma jan? Jɔn de y’a fɔ ko kɔrɔlen? Yala ne Matigi tun tɛ wa? Ala wɛrɛ tɛ ne kɔ, Ala tilennen ni Kisibaa. mɔgɔ si tɛ ne kɔ.

Jirali 16.8 Mɛlɛkɛ naaninan y’a ka daga bɔn tile kan. Fanga dira a ma ka mɔgɔw jeni ni tasuma ye.

Ala ka kiri ka jugu ani a tilennen don.

1: An man kan ka Ala ka kiri ta nɔgɔya la, nka an ka kan ka an yɛrɛ bila ka dannaya ɲɛnamaya kɛ min bɛ tugu a sago kɔ.

2: Ala ka ɲangili kun ye k’an lasegin a ma ani k’an hakili jigin an mago la ka nimisa ani ka a ka nɛɛma ɲini.

1: Luka 13:3 - ne b'a fɔ aw ye ko ayi; nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki o cogo kelen na.»

2: Romɛkaw 2:5-6 - Nka i dusukun gɛlɛn ni nimisabali kosɔn, i bɛ diminya mara i yɛrɛ ye diminya don na, Ala ka kiritigɛ tilennen bɛna jira tuma min na.

Jirali 16.9 Mɔgɔw jenina ni funteniba ye, u ye Ala tɔgɔ tiɲɛ, min bɛ se ka nin tɔɔrɔw kun na.

Mɔgɔw jenina kosɛbɛ funteniba fɛ, o bɛɛ n’a ta, u banna hali bi ka nɔɔrɔ da Ala kan, se bɛ min ye ka tɔɔrɔw bali.

1. Ala ka sebaaya: An bɛ se k’a dɔn cogo min na ani k’a jaabi cogo min na

2. Farati min b’a la ka ban ka nɔɔrɔ da Ala kan

1. Romɛkaw 1:21-22 - “Hali ni u tun bɛ Ala dɔn, u ma nɔɔrɔ da a kan i ko Ala, u ma barika da a ye, nka u ka miirili kɛra fu ye, u dusukun hakilintanw dibi donna.”

2. Yakuba 4:17 - “O de kosɔn, mɔgɔ min bɛ ko ɲuman dɔn, k’a sɔrɔ a ma o kɛ, o ye jurumu ye.”

Jirali 16:10 Mɛlɛkɛ duurunan y'a ka daga bɔn waraba sigilan kan. A ka masaya tun falen bɛ dibi la. U y'u nɛnkunw ɲimi dimi kosɔn.

Mɛlɛkɛ duurunan y’a ka daga bɔn waraba sigilan kan, ka a ka masaya fa dibi ni dimi na.

1. Wara halakili n’a nɔfɛkow

2. Ala ka sebaaya ni waraba ka sebaaya tɛ kelen ye

1. Yuhana 3:19-20 - "Kiritigɛ ye nin ye: yeelen nana diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔw ye dibi kanu ka tɛmɛ yeelen kan, katuguni u ka kɛwalew tun ka jugu. Katuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kojugu kɛ, o bɛ yeelen koniya, ka o kɛ." kana na yeelen na, walisa a ka kɛwalew kana bɔ kɛnɛ kan.»

2. Daniɛl 7:11-12 - "Ne ye filɛli kɛ o tuma na, ka da a kan, buruju tun bɛ kumaba minnu fɔ. Bagan tɔw ta fan fɛ, u ka fanga bɔra u la, nka u ka ɲɛnamaya janyalen don waati kelen ni waati dɔ kɔnɔ.»

Jirali 16.11 U ye sankolola Ala tɔgɔ tiɲɛ u ka dimi ni u ka joginda kosɔn, u ma nimisa u ka kɛwalew la.

Mɔgɔw banna ka nimisa u ka kɛwalew la hali ni dimi ni jogindabaw tun bɛ u la, ka sankolola Ala tɔgɔ tiɲɛ.

1. Nimisa walima ka halaki: Ni i banna ka nimisa, o kɔlɔlɔw

2. Ala ka hinɛ ni a ka hinɛ Hali n’an ye murutili kɛ

1. Luka 13:3–5, “Ne b’a fɔ aw ye ko ayi! Nka ni aw ma nimisa, aw bɛɛ na halaki.”

2. Romɛkaw 5:8, “Nka Ala b’a yɛrɛ ka kanuya jira an na nin cogo la: K’an to jurumutɔw ye, Krisita sara an kosɔn.”

Jirali 16:12 Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan y'a ka daga bɔn Efrate bajiba kan. A ji jalen don, walisa kɔrɔnfɛla masakɛw ka sira ka labɛn.

Mɛlɛkɛ wɔɔrɔnan y’a ka daga bɔn Efrate baji kan, k’a to a ka ja walisa ka sira labɛn kɔrɔnfɛla masakɛw ye.

1: Ala ye Masakɛ ye ani a bɛ se ka sira tigɛ kungo kɔnɔ.

2: Ka Ala ka barika ni a bilasirali ɲini waati gɛlɛnw na.

1: Esayi 43:19 - «A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ. sisan a bɛ bɔ, aw t'a dɔn wa? Ne na sira dabɔ kungokolon kɔnɔ ani bajiw kungokolon kɔnɔ.

2: Esayi 41:10 - «Aw kana siran, katuguni ne bɛ aw fɛ. Aw kana siran, katuguni ne de ye aw ka Ala ye. Ne na barika don i la, ne na i dɛmɛ, ne na i dɛmɛ ni ne kininbolo tilennen ye.”

Jirali 16:13 Ne ye jinɛ saniyalen saba ye minnu bɛ i ko sagaw, olu bɔra sa da la ani waraba da la ani kira nkalontigɛla da la.

Sa ni waraba ani kira nkalontigɛla ye jinɛ nɔgɔlen saba bila i ko sagaw.

1: An ka kan k’an janto juguya nɔfɛ min bɛ se ka na mɔgɔ minnu fɛ, dannaya tɛ minnu na.

2: An ka kan k’a dɔn farati minnu bɛ nanbara la ani kalansira nkalonmaw bɔyɔrɔw.

1: Efesekaw 6:12 - An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni faamaw ye, ni faamaw ye, ni diɲɛ fangatigiw ye nin dibi in kan, ni juguya fanga hakilimaw ye sankolo yɔrɔw la.

2: 1 Piɛrɛ 5:8 - Aw ka hakili sigi; aw ka aw janto aw yɛrɛ la. I jugu jinɛ bɛ yaala-yaala i n’a fɔ waraba mankanba, ka mɔgɔ ɲini min bɛna a dun.

Jirali 16.14 U ye jinɛw niw ye, minnu bɛ kabakow kɛ, minnu bɛ taa dugukolo ni diɲɛ bɛɛ masakɛw fɛ, ka u lajɛ Ala Sebaayabɛɛtigi ka donba kɛlɛ la.

Jinɛw hakiliw bɛ ka kabakow kɛ walasa ka dugukolo ni diɲɛ bɛɛ masakɛw lajɛ ka taa Ala Sebaayabɛɛtigi ka donba kɛlɛ la.

1. Aw kana aw lafili jinɛ ka kabakow fɛ, katuguni u bɛ na ni halakili ye.

2. An ka kan ka labɛn Ala Sebaayabɛɛtigi ka donba kama, ka jɔ jinɛ ka nanbara kɛlɛ.

1. Efesekaw 6:10-17 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2. 2 Kɔrɛntekaw 11:14 - Sabu hali Sitanɛ b’a yɛrɛ kɛ yeelen mɛlɛkɛ ye.

Jirali 16.15 A filɛ, ne bɛ na i ko son. Mɔgɔ min bɛ kɔlɔsili kɛ ka a ka finiw mara, o ye dubaden ye, walisa a farilankolon kana taama, k'a maloya ye.

Yesu Krisita bɛ lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ u ka finiw kɔlɔsi ani k’u mara, olu bɛna dugawu sɔrɔ, k’a sɔrɔ minnu tɛ o kɛ, olu na maloya.

1. "Kanminɛli dugawu: An yɛrɛ kɔlɔsili diɲɛ sira tiɲɛnen kɔnɔ".

2. "Lakanali layidu: Ka to i ɲɛ na ɲɛnamaya kantigi kɔnɔ".

1. Matiyu 24:43 - "Nka nin faamu: Ni sotigi tun y'a dɔn son nana waati min na, a tun tɛna a to ka don a ka so kɔnɔ."

2. Talenw 6:27 - "Mɔgɔ bɛ se ka tasuma ta a disi kɛrɛfɛ, a ka finiw tɛ jeni wa?"

Jirali 16.16 A ye u lajɛ yɔrɔ dɔ la min bɛ wele Heburukan na ko Harmagedɔn.

Jirali 16:16 la, a fɔra ko Ala bɛna mɔgɔw lajɛ yɔrɔ dɔ la min bɛ wele ko Harmagedɔn.

1. Harmagedɔn nali: I ka kan ka min dɔn

2. Ka Harmagedɔn labɛn: Ala ye labɛn min kɛ laban waati kama

1. Esayi 34:1-17 - Ala ka kiritigE siyaw kan

2. Joɛl 3:2 - Ala ye siyaw lajɛ kɛlɛ kama Josafati kɔji la

Jirali 16.17 Mɛlɛkɛ wolonwulanan y'a ka daga bɔn fiɲɛ la. Mankanba bɔra sankolo Alabatosoba kɔnɔ ka bɔ masasigilan kan ko: «A kɛra.»

Mɛlɛkɛ wolonwulanan y’a ka daga bɔn fiɲɛ na, kumakanba dɔ bɔra sankolo masasigilan kan k’a fɔ ko a kɛra.

1. Ala kan fanga - Ala ka kumaw fanga sɛgɛsɛgɛ

2. A kɛra kɔrɔ - A kɔrɔ faamuyali ka ban pewu

1. Zaburu 29:3-4 - Matigi kan bɛ ji sanfɛ; nɔɔrɔ Ala, Matigi, bɛ sanpɛrɛn ji caman kan. Matigi kan bɛ se ka kɛ; Matigi kan falen bɛ bonya la.

2. Esayi 40:8 - Bin bɛ ja, a falen bɛ tunun, nka an ka Ala ka kuma bɛna to badaa.

Jirali 16.18 Kumakanw ni sanpɛrɛnw ni sanpɛrɛnw bɔra. dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɛra, min ma kɛ kabini hadamadenw tun bɛ dugukolo kan, dugukolo yɛrɛyɛrɛba min tun ka bon ten.

Dugukolo ye dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ sɔrɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ.

1: Ala de bɛ kuntigiya la, hali ni tiɲɛni ni ɲagami bɛ yen.

2: ɲagami cɛma, Ala bɛ yen hali bi an fɛ.

1: Esayi 28:2 “A filɛ, Matigi bɛ ni mɔgɔ ye min barika ka bon, a barika ka bon. i n’a fɔ sanbɛlɛ, sanfiɲɛba min bɛ mɔgɔ halaki, i n’a fɔ sanfiɲɛba min falen bɛ ji la, a b’u fili dugukolo kan n’a bolo ye.”

2: Esayi 43:2 “Ni aw tɛmɛna ji la, ne na kɛ aw fɛ. Bajiw cɛma, u tɛna fa aw ma.» Ni aw bɛ taama tasuma cɛma, aw tɛna jeni, tasuma tɛna aw jeni.”

Jirali 16.19 Duguba tila tila tila saba ye, siyaw ka duguw binna, Babilonɛba hakili jiginna Ala ɲɛ kɔrɔ, ka a ka diminya juguman diwɛn jifilen di a ma.

Duguba tilalen don yɔrɔ saba la ani siyaw ka duguw binna, Ala hakili jigira Babilonɛ na, o min ye a ka diminya jifilen di a ma.

1. Ala ka diminya: Babilonɛ ka kiri faamuyali

2. Jugu min bɛ a kɔnɔ: Ka kuncɛbaya ni namara faratiw dɔn

1. Esayi 13:9-11 - A filɛ, Matigi ka don bɛ na, a ka jugu ni diminya ni dimi jugu ye, ka jamana lakolon, a na jurumutw halaki a kɔnɔ.

10 Sankolo dolow ni u dolow tɛna u yeelen bɔ, tile na dibi don a bɔtɔ, kalo tɛna a yeelen bɔ.

11 Ne na diɲɛ ɲangi u ka kojugu kosɔn, ka mɔgɔ juguw ɲangi u ka tilenbaliya kosɔn. Ne na kuncɛbaw ka kuncɛbaya dabila, ka mɔgɔ juguw ka kuncɛbaya dɔgɔya.

2. Jeremi 25:15-17 - Matigi Israɛl ka Ala y'a fɔ ne ye nin cogo la. I ka nin diminya diwɛn jifilen ta ne bolo, ka siyaw bɛɛ, ne bɛ i ci minnu ma, k'o min.

16 Ne bɛna npan min ci u cɛma, u na minni kɛ, u na jɔrɔ ka dimi.

17 O kɔ, ne ye jifilen ta Matigi bolo ka siyaw bɛɛ min.

Jirali 16:20 Gun bɛɛ bolila ka taa, kuluw ma sɔrɔ.

Gunw ni kuluw tununna tuma min na mɛlɛkɛ wolonwulanan y’a ka diminya daga bɔn.

1. Matigi ka diminya: Tuma min na Mɛlɛkɛ wolonwulanan y’a ka daga bɔn

2. Gunw ni kuluw minnu bɛ tunun: Ala ka kiritigɛ taamasyɛn

1. Esayi 13:9-13 - A filɛ, Matigi ka don bɛ na, ni juguya ye, ni diminya ni dimi jugu ye, ka jamana kɛ lakolon ye, ka a jurumutɔw halaki a la.

2. Esayi 24:1-6 - Matigi na dugukolo kɛ lankolon ye ka a kɛ fɛn tiɲɛnen ye, ka a wuli ka a kɔnɔmɔgɔw jɛnsɛn.

Jirali 16.21 Sanbɛlɛba dɔ nana ka bɔ sankolo la ka na mɔgɔw kan, kabakurun kelen-kelen bɛɛ girinya bɛ se talan kelen ma. Katuguni o tɔɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ.

Sanbɛlɛba dɔ binna ka bɔ san fɛ, o kɛra sababu ye ka mɔgɔw bila ka Ala tɔgɔ tiɲɛ a juguya kosɔn.

1. Ala ka sebaaya: Sanbɛlɛ bonya Jirali 16:21 kɔnɔ

2. Ala tɔgɔ tiɲɛni kɔlɔlɔ: Mun na cɛw ye Ala tɔgɔ tiɲɛ Jirali 16:21 kɔnɔ

1. Zaburu 18:12-14 - A y’a ka bɛlɛkisɛw ci ka juguw jɛnsɛn, sanpɛrɛn belebelebaw ani k’u tiɲɛ. Kɔgɔji kɔw bɔra kɛnɛ kan ani dugukolo jusigilanw bɔra kɛnɛ kan i ka kɔrɔfɔ kosɔn, Matigi, ninakili fiyɛli fɛ ka bɔ i nugu la.

2. Job 38:22-23 - “Aw donna nɛnɛ marayɔrɔw la wala aw ye sanbɛlɛ marayɔrɔw ye, ne bɛ minnu mara gɛlɛya waatiw kama, kɛlɛ ni kɛlɛ donw kama wa?

Jirali 17 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni wolonwulanan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye labanko kow kan. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin muso gundo dɔ ɲɛfɔli n’a kiritigɛ kan, min bɛ wele ko Babilonɛba, ka fara waraba kan, a bɛ min kan.

Dakun fɔlɔ: Yuhana taara ni Ni Senu ye ka taa muso dɔ sigilen ye wara bilenman dɔ kan, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ min na. Muso bɛ fini cɛɲiw don ani a masirilen don ni sanu ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ani perlew ye (Jirali 17:3-4). Sanu jifilen dɔ b'a bolo min falen bɛ fɛn haramulenw na, wa a y'a sɛbɛn a ɲɛda la ko: "Gundo, Babilonɛba, jatɔmusow ni dugukolo haramulenw ba" (Jirali 17:5). Muso bɛ duguba dɔ jira min bɛ masakɛw ni siyaw kunna.

Dakun 2nan: Mɛlɛkɛ dɔ y’a ɲɛfɔ Yuhana ye ko kunkolo wolonwula bɛ kulu wolonwula fila bɛɛ jira, muso sigilen bɛ minnu kan—o ye politiki fanga taamasyɛn ye—ani masakɛ walima masaya wolonwula. Duuru binna, kelen bɛ fanga la sisan, dɔ wɛrɛ ka kan ka na waati kunkurunnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka halaki (Jirali 17:9-11). Biɲɛ tan bɛ masakɛ tan jira minnu bɛna fanga sɔrɔ lɛrɛ kelen kɔnɔ waraba kɛrɛfɛ. U na kɛlɛ kɛ Ala fɛ nka a laban na, a bɛna se sɔrɔ u kan (Jirali 17:12-14).

Dakun 3nan: Mɛlɛkɛ y’a jira ka t’a fɛ ko o masakɛw bɛna wuli Babilonɛ kama—muso—ka a halaki pewu. Ala b’a bila u dusukun na walisa k’a sagonata tiimɛ, a kɛtɔ k’u bila ka nin nkalon sigicogo kɔniya (Jirali 17:16-18). Sapitiri bɛ kuncɛ ni a ɲɛfɔcogo ye cogo min na nin duguba in — Babilonɛ — bɛ jate juguya jiracogo ye. O b’a jira alako ta fan fɛ nɔgɔlenya, bolibato, jogoɲumanya, sɔrɔko nafabɔ, ani tɔɔrɔ min bɛ dannabaaw kan. A halakili b’a jira ko Ala bɛ kiri tigɛ sigida bɛɛ kan minnu b’a kɛlɛ.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni wolonwula bɛ muso gundo dɔ jira min bɛ wele ko Babilonɛba, min bɛ duguba dɔ taamasyɛn min bɛ masakɛw ni jamanaw mara. A jiralen bɛ iko a sigilen bɛ waraba bilenman dɔ kan, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ min na. Sapitiri b’a jira ko muso bɛ alako ta fan fɛ tiɲɛni jira ani ko juguya suguya caman bɛ a la. Mɛlɛkɛ bɛ kunkolo wolonwula, kuluw, masakɛw ani biɲɛ wolonwula taamasyɛn ɲɛfɔ, k’a jira ko politiki fanga sigicogo minnu bɛ bɛn Ala ma. A laban na, o sigidaw bɛ Babilonɛ kɛlɛ ani k’a halaki Ala ka ɲɛminɛli kɔrɔ. Nin tilayɔrɔba bɛ Ala ka kiri tigɛ juguya kan, ka diɲɛ fanga minnu bɛ Ala ka masaya kɛlɛ, olu ka nanbarako jira.

Jirali 17.1 Mɛlɛkɛ wolonwula minnu tun bɛ ni daga wolonwula ye, olu dɔ nana ka kuma ne fɛ. Jatɔmusoba min sigilen bɛ ji caman kan, ne na o kiritigɛ jira i la.

Mɛlɛkɛ dɔ kumana Jirali sɛbɛnbaga fɛ, k’a fɔ a ye ko a ka na jatɔmuso belebeleba ka kiritigɛ lajɛ min sigilen bɛ ji caman kan.

1. Bololabaara Tiɲɛni Ni A kɔlɔlɔw

2. Jatɔya min bɛ kɛ Alako ta fan fɛ, o juguya

1. Esayi 1:21-23

2. Ezekiɛl 16:15-43

Jirali 17:2 Dugukolo kan masakɛw ye jatɔya kɛ ni olu ye, ka dugukolo sigibagaw dɔ min a ka jatɔya diwɛn na.

Dugukolo kan masakɛw ye jatɔya kɛ alako ta fan fɛ ni fɛn jugu dɔ ye, o kɛra sababu ye dugukolo sigibagaw ye dɔlɔ min a ka fanga fɛ.

1. Farati min bɛ jatɔya la Alako ta fan fɛ

2. Jurumu bɛ nɔ min bila mɔgɔ la

1. Yakuba 1:14-15 - “Nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ ni a nege bɛ a lafili. O kɔ, nege ni a kɔnɔma donna, o bɛ jurumu bange, jurumu ni a bonyalen don, a bɛ saya bange.”

2. Ntalenw 23:29-35 - “Bɔnɛ bɛ jɔn na? Dusukasi bɛ jɔn na? Kɛlɛ bɛ jɔn na? Jɔn de ye ŋunan? Joginni bɛ jɔn na k’a sɔrɔ kun tɛ? Ɲɛ bilenni bɛ jɔn na? Minnu bɛ mɛn diwɛn ko la; minnu bɛ taa diwɛn ɲagaminen lajɛ. Aw kana diwɛn lajɛ ni a bilennen don, ni a bɛ manamana jifilen kɔnɔ ka jigin ka ɲɛ. A laban na, a bɛ kinni kɛ i n’a fɔ sa, ka sɔgɔsɔgɔ i n’a fɔ wuluwulu. I ɲɛ na fɛn kabakomaw ye, i dusukun na kuma juguw fɔ.”

Jirali 17:3 A ye ne ta ni hakili la ka taa kungokolon kɔnɔ, ne ye muso dɔ sigilen ye wara bilenman dɔ kan, a falen bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛni tɔgɔw la, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ a la.

Yuhana taara ni a ye yelifɛn dɔ la ka taa kungokolon kɔnɔ, a ye muso dɔ ye yen min tun bɛ waraba bilenman dɔ kan, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ min na, tɔgɔjugu tɔgɔw falen bɛ a la.

1. Bolobato faratiw: Jirali 17 sɛgɛsɛgɛli

2. Ala tɔgɔ tiɲɛ ani bato nkalonma: Lakɔlɔsili min bɔra Jirali 17 la

1. Zaburu 97:7 (KJV): "Mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ja sɛgɛsɛgɛlenw ye, minnu bɛ u yɛrɛ bonya boliw la, olu bɛɛ ka maloya.

2. Romɛkaw 1:21-25 (KJV): "Katuguni u ye Ala dɔn tuma min na, u ma bonya da a kan i ko Ala, u ma barika da a ye, nka u kɛra fu ye u hakili la, u dusukun nalonma dibi donna. U y'a fɔ ko u ye o ye." hakilitigiw, u kɛra nalomanw ye, ka Ala tolibali nɔɔrɔ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ tolilen ja ye, ani kɔnɔw ni bagan sen naani ani fɛnɲɛnamaw , ka u yɛrɛ farikolo bonya u ni ɲɔgɔn cɛ: U ye Ala ka tiɲɛ Changé ka kɛ nkalon ye, ka danfɛn bato ani ka baara kɛ a ye ka tɛmɛ Dabaga kan, min ye dugawu sɔrɔ badaa. Amiina.

Jirali 17:4 Muso tun ye fini bilenman ni bilenman don, a tun masirilen don ni sanu ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ni perlew ye, sanu jifilen tun b’a bolo min falen bɛ ko haramulenw ni a ka jatɔya nɔgɔlenw na.

Muso tun ye fini cɛɲiw ni biyew don, a tun bɛ jifilen dɔ minɛ, a ka jurumuw tun bɛ min kɔnɔ.

1. Diɲɛ negew ka nafantan

2. Farati min bɛ bolibato la

1. Yakuba 4:4 - "Aw jatɔyakɛlaw, yala aw t'a dɔn ko teriya ni diɲɛ ye, o kɔrɔ ye ka Ala juguya wa? O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ b'a sugandi ka kɛ diɲɛ teri ye, o bɛ kɛ Ala jugu ye."

2. 1 Yuhana 2:15-17 - "Aw kana diɲɛ kanu wala diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, Fa kanuya tɛ u la. Katuguni diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ—farisogo nege, farisogo nege ɲɛw nege, ani ɲɛnamaya kuncɛbaya—o tɛ bɔ Fa la, nka a bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ ni a negew bɛ tɛmɛn, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala sago kɛ, o bɛ balo badaa-badaa."

Jirali 17:5 Tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a ɲɛda la ko: Gundo, BABILON BƐBA, JƆNKƆW ni dugukolo haramulenw ba.

Jirali 17:5 bɛ kuma muso dɔ kan, tɔgɔ gundo dɔ sɛbɛnnen bɛ a ɲɛda la, o tɔgɔ ye ko "Babilonɛba, jatɔmusow ni dugukolo haramulenw ba".

1. Babilonɛba gundo: Tɔgɔ nafa sɛgɛsɛgɛli

2. Dugukolo ka ko haramulenw: Babilonɛ ye nɔ min bila diɲɛ kɔnɔ, o sɛgɛsɛgɛli

1. Ntalenw 7:6-27 - Ladilikanw ka ɲɛsin jatɔmuso ma

2. Esayi 47:1-15 - Babilonɛ kiritigɛ a ka kuncɛbaya ni a ka kuncɛbaya kosɔn

Jirali 17:6 Ne ye muso ye min ye dɔlɔminna ye ni mɔgɔ senumaw joli ye, ani Yesu ka martiriw joli la, ne y'a ye tuma min na, ne kabakoyara kosɛbɛ.

Muso min bɛ Jirali 17 la, o bɛ ye ka dɔlɔ min ni Yesu ka mɔgɔ senumaw ni a ka martiriw joli ye.

1. Krisita ka sebaaya: Mɔgɔ senumaw ni Martyrs bɛ sira jira an na cogo min na

2. Tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ: Mɔgɔ senumaw ni martiriw joli lajɛ

1. Romɛkaw 8:17-19 - An ni Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw don, ni an ni a tɔɔrɔla, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ a fɛ.

2. Heburuw 12:1-3 - O de kosɔn, ikomi an lamininen don ni seerew sankaba belebele ye, an ka an yɛrɛ bɔ girinya bɛɛ la ani jurumu min nɔrɔlen bɛ kosɛbɛ, ani an ka boli ni timinandiya ye siya min sigilen bɛ ka kɔn an.

Jirali 17.7 Mɛlɛkɛ y'a fɔ ne ye ko: «Mun na i kabakoyara? Muso ni waraba min bɛ a ta, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ min na, ne na o gundo fɔ i ye.

Nin tɛmɛsira bɛ muso ni waraba dɔ ka gundo jira, kunkolo wolonwula ni biɲɛ tan bɛ minnu na.

1. Ala ka gundo jirali: Jirali 17:7 nafa faamuyali

2. Jirali ka sebaaya: Ka Ala sagonata da wuli an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

1. Esayi 25:1 - «Matigi, e ye ne ka Ala ye. Ne na aw kɔrɔta; Ne na i tɔgɔ tanu, katuguni i ye kabako kow kɛ, labɛn minnu dabɔra ni kɔrɔlen ye, u ye kantigiya ni tiɲɛ ye.”

2. Zaburu 25:14 - “Matigi ka gundo bɛ a ɲɛsiranbagaw de bolo, a na a ka layidu jira u la.”

Jirali 17:8 I ye wara min ye, o tun b yen, a t yen. U na wuli ka bɔ dingɛ dunba kɔnɔ ka taa halakili la, dugukolo kan sigibagaw na kabakoya, minnu tɔgɔ ma sɛbɛn ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ kabini diɲɛ daminɛ, ni u ye waraba ye min tun bɛ yen, ani tɛ, hali o bɛɛ la, a bɛ ten.

Wara min ye Yuhana ye Jirali kitabu la, o na wuli ka bɔ dingɛ dunba kɔnɔ, ka mɔgɔ minnu tɔgɔw ma sɛbɛn ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, o bɛna a ye, o bɛna u kabakoya.

1. "Wara min tun bɛ yen ani min ma kɛ fɔlɔ".

2. "Wara ka kabako".

1. Daniɛl 7:7-8, “O kɔfɛ, ne ye sufɛ yelifɛnw ye, ka waraba naaninan ye, siranba ni siranba, barika ka bon kosɛbɛ. Nɛgɛ ɲinw tun ka bon a la, a tun bɛ fɛn tolenw dun ka tigɛtigɛ, ka tolenw sennasan ni a senw ye. Biɲɛ tan tun b'a la. Ne ye biɲɛw lajɛ, ka a filɛ, burufitini wɛrɛ bɔra u cɛma, biɲɛ fɔlɔ saba tun bɛ o ɲɛfɛ, ɲɛw tun bɛ i n'a fɔ hadamaden ɲɛw, ani a da bɛ kumabaw fɔ.”

2. Efesekaw 1:4, “A ye an sugandi ale la cogo min na sani diɲɛ ka sigi, walisa an ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, jalakibaliw ka kɛ a ɲɛ kɔrɔ kanuya la.”

Jirali 17.9 Hakilitigiya bɛ min na, o filɛ nin ye. Kunkolo wolonwula ye kulu wolonwula ye, muso sigilen bɛ minnu kan.

Kunkolo wolonwula minnu bɛ Jirali 17:9 la, olu ye kulu wolonwula ye, muso sigilen bɛ minnu kan.

1. Jirali kuluw: Jirali 17:9 kalan

2. Hakilitigiya min bɛ Jirali kitabu kɔnɔ: Ala ka ɲɛminɛli bɛ se ka sɔrɔ cogo min na

1. Zaburu 125:1 - “Mɔgɔ minnu bɛ u jigi da Matigi kan, olu bɛ i ko Siyɔn kulu, min tɛ se ka lamaga, nka a bɛ to badaa.”

2. Esayi 12:2 - «Ala ye ne kisili ye. Ne na da a la, ne tɛna siran; katuguni Matigi Ala ye ne ka fanga ni ne ka dɔnkili ye. Ale fana kɛra ne ka kisili ye.”

Jirali 17:10 Masakɛ wolonwula bɛ yen, duuru binna, kelen bɛ yen, tɔ kelen ma na fɔlɔ. Ni a nana, a ka kan ka to yɔrɔ surun dɔ la.

Jirali 17:10 tɛmɛsira in bɛ kuma masakɛ wolonwula kan, minnu duuru binna kaban, kelen ɲɛnama don, tɔ kelen ma na fɔlɔ, wa a bɛna masaya kɛ waati dɔɔnin dɔrɔn de kɔnɔ.

1. Hadamaden ka fanga tɛmɛnen: An ka kan ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na an ka banbali yeelen na

2. Ala ka Masaya: Ka i jigi da Matigi kan walisa ka hɛrɛ ni dususalo banbali sɔrɔ

1. Esayi 40:6-8 - "Mɔgɔ bɛɛ bɛ i ko bin, u nɔɔrɔ bɛɛ bɛ i ko foro falenw, bin bɛ ja, falen bɛ bin, nka an ka Ala ka kuma bɛ to badaa.

2. Yakuba 4:14 - "Mun na, i yɛrɛ t'a dɔn sini min bɛna kɛ. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? I ye sisi ye min bɛ bɔ dɔɔnin, ka tila ka tunun."

Jirali 17.11 Wara min tun b yen, ni o t yen, o ye 8nan ye, a ye wolonwula la, ka taa halaki.

Wara min tun bɛ yen, wara min tɛ yen, o ye 8nan ye, a bɛ wolonwula cɛma, a bɛ taa halakili la.

1. Wara ni halakili: Jirali 17:11 nafa faamuyali

2. Wara 8nan: Jirali 17:11 kalan

1. Matiyu 25:41 — “O tuma na fɛ, a na a fɔ a kininfɛmɔgɔw ye ko: ‘Aw dangalenw, aw ka bɔ ne la ka taa tasuma banbali la, min labɛnna Sitanɛ ni a ka mɛlɛkɛw ye.”

2. Daniɛl 7:11— “O tuma la, ne ye kumaba minnu fɔ, ne ye olu filɛ. N y'a filɛ tuma min na, waraba fagara, a su halakira ka don tasuma na.”

Jirali 17.12 I ye biɲɛ tan minnu ye, olu ye masakɛ tan ye, minnu ma masaya sɔrɔ fɔlɔ. Nka aw ka fanga sɔrɔ i ko masakɛw lɛrɛ kelen ni wara ye.

O tɛmɛsira bɛ masakɛ tan ɲɛfɔ minnu ma masaya sɔrɔ fɔlɔ, nka u bɛna fanga sɔrɔ masakɛw ye waraba kɛrɛfɛ lɛrɛ kelen kɔnɔ.

1. Masakɛw ka sebaaya: Kuntigiya sɔrɔli kɔrɔ faamuyali

2. Kuntigiya min bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ: Ala ka masabaya bɛ kuntigiya kɛ cogo min na

1. Daniɛl 7:17-18 - «Nin waraba belebeleba naani ye masakɛ naani ye, minnu na wuli ka bɔ dugukolo kan. Nka Kɔrɔtalenba ka mɔgɔ senumaw na masaya minɛ, ka masaya minɛ badaa-badaa.”

2. Romɛkaw 13:1-2 - “Mɔgɔ bɛɛ ka kolo fanga kɔrɔbaw kɔrɔ. K'a masɔrɔ sebaaya foyi tɛ Elohim fɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sebaaya kɛlɛ, o bɛ Ala ka laadalakow kɛlɛ.

Jirali 17.13 O mɔgɔw hakili ye kelen ye, u na u ka sebaaya ni u ka fanga di wara ma.

Mɔgɔ minnu hakilina ye kelen ye, olu b’u ka fanga n’u ka fanga di wara ma.

1. Kelenya fanga - an jɛlen bɛ se ka fɛnbaw sɔrɔ cogo min na, n’an y’an kelen-kelen bɛɛ ka fanga n’an fanga di ɲɔgɔn ma.

2. Wara min bɛ an kɔnɔ - cogo min na ka an yɛrɛ di an yɛrɛ negew ma, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an bin.

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. Matiyu 6:24 - "Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye, katuguni a na kelen koniya ka tɔ kelen kanu, walima a na a yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. Aw tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari ye."

Jirali 17.14 U na kɛlɛ kɛ ni Sagaden ye, Sagaden na se sɔrɔ u kan, katuguni a ye matigiw Matigi ye, ani masakɛw ka masakɛ.

Sagaden na se sɔrɔ juguw bɛɛ kan, katuguni a ye matigiw Matigi ye ani masakɛw ka Masakɛ, ani minnu bɛ a fɛ, olu welelen don, u sugandira, u ye kantigiw ye.

1: Fanga si tɛ yen min ka bon ni an Matigi ye, wa mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ, olu bɛ se ka da a la ko a bɛna a lakana.

2: An Matigi ye matigiw Matigi ye ani masakɛw ka Masakɛ, wa mɔgɔ minnu bɛ tugu a kɔ, olu bɛ wele, mɔgɔ sugandilenw, ani kantigiw.

1: Esayi 41:10 - I kana siran; katuguni ne bɛ i fɛ. katuguni ne ye i ka Ala ye, ne na barika don i la. ɔwɔ, ne na i dɛmɛ; ɔwɔ, ne na i dɛmɛ ni ne ka tilennenya kininbolo ye.

2: Josue 1:9 - Ne ma ci fɔ i ye wa? I ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya ɲuman sɔrɔ; I kana siran, i kana siran, katuguni i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, Matigi i ka Ala bɛ i fɛ.»

Jirali 17.15 A ko ne ma ko: I ye ji minnu ye, jatɔmuso sigilen bɛ yɔrɔ min na, olu ye siyaw ni jamaba ni siyaw ni kan caman ye.

Ji minnu bɛ ye Jirali 17:15 la, olu bɛ diɲɛ siyaw, jamaba, siyaw ani kanw danfaralenw taamasyɛn.

1. Ala ka hinɛ bɛ bɛɛ la: Hakilijagabɔ Jirali 17:15 kan

2. Ladamu danfaralenw faamuyali: Jirali 17:15 kalan

1. Zaburu 86:9 - I ye siya minnu da, olu bɛɛ na na i ɲɛ kɔrɔ, Matigi; u na nɔɔrɔ lase i tɔgɔ ma.»

2. Kɛwalew 17:26 - A ye siyaw bɛɛ da ka bɔ mɔgɔ kelen na, walisa u ka sigi dugukolo bɛɛ kan. ani a y'u ka waati latigɛlenw taamasiyɛn tariku kɔnɔ ani u ka jamanaw dancɛw.

Jirali 17.16 I ye biɲɛ tan minnu ye waraba kan, olu na jatɔmuso koniya, ka a kɛ farilankolon ye, ka a sogo dun ka a jeni tasuma la.

Wara biɲɛ tan na jatɔmuso kɔniya ka a halaki, k'a sogo dun ka a jeni ni tasuma ye.

1. Koniya lakika bɛ bɔ jurumu ni a halakili kɔlɔlɔw la.

2. An ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛn ani an ka kɛwalew bɛ na ni kɔlɔlɔ ye.

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn fu ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Yakuba 4:14 - O bɛɛ n'a ta, aw t'a dɔn sini bɛna na ni min ye. I ka ɲɛnamaya ye mun ye? Sabu i ye sisi ye min bɛ bɔ waati dɔɔnin kɔnɔ ka sɔrɔ ka tunun.

Jirali 17.17 K'a masɔrɔ Ala ye a sago dafa, ka bɛn, ka u ka masaya di wara ma, fo Ala ka kumaw ka dafa.

Kuntigiya dira waraba ma masayaw kunna fo Ala sago ka dafa.

1. Ka Ala ka kuntigiya laban ni a sago faamu

2. A nafa ka bon ka kolo Ala sago ye

1. Matiyu 6:10 - "I ka masaya ka na, i sago ka kɛ dugukolo kan i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na."

2. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

Jirali 17.18 I ye muso min ye, o ye o duguba ye, min be masaya la dugukolo kan masakɛw kan.

Muso min bɛ yeli la, o ye duguba taamasyɛn ye min bɛ masaya kɛ dugukolo kan masakɛw kan.

1: Ala ka Masaya Siyaw kan

2: Egilisi ka kɔrɔtalenba

1: Daniɛl 7:27 - Masaya ni masaya ani masaya bonya min bɛ sankolo bɛɛ kɔrɔ, o na di Kɔrɔtalenba ka mɔgɔ senumaw ma, minnu ka masaya ye masaya banbali ye, ani masaya bɛɛ na baara kɛ Aw ka a kan minɛ.

2: Zaburu 2:10-12 - O de kosɔn, aw ka kɛ hakilitigiw ye sisan, aw masakɛw. Aw ka baara kɛ Matigi ye ni siran ye, ka ɲagali ni yɛrɛyɛrɛ ye. Aw ka Denkɛ susu, walisa a kana dimi, aw ka halaki ka bɔ sira kan, k'a sɔrɔ a ka diminya manana dɔɔni. Minnu b'u jigi da a kan, olu bɛɛ ye dubadenw ye.

Jirali 18 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni segin ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ Babilonɛba binni ni a ka kiri kan, o min bɛ sigicogo tiɲɛnen ni bolibato taamasyɛn ye, min bɛ Ala kɛlɛ.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni mɛlɛkɛ dɔ jigintɔ ye ka bɔ sankolo la, k’a fɔ ni kanba ye ko Babilonɛ binna. O weleweleda b’a halakili laseli kɛ ani k’a jira ko a kɛra jinɛw sigiyɔrɔ ye, jinɛ nɔgɔlen bɛɛ ka sigiyɔrɔ, ani kɔnɔ nɔgɔlen bɛɛ ka so (Jirali 18:2). Siyaw lafilila a ka subagaya, a ka jogo juguw, ani a ka nafolomafɛnw na (Jirali 18:3). Kumakan wɛrɛ bɛ bɔ sankolo la, o bɛ Ala ka mɔgɔw wele u ka bɔ Babilonɛ walisa u kana u sen don a ka jurumuw la, wala u kana u sen don a ka tɔɔrɔw la (Jirali 18:4-5).

Dakun 2nan: Sapitiri bɛ nafoloba ni fɛnɲɛnɛmaba ɲɛfɔ min bɛ Babilonɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Jagokɛlaw bɛ kasi a ka halakili kosɔn bawo mɔgɔ si tɛ u ka jagofɛnw san tun—fɛn minnu bɛ i n’a fɔ sanu, warijɛ, kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw, fini ɲumanw, tulumafɛnw, diwɛn, tulu, baganw, jɔnw — ani hali hadamadenw niw (Jirali 18:11-13). U bɛ kasi u ka tɔnɔ bɔnɛnenw kosɔn, k’a sɔrɔ u bɛ sisi wulitɔ ye ka bɔ dugu jenilen kɔnɔ (Jirali 18:15-19).

Dakun 3nan: Nisɔndiya bɛ bɔ sankolo la Babilonɛ ka kiritigɛ kosɔn. Mɛlɛkɛ dɔ ye kabakurun barikama dɔ fili kɔgɔji la k’a fɔ ko Babilonɛ bɛna ci ni fariya ye, ko a tɛna sɔrɔ tugun abada (Jirali 18:21). Dugu tiɲɛni ɲɛfɔlen don iko tiɲɛni pewu—fɔlikan walima bololabaarakɛla si tɛna mɛn tugun a kogow kɔnɔ; yeelen si tɛna yeelen bɔ yen tun (Jirali 18:22-23). A sinsinnen don ko Babilonɛ ka baara ye ka kiraw ni mɔgɔ senumaw joli bɔn tariku kɔnɔna bɛɛ la (Jirali 18:24). Sapitiri bɛ kuncɛ ni hakilisigi ye ko Ala ye a ka mɔgɔw hakɛ bɔ Babilonɛ binkanni sababu la.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni segin bɛ Babilonɛba binni ni a ka kiri jira—o ye sigicogo tiɲɛnen ni bolibato taamasyɛn ye. Sapitiri b’a ka nanbara kɛwalew, a ka nafabɔ sɔrɔko, ani a ka jogo juguw jira. Mɛlɛkɛ dɔ b’a halakili weleweleda, ka Ala ka mɔgɔw wele u k’u yɛrɛ bɔ a ka fanga la. Sapitiri bɛ jagokɛlaw ka dusukasi ɲɛfɔ u ka tɔnɔ bɔnɛnenw kosɔn, ani u ka ɲagali sankolo la Babilonɛ ka kiritigɛ kosɔn. A bɛ sinsin Babilonɛ tiɲɛni pewu kan, wa a bɛ Ala ka tilennenya sinsin, a kɛtɔ ka a ka mɔgɔw hakɛ bɔ nin sigida jugu in na. Nin tilayɔrɔba bɛ Ala ka kiritigɛ barokunw sinsin alako tiɲɛni kan, sɔrɔko nafabɔli kan, ani a bɛ wele bila dannabaaw ma u ka to u dan na diɲɛ sigidaw la minnu bɛ Ala kɛlɛ.

Jirali 18.1 O kow kɔfɛ, ne ye mɛlɛkɛ wɛrɛ jigintɔ ye ka bɔ sankolo la. Dugukolo yeelenna ni a nɔɔrɔ ye.

Mɛlɛkɛ dɔ bɛ jigin ka bɔ sankolo la ka fanga ni nɔɔrɔba lase dugukolo ma.

1. Sankolo fanga: Ala ka nɔɔrɔ bɛ se k’an ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya cogo min na

2. Sankolo nɔɔrɔ: An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na Ala ka bonya yeelen na

1. Zaburu 19:1 - Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ; sankolow bɛ a bolow baara weleweleda.

2. Esayi 6:3 - U tun bɛ ka ɲɔgɔn wele ko: “Matigi Sebaayabɛɛtigi ye senuma, senuma, senuma ye; dugukolo bɛɛ falen bɛ a nɔɔrɔ la.”

Jirali 18:2 A pɛrɛnna ni kanba ye ko: «Babilonɛba binna, a binna, a kɛra jinɛw sigiyɔrɔ ye, ni jinɛ juguw bɛɛ ka sigiyɔrɔ ye, ani kɔnɔ nɔgɔlenw ni kɔnɔ koniyalenw bɛɛ ka so.»

Babilonɛ duguba binna ka kɛ juguya ni dibi yɔrɔ ye.

1. Ala ka kiri tigɛli Babilonɛ kan: Lakɔlɔsili don bi

2. Ka Ala ka yeelen minɛ ani ka ban Babilonɛ dibi la.

1. Esayi 21:9 - "Babilonɛ, masaya nɔɔrɔ, Kaldekaw ka kuncɛbaya cɛɲi, na kɛ i n'a fɔ Ala ye Sodɔmɛ ni Gomɔri tiɲɛ tuma min na."

2. Jeremi 51:8 - "Babilonɛ barika banna ka halaki, aw ka kule a kosɔn, aw ka fura ta a ka dimi kosɔn, ni o don, a ka kɛnɛya."

Jirali 18:3 Siyaw b= a ka jatɔya diminya diwɛn min, dugukolo masakɛw ye jatɔya kɛ a fɛ, dugukolo jagokɛlaw ye nafolo sɔrɔ a ka dumuni dumanw caya kosɔn.

Diɲɛ jamanaw, masakɛw ani jagokɛlaw bɛɛ ye fɛn tiɲɛnenw ye, wa u ye nafolo sɔrɔ Babilonɛ ka fɛn camanba sababu fɛ.

1. Babilonɛ ka jurumuw: An bɛ se ka min kalan ka bɔ ɲɛnajɛ ni namara jamana na

2. Farati minnu bɛ diɲɛ nafolo la: Nafolo kɔrɔbɔliw bɛ se ka an yɛrɛ tanga cogo min na

1. Yakuba 4:4 - "Aw jatɔyakɛlaw, yala aw t'a dɔn ko teriya ni diɲɛ ye, o kɔrɔ ye ka Ala juguya wa? O de kosɔn, mɔgɔ o mɔgɔ b'a sugandi ka kɛ diɲɛ teri ye, o bɛ kɛ Ala jugu ye."

2. Ntalenw 11:28 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a jigi da a ka nafolo kan, o na bin, nka mɔgɔ tilennen na ɲɛ i ko furabulu jɛman."

Jirali 18.4 Ne ye kumakan wɛrɛ mɛn ka bɔ sankolo la, ko: Ne ka mɔgɔw, aw ka bɔ a la, walisa aw kana kɛ a ka jurumuw la, walisa aw kana a ka tɔɔrɔw sɔrɔ.»

Ala b dannabaaw wele ka bɔ jurumu dugu dɔ la, ka hɔrɔnya ka bɔ a ka ɲangili la.

1. "Jurumu dugu: K'i yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli tɔɔrɔw ma".

2. "Ka tugu Ala ka weleli kɔ: Ka jurumu kɔlɔlɔw to kɔfɛ".

1. Jeremi 51:45 - "Aw ka bɔ a la, ne ka mɔgɔw, ka aw bɛɛ kisi Matigi ka dimi jugu ma."

2. Romɛkaw 12:2 - "Aw kana kɛ i ko nin diɲɛ, nka aw ka yɛlɛma aw hakili kuraya fɛ, walisa aw ka se ka Ala sago dɔn, min ka ɲi, min ka di ani min dafalen don.

Jirali 18.5 A ka jurumuw sera sankolo la, Ala hakili tora a ka tilenbaliyaw la.

Ala b a hakili to mgw ka jurumuw la, ani o ka jurumuw sera sankolo la.

1. Jurumu kɔlɔlɔw - An na laban ka jate an ka jurumuw la.

2. Aw kana jurumu ta nɔgɔya la - Ala b’a kɔlɔsi tuma bɛɛ ani a hakili bɛna to an ka kojuguw la.

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Ezekiɛl 18:20 - Ni min bɛ jurumu kɛ, o na sa. Denkɛ tɛna tɔɔrɔ a fa ka tilenbaliya kosɔn, fa fana tɛna tɔɔrɔ a denkɛ ka tilenbaliya kosɔn. Mɔgɔ tilennen ka tilennenya na kɛ a yɛrɛ kan, mɔgɔ jugu ka juguya na kɛ a yɛrɛ kan.

Jirali 18.6 Aw ye a sara i ko a ye aw sara cogo min na, ka a ka baara fila kɛ a la siɲɛ fila ka kɛɲɛ ni a ka kɛwalew ye.

Ala b’a fɔ an ye ko an ka kojugu sara ni ko ɲuman ye, ani an ye min sɔrɔ, an ka o di siɲɛ fila.

1. Ka juguya sara ni ɲuman ye: Kanuya fanga koniya ɲɛkɔrɔ

2. Ka juguya sara ni ɲuman ye: Nafa minnu bɛ yafa la sanni ka kɛlɛ kɛ

1. Matiyu 5:38-39 "Aw y'a mɛn ko a fɔra ko ɲɛ ni ɲɛ, ɲin bɛ ɲin nɔ na." Nka ne b'a fɔ aw ye ko aw kana mɔgɔ jugu kɛlɛ, ni mɔgɔ dɔ ye aw kininbolo dawolo gosi, aw ka aw ɲɛda tɔ kelen fana kɔsegin u ma."

2. Romɛkaw 12:19-21 "Ne teri kanulenw, aw kana aw yɛrɛ sara, nka aw ka yɔrɔ to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Ne ta ka hakɛ bɔ, ne na o sara.» “Ni kɔngɔ b’i jugu la, i ka dumuni di a ma, ni minnɔgɔ b’a la, i ka dɔ di a ma a ka min. Aw kana se sɔrɔ juguya kan, nka aw ka se sɔrɔ juguya kan ni ɲumanya ye.»

Jirali 18:7 A ye a yr bonya, ka a ka namaya duman diya, o la, tɔɔrɔ ni dusukasi caman di a ma.

Ala b’a lasɔmi ko mɔgɔ minnu bɛ balo ni ɲɛnajɛ ye, ka u yɛrɛ bonya k’u yɛrɛ bonya, olu bɛna ɲangili ni dusukasi sɔrɔ.

1. Farati minnu bɛ ka yɛrɛbonya ani ka ɲɛnamaya kɛ ɲɛnajɛ la

2. An bɛ fɛn min dan, ka o suman: Kuncɛbaya fu kɔlɔlɔw

1. Ntalenw 16:18 - Kuncɛbaya bɛ taa sani halakili ɲɛ, kuncɛbaya hakili bɛ taa sani a ka bin.

2. Yakuba 4:6 - Nka a bɛ nɛɛma caman di. O de kosɔn a ko: «Ala bɛ kuncɛbaw kɛlɛ, nka a bɛ nɛɛma di mɔgɔ majiginlenw ma.»

Jirali 18.8 O de kosɔn a ka tɔɔrɔw na na don kelen kɔnɔ, saya ni dusukasi ni kɔngɔ. A na jeni pewu tasuma na, katuguni Matigi Ala min bɛ kiri tigɛ a kan, o barika ka bon.»

Matigi Ala na kiri tigɛ Babilonɛ tile kelen kɔnɔ ni saya ni dusukasi ni kɔngɔ ni tasuma ye.

1: Ala ka tilennenya fanga ka bon ani a tɛ se ka bali

2: Ni an banna Matigi ka kanuya la, o kɔlɔlɔw

1: Esayi 26:9 - "Ni i ka kiriw nana dugukolo kan, diɲɛ mɔgɔw bɛ tilennenya dege."

2: Zaburu 9:8 - A na kiri tigɛ diɲɛ kan ni tilennenya ye; A na siyaw mara ni tilennenya ye.

Jirali 18:9 Dugukolo kan masakɛ minnu ye jatɔya kɛ ka ɲɛnamaya duman kɛ a fɛ, olu na kasi, ka kasi a kosɔn, ni u ye a jeni sisi ye tuma min na.

Dugukolo kan masakɛw bɛna kasi Babilonɛ ko la, a halakili seereya kɔfɛ.

1. Babilonɛ binna: Jurumu kɔlɔlɔw

2. Ala ka diminya ani mɔgɔ juguw halakili

1. Jeremi 51:7-8 "Babilonɛ tun ye sanu jifilen ye Matigi bolo, o ye dugukolo bɛɛ min, siyaw ye a ka diwɛn min, o de kosɔn siyaw dibi donna. Babilonɛ barika banna ka halaki ; ka balsame ta a dimi na, ni o don, a bɛ se ka kɛnɛya."

2. Esayi 47:8-9 "O de kosɔn, i ka nin lamɛn sisan, e min dilalen don diyanyekow la, min sigilen bɛ ni hakilintanya ye, min b'a fɔ i dusukun na ko: Ne ye, mɔgɔ wɛrɛ tɛ ne kɔ, ne tɛna sigi i ko muso cɛ salen, ne tɛna sigi fana." Ne b denw bnbaliya dn: Nka nin fn fila na na i ma dn kelen na, denw ni musoya la, u na na i kan u dafalenya la i ka subagaya caman kosɔn, ani u caya kosɔn i ka lafililiw la."

Jirali 18:10 A jɔlen tora yɔrɔ jan a ka tɔɔrɔ siranya kosɔn, k’a fɔ ko: «Aw, bɔnɛ ye Babilonɛ duguba, o dugu barikaman! Sabu i ka kiri bɛ se lɛrɛ kelen kɔnɔ.»

Lɛrɛ kelen kɔnɔ, kiri bɛna tigɛ Babilonɛ duguba kan, ka jalaki.

1. Tilennenya Ala: An bɛ baara kɛ tilennenya ni kiri Ala ye

2. Tilennenya tɛ se ka bali: An bɛ min dan, an bɛ o suman

1. Romɛkaw 2:8-10 «Nka minnu bɛ u yɛrɛw ɲini, minnu tɛ tiɲɛ kan minɛ, nka u bɛ tilenbaliya kan minɛ, dimi ni dimi na kɛ olu la. Tɔrɔ ni tɔɔrɔ na kɛ hadamaden bɛɛ ye min bɛ kojugu kɛ, Yahutu fɔlɔ ani Gɛrɛki fana, nka nɔɔrɔ ni bonya ni hɛrɛ bɛna kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye min bɛ ko ɲuman kɛ, Yahutu fɔlɔ ani Gɛrɛki fana.”

2. Zaburu 9:16 “Matigi bɛ dɔn a ka tilennenya kɛwalew fɛ. mɔgɔ juguw sirilen bɛ u bolow ka baara de la.”

Jirali 18.11 Dugukolo kan jagokɛlaw na kasi ka kasi a kosɔn. sabu mɔgɔ si tɛ u ka jagofɛnw san tun.

Dugukolo kan jagokɛlaw bɛ ka kasi bawo mɔgɔ si t’u ka jagofɛnw san.

1. An bɛ se ka an jigi da Ala ka labɛn kan cogo min na dannayabaliya waatiw la

2. Ka ɲɛnamaya kɛ ni waleɲumandɔn ye bɔnɛ cɛma

1. Esayi 55:1-2 «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ min na, aw ka na ji la. wari tɛ min bolo, o ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni sɔngɔ tɛ. Mun na i bɛ i ka wari musaka kɛ fɛn ye min tɛ dumuni ye, ka i ka baara kɛ fɛn ye min tɛ wasa? Aw ka ne lamɛn ni timinandiya ye, ka fɛn ɲuman dun, ka aw nisɔndiya dumuni nafama na.”

2. Filipekaw 4:11-12 “Ne tɛ kuma dɛsɛko ko la, katuguni ne ye a dege ko ne bɛ cogo o cogo, ne ka kan ka wasa. Ne b’a dɔn ka dɔgɔya cogo min na, ani ne b’a dɔn ka caya cogo min na. Fɛn o cogo, ne ye gundo dege min ye ka caman ni kɔngɔ, fɛn caman ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.”

Jirali 18:12 Jagofɛnw ye sanu ni warijɛ ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ni perlew ni finimugu ɲumanw ni fini bilenmanw ni siliki ni bilenmanw ni i ka jiriw bɛɛ ye, ani nɛgɛso minɛn suguya bɛɛ ani minɛn suguya bɛɛ yiri sɔngɔ gɛlɛnba, nɛgɛ ni nɛgɛ ni marbre.

Jirali 18:12 tɛmɛsira bɛ fɛn nafama suguya caman ɲɛfɔ, i n’a fɔ sanu, warijɛ, kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw, perlew, finimugu ɲumanw, bulama, siliki, bilenman, thyine jiri, nɛgɛso, nɛgɛ, nɛgɛ ani marbre.

1. Nafantan musaka: Fɛn minnu ɲɛfɔlen don Jirali 18:12 kɔnɔ, olu sɛgɛsɛgɛli

2. Dugukolo kan fɛn cɛɲiw: Hakilijagabɔ cɛɲi kan min ɲɛfɔlen bɛ Jirali 18:12 kɔnɔ

1. 1 Timote 6:17 - I ka ci bila nafolotigiw ma nin diɲɛ in kɔnɔ, u kana kuncɛbaya kɛ, wa u kana u jigi da nafolo kan, nafolo min tɛ sigi senkan kosɛbɛ, nka u ka u jigi da Ala kan, ale min bɛ fɛn bɛɛ di an ma kosɛbɛ an ye diyabɔli.

2. Yakuba 5:1-6 - Aw ka na sisan, nafolotigiw, aw ka kasi ka kasi, tɔɔrɔ minnu bɛ na aw kan. Aw ka nafolo tolilen don, aw ka finiw donna ntumuw fɛ. Aw ka sanu ni aw ka warijɛ tolilen don, u toli bɛna kɛ dalilu ye aw kama, ka aw sogo dun i ko tasuma. Aw ye nafolo mara laban donw na.

Jirali 18.13 Kanɛli ni kasa ni tulumafɛnw ni wusulan ni diwɛn ni tulu ni mugu ɲuman ni malo ni baganw ni sagaw ni sow ni wotoroninw ni jɔnw ni hadamadenw niw.

Jirali 18:13 bɛ fɛnw ni fɛn suguya caman fɔ i n’a fɔ tulumafɛnw, tulumafɛnw, tulumafɛnw, wusulan, diwɛn, tulu, mugu, malo, baganw, sow, wotoro, jɔnw, ani hali hadamadenw ni.

1. Nafolo batoli: An ka kanuya min bɛ nafolomafɛnw na, o bɛ se k’an bila sira la cogo min na

2. Fɛn bɛɛ ka Ala: Ala bɛ an magow ɲɛ cogo min na a ka caya fɛ

1. Ntalenw 11:4- "Nafolo nafa tɛ diminya don na, nka tilennenya bɛ mɔgɔ kisi saya ma."

2. Matiyu 6:19-21 "Aw kana nafolo mara aw yɛrɛw ye dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonya. Sonw tɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ, k'a masɔrɔ i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen."

Jirali 18.14 I ni nege tun b den minnu na, olu b bn i la, fɛn dumanw ni fɛn ɲumanw bɛɛ bɔra i la, i tɛna u sɔrɔ tun.

Ɲɛnamaya ɲɛnajɛw bɔra an bolo.

1: I ka to Matigi la ani ka i jigi da a ka balo la

2: Wasa sɔrɔli tɔɔrɔw cɛma

1: Filipekaw 4:11-13 "Ne tɛ kuma dɛsɛko kan, katuguni ne ye ne wasa kalan cogo o cogo la. Ne bɛ dɔgɔya cogo dɔn, ne bɛ caya cogo dɔn. Fɛn o fɛn na ko bɛɛ la, ne ye gundo dege ka caya ni kɔngɔ, caya ni magoɲɛfɛnw kunbɛn.

2: Matiyu 6:25-27 "O de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana aw hakili ɲagami aw ka ɲɛnamaya ko la, aw bɛna min dun wala aw bɛna min min, aw kana aw hakili ɲagami aw farikolo la, aw bɛna min don. Yala ɲɛnamaya tɛ tɛmɛ dumuni kan wa? Farikolo ka ca ni fini ye wa?A' ye sankolo kɔnɔw filɛ, u tɛ danni kɛ, u tɛ suman tigɛ, u tɛ u lajɛ bɔgɔdagaw kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, aw sankolola Fa bɛ u balo.Aw nafa tɛ ka tɛmɛ olu kan wa?

Jirali 18:15 Jagokɛlaw minnu ye nafolo sɔrɔ a fɛ, olu na jɔ yɔrɔ jan a ka tɔɔrɔ siranya kosɔn, ka kasi ka kasi.

Diɲɛ jagokɛlaw bɛna fa siran ni dusukasi la, u kɛlen kɔ ka Ala ka kiri tigɛ Babilonɛ kan.

1. I ka lakana sɔrɔ Ala la, i kana diɲɛ nafolo sɔrɔ.

2. Dannaya ka kɛ Ala ka tilennenya laban na.

1. Zaburu 112:7 - U tɛna siran kibaru jugu ɲɛ; u dusukunw jɔlen don, u jigi dalen bɛ Matigi kan.

2. Matiyu 6:19-21 - “Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ yɔrɔ min na, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ min na sonw tɛ don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

Jirali 18:16 A ko: «Aw, bɔnɛ don, o duguba, min tun bɛ fini jɛman ni fini bilenman ni bilenman don, ka sanu ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ni perlew don a la!

Duguba tun masirilen don ni fini cɛɲiw ye, ni sanu ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ani perlew ye.

1. Dugu cɛɲi: Kalan minnu bɛ sɔrɔ Jirali 18:16 la

2. An k’an yɛrɛ masiri ni Ala ɲɛsiran ye: Duguba ye mun kalan an na?

1. Ntalenw 31:25: “Fanga ni bonya ye a ka fini ye, a bɛ ŋɛɲɛ waati nataw la.”

2. 1 Piɛrɛ 3:3-4: “Aw kana a to aw ka finiw ka kɛ kɛnɛma, kunsigi sirili ni sanu finiw doncogo, walima aw ka finiw doncogo— nka aw ka finiw ka kɛ dusukun dogolen ye hakili dususumanin ni dususumanin cɛɲi min tɛ tiɲɛ, o min nafa ka bon kosɛbɛ Ala ɲɛ kɔrɔ."

Jirali 18:17 Katuguni nafolo belebeleba banna lɛrɛ kelen kɔnɔ. Kurun kuntigiw bɛɛ, kurunw kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ, ani kurunbolilaw bɛɛ, ani kɔgɔji jagokɛlaw bɛɛ, u jɔlen tora yɔrɔ jan.

Diɲɛ nafoloba bɛ kɛ foyi ye lɛrɛ kelen kɔnɔ.

1. Nafolo tɛmɛsira: An ka nafolo bɛ tɛmɛn cogo min na

2. Fanga ni nafolo ɲinini nafantan

1. Matiyu 6:24-34 - Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye

2. Zaburu 39:6 - Tiɲɛ na, mɔgɔ bɛɛ bɛ taama ɲɛnama fu la

Jirali 18.18 U pɛrɛnna ka a sisi ye min bɛ ka jeni, k'a fɔ ko: «Dugu jumɛn bɛ nin duguba in na!

Mɔgɔw tun bɛ kasi Babilonɛ duguba halakili kosɔn.

1. Babilonɛ halakili: A b’an kalan kuncɛbaya ni namara ko la

2. Ala ka sebaaya: A bɛ kiri tigɛ mɔgɔ juguw kan cogo min na

1. Ntalenw 16:18 - "Kuncɛbaya bɛ taa ka kɔn halaki ɲɛ, kuncɛbaya bɛ taa sani a ka bin."

2. Esayi 13:19-20 - "Babilonɛ, Masayaw nɔɔrɔ, Kaldekaw ka yɛrɛbonya cɛɲi, o na kɛ i n'a fɔ Ala ye Sodom ni Gomɔraw tiɲɛ tuma min na. A tɛna sigi abada, wa a tɛna ɲɛnabɔ ka bɔ mɔgɔw la. zenerasiyɔn."

Jirali 18:19 U ye buguri da u kun na, ka pɛrɛn, ka kasi, ka kasi, k'a fɔ ko: «Aw, bɔnɛ ye o duguba ye, kurunba minnu tun bɛ kɔgɔji kɔnɔ, a ka sɔngɔ gɛlɛn kosɔn! A kɛra yɔrɔ lakolon ye lɛrɛ kelen kɔnɔ.»

Mɔgɔw kasila ka kasi ni dusukasi ye duguba in kosɔn min kɛra yɔrɔ lakolon ye lɛrɛ kelen kɔnɔ.

1. Ala ka makari ni a ka kiri

2. Dugukolo nafolomafɛnw banbali

1. kasikanw 3:22-24 - Matigi ka kanuya sabatilen tɛ ban abada; a ka makariw tɛ ban abada; u bɛ kɛ kura ye sɔgɔma o sɔgɔma; aw ka kantigiya ka bon.

2. Matiyu 6:19-21 - Aw kana nafolo mara dugukolo kan, ntumu ni nɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ don yɔrɔ min na ka sonyali kɛ, nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na, sonw bɛ yɔrɔ min na aw kana don ka sonyali kɛ. I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen.

Jirali 18.20 E sankolo, ani ciden senumaw ni kiraw, aw ka ɲagali a ko la. katuguni Ala ye aw hakɛ bɔ a la.»

Mɔgɔ minnu tɔɔrɔla Babilonɛ dugu jurumutɔ fɛ, Ala ye olu hakɛ bɔ.

1: Ala ka tilennenya de bɛ se sɔrɔ ani a bɛna kojugu kɛ mɔgɔ minnu na, a bɛna olu hakɛ bɔ tuma bɛɛ.

2: I ka nisɔndiya Ala ka tilennenya la ani ka waleɲumandɔn jira a ka lakanani ko la.

1: Romɛkaw 12:19 - Kanulenw, aw kana aw yɛrɛw hakɛ bɔ abada, nka a to Ala ka diminya la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Hakilijagabɔ ye ne ta ye, ne na o sara, Matigi ko ten.”

2: Zaburu 7:11 - Ala ye kiritigɛla tilennen ye, ani Ala min bɛ dimi don o don.

Jirali 18:21 Mɛlɛkɛ barikama dɔ ye kabakurun dɔ ta i n’a fɔ bɔgɔdaga belebeleba, k’a fili kɔgɔji la, k’a fɔ ko: «O duguba Babilonɛ na fili ni fanga ye ten, a tɛna sɔrɔ tun.»

Mɛlɛkɛ barikama dɔ ye mansin kabakurunba dɔ fili kɔgɔji la, o min tun bɛ duguba Babilonɛ halakili taamasyɛn ye.

1. Babilonɛ halakili: Matigi nali taamasyɛn

2. Kanminɛbaliya kɔlɔlɔw: Babilonɛ binna

1. Jeremi 51:63-64 "Ni i ye nin gafe kalan ban, i na kabakurun siri a la k'a fili Efrate cɛmancɛ la Babilonɛ na jigin, ne bɛna kojugu min lase a ma, a tɛna wuli.»

2. Esayi 13:19-20 "Babilonɛ, masayaw nɔɔrɔ, Kaldekaw ka bonya cɛɲi, na kɛ i n'a fɔ Ala ye Sodɔmɛ ni Gomɔri kali bɔnsɔn: Arabukaw tɛna fanibugu jɔ yen, sagagɛnnaw tɛna u ka sagaso jɔ yen."

Jirali 18.22 Npogotigininw ni fɔlikɛlaw ni fɔlikɛlaw ni burufiyɛlaw mankan tɛna mɛn i kɔnɔ tun. Bololabaarakɛla si tɛna sɔrɔ i la tun. Mansin kabakurun mankan tɛna mɛn i kɔnɔ tun.

Babilonɛ jiralen bɛ iko nafolo ni ɲɛnajɛba yɔrɔ min banna yɔrɔnin kelen.

1. Diɲɛ ɲɛnajɛw ka nafantan

2. Dugukolo kan nafolo tɛmɛnen

1. Waajulikɛla 2:1-11

2. Esayi 47:8-10

Jirali 18.23 Fiti yeelen tɛna yeelen bɔ i kɔnɔ tun. Kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso kan tɛna mɛn i la tun. Katuguni siyaw bɛɛ lafilira i ka jinɛweleli fɛ.»

Jagokɛlaw minnu tun bɛ dugu kɔnɔ, olu tun ye diɲɛ mɔgɔw ye minnu tun bɛ fanga la ani u ka subagaya tun bɛ siyaw bɛɛ lafili.

1. Namara fanga

2. Jagokɛlaw ka fanga

1. Matiyu 24:4-5 - Yesu y’u jaabi ko: «Aw k’aw janto mɔgɔ si kana aw lafili.» Mɔgɔ caman na na ne tɔgɔ la k'a fɔ ko: Ne ye Krisita ye. A na mɔgɔ caman lafili.»

2. Talenw 12:5 - Mɔgɔ tilennenw ka miiriliw tilennen don, nka mɔgɔ juguw ka laadilikanw ye nanbara ye.

Jirali 18.24 Kiraw ni mɔgɔ senumaw ani mɔgɔ fagalenw bɛɛ joli sɔrɔla a kɔnɔ.

Jirali 18:24 b’a jira ko kiraw, mɔgɔ senumaw ani mɔgɔ minnu fagara dugukolo kan, olu bɛɛ joli sɔrɔla a kɔnɔ.

1. Weelekan dɔ ka jɔ tilennenya kama: Martyrs minnu banna ka u dabila

2. Kanuya fanga: Mɔgɔ senuma minnu ye fɛn bɛɛ saraka

1. Matiyu 10:28 - «Aw kana siran mɔgɔ fari fagalenw ɲɛ, nka u tɛ se ka u ni faga. Aw ka siran o ɲɛ, min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ.”

2. Heburuw 11:35-38 - «Musow ye u ka suw sɔrɔ lakununni fɛ. Dɔw tɔɔrɔla, u banna ka sɔn ka bila, walisa u ka se ka wuli kokura ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman sɔrɔ. Dɔ wɛrɛw tɔɔrɔla tulonko ni bugɔli, hali cakɛda ni kaso. U ye kabakurunw ci, u tigɛra fila ye, u fagara ni npan ye. U tun bɛ yaala sagaw ni bakɔrɔnw fariw la, dɛsɛlenw, tɔɔrɔlenw, tɔɔrɔlenw—diɲɛ man kan ni minnu ye—ka yaala-yaala kungokolonw ni kuluw kɔnɔ, ani dugukolo dingɛw ni kɔw kɔnɔ.”

Jirali 19 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba tan ni kɔnɔntɔnnan ye ani a bɛ tɛmɛ ni Yuhana ka yelifɛn ye laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba in sinsinnen bɛ Krisita seginni nɔɔrɔma kan, Sagaden ka furu surɔfana , ani fanga juguw ka se sɔrɔli kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni ko dɔ ye sankolo la, jamaba bɛ Ala tanu a ka kiritigɛ tilennenw kosɔn. U bɛ pɛrɛn ko: «Aleluya!» i n’a fɔ u bɛ nisɔndiya cogo min na Babilonɛ halakili kosɔn, o min bɛ sigida tiɲɛnen taamasyɛn ye min tun bɛ Ala kɛlɛ (Jirali 19:1-3). Maakɔrɔ mugan ni naani ni danfɛn ɲɛnama naani bɛ fara ɲɔgɔn kan bato la, ka sɔn Ala ka masabaya ma ani ka a tanu a ka kisili ni a ka nɔɔrɔ kosɔn (Jirali 19:4-6).

Dakun 2nan: Zan ye yelifɛn dɔ ye min bɛ so finman dɔ jira n’a sotigi ye min tɔgɔ ye ko Kantigi ni Tiɲɛtigi. A jirala ko Yesu Krisita, min bɛ kiri tigɛ ani ka kɛlɛ kɛ tilennenya la (Jirali 19:11). A bɛ fini don min suturalen don joli la, o bɛ a ka se sɔrɔli jira fanga juguw kan. Sankolo kɛlɛbolow bɛ tugu a kɔ so finmanw kan, u fana bɛ fini ɲuman don (Jirali 19:14). Npan nɔgɔlen dɔ bɛ bɔ a da la ka siyaw faga, k’a ka fanga jira ka mara ni tilennenya ye (Jirali 19:15).

Dakun 3nan: Wara — Krisita kɛlɛbaga — ani a ka kira nkalontigɛla minɛna Krisita fɛ, ka u fili tasuma baji kɔnɔ ɲɛnama. U nɔfɛmɔgɔw fagara npan fɛ min bɛ bɔ Krisita da la (Jirali 19:20-21). O kɔ, mɛlɛkɛ dɔ bɛ bɛɛ wele u ka u sen don Sagaden ka furu sufɛdumuni na, o min ye Krisita ye iko kɔɲɔcɛ ani a nɔfɛmɔgɔw kantigiw ni ɲɔgɔn cɛ iko kɔɲɔmuso (Jirali 19:9). O seli bɛ jɛɲɔgɔnya nisɔndiyalen jira Krisita ni mɔgɔ minnu tora kantigiya la a ma.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba tan ni kɔnɔntɔn bɛ ɲɛjiraliw jira minnu falen bɛ tanuli la Ala ka kiritigɛ tilennenw ko la. A bɛ Krisita seginni nɔɔrɔma jira iko so finman kan, min bɛ sankolo kɛlɛbolow ɲɛminɛ ka se sɔrɔ kɛlɛ la ni fanga juguw ye. O tilayɔrɔba bɛ sinsin Krisita jɔyɔrɔ kan iko kiritigɛla tilennen ani a ka setigiya ka se sɔrɔ kɛlɛw bɛɛ kan. Wara ni kira nkalontigɛla ka se sɔrɔli, ani u nɔfɛmɔgɔw, o ɲɛfɔlen don, o kɔfɛ, weleli bɛ kɛ ka taa Sagaden ka furu sufɛdumuni na—o ye seli ye min bɛ jɛɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya taamasyɛn Krisita n’a nɔfɛmɔgɔw kantigiw cɛ. Nin tilayɔrɔba bɛ kumakunw sinsin bato kan, Ala ka se sɔrɔli juguya kan, ani jɛɲɔgɔnya banbali makɔnɔni ni nisɔndiya ye ni Krisita ye.

Jirali 19.1 O kow kɔfɛ, ne ye jama caman kanba mɛn sankolo la ko: «Aleluya.» Kisili ni nɔɔrɔ ni bonya ni sebaaya ka kɛ Matigi an ka Ala ye.

Matigi tanuli ni barika dali seli ye a ka kisili, a ka nɔɔrɔ, a bonya ani a ka sebaaya kosɔn.

1. “Ala tanuli sebaaya” .

2. “Ala ka kanuya min tɛ se ka faamuya: Weelekan ka ɲɛsin bato ma”

1. Zaburu 150:6 - «Nikili bɛ fɛn o fɛn na, o ka Matigi tanu! Aw ka Matigi tanu!”

2. Romɛkaw 11:33-36 - «Nafolo ni hakilitigiya ni Ala dɔnniya ka dun! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, wa a ka siraw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ! Jɔn de ye Matigi hakili dɔn, wala jɔn kɛra a ladilikɛla ye? Walima jɔn de ye nilifɛn dɔ di a ma walisa a ka sara? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la ani ale de barika la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada. Amiina.”

Jirali 19.2 A ka kiriw ye tinyew ni tilennenw ye, katuguni jatɔmuso belebeleba min ye dugukolo tiɲɛ ni a ka jatɔya ye, a ye a ka jɔnw joli hakɛ bɔ a bolo.

Ala ye kiri tigɛ jatɔmuso belebeleba kan, min ye dugukolo tiɲɛ, ka a ka baarakɛlaw joli hakɛ bɔ.

1. Ala ka kiri tilennenw - Jirali 19:2

2. Dugukolo tiɲɛni & Dannabaaw joli hakɛ bɔli - Jirali 19:2

1. Zaburu 33:5 - "Tilennenya ni tilennenya ka di a ye, dugukolo falen bɛ Matigi ka kanuya sabatilen na."

2. Ezekiɛl 16:38-39 - "Ne na aw jalaki i ko muso minnu bɛ furu tiɲɛ ka joli bɔn, ne na ne ka diminya ni ne ka diminya joli hakɛ lase aw ma. O kɔ, ne na aw don aw bolo." kanubagaw, u na aw ka kuluw ci ka aw ka batoso sanfɛtaw tiɲɛ, u na aw ka finiw bɔ aw la ka aw ka kabakurun cɛɲiw ta ka aw to farilankolon ni farilankolon.»

Jirali 19.3 U y’a fɔ ko kura ko: «Aleluya.» &nbsp;A sisi wulila fo abada.

Mɔgɔ minnu tun bɛ Sankolo la, olu ye Ala tanu ani u ka tanuli sisi wulila fo badaa.

1. Tanuli fanga: An ka tanuli bɛ nɔɔrɔ da Ala kan cogo min na

2. An ka tanuli bɛ nɔ min bila: An ka tanuli bɛ mɛn cogo min na badaa-badaa

1. Zaburu 145:3 - Matigi ka bon, a ka kan ka tanu kosɛbɛ; A ka bonya tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ.

2. Heburuw 13:15 - O de kosɔn an ka tanuli saraka bɔ Ala ye tuma bɛɛ ale de barika la, o kɔrɔ ye ko an dawolo denw ka barika da a tɔgɔ ye.

Jirali 19.4 Cɛkɔrɔba mugan ni naani ni jinɛ naani y'u biri ka Ala bato, min sigilen bɛ masasigilan kan, k'a fɔ ko: «Amiina. Aleluya ye.

Maakɔrɔw ni baganw ye Ala tanu a nɔɔrɔ ni a ka sebaaya kosɔn.

1. Ala ka kan ni an ka tanuli ni bato ye.

2. An ka kan ka sɔn Ala ka bonya n’a ka sebaaya ma tuma bɛɛ.

1. Zaburu 19:1 - "Sankolow bɛ Ala nɔɔrɔ fɔ, sankolo bɛ a bololabaara weleweleda."

. " " .

Jirali 19.5 Kumakan dɔ bɔra masasigilan kan ko: «Aw a ka jɔnw bɛɛ, ani a sirannenbaaw, mɔgɔ fitininw ni mɔgɔbaw, aw ka an ka Ala tanu.»

Ala nɔɔrɔ ka kan ka tanu a ka baarakɛlaw bɛɛ fɛ, mɔgɔ fitininw ni mɔgɔbaw.

1. Ala ka bonya: Weelekan ka ɲɛsin tanuli ma

2. Bɛɛ bɛ kelen ye Matigi ɲɛ na: Weelekan min bɛ kɛ bato kama

1. Zaburu 150:6 - Ninakili bɛ fɛn o fɛn na, o ka Matigi tanu.

2. Romɛkaw 11:33-36 - Ala ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya ka nafolo dunba! A ka kiritigɛlaw tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ dɛ, ani a ka siraw tɛmɛna ka dɔn! K'a masɔrɔ jɔn de ye Matigi ka miiriya dɔn? Walima jɔn de kɛra a ladilikɛla ye? Walima jɔn de ye fɛn di a ma fɔlɔ, ka o sara di a ma ko kura? K'a masɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ ale de la, ani ale de barika la. Amiina.

Jirali 19.6 Ne ye jamaba kan mɛn, i ko ji caman kan, i ko sanpɛrɛn barikamaw, ko: «Aleluya, katuguni Matigi Ala sebaayabɛɛtigi de bɛ masaya kɛ.»

Kan jamaba dɔ, i n'a fɔ ji caman mankan ani sanpɛrɛn, u ye dɔnkili da ko "Aleluia!" ka Ala ka masaya tanu.

1. Ala tanu cogo bɛɛ la: Jirali 19:6 hakilijakabɔ

2. Ka nisɔndiya Ala ka masaya la: Jirali 19:6 kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli

1. Zaburu 29:2-3 - "A' ye nɔɔrɔ min ka kan ni a tɔgɔ ye, aw ka Matigi bato, aw ka Matigi bato a ka senuya nɔɔrɔ la. Matigi kan bɛ ji sanfɛ, nɔɔrɔ Ala bɛ sanpɛrɛn, Matigi bɛ sanpɛrɛn." ji barikamaw.»

2. Esayi 25:1 - "Matigi, i ye ne ka Ala ye, ne na i kɔrɔta, ne na i tɔgɔ tanu, katuguni i ye kabakow kɛ, i ye ko minnu kɛ, i ye ko kɔrɔw kɛ, i ye kantigiya ye.

Jirali 19.7 An ka ɲagali ka ɲagali, ka bonya da a kan, katuguni Sagaden ka furu sera, a muso y'a yɛrɛ labɛn.

Sagaden ka furu sera, a muso labɛnnen don.

1: Sagaden ka furu nisɔndiyalenw

2: An k’an yɛrɛ labɛn walisa ka fara Sagaden ka furu kan

1: Efesekaw 5:25-27 - Furucɛw, aw ka musow kanu, i ko Krisita fana ye egilisi kanu cogo min na, ka a yɛrɛ di o kosɔn. Walisa a ka a saniya ka a saniya ni ji ko ye kuma barika la.

2: Matiyu 22:1-14 - Furu seli ntalen.

Jirali 19.8 A diyara a ye ka fini jɛman don, a saniyalen ni fini jɛman, katuguni fini ɲuman ye mɔgɔ senumaw ka tilennenya ye.

Senumaw ka tilennenya jiralen don ni fini finman ɲumanw donli ye.

1. Tilennenya kɔrɔ: Jirali 19:8 taamasyɛn sɛgɛsɛgɛli

2. Tilennenya sɔrɔli ani a minɛcogo: Lini finman donli nafa

1. Filipekaw 3:9: "Aw ka sɔrɔ ale la, ne yɛrɛ ka tilennenya tɛ ne fɛ, o min bɛ bɔ sariya la, nka min bɛ sɔrɔ Krisita ka dannaya barika la, tilennenya min bɛ bɔ Ala la dannaya barika la."

2. Romɛkaw 10:3-4: "Katuguni u tɛ Ala ka tilennenya dɔn, u bɛ taa u yɛrɛw ka tilennenya sabati, u ma u yɛrɛ kolo Ala ka tilennenya kɔrɔ. K'a masɔrɔ Krisita ye sariya laban ye tilennenya kama bɛɛ ye." min dalen bɛ a la."

Jirali 19.9 A y'a fò ne ye ko: «I ka sèbèn ko: Min welelen bè Sagaden ka furu sudon na, olu ye dubadenw ye.» A y'a fɔ ne ye ko: «Nin ye Ala ka kuma sɛbɛw ye.»

Ala ka mɛlɛkɛ dɔ b’a fɔ Yuhana ye ko a ka sɛbɛn kɛ ko mɔgɔ minnu welelen don Sagaden ka furu sufɛdumuni na, olu ye duba sɔrɔ ani ko nin kumaw ye Ala ka kuma lakikaw ye.

1. Weelekan dɔ ka taa Sagaden ka furu sufɛdumuni na - Ka mɔgɔ minnu wele, olu ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen sɛgɛsɛgɛ

2. Mɔgɔ minnu ye weleli sɔrɔ ka taa Sagaden ka furu surɔfana na, olu ka dugawuw

1. Matiyu 22:1-14 - Ntalen min bɛ furusiri seli kan

2. Luka 14:15-24 - Ntalen min bɛ seliba kan

Jirali 19:10 Ne y'i bin a sen kɔrɔ walisa k'a bato. A y'a fɔ ne ye ko: «I kana o kɛ.

Jirali 19:10 tɛmɛsira bɛ sinsin a kan ko a nafa ka bon ka Ala bato, ka danfɛn wɛrɛ bato iko Yesu ye Ala ka baarakɛɲɔgɔn ye.

1. Bato fanga: Ala kelen batoli nafa faamuyali

2. Yesu ka seereya: Kirayakuma Ni dɔnni

1. Ekisode 20:3-5; Dutɛrɔnɔmɛ 5:7-10 - Sariya tan

2. 1 Yuhana 5:9-12 - Yesu ka seereya ye tiɲɛ ye ani a bɛ ɲɛnamaya di.

Jirali 19:11 Ne ye sankolo da yele, ka so finman dɔ ye. Min sigilen bɛ a kan, o welera ko Dannabaa ani Tiɲɛtigi, a bɛ kiri tigɛ tilennenya la ka kɛlɛ kɛ.

Jirali 19:11 la, sankolo yelifɛn dɔ jirala, ni so finman dɔ ye ani a sotigi, min bɛ wele ko Kantigi ni Tiɲɛtigi, min bɛ kiri tigɛ ani ka kɛlɛ kɛ tilennenya la.

1. Kantigi ni tiɲɛtigi: Tilennenya fanga

2. So finman: Sankolo yelifɛn

1. Esayi 11:4-5 - "Nka a na kiri tigɛ faantanw kan ni tilennenya ye, ka tilennenya kɛ dugukolo kan mɔgɔ dususumaninw kosɔn a na mɔgɔ juguw faga.Tilennenya na kɛ a cɛsirilan cɛsirilan ye, kantigiya na kɛ a cɛsirilan cɛsirilan ye."

2. Jirali 19:8 - "A diyara a ye ko a ka fini ɲuman don, a saniyalen ni fini jɛman, katuguni fini ɲuman ye mɔgɔ senumaw ka tilennenya ye."

Jirali 19:12 A ɲɛw tun bɛ i ko tasuma tasuma, masafugulan caman tun bɛ a kun na. Tɔgɔ sɛbɛnnen tun b'a fɛ, mɔgɔ si tun t'o dɔn, fo ale yɛrɛ.

Ale ye masakɛw ka Masakɛ ye ani matigiw ka Matigi, tɔgɔ min bɛ dɔn ale dɔrɔn de fɛ.

1. Ala ka bon, a fanga ka bon, a tɔgɔ bɛ dɔn ale dɔrɔn de fɛ.

2. Yesu ye masakɛw ka Masakɛ ye ani matigiw ka Matigi ye, wa an ka kan k’a kɔrɔta ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan.

1. Esayi 9:6-7 - "Katuguni den bangera an ye, denkɛ dira an ma, kuntigiya na kɛ a kamankun kan, a tɔgɔ na wele ko Kabako Ladilikɛla, Ala Sebaayabɛɛtigi, Fa banbali, Kuntigi." Hɛrɛ la.A ka gɔfɛrɛnaman caya ni hɛrɛ tɛna ban, Dawuda ka masasigilan kan ani a ka masaya kan, k'a sabati ani k'a sabati ni tilennenya ni tilennenya ye kabini bi fo abada.Timinandiya min bɛ sebaaw Matigi na nin kɛ.”

2. Filipekaw 2:9-11 - «O de kosɔn Ala y’a kɔrɔta kosɛbɛ, ka tɔgɔ da a kan min ka bon ni tɔgɔ bɛɛ ye, walisa u gɛnɛgɛnɛ bɛɛ ka biri Yesu tɔgɔ la, sankolo la ani dugukolo kan ani dugukolo jukɔrɔ, kan bɛɛ ka sɔn a ma ko Yesu Krisita ye Matigi ye, ka nɔɔrɔ da Fa Ala kan .”

Jirali 19.13 A tun ye fini don min tun su ji la joli la.

Sankolola kɛlɛbolow bɛna tugu Matigi Yesu kɔ, o min bɛ fini don min su ji la joli la.

1. Se sɔrɔli Krisita la - Ala ka Kuma sebaaya

2. Ka fini don kɛlɛ kama - ka fini don se sɔrɔli la Yesu ka saraka barika la

1. Esayi 63:1-3

2. Efesekaw 6:10-18

Jirali 19.14 Sankolola kɛlɛbolow tugura a nɔfɛ so finmanw kan, u tun bɛ fini jɛman finmanw don.

Yesu bɛ sankolo sigibagaw ka kɛlɛbolo dɔ ɲɛminɛ, fini jɛmanw, ka taa kɛlɛ la.

1. Ka tugu Yesu kɔ dannaya la: Ka a dege ka da a ka ɲɛmɔgɔya la

2. Kanuya fanga: Yesu bɛ sankololamɔgɔw ka kɛlɛbolo ɲɛminɛ

1. 2 Tilew Kibaru 20:12-17 - Tuma min na Juda mɔgɔw ye jugu dɔ kunbɛn min ka bon kojugu u ma, Ala y’a fɔ u ye ko u ka u jigi da ale kan, u kana u jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan.

2. Matiyu 5:44-45 - Yesu b’an kalan an juguw kanu, hali kɛlɛ cɛma.

Jirali 19.15 Npan nɔgɔlen dɔ bɛ bɔ a da la, walisa a ka siyaw faga ni o ye, a na u mara ni nɛgɛbere ye.

Ala bɛna baara kɛ n’a ka sebaaya ye walisa ka tilennenya lase siyaw ma.

1. Ala ka tilennenya: Hinɛ ni diminya bɛnkan

2. Kuma ka sebaaya: Matigi ka npan

1. Esayi 11:4 - "Nka a na kiri tigɛ faantanw kan ni tilennenya ye, ka tilennenya kɛ dugukolo kan mɔgɔ dususumaninw kosɔn aw ka mɔgɔ juguw faga.»

2. Esayi 63:3-4 - "Ne kelen ye diwɛnforo senna, mɔgɔ si tun tɛ ne fɛ ne ka finiw, ne na ne ka finiw bɛɛ nɔgɔ.»

Jirali 19.16 Tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a ka finiw ni a cɛmancɛ la ko: «Masakɛw ka masakɛ, ani Matigiw ka Matigi.»

Nin tɛmɛsira bɛ sinsin Yesu ka sebaaya ni a ka kuntigiya kan iko Masakɛw ka Masakɛ ani Matigiw ka Matigi.

1. Yesu ka bonya: A ka masaya ni a ka Matigiya

2. Yesu ka masaya: A ka kuntigiya bɛ fɛn bɛɛ kan

1. Filipekaw 2:5-11 - Yesu ye a yr majigin ka k kanminmin ye fo ka se saya ma gengenjiri kan.

2. Kolosekaw 1:15-20 - Yesu ka kuntigiya ni a ka kuntigiya danfɛnw bɛɛ kan.

Jirali 19:17 Ne ye mɛlɛkɛ dɔ ye min jɔlen bɛ tile la. A pɛrɛnna ni kanba ye k'a fɔ kɔnɔw bɛɛ ye minnu bɛ pan sankolo cɛma ko: «Aw ka na aw lajɛ ɲɔgɔn fɛ Alaba ka surɔfana na.

Mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ kɔnɔw ye ko u ka ɲɔgɔn lajɛn Ala ka surɔfanaba kama.

1. Ala ka surɔfana weleli: Jirali 19:17 sɛgɛsɛgɛli

2. Ala ka weleli min tɛ dantigɛli kɛ: Jirali 19:17 faamuyali

1. Luka 14:15-24 - Seliba ntalen.

2. Esayi 25:6-8 - Matigi ye layidu ta ko seliba bɛna kɛ.

Jirali 19.18 Walisa aw ka se ka masakɛw sogo dun, ani kuntigiw sogo, ani cɛ barikamaw sogo, ani sow sogo, ani u kan sigibagaw sogo, ani mɔgɔ bɛɛ sogo, hɔrɔnw ni jɛɲɔgɔnya, fitininw ni belebelebaw.

Ala b’a to dannabaaw ka masakɛw, kapitɛniw, cɛ barikamaw ani sow sogo dun, ani u bolibagaw sogo, ani mɔgɔw bɛɛ, jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye.

1. Bɛɛ ka dugawu: Ala bɛ mɔgɔw bɛɛ bonya cogo min na, jɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye

2. Majigilenya ka kan: Ala bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ cogo min na

1. Galasikaw 3:28 - Yahutu ni Gɛrɛki tɛ yen, jɔn tɛ yen, hɔrɔn tɛ yen, cɛ ni muso tɛ yen, katuguni aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la.

2. Yakuba 4:10 - Aw ka aw majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na aw kɔrɔta.

Jirali 19.19 Ne ye waraba ni dugukolo masakɛw ni u ka kɛlɛbolow lajɛ ɲɔgɔn fɛ walisa ka kɛlɛ kɛ so kan, ani a ka kɛlɛbolo fɛ.

Wara ni dugukolo kan masakɛw ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka kɛlɛ kɛ ni Ala ye.

1: Ala kɛlɛ - I bɛ se ka jɔ cogo min na kɔrɔbɔli la ka fara Wara ka fanga kan

2: The Counter Attack - Se sɔrɔli Krisita la juguya fanga kan

1: Efesekaw 6:10-13 - Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kɛlɛ.

2: Yakuba 4:7 - O de kosɔn, aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ.

Jirali 19.20 O wara minɛna, ani kira nkalontigɛla min ye kabakow kɛ a ɲɛ kɔrɔ, a ye wara taamasiyɛn sɔrɔbagaw ni a ja batobagaw lafili ni o ye. U fila bɛɛ filila ni ɲɛnama ye tasuma dingɛ dɔ kɔnɔ min tun bɛ ka jeni ni kabakurun ye.

Wara ni kira nkalontigɛla filila ni ɲɛnama ye tasuma baji dɔ kɔnɔ min tun bɛ ka jeni ni kiburu ye.

1. Jurumu kɔlɔlɔw: Ala ka ɲangili tasuma baji la

2. Ala ka sebaaya: A ka tilennenya bɛ se sɔrɔ

1. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

2. Matiyu 25:41 - O tuma na fɛ, a na a fɔ a kinin fɛ mɔgɔw ye ko: 'Aw dangalenw, aw ka bɔ ne la ka taa tasuma banbali la min labɛnna jinɛ ni a ka mɛlɛkɛw ye.'

Jirali 19:21 Sow kan sigibaa ka npan na, a tolenw fagara ni sogo ye, o npan bɔra a da la.

Yesu na na ka se sɔrɔ juguya kan ni npan ye min bɛ bɔ a da la, ka juguya to kɔnɔw fɛ ka a dun.

1. Ala ka Kuma fanga ka bon: Matigi ka npan

2. Kiiri laban: Yesu ka tilennenya npan

1. Esayi 11:4 - «Nka a na kiri tigɛ faantanw kan ni tilennenya ye, ka tilennenya kɛ dugukolo kan mɔgɔ dususumaninw kosɔn, a na dugukolo gosi ni a da bere ye, a na ni a dawolo ninakili ye aw ka mɔgɔ juguw faga.”

2. Heburuw 4:12 - “Katuguni Ala ka Kuma bɛ teliya, ani fangatigi, ani a ka nɔgɔn ka tɛmɛ npan fila bɛɛ kan, ka hali ni ni hakili tila, ani Joliw ni Mɔrw, ani a ye fɛn ye dusukunnataw ni dusukun ŋaniyaw.”

Jirali 20 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba mugannan ye ani a bɛ tɛmɛ Yuhana ka yelifɛn kan labanko kow kan. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma Sitanɛ sirili kan, Krisita ka masaya kan, ani kiritigɛ laban kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni mɛlɛkɛ dɔ jigintɔ ye ka bɔ sankolo la, a bɛ konnɛgɛ ni cakɛda belebele dɔ minɛ. A ye Sitanɛ minɛ, k’a siri san ba kelen kɔnɔ, k’a fili dingɛ dunba kɔnɔ, k’a datugu walasa a kana siyaw lafili o waati kɔnɔ (Jirali 20:1-3). O sàn ba kelen in bɛ Weele ko "san ba kelen" walima "san ba kelen". O waati kɔnɔna na, mɔgɔ minnu fagara martiri la u ka dannaya kosɔn, olu bɛ masaya kɛ ni Krisita ye, ka u niyɔrɔ sɔrɔ a ka kuntigiya la (Jirali 20:4-6).

Dakun 2nan: San ba kelen bannen kɔ, Sitanɛ bɔra a ka kaso la. A bɛ siya caman lafili ani k’u lajɛ Ala ka mɔgɔw kɛlɛli kama (Jirali 20:7-9). Nka, tasuma bɛ jigin ka bɔ sankolo la ka u dun. O kɔfɛ, Sitanɛ bɛ fili tasuma kɔ la, a bɛna tɔɔrɔ yɔrɔ min na fo abada (Jirali 20:10).

Dakun 3nan: Nin kiri tigɛlen kɔ Sitanɛ kan, Yuhana ye masasigilan finmanba dɔ ye, Ala sigilen bɛ o kan. Mɔgɔ salenw—misɛnninw ni mɔgɔbaw bɛɛ—lakununna walisa u ka jɔ a ɲɛ kɔrɔ. Kitabuw dabɔra, bɛɛ ka kɛwalew sɛbɛnnenw bɛ minnu kɔnɔ, u bɛna kiri tigɛ minnu fɛ (Jirali 20:11-12). Mɔgɔ minnu tɔgɔw ma sɛbɛn Ɲɛnamaya Kitabu kɔnɔ, olu bɛ fili tasuma baji la—saya filanan — saya yɛrɛ ni Hadɛsi kɛrɛfɛ (Jirali 20:13-15). O kiri laban bɛ farali banbali jira Ala la, mɔgɔ minnu banna a la.

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba mugan bɛ ko jɔnjɔnw ɲɛfɔ minnu ɲɛsinnen bɛ laban waati kiritigɛ ma. A b’a jira ko Sitanɛ sirilen bɛ san ba kelen kɔnɔ, o waati kɔnɔna na, Krisita n’a nɔfɛmɔgɔw kantigiw bɛ masaya kɛ. San ba kelen tɛmɛnen kɔ, Sitanɛ bilala ka siya caman lafili, ka na ni u halakili ye tasuma fɛ. O kɔfɛ, Sitanɛ bɛ fili tasuma baji kɔnɔ. Sapitiri bɛ kuncɛ ni yelifɛn ye min bɛ masasigilan finmanba kiritigɛ kan, mɔgɔw bɛɛ bɛ lakunu yɔrɔ min na, ka kiri tigɛ ka kɛɲɛ n’u ka kɛwalew ye. Minnu tɔgɔ ma sɔrɔ Ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, olu bɛ ɲangili banbali sɔrɔ tasuma kɔ la. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin Ala ka kiritigɛ kan Sitanɛ kan, Krisita n’a nɔfɛmɔgɔw ka masaya, ani jatebɔ laban min bɛ kɛ hadamadenw bɛɛ kan Ala ka masasigilan ɲɛkɔrɔ.

Jirali 20:1 Ne ye mɛlɛkɛ dɔ jigintɔ ye ka bɔ sankolo la, dingɛ dunba konnɛgɛ ni cakɛda belebeleba b'a bolo.

Mɛlɛkɛ dɔ ɲɛfɔra Jirali 20:1 kɔnɔ iko a bɛ jigin ka bɔ sankolo la ni konnɛgɛ ni cakɛda belebeleba ye a bolo.

1. Mɛlɛkɛ ka sebaaya: Ala ka cidenw ka fanga sɛgɛsɛgɛ

2. Masaya kuntigiya: Ka kilisi ni cakɛda kɔrɔ taamasyɛn jira

1. Esayi 22:22 - "Ne na Dawuda ka so konnɛgɛ da a kamankun kan, a na da wuli, mɔgɔ si tɛna da tugu, a na da tugu, mɔgɔ si tɛna da."

2. Matiyu 16:19 - "Ne na sankolo masaya konnɛgɛw di i ma, i mana fɛn o fɛn siri dugukolo kan, o na siri sankolo la.

Jirali 20:2 A ye sa kɔrɔ, o min ye Sitanɛ ye, ani Sitanɛ, o minɛ ka a siri san ba kelen kɔnɔ.

Sitanɛ ni Sitanɛ sirilen bɛ Ala fɛ san ba kelen kɔnɔ.

1: Ala bɛna se sɔrɔ kojugu kan tuma bɛɛ.

2: An ka kan ka an jigi da Ala ka sebaaya ni a ka lakanani kan.

1: Romɛkaw 8:38-39 - Ne dalen b'a la ko saya ni ɲɛnamaya, mɛlɛkɛw ni kuntigiw, fɛn minnu bɛ yen, ni fɛn nataw, ni sebaaw ni sanfɛla ni dunuya, ni fɛn wɛrɛ si tɛna se ka kɛ danfɛnw bɛɛ la ka an faran ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita Yesu an Matigi la.

2: Esayi 54:17 - Marifa si tɛ se ka kɛ i kama, i na kan bɛɛ sɔsɔ min bɛ wuli i kama kiritigɛ la. I na se sɔrɔ tuma min na i bɛ kɛlɛ kɛ ni i juguw ye.

Jirali 20.3 Aw ye a fili dingɛ dunba kɔnɔ, ka a datugu, ka taamasiyɛn kɛ a kan, walisa a kana siyaw lafili tun, fo san ba kelen ka dafa, o kɔfɛ, a ka kan ka lajɔ dɔɔnin wagati.

Sitanɛ bɛ fili dingɛ dunba dɔ kɔnɔ, ka a bali san ba kelen kɔnɔ fo ka se a ka hɔrɔnya waati kunkurunnin ma san ba kelen bannen kɔfɛ.

1. I k’i ɲɛmajɔ ani ka Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw kɛlɛ.

2. I ɲɛsin Ala ma kɛlɛ ni kɔrɔbɔli waatiw la.

1. Yakuba 4:7 - "Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. Aw ka Sitanɛ kɛlɛ, a na boli aw ɲɛ."

2. 1 Kɔrɛntekaw 10:13 - "Kɔrɔbɔli si ma se aw ma, min tɛ hadamaden ta ye. Ala ye kantigi ye, a tɛna a to aw ka kɔrɔbɔli kɛ ka tɛmɛ aw seko kan, nka ni kɔrɔbɔli ye, a na kisi sira di aw ma. walisa aw ka se ka o muɲu.»

Jirali 20.4 Ne ye masasigilanw ye, u sigira u kan, kiri dira u ma waraba, a ja, wala a tun ma a taamashyɛn sɔrɔ u ɲɛda la, wala u bolow la. U ye ɲɛnamaya kɛ ka masaya kɛ ni Krisita ye san ba kelen kɔnɔ.

Yuhana b’a ye ko masasigilanw ni u sigibagaw bɛ kiri tigɛ. A bɛ mɔgɔ minnu fana ni ye, minnu tun fagara martiri la u ka dannaya kosɔn Yesu n’a ka Kuma la, ani minnu tun ma u yɛrɛ di wara wala a ja ma, ani minnu tun ye u ka dannaya mara hali ni tɔɔrɔ tun bɛ u la.

1. Ka nafa sɔrɔ an ka waati la kosɛbɛ dugukolo kan - Dannaya ni jagɛlɛya ɲɛnamaya kɛcogo

2. Ka muɲu fo ka se laban ma - An bɛ se ka jɔ cogo min na an ka dannaya la gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ

1. Romɛkaw 8:17-18 - Ni denw, o tuma na, ciyɛntalaw; Ala ciyɛntalaw, ani Krisita ciyɛntaɲɔgɔnw. Ni an bɛ tɔɔrɔ ni ale ye, walisa an fana ka nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.» Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2. Matiyu 10:22 - Mɔgɔw bɛɛ na aw koniya ne tɔgɔ kosɔn, nka min bɛ muɲu fo ka se a laban ma, o na kisi.

Jirali 20:5 Nka suw tɔ ma ɲɛnamaya tugun fo san ba kelen ka ban. O ye lakununni fɔlɔ ye.

Nin tɛmɛsira min bɔra Jirali la, o bɛ kuma lakununni fɔlɔ kan, o min bɛna kɛ san ba kelen bannen kɔfɛ.

1. Lakununni jigiya: O kɔrɔ ye min ye an bolo

2. Lakununni fɔlɔ lajɛ ka ɲɛ

1. 1 Kɔrɛntekaw 15:20-26 - K’a masɔrɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ sa Hadama la cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ na ɲɛnamaya Krisita la.

2. Rom=kaw 6:3-5 - An su donna a f batiseli f saya la, walisa Krisita kununna ka b suw cma cogo min na Fa ka bonya barika la, an fana ka taama namaya kura la.

Jirali 20.6 Min niyɔrɔ bɛ lakununni fɔlɔ la, o ye dubaden ye, a senuma don.

Lakununni fɔlɔ ye dugawu ye, mɔgɔ minnu bɛna u sen don o la, olu tɛna saya filanan kunbɛn. U na kɛ Ala ni Krisita ka sarakalasebagaw ye ani u na masaya kɛ a fɛ san ba kelen kɔnɔ.

1. Lakununni fɔlɔ ka dugawu

2. Ka ɲɛnamaya banbali sara sɔrɔ

1. Rom=kaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye. Nka Elohim ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Yesu Krisita barika la.

2. 1 Kɔrɛntekaw 15:54–57 - O cogo la, ni nin fɛn tolilen na tolibali don, ni nin mɔgɔ salen na sabali don, o tuma na, kuma min sɛbɛnnen bɛ ko: Saya munumunu se sɔrɔli la, o na kɛ. E saya, i ka sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ min? Kaburu, i ka se sɔrɔli bɛ min? Saya ka sɔgɔsɔgɔninjɛ ye jurumu ye; Jurumu barika ye sariya ye. Nka barika da Ala ye, ale min bɛ se sɔrɔ an Matigi Yesu Krisita barika la.

Jirali 20:7 Ni o san waa kelen tɛmɛna, Sitanɛ na bɔ a ka kaso la.

San ba kelen tɛmɛna ani Sitanɛ bɔra kaso la.

1. San ba kelen laban ani Sitanɛ bilali: San ba kelen in nɔfɛkow

2. San ba kelen laban: Sitanɛ bilali nafa faamuyali

1. Esayi 14:12-15 - Sitanɛ nege ka kɛ mɔgɔba ye ka tɛmɛ Ala kan

2. 2 Piɛrɛ 2:4-9 - Sitanɛ ka jogo ni a ka ŋaniyaw

Jirali 20.8 A na bɔ ka siya minnu bɛ dugukolo fan naani la, Gog ni Magɔg, olu lafili, ka u lajɛ kɛlɛ la, olu hakɛ bɛ i ko kɔgɔji cɛncɛn.

Kɛlɛboloba min bɛ kɛ siyaw fɛ ka bɔ dugukolo fan naani la, fanga barikama dɔ bɛna u lafili, ka u lajɛ kɛlɛ kama.

1. An ka dannaya min bɛ Ala la, o bɛna kɔrɔbɔ tuma min na diɲɛ siyaw bɛ ɲɔgɔn lajɛn kɛlɛ kama.

2. I labɛn ka jɔ i ka dannaya la ani ka i jigi da Ala ka lakanani ni a ka bilasirali kan.

1. Esayi 59.19 O cogo la, u na siran Matigi tɔgɔ ɲɛ ka bɔ tilebin fɛ, ka a nɔɔrɔ ɲɛ ka bɔ tile bɔli la. Ni jugu na don i ko sanjiba, Matigi Ni na farafara kɔrɔta a kama.

2. Efesekaw 6:11-13 Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka jɔ Sitanɛ ka nanbarakow kɛlɛ. An tɛ kɛlɛ kɛ ni farisogo ni joli ye, nka an bɛ kɛlɛ kɛ ni kuntigiw ye, ni fangatigiw ye, ni nin diɲɛ dibi kuntigiw ye, ni Ala ka juguya ye yɔrɔ janw na. O de kosɔn, aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ta aw bolo, walisa aw ka se ka don jugu muɲu, ka o bɛɛ kɛ ka jɔ.

Jirali 20.9 U taara dugukolo kan, ka mɔgɔ senumaw ka sigiyɔrɔ ni dugu kanulen lamini.

Mɔgɔ juguw taara ka mɔgɔ senumaw ka sigiyɔrɔ ni dugu kanulen lamini, tasuma jigira ka bɔ sankolo la ka bɔ Ala yɔrɔ ka u halaki.

1. Juguya kɔlɔlɔw: Jirali 20:9 lajɛ

2. Ala ka tilennenya ani a ka mɔgɔ senumaw lakanani: Hakilijagabɔw Jirali 20:9 kan

1. Esayi 66:15-16 - "Katuguni Matigi na na ni tasuma ye, a ka wotoroninw na i ko fiɲɛba, ka a ka dimi sara ni dimi ye, ka a kɔrɔfɔ ni tasuma ye. K'a masɔrɔ tasuma ni a ta fɛ." Matigi na npan deli farisogo bɛɛ la, Matigi ka mɔgɔ fagalenw na caya.»

2. Zaburu 37:20 - "Nka mɔgɔ juguw na halaki, Matigi juguw na kɛ i ko sagadenw tulu.

Jirali 20:10 Jinɛ min ye u lafili, o filila tasuma ni kiburuba kɔ la, wara ni kira nkalontigɛla bɛ yɔrɔ min na, u na tɔɔrɔ su ni tile fo abada.

Sitanɛ, wara ani kira nkalontigɛla bɛna fili tasuma kɔ la, ka tɔɔrɔ badaa.

1. Tɔɔrɔ banbali fanga: Jirali 20:10 kalan

2. Farati minnu bɛ nanbara la: Kalan min bɛ kɛ Sitanɛ ka siniɲɛsigi kan Jirali 20:10 kɔnɔ

1. 2 Tesalonikekaw 2:9-10 - Sariya tiɲɛbali nali bɛ kɛ Sitanɛ ka baara fɛ ni sebaaya bɛɛ ni nkalon taamasyɛnw ni kabakow ye

2. Matiyu 25:41 - O tuma na fɛ, a na a fɔ a kinin fɛ mɔgɔw ye ko: 'Aw dangalenw, aw ka bɔ ne la ka taa tasuma banbali la min labɛnna jinɛ ni a ka mɛlɛkɛw ye.'

Jirali 20.11 Ne ye masasigilan finmanba dɔ ye, ani mɔgɔ min sigilen bɛ a kan, dugukolo ni sankolo bolila ka bɔ a ɲɛda la. Yɔrɔ si ma sɔrɔ u ye.

Yuhana ye masasigilan finmanba dɔ ye, ani min sigilen bɛ a kan, dugukolo ni sankolo bɛ boli ka bɔ min ɲɛda la, yɔrɔ si ma to u ye.

1. Yesu ka bonya: Masasigilan finmanba yecogo

2. Yesu ka sebaaya: Dugukolo ni sankolo bɛ boli ka taa

1. Zaburu 97:2 - Sankaba ni dibi belebeleba b’a lamini: tilennenya ni kiri ye a ka masasigilan sigiyɔrɔ ye.

2. Esayi 6:1 - Masakɛ Uziya sara san min na, ne ye Matigi sigilen ye masasigilan kan, a kɔrɔtalen don, a ka nɛgɛso ye Alabatosoba fa.

Jirali 20.12 Ne ye suw ye, u fitininw ni mɔgɔbaw, u jɔlen bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ. Kitabuw dabɔra, kitabu wɛrɛ dabɔra, o ye ɲɛnamaya kitabu ye.

Suw bɛɛ na jɔ Ala ɲɛ kɔrɔ, ka kiri tigɛ u kan ka kɛɲɛ ni u ka kɛwalew ye, i ko a sɛbɛnnen bɛ kitabuw kɔnɔ cogo min na.

1. Jateminɛ ni kunkanbaaraw mago bɛ an ka walew la

2. Nafa min b’a la ka baara kɛ ni ɲɛnamaya ye

1. Waajulikɛla 12:14 - K’a masɔrɔ Ala na baara bɛɛ kɛ kiritigɛ la, ni gundo ko bɛɛ ye, a kɛra ko ɲuman ye wo, a kɛra ko jugu ye wo.

2. Romɛkaw 2:6-8 - Ala "na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'a ka kɛwalew ye: Minnu bɛ nɔɔrɔ ni bonya ni sayabaliya ɲini ni muɲuli ye ko ɲuman kɛli la, o bɛ ɲɛnamaya banbali di olu ma Aw kana tiɲɛ kan minɛ, nka aw ka tilenbaliya ni dimi ni diminya kan minɛ.

Jirali 20:13 Kɔgɔji ye suw labɔ a kɔnɔ. Saya ni jahanama ye suw don u kɔnɔ.

Suw kiri tigɛra ka da u ka kɛwalew kan kɔgɔji ni saya ni jahanama ye suw bila kɔfɛ.

1. Suw ka kiri: Ka ɲɛnamaya kɛ tilennenya la

2. Kiritigɛ don: Ka ɲɛnamaya ni hakilina banbali ye

1. Zaburu 62:12 - "Matigi, makari bɛ i ta fana na, katuguni i bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'a ka baara ye."

2. Matiyu 16:27 - "Mɔgɔ Denkɛ na na a Fa nɔɔrɔ la n'a ka mɛlɛkɛw ye, o kɔ, a na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'a ka kɛwalew ye."

Jirali 20:14 Saya ni jahanama filila tasuma baji la. Nin ye saya filanan ye.

Saya ni jahanama filila tasuma kɔ la, o min ye saya filanan ye.

1. Saya ni jahanama laban

2. Tasuma baji: Ala ka kiri laban

1. Esayi 25:8 - A na saya munumunu fo abada, Matigi Ala na ɲɛji ko ka bɔ ɲɛda bɛɛ la

2. Yuhana 5:24 - Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne ka kuma lamɛn ka da ne cibaa la, o bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, kiri tɛna tigɛ a kan, nka a tɛmɛna ka bɔ saya la ka taa ɲɛnamaya la.

Jirali 20:15 Mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔrɔ min sɛbɛnnen bɛ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, o filila tasuma kɔ kɔnɔ.

Minnu ma sɔrɔ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, olu na fili tasuma baji kɔnɔ.

1. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ ni dannaya ye

2. Ni an banna Ala ka kanuya la, o kɔlɔlɔw

1. Romɛkaw 10:9-10 - «Ni i y’a fɔ i da la ko: ‘Yesu ye Matigi ye,’ ka da i dusukun na ko Ala y’a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. I bɛ dannaya kɛ i dusukun na, i bɛ jo sɔrɔ, i bɛ i ka dannaya fɔ i da la ka kisi.”

2. Yuhana 3:16-17 - «Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ. Katuguni Ala ma a Denkɛ ci diɲɛ kɔnɔ walisa ka diɲɛ jalaki, nka a ka diɲɛ kisi ale barika la.”

Jirali 21 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba mugan ni kelennan ye ani a bɛ tɛmɛ Yuhana ka yelifɛn kan labanko kow kan. Nin tilayɔrɔba bɛ kuma sankolo kura, dugukolo kura, ani dugu senuma Jerusalɛm kura ɲɛfɔli kan.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni yelifɛn ye min bɛ sankolo kura ni dugukolo kura jira. Sankolo ni dugukolo kɔrɔ bɛ tɛmɛn, kɔgɔji tɛ yen tun (Jirali 21:1). Yuhana b’a ye ko dugu senuma Jerusalɛm kura bɛ jigin ka bɔ sankolo la i n’a fɔ kɔɲɔmuso min masirilen don kosɛbɛ a cɛ ye (Jirali 21:2). Kanba dɔ b’a jira ko Ala sigiyɔrɔ bɛ a ka mɔgɔw cɛma sisan. A na sigi u fɛ, u na kɛ a ka mɔgɔw ye. Ala yɛrɛ na kɛ u fɛ i n’a fɔ u ka Ala (Jirali 21:3).

Dakun 2nan: Jerusalɛm kura ɲɛfɔli bɛ tugu o kɔ—dugu min yeelen bɔra Ala nɔɔrɔ fɛ. A bɛ suma ni kɔɲɔmuso ye min masirilen don ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ye (Jirali 21:11-12). A kogow ka jan, u masirilen don ni da tan ni fila ye minnu tɔgɔ dara Israɛl ka kabila tan ni fila kan. Ciden tan ni fila tɔgɔw bɛ jusigilan kabakurunw kan (Jirali 21:12-14). Dugu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo dafalen na—a janya, a bonya ani a janya ye stadi ba tan ni fila ye—o b’a jira ko a dafalen don ani a dafalen don (Jirali 21:16).

Dakun 3nan: Yuhana bɛ Jerusalɛm kura yɔrɔ suguya caman ɲɛfɔ—a ka sanu sanuman siraw yeelen; a jusigilanw masirilen don ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ye; a daaw dilalen don ni perlew ye; ani a ka batoso falen Ala nɔɔrɔ la yɔrɔ min na mago tɛ tile walima kalo la bawo Ala ka kɛli bɛ fɛn bɛɛ yeelen (Jirali 21:18-23). Ɲɛji ni saya tɛna kɛ tugun; dusukasi walima dimi—fɛn kɔrɔw bɛɛ tɛmɛna (Jirali 21:4). Mɔgɔ minnu tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ Sagaden ka ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, olu dɔrɔn de bɛna don nin dugu nɔɔrɔma in na, ka masaya kɛ Ala fɛ fo abada (Jirali 21:27).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba mugan ni kelen bɛ sankolo kura ni dugukolo kura yelifɛn dɔ jira. Dugu senuma, Jerusalɛm Kura, jigira ka bɔ sankolo la ka kɛ Ala taamasyɛn ye min sigilen bɛ a ka mɔgɔw cɛma. Ɲɛfɔli b’a cɛɲi yeelenma n’a ka simetri dafalen jira. Dugu jusigilanw bɛ ciden tan ni fila tɔgɔw la, k'a sɔrɔ Israɛl kabila tan ni fila tɔgɔw bɛ a da la. Jerusalɛm kura jiralen bɛ iko yɔrɔ min tɛ dusukasi ni dimi ye, Ala nɔɔrɔ bɛ fɛn bɛɛ yeelen yɔrɔ min na. Mɔgɔ minnu tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ Sagaden ka ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, olu dɔrɔn de bɛna don nin sigiyɔrɔ banbali la ka masaya kɛ Ala fɛ fo abada. Nin tilayɔrɔba bɛ jigiya jira dannabaaw bolo danfɛn dafalen nataw la, u bɛna sigi jɛɲɔgɔnya gɛlɛn na ni Ala ye yɔrɔ min na badaa.

Jirali 21:1 Ne ye sankolo kura ni dugukolo kura ye, katuguni sankolo fɔlɔ ni dugukolo fɔlɔ tɛmɛna. Kɔgɔji tun tɛ yen tugun.

Sankolo ni dugukolo fɔlɔ tɛmɛna ka sankolo kura ni dugukolo kura bila u nɔ na, kɔgɔji tɛ yen tugun.

1. Sankolo ni Dugukolo kura layidu sɛgɛsɛgɛli

2. Ka ɲɛnamaya kɛ danfɛn kura jigiya la

1. Jenɛse 1:1-2 - Fɔlɔ la, Ala ye sankolo ni dugukolo da.

2. Esayi 65:17 - Katuguni a filɛ, ne bɛ sankolo kura ni dugukolo kura da. Fɔlɔw tɛna to mɔgɔw hakili la wala u hakili tɛna na u hakili la.

Jirali 21.2 Ne Yuhana ye dugu senuma Jerusalɛm kura ye, a jigira ka bɔ Ala yɔrɔ ka bɔ sankolo la, a labɛnnen don i ko kɔɲɔmuso min masirilen bɛ a cɛ ye.

Dugu senuma, Jerusalɛm kura, bɛ jigin ka bɔ Ala yɔrɔ ka bɔ sankolo la, a labɛnnen don i ko kɔɲɔmuso min masirilen don a cɛ ye.

1. Ala ka Masaya cɛɲi

2. Kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ka nisɔndiya

1. Esayi 61:10 - «Ne na nisɔndiya kosɛbɛ Matigi la. ne ni na nisɔndiya ne ka Ala la, katuguni a ye kisili finiw don ne la. a ye ne datugu ni tilennenya fini ye, i ko kɔɲɔcɛ b’a yɛrɛ masiri i ko sarakalasebaa ni kunsigi cɛɲumanba ye, i ko kɔɲɔmuso b’a yɛrɛ masiri cogo min na ni a ka kabakurunw ye.”

2. Yuhana 3:29 - “Kɔɲɔmuso ye kɔɲɔcɛ ta ye. Teri min bɛ na kɔɲɔcɛ la, o b’a makɔnɔ k’a lamɛn, wa a falen bɛ nisɔndiya la n’a ye kɔɲɔcɛ kan mɛn. O nisɔndiya ye ne ta ye, a dafalen don sisan.”

Jirali 21.3 Ne ye kumakanba mɛn ka bɔ sankolo la ko: «Ala ka fanibugu bɛ mɔgɔw fɛ, a na sigi u fɛ, u na kɛ a ka mɔgɔw ye, Ala yɛrɛ na kɛ u fɛ ka kɛ u ye.» Ma.

Ala na kɛ a ka mɔgɔw fɛ, ka sigi u fɛ, ka u kɛ a yɛrɛ ta ye.

1. Ala ka kɛta min tɛ ban - Matigi ka kɛta banbali bɛ dususalo ni hakilisigi lase an ma cogo min na.

2. Ka sigi Ala fɛ - Ala ka kɛli layidu minnu bɛ an fɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu faamuyali.

1. Zaburu 139:7-10 - Ne bɛ se ka taa min ka bɔ I Ni la? Walima ne bɛ se ka boli min ka bɔ I ɲɛ kɔrɔ?

2. Yuhana 14:23 - Yesu y'a jaabi k'a fɔ a ye ko: "Ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne kanu, o na ne ka kuma labato, ne Fa na a kanu, an na na a fɛ ka an ka so kɛ a fɛ."

Jirali 21.4 Ala na ɲɛji bɛɛ ko u ɲɛw la. Saya tɛna kɛ tun, wala dusukasi, wala kulekan, wala dimi tɛna kɛ tun, katuguni ko fɔlɔw tɛmɛna.

Ala ye layidu ta ko a bɛna tɔɔrɔ bɛɛ ban ani ka nisɔndiya banbali lase.

1: An bɛ se ka jigiya sɔrɔ Ala ka layiduw la minnu bɛna nisɔndiya banbali ni dususalo kofɔ.

2: Hali an ka dibi waatiw la, an bɛ se ka da a la ko Ala bɛna kɛ an fɛ.

1: Romɛkaw 8:18 - Ne b'a jate ko nin waati tɔɔrɔw man kan ka suma ni nɔɔrɔ ye min bɛna jira an na.

2: Esayi 25:8 - A na saya munumunu se sɔrɔli la; Matigi Ala na ɲɛji ko ka bɔ mɔgɔ bɛɛ la.»

Jirali 21.5 Min sigilen b masasigilan kan, o ko: «A filɛ, ne bɛ fɛn bɛɛ kuraya.» A y'a fɔ ne ye ko: «I ka sɛbɛn ci, katuguni nin kumaw ye tiɲɛ ye, u ye kantigiya ye.»

Ala na fɛn bɛɛ kɛ kura ye.

1. Ala ka layidu min tɛ ban: A bɛna fɛn bɛɛ kɛ kura ye cogo min na

2. Ka kuraya minɛ: Ka ɲɛnamaya kɛ ni Ala ka layidu jigiya ye

1. Esayi 43:18-19 - "Aw kana aw hakili to ko fɔlɔw la, aw kana aw hakili to ko kɔrɔw la. A filɛ, ne bɛ ko kura kɛ, a bɛ bɔ sisan, aw t'a dɔn wa? Ne na sira dabɔ kungo kɔnɔ ani bajiw kungokolon kɔnɔ.»

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - "O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye. Kɔrɔlen tɛmɛna, a filɛ, kura nana."

Jirali 21.6 A ko ne ma ko: A kɛra. Ne ye Alfa ni Omega ye, daminɛ ni laban. Minnɔgɔ bɛ min na, ne na ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ di o ma fu.

Ala y’a ka layidu tiimɛ, n’o ye ka ɲɛnamaya banbali di an ma.

1. Ala ye a ka ɲɛnamaya banbali layidu tiimɛ

2. Alfa ni Omega: K’a ta a daminɛ na fo a laban na

1. Yuhana 3:16-17 - Ala ye diɲɛ kanu fo ka a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka ɲɛnamaya banbali ka sɔrɔ.

2. Esayi 55:1 - «Mɔgɔ minnɔgɔ bɛ aw bɛɛ la, aw ka na ji la. ani wari tɛ aw bolo, aw ka na sanni kɛ ka dumuni kɛ! Aw ka na diwɛn ni nɔnɔ san ni wari tɛ ani ni musaka tɛ.

Jirali 21:7 Min ye se sɔrɔ, o na fɛn bɛɛ ciyɛn ta. Ne na kɛ a ka Ala ye, ale na kɛ ne denkɛ ye.»

Min bɛ se sɔrɔ, o bɛna fɛn bɛɛ ciyɛn ta, ka jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni Ala ye.

1. Ka se sɔrɔ dannaya fɛ Ala la

2. Ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan ni fanga ye ka bɔ Matigi yɔrɔ

1. 1 Yuhana 5:4-5 - Katuguni fɛn o fɛn bangera Ala fɛ, o bɛ se sɔrɔ diɲɛ kan. ani nin ye se sɔrɔli ye min ye se sɔrɔ diɲɛ kan—an ka dannaya.

2. Romɛkaw 8:37 - Ayi, o kow bɛɛ la, an ka ca ni setigiw ye an kanubaa barika la.

Jirali 21:8 Nka siranbaaw ni dannabaliw ni haramulenw ni mɔgɔfagalaw ni jatɔyakɛlaw ni subagayakɛlaw ni bolibatokɛlaw ni nkalontigɛlaw bɛɛ na u niyɔrɔ sɔrɔ baji la min bɛ jeni ni tasuma ni kiburu ye, o ye saya filanan ye .

Mɔgɔ minnu bɛ ɲɛnamaya tilenbali kɛ, olu bɛna tɔɔrɔ u ka kɛwalew kɔlɔlɔw la saya filanan na.

1: An ka kan k’an jija ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye an ka kɛwalew bɛɛ la.

2: Aw ka siran Ala ɲɛ ani aw kana tugu tilenbaliya kɔ.

1: Ntalenw 14:2 - "Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taama tilennenya la, o bɛ siran Matigi ɲɛ, nka min bɛ a ka siraw lafili, o bɛ a mafiɲɛya."

2: Matiyu 6:33 - "Nka aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ, o kow bɛɛ na fara aw kan."

Jirali 21.9 Mɛlɛkɛ wolonwula minnu tun falen bɛ tɔɔrɔ wolonwula labanw na, olu dɔ nana ne fɛ, ka kuma ne fɛ ko: «Na yan, ne na kɔɲɔmuso jira i la, Sagaden muso.»

Mɛlɛkɛ dɔ ye Sagaden ka kɔɲɔmuso jira Yuhana Ciden la, o min ye Sagaden muso ye.

1. Kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔcɛ: Ala ka kanuya ja

2. Krisita ka kɔɲɔmuso: Ka kɛ a ka denbaya kɔnɔmɔgɔ dɔ ye, o kɔrɔ ye min ye

1. Efesekaw 5:22-33 - Musow ka kolo aw cɛw ye Matigi la

2. Jirali 19:7-9 - Sagaden ka furu surɔfana

Jirali 21.10 A ye ne ta ni hakili la ka taa kuluba dɔ la, ka taa kuluba dɔ la, ka o duguba jira ne la, Jerusalɛm senuma.

Yuhana ye Dugu Senuman Jerusalɛm ye, a jigira ka bɔ Sankolo la.

1: An bɛ se ka jigiya sɔrɔ k’a dɔn ko don dɔ, Ala bɛna so kura dilan an ye Sankolo la.

2: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya kɛ min ka kan ni Dugu Senuman Jerusalɛm ye.

1: Esayi 65:17-19 «Katuguni a filɛ, ne bɛ sankolo kura ni dugukolo kura da. Nka aw ka ɲagali ka ɲagali fo abada ne ka fɛn dabɔlenw na, katuguni ne bɛ Jerusalɛm da ɲagali ye, a ka mɔgɔw ka kɛ ɲagali ye.”

2: Jirali 22:17 “Ni Senu ni kɔɲɔmuso b’a fɔ ko: Na. Min b'a lamɛn, o k'a fɔ ko: «Na.» Minnɔgɔ bɛ min na, o ka na. Mɔgɔ o mɔgɔ b’a fɛ, o ka ɲɛnamaya ji min gansan.”

Jirali 21.11 Ala nɔɔrɔ b'a la, a yeelen tun bɛ i ko kabakurun sɔngɔ gɛlɛnba, i ko jaspɛri kabakurun, a jɛlen don i ko kristalɛ.

Yuhana ye yelifɛn dɔ ye min bɛ dugu dɔ jira, Ala nɔɔrɔ bɛ min kɔnɔ ani yeelen min bɛ i ko jaspɛri kabakurun sɔngɔ gɛlɛn, a jɛlen don i ko kristalɛ.

1. Ala ka nɔɔrɔ bɛ yeelen bɔ Egilisi fɛ, Jirali 21:11

2. Ala ka dugu ani a ka nɔɔrɔ, Jirali 21:11

1. 2 Kɔrɛntekaw 4:6 - Sabu Ala min ko: «Yeelen ka bɔ dibi la», o ye yeelen bɔ an dusukunw na walisa ka Ala nɔɔrɔ dɔnni yeelen di Yesu Krisita ɲɛda la.

2. Zaburu 36:9 - Katuguni ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ bɛ i fɛ. an bɛ yeelen ye i ka yeelen na.

Jirali 21.12 Kogo tun ka bon, a tun ka bon, da tan ni fila tun b'a la, mɛlɛkɛ tan ni fila tun b'a da la, tɔgɔw tun sɛbɛnnen bɛ o kan.

Jirali 21 bɛ kuma kogo dɔ kan, da tan ni fila bɛ min kɔnɔ, mɛlɛkɛ bɛ u kelen-kelen bɛɛ kɔlɔsi, ani Israɛl ka kabila tan ni fila dɔ tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ da kelen kelen bɛɛ kan.

1. Kogow ni daaw kɔrɔ Jirali 21 kɔnɔ

2. Israɛl ka kabila tan ni fila nafa faamuyali Jirali 21 kɔnɔ

1. Esayi 54:12 - "Ne na aw ka kɛlɛbolow kɛ ni rubiw ye, ka aw ka daaw kɛ kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ye, ka aw kogow bɛɛ kɛ kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ye."

2. Efesekaw 2:19-22 - «O la sa, aw siya wɛrɛw tɛ dunanw ni dunanw ye tun. Aw ye jamanadenw ye ka fara Ala ka jama senumaw b kan. Aw ye Ala ka denbaya kɔnɔmɔgɔw ye. An faralen ɲɔgɔn kan, an ye a ka so ye, min jɔlen bɛ cidenw ni kiraw jusigilan kan. A kuncɛ kabakurun ye Krisita Yesu yɛrɛ de ye. An sirilen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale la, ka kɛ Alabatosoba senuma ye Matigi fɛ. Ala bɛ sigi yɔrɔ min na a Ni barika la, aw siya wɛrɛw fana bɛ kɛ ale de sababu fɛ.”

Jirali 21:13 Kɔrɔn fɛ, da saba bɛ yen. worodugu fɛ, da saba; saheli fan fɛ, da saba; Tlebi fɛ da saba.

Jirali 21:13 bɛ Jerusalɛm kura jɔli ɲɛfɔ, da tan ni fila bɛna kɛ min kɔnɔ, saba bɛ kɛ a fan kelen-kelen bɛɛ la.

1. Dugu fanga: Jerusalɛm kura daaw bɛ sankolo jira cogo min na dugukolo kan

2. Kelenya taamasyɛn: Da tan ni fila nafa faamuyali Jirali 21:13 kɔnɔ

1. Esayi 60:11 - Aw ka daaw na da wuli tuma bɛɛ; u tɛna datugu su ni tile , walisa mɔgɔw ka se ka siyaw ka nafolo lase aw ma , u ka masakɛw ɲɛminɛna taama na .

2. Zaburu 107:16 - A ye wele bila kɔngɔ ma jamana kan; A ye nbuuru bere bɛɛ kari.

Jirali 21.14 Dugu kogo jusigilan tun ye tan ni fila ye, Sagaden ka ciden tan ni fila tɔgɔw tun bɛ o kɔnɔ.

Jerusalɛm kura kogo min bɛ Jirali 21 la, o jusigilan tan ni fila bɛ yen, o kelen kelen bɛɛ tɔgɔ bɛ Sagaden ka ciden tan ni fila dɔ la kelen na.

1. Jusigilan min tɛ se ka yɛrɛyɛrɛ: Cidenw ni Sagaden

2. Jerusalɛm kura: Dugu min fanga tɛ se ka wuli

1. Matiyu 16:18 - Ne b'a fɔ i ye ko: I ye Piɛrɛ ye, ne na ne ka egilisi jɔ nin farakurun kan, jahanama daaw tɛna se sɔrɔ a kan.

. nkɔni kabakurun.

Jirali 21.15 Min tun b kuma ne f, o tun b ni sanu bere ni dugu da ni a kogo suman.

Mɛlɛkɛ dɔ bɛ ka dugu ni a daaw ani a kogo suman ni sanu bere ye.

1. Sankolo sumanikɛlan dafalen 2. Ala ka dugu sumanikɛlan min tɛ ban

1. Esayi 40:12 Jɔn ye ji suman a bolo dingɛ kɔnɔ, ka sankolo suman ni bɔgɔdaga ye? 2. Ezekiɛl 40:3-5 A nana ni ne ye yen, cɛ dɔ tun bɛ yen, a ɲɛda tun bɛ i ko nɛgɛso, lenburuba tun bɛ a bolo, sumanikɛlan tun bɛ a bolo. A jɔlen tora da la. Cɛ y'a fɔ ne ye ko: «Mɔgɔ denkɛ, a filɛ ni i ɲɛw ye, ka mɛnni kɛ ni i tulo ye, ka i dusukun bila ne bɛna fɛn o fɛn jira i la. I nana yan walisa ne ka u jira i la.

Jirali 21.16 Dugu in ye kɛrɛ naani ye, a janya bɛ se a bonya ma. A janya n’a bonya n’a janya bɛ bɛn ɲɔgɔn ma.

Jerusalɛm kura ye kɛnɛ dafalen ye min janya, a bonya ani a janya ye kilomɛtɛrɛ 12000 ye.

1. Jerusalɛm kura dafalen - Ala ka dilan dafalen bɛ jira cogo min na Jerusalɛm kura kɔnɔ

2. Dannaya sumanikɛlan - Min ka kan ka kɛ walasa ka Jerusalɛm kura dafalen sɔrɔ

1. Yakuba 1:17 - Nilifɛn ɲuman ni dafalen bɛɛ bɛ bɔ san fɛ, a bɛ jigin ka bɔ sankolo yeelenw Fa fɛ, min tɛ yɛlɛma i ko biɲɛw bɛ wuli.

2. Luka 6:38 - Aw ka di, o na di aw ma. Sumanikɛlan ɲuman, min digilen don duguma, min bɛ lamaga ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ boli ka tɛmɛ, o bɛna bɔn i kɔ la. Katuguni aw bɛ sumanikɛlan min kɛ, o na suman aw ye.

Jirali 21.17 A ye a kogo suman, a ye mɛtɛrɛ kɛmɛ ni binaani ni naani ye, ka kɛɲɛ ni mɔgɔ dɔ suman ye, o kɔrɔ ye ko mɛlɛkɛ.

Mɛlɛkɛ ye Jerusalɛm kura dugu kogo suman ka kɛ mɛtɛrɛ 144 ye.

1. Ala ka yelifɛn a ka mɔgɔw ye: Cɛ sumanikɛlan

2. Sankolo Dugukolo kan: Mɔgɔ ka sumanikɛlan

1. Esayi 60:18 - "Sili mankan tɛna mɛn a kɔnɔ tun, wala tɔɔrɔ kulekan tɛna mɛn tugun."

2. Matiyu 6:10 - "I ka masaya ka na, i sago ka kɛ dugukolo kan, i ko a bɛ kɛ sankolo la cogo min na."

Jirali 21.18 A kogo jɔcogo tun ye jaspɛri ye, dugu tun ye sanu sanuman ye, i ko galasi jɛlen.

Jirali dugu ɲɛfɔra ko kogow dilalen don ni jaspɛri ye ani dugu yɛrɛ dilalen don ni sanu sanuman ye i n’a fɔ galasi jɛlen.

1. Jirali dugu ye Ala cɛɲi ni a ka nɔɔrɔ jira cogo min na

2. Nafa min b’a la ka senuya dɔn ani k’a cɛsiri i n’a fɔ Jirali dugu

1. Romɛkaw 8:28-30 «An b’a dɔn ko Ala kanubagaw fɛ, fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koɲuman kama, mɔgɔ minnu welelen don ka kɛɲɛ ni a sagonata ye. A tun bɛ minnu dɔn ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana latigɛ ka kɛ a Denkɛ ja ye, walisa a ka kɛ balima caman cɛma fɔlɔ ye. A ye minnu latigɛ ka kɔn o ɲɛ, a ye olu fana wele, a ye minnu wele, a ye jo di olu fana ma.

2. 1 Piɛrɛ 1:15-16 “Nka aw welebaa ye senuma ye cogo min na, aw fana ka kɛ mɔgɔ senumaw ye aw taamacogo bɛɛ la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: “Aw ka kɛ mɔgɔ senumaw ye, katuguni ne ye senuma ye.”

Jirali 21:19 Dugu kogo jusigilanw tun masirilen don ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛn sifa bɛɛ ye. A jusigilan fɔlɔ tun ye jaspɛri ye; filanan ye safir ye; sabanan, o ye kalsedɔn ye; naaninan, o ye emɛridi ye;

Dugu senuma jusigilanw masirilen don ni kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ye, u kelen-kelen bɛɛ kulɛri tɛ kelen ye.

1. Ala ka Masaya cɛɲi: Ala nɔɔrɔ bɛ jira cogo min na dugu jusigilanw na

2. Egilisi nafa ka bon: Ala ka mɔgɔw nafa ka bon a bolo cogo min na

.

2. 2 Kɔrɛntekaw 5:17 - O de kosɔn, ni mɔgɔ dɔ bɛ Krisita la, o ye danfɛn kura ye; fɛn kɔrɔw tɛmɛna ; A filɛ, fɛn bɛɛ kɛra kura ye.

Jirali 21:20 A duurunan ye sardonyx ye; a wɔɔrɔnan ye sardius ye; wolonwulanan, o ye kirizoliti ye; a 8nan ye berili ye; kɔnɔntɔnnan, o ye topazi ye; tannan ye kirisoprase ye; tan ni kelennan ye jasin ye; tan ni filanan ye ametisi ye.

Jirali 21:20 tɛmɛsira bɛ kabakurun suguya tan ni fila fɔ minnu jiralen bɛ Jerusalɛm kura kogow jusigilan na.

1. Sankolo cɛɲi: Sankolo daaw bɛna manamana ani ka yeelen bɔ cogo min na

2. Jerusalɛm kura bonya: Dugu min falen bɛ nɔɔrɔ ni nɔɔrɔ la

1. Esayi 54:11-12 - "E tɔɔrɔlen, sanfiɲɛba ye i dusu saalo, i ma dusu saalo, a filɛ, ne na i ka kabakurunw sigi antimoni la, ka i jusigilanw sigi ni safir ye. Ne na i kuncɛw kɛ agate ye, i ka daaw kɛ ni karɔti ye, Aw ka kogo bɛɛ ye kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw ye.»

2. Ezekiɛl 28:13 - "Aw tun bɛ Edɛn, Ala ka nakɔ la, kabakurun sɔngɔ gɛlɛnw bɛɛ tun ye aw datugulan ye, sardius, topazi, diamant, berili, onikse, ani yasper, safir, emɛridi ani karibunkili, ani u dilalen don ni sanu ye." tun ye aw ka sigicogo n'aw ka ja jalenw ye."

Jirali 21:21 Da tan ni fila tun ye perle tan ni fila ye, da caman tun ye perle kelen ye.

Jerusalɛm kura daaw dilalen don ni perlew ye ani nbɛda dilalen don ni sanu jɛlen jɛlen ye.

1. Sankolo cɛɲi: Baro min bɛ kɛ Jerusalɛm kura nɔɔrɔ kan

2. An niw nafa: Hakilijagabɔ min bɛ Sankolo Masaya nafa kan

1. Matiyu 6:20 - "Nka aw ka nafolo mara sankolo la, ntumu ni nɔgɔ tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na, sonw tɛ don yɔrɔ min na, sonyali tɛ yɔrɔ min na."

2. Esayi 54:11-12 - "I ye i tɔɔrɔ, ka i fili, ka i dusu saalo, ka a filɛ, ne na i ka kabakurunw da ni kulɛri tilennenw ye, ka i jusigilanw sigi ni safirw ye. Wa ne na i ka agate finɛtiriw dilan, ani i ka daaw ye kabakurunw ye, ani i danw bɛɛ ye kabakurun dumanw ye.»

Jirali 21.22 Ne ma Alabatosoba si ye a kɔnɔ, katuguni Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi ni Sagaden ye a ka batoso ye.

Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi ni Sagaden ye sankolo Alabatosoba ye.

1. Sankolo senuma: Ka Matigi Ala Sebaayabɛɛtigi ni Sagaden bato

2. Sankolo ka senuya: Yɔrɔ min bilalen bɛ Ala ye

1. Jirali 7:15 – “O de kosɔn u bɛ Ala ka masasigilan ɲɛkɔrɔ, u bɛ baara kɛ a ye su ni tile a ka batoso kɔnɔ, min sigilen bɛ masasigilan kan, o na sigi u cɛma.”

2. Yuhana 4:21-24 – “Yesu y’a fɔ a ye ko: Muso, da ne la, waati bɛ na, aw tɛna Fa bato nin kulu in kan, wa Jerusalɛm hali bi. Aw bɛ bato, aw tɛ fɛn dɔn, an bɛ min bato, an b'o dɔn, katuguni kisili bɛ bɔ Yahutuw de la. Nka waati bɛ na, a bɛ se sisan, batobaga lakikaw na Fa bato ni ni ni tiɲɛ na, katuguni Fa bɛ o ɲɔgɔnnaw ɲini ka a bato. Ala ye Ni ye, mɔgɔ minnu b’a bato, olu ka kan k’a bato ni ni tiɲɛ na.”

Jirali 21.23 Dugu mako tun t tile ni kalo la ka yeelen bɔ a kɔnɔ, katuguni Ala nɔɔrɔ ye yeelen bɔ a la, Sagaden de ye a yeelen ye.

Ala ka dugu bɛ yeelen bɔ Ala ni Sagaden nɔɔrɔ fɛ.

1. Sagaden ka yeelen: Ala ka nɔɔrɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ

2. Ala ka dugu: Ka ɲɛnamaya kɛ Sagaden ka yeelen na

1. Yuhana 8:12 - Yesu ko: "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2. 1 Yuhana 1:5 - An ye cikan min mɛn a fɛ, ka o fɔ aw ye, o ye nin ye: Ala ye yeelen ye. dibi tɛ ale kɔnɔ fewu.

Jirali 21.24 Kisili siyaw na taama a yeelen na.

Kisili siyaw na taama Ala ka nɔɔrɔ la, ani dugukolo kan masakɛw na u ka bonya ni u ka nɔɔrɔ lase a kɔnɔ.

1. Kisili siyaw: Ala ka yeelen sugandili

2. Dugukolo kan masakɛw: Ala ka nɔɔrɔ bonya

1. Esayi 60:1-3 - Wuli ka yeelen bɔ; katuguni i ka yeelen sera, Matigi nɔɔrɔ wulila i kan.»

2. Zaburu 145:11-12 - U na kuma i ka masaya nɔɔrɔ kan, ka kuma i ka sebaaya kan. A ka sebaaya kɛwalew ni a ka masaya bonya nɔɔrɔ lase mɔgɔw denkɛw ma.

Jirali 21.25 A daaw tɛna datugu tile fɛ fewu, katuguni su tɛna kɛ yen.

Jerusalɛm kura daaw tɛna datugu abada, katuguni su tɛna kɛ.

1. Ka ɲɛnamaya banbali yeelen na

2. Dibi laban: Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka dugu kɔnɔ

1. Yuhana 8:12 - "Ne ye diɲɛ yeelen ye. Min bɛ tugu ne kɔ, o tɛna taama dibi la abada, nka a na ɲɛnamaya yeelen sɔrɔ."

2. Esayi 60:19-20 - "I mago tɛna kɛ tile yeelen na tun, kalo fana tɛna a yeelen bɔ su fɛ, katuguni Matigi na kɛ i ka yeelen banbali ye, i ka Ala na kɛ i nɔɔrɔ ye. I ka tile." tɛna bin tugun abada, i ka kalo tɛna dɔgɔya tun, Matigi na kɛ i ka yeelen banbali ye, i ka dusukasi donw na ban.»

Jirali 21.26 U na siyaw ka nɔɔrɔ ni u bonya lase a kɔnɔ.

Ala na siyaw bɛɛ nɔɔrɔ ni u bonya lase Jerusalɛm kura ma.

1: Yesu kelenpe de ye nɔɔrɔ ni bonya lakika ye.

2: An bɛ se ka nɔɔrɔ ni bonya lakika sɔrɔ ni an y’an kolo Yesu ni a ka kuntigiya kɔrɔ.

1: Matiyu 6:33 - Aw ka Ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O kow bɛɛ na fara aw kan.»

2: Rom=kaw 10:9-10 - Ni i ye i da j= i da la ko Matigi Yesu don, ka da i dusukun na ko Ala ye a lakunun ka b suw cma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ dannaya kɛ ni dusukun ye ka tilennenya kɛ. Jurumu bɛ kɛ ni da ye kisili kama.

Jirali 21.27 Fɛn nɔgɔlen si tɛna don a kɔnɔ abada, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko haramulen kɛ, wala min bɛ nkalon tigɛ, fɔ minnu sɛbɛnnen bɛ Sagaden ka ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ.

1. Ka ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di Ala ye

2. Nafa min b’a la ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ye

1. Efesekaw 5.8-10 Aw tun ye dibi ye tuma dɔw la, nka sisan aw ye yeelen ye Matigi la. (10) Fɛn min ka di Matigi ye, k’o sɛgɛsɛgɛ.

2. Yakuba 4:7-8 Aw ka aw kolo Ala kɔrɔ. I ka jinɛ kɛlɛ, a na boli i ɲɛ. (8) Aw ka gɛrɛ Ala la, a na gɛrɛ aw la. Aw jurumutw, aw ka aw bolow saniya. Aw ye aw dusukunw saniya, aw hakili fila.

Jirali 22 ye Jirali kitabu tilayɔrɔba laban ye, wa a bɛ Yuhana ka yelifɛn kuncɛ laban waati kow kan. Nin tilayɔrɔba bɛ sinsin ɲɛnamaya baji, ɲɛnamaya jiri ani Yesu ka layidu kan ko a bɛna segin.

Dakun fɔlɔ: Sapitiri bɛ daminɛ ni ɲɛnamaya baji jirali ye min bɛ woyo ka bɔ Ala ni Sagaden ka masasigilan kan Jerusalɛm kura kɔnɔ. A ɲɛfɔra ka jɛya i n’a fɔ kristalɛ, min bɛ saniya ni lafiya banbali taamasyɛn (Jirali 22:1). Ba fan fila bɛɛ la, ɲɛnamaya jiri jɔlen bɛ, a bɛ den suguya tan ni fila bɔ — kelen kalo o kalo — ani a buluw ye kɛnɛyali ni seginkanni ye (Jirali 22:2). Dankali min nana hadamadenw kan jurumu kosɔn, o tɛ yen tun, wa Ala ka mɔgɔw bɛna ɲɛnamaya banbali sɔrɔ a ɲɛ kɔrɔ.

Dakun 2nan: Yuhana b’a sinsin a kan ko dibi wala su tɛna kɛ Jerusalɛm kura kɔnɔ tugun bawo Ala yɛrɛ de bɛna kɛ u ka yeelen ye. A nɔɔrɔ na fɛn bɛɛ yeelen, a ka mɔgɔw na masaya kɛ fo abada (Jirali 22:5). Mɛlɛkɛ b’a sinsin a kan ko nin kumaw ye kantigiya ni tiɲɛ ye, Ala yɛrɛ de ye minnu di. Yuhana hakili jiginlen don ko a kana o kiraya kuma siri sabu a tiimɛni surunyana (Jirali 22:6-10).

Dakun 3nan: Yesu yɛrɛ b’a fɔ ko a bɛna segin sɔɔni ni layidu ye ko: “A filɛ, ne bɛ na sɔɔni!” (Jirali 22:7). Mɔgɔ minnu bɛ kuma minnu sɛbɛnnen bɛ nin gafe kɔnɔ, olu mara, a bɛ dugawuw lasegin u ma. Yuhana binna ka bato kɛ Yesu sen kɔrɔ nka mɛlɛkɛ dɔ y’a latilen min b’a hakili jigin ko a ka Ala kelenpe bato (Jirali 22:8-9). Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw hakili sigi ko ale ye “Alfa ni Omega” ye, a daminɛ ni a laban bɛɛ — Dawuda ju ani a bɔnsɔn — ani a bɛ minnɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bɛɛ wele u ka na a ka ji min hɔrɔnya la—ji ɲɛnama bɔyɔrɔ (Jirali 22:12-17). ). Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔmini ye ko an kana fara nin kiraya kumaw kan walima ka bɔ u la ani delili laban min bɛ kɛ Yesu seginni ko la: "Amiina. Na, Matigi Yesu!" (Jirali 22:18-21).

Kuma surun na, Jirali tilayɔrɔba mugan ni fila bɛ ɲɛnamaya baji yeli jira min bɛ woyo ka bɔ Ala ka masasigilan kan Jerusalɛm kura kɔnɔ, min bɛ lafiya banbali ni kɛnɛyali taamasyɛn ye. Ɲɛnamaya jiri jɔlen bɛ a fan fila bɛɛ la, a bɛ den caman kɛ Ala ka mɔgɔw ye. Dibi bɛ gɛn tuma min na Ala yɛrɛ bɛ kɛ u ka yeelen banbali ye. Yesu b’a sinsin a seginni kan sɔɔni ani a ye layidu ta ko a bɛna dugawuw di mɔgɔ ma minnu bɛ nin kitabu kumaw mara. A bɛ bɛɛ wele u ka u sen don a la i n’a fɔ ji ɲɛnama bɔyɔrɔ. Sapitiri bɛ kuncɛ ni lasɔminiw ye ko an kana nin kiraya kumaw tiɲɛ ani delili min bɛ kɛ Yesu ka segin ko la—o ye gafe kuncɛcogo bɛnnen ye min bɛ sinsin jigiya, seginkanni ani makɔnɔni kan Krisita ka se sɔrɔli laban na kojugu kan.

Jirali 22.1 A ye ɲɛnamaya ji baji saniyalen jira ne la, a jɛlen don i ko kristalɛ, min bɛ bɔ Ala ni Sagaden ka masasigilan kan.

Ɲɛnamaya baji saniyalen don, a jɛlen don, a bɛ woyo ka bɔ Ala ni Sagaden fɛ.

1. Ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ dan tɛ: Krisita ka nɛɛma b’a to an ka ɲɛnamaya caman sɔrɔ cogo min na

2. Ji ɲɛnama nilifɛn: Ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ min tɛ dɛsɛ, o sɔrɔcogo ani a tilacogo

1. Yuhana 4:10-14 - Yesu b kuma ji ɲɛnama kan, a bɛ min di

2. Yuhana 7:37-38 - Yesu ye ji ɲɛnama di minnɔgɔ bɛ minnu na

Jirali 22:2 Jirali 22:2 A nbɛda la, ani ba fan fila bɛɛ la, ɲɛnamaya jiri tun bɛ yen, o tun bɛ den sifa tan ni fila bɔ, ka den kɛ kalo o kalo siyaw kɛnɛyali.

Ɲɛnamaya jiri min tun bɛ ba cɛmancɛ la, o tun bɛ den suguya tan ni fila bɔ ani a bulu minnu tun bɛ se ka siyaw kɛnɛya.

1. Ala ka kɛnɛya sebaaya

2. Jiridenw caya: Ala ka dugaw bɔlen ɲɔgɔn fɛ

1. Esayi 61:1-3 - Matigi Ala Ni bɛ ne kan, katuguni Matigi ye ne mun Ka kibaru duman fɔ faantanw ye; A ye ne ci ka dusukun tiɲɛnenw kɛnɛya, ka hɔrɔnya weleweleda jɔnyalenw ye, Ka kasobon da wuli mɔgɔ sirilenw ye;

2. Yakuba 5:14-16 - Yala mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛma min bananen don wa? A ka egilisi maakɔrɔw wele, u ka delili kɛ a kan, ka tulu mun a la Matigi tɔgɔ la. Dannaya delili na banabagatɔ kisi, Matigi na a lakunun. Ni a ye jurumuw k, a na yafa a ma. Aw ka jurumuw fɔ ɲɔgɔn ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, walisa aw ka kɛnɛya. Cɛ tilennen ka delili min bɛ nɔ bɔ, ni timinandiya ye, o bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma.

Jirali 22.3 danga tɛna kɛ tun, nka Ala ni Sagaden ka masasigilan na kɛ a kɔnɔ. A ka jɔnw na baara kɛ a ye.

Ala ni Sagaden na sigi Jerusalɛm kura kɔnɔ, u ka baarakɛlaw na baara kɛ u ye.

1. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ ka baara kɛ Ala ni Sagaden ye

2. Ala ye dugawu kɛ Jerusalɛm kura la

1. Matiyu 25:21 - "A makɛ y'a fɔ a ye ko: 'A ɲɛna, baarakɛla ɲuman ni kantigi. I ye kantigi ye dɔɔnin dɔrɔn de la, ne na i sigi ko caman kan. I don i makɛ ka nisɔndiya la.'

2. Jirali 21:3-4 - "Ne ye kanba dɔ mɛn ka bɔ masasigilan kan ko: 'Ala sigiyɔrɔ bɛ hadamaden fɛ. A na sigi u fɛ, u na kɛ a ka mɔgɔw ye, Ala yɛrɛ na sɔn ka kɛ u fɛ i n'a fɔ u ka Ala. A na ɲɛji bɛɛ ko u ɲɛ na, saya tɛna kɛ tun, dusukasi, kasi, dimi tɛna kɛ tun, katuguni fɔlɔw tɛmɛna.'

Jirali 22.4 U na a ɲɛda ye. A tɔgɔ na kɛ u ɲɛda la.»

Tɛmɛsira b’a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ tugu Ala kɔ, olu bɛna se k’a ɲɛda ye, wa a tɔgɔ bɛna ta u ɲɛda la.

1. Ala tɔgɔ dali kɔrɔ

2. Ala ka ɲɛnamaya kɛcogo dɔnni

1. Ekisode 33:18-23

2. Zaburu 100:2-5

Jirali 22.5 Su tɛna kɛ yen. U mago tɛ fitinɛ, tile yeelen fana na; Matigi Ala bɛ yeelen di u ma, u na masaya kɛ badaa-badaa.

Ala bɛ yeelen banbali ni nisɔndiya lase mɔgɔ ma minnu dalen bɛ a la.

1. Aw ka nisɔndiya Ala ka yeelen na: A on Jirali 22:5

2. Masaya banbali: A bɛ dugawu kan ka da Ala kan

1. Esayi 60:19-20 - Tile tɛna kɛ i yeelen ye tun tile fɛ; Kalo tɛna yeelen bɔ i ye fana, nka Matigi na kɛ yeelen banbali ye i bolo, i ka Ala na kɛ i nɔɔrɔ ye. I ka tile tɛna bin tun. I kalo fana tɛna bɔ a yɛrɛ la, katuguni Matigi na kɛ i ka yeelen banbali ye, i ka dusukasi donw na ban.

2. Zaburu 36:9 - Katuguni ɲɛnamaya jibɔyɔrɔ bɛ i fɛ, an na yeelen ye i ka yeelen na.

Jirali 22.6 A y'a fò ne ye ko: «Nin kumaw ye kantigiya ni tiɲè ye.

Matigi kira senumaw ka Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka na a ka baarakɛlaw jira a ka baarakɛlaw la, min ka kan ka kɛ sɔɔni.

1. Ala ka Kuma ka kantigiya

2. Ala ka kuntigiya ni a ka sebaaya

1. Esayi 55:11 - Ne ka kuma min bɛ bɔ ne da la, o na kɛ ten, a tɛna segin ne ma fu, nka a na ne diyanyeko kɛ, ne ye a ci min ma, a na ɲɛ sɔrɔ o la.

2. Heburuw 1:14 - Yala u bèè tè cidenyabaara hakililaw ye, minnu cilen don ka taa baara kè mg minnu na kè kisili ciyɛntalaw ye wa?

Jirali 22.7 A filɛ, ne bɛ na joona.

Jirali kitabu bɛ layidu ta ko Yesu bɛna segin joona, ani minnu bɛ kiraya kumaw mara, olu bɛna dugawu sɔrɔ.

1. Kanminɛli dugawu: Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Jirali kirayakumaw ye

2. Ka Yesu seginni makɔnɔ ani k’a kɔlɔsi

1. Dutɛrɔnɔmɛ 28:1-2 - "Ni aw bɛ Matigi aw ka Ala kan minɛ ni kantigiya ye, ka aw janto a ka ci fɔlenw bɛɛ la, ne bɛ minnu ci aw ma bi, Matigi aw ka Ala na aw kɔrɔta ka tɛmɛ siyaw bɛɛ kan." dugukolo kan. Nin dugaw bɛɛ na na aw kan ka aw sɔrɔ, ni aw ye Matigi aw ka Ala kan minɛ."

2. Matiyu 24:44 - "O de kosɔn aw fana ka kan ka labɛn, katuguni Mɔgɔ Denkɛ bɛ na waati min na aw ma miiri o la."

Jirali 22.8 Ne Yuhana ye o kow ye ka u lamn. Ne ye o mɛn ka yeli kɛ tuma min na, ne y'i biri ka bato kɛ mɛlɛkɛ sen kɔrɔ, min ye o kow jira ne la.

Ciden Yuhana ye fɛn minnu jira Jirali kitabu kɔnɔ, a ye olu ye ka u mɛn.

1: Ka Ala kelenpe bato - Yuhana ka misali b'an kalan ko an ka Ala kelenpe bato, an kana an biri mg wɛrɛ ɲɛkɔrɔ.

2: Aw ka lamɛnni kɛ ani ka kanminɛli kɛ - Hali ni aw ɲɛ bɛ fɛn na min ka bon ni hadamaden ta ye, Yuhana ye mɛlɛkɛ ka cikanw lamɛn ani ka u labato.

1: Ekisode 20:3-6 "I kana ala wɛrɛ sɔrɔ ne ɲɛ. I kana ja dɔ dilan i yɛrɛ ye sankolo la, walima dugukolo kan duguma, walima duguma ji la. I kana i biri." ka u bato wala ka u bato, katuguni ne Matigi aw ka Ala ye keleya Ala ye.»

2: Yuhana 4:24 "Ala ye ni ye, a batobagaw ka kan ka bato Ni ni tiɲɛ na."

Jirali 22.9 A ko ne ma ko: I kana o k, katuguni ne ye i balima kiraw ni nin kitabu kumaw marabagaw ka baaraden ye.

Mɛlɛkɛ dɔ kumana Yuhana fɛ, k’a fɔ a ye ko a kana mɛlɛkɛ bato, nka a ka Ala bato o nɔ na, bawo mɛlɛkɛ ye baarakɛɲɔgɔn ye ani kiraw ni mɔgɔ minnu bɛ nin kitabu kumaw mara.

1. Kiraw kuntilenna: Ala bɛ kuma an fɛ cogo min na a ka baarakɛlaw fɛ

2. Bato fanga: Ka nɔɔrɔ di Ala ma, a ka kan ni min ye

1. Dutɛrɔnɔmɛ 10:20 - "Aw ka siran Matigi aw ka Ala ɲɛ, ka baara kɛ ale kelenpe ye, ka kali a tɔgɔ la."

2. Kɛwalew 10:34-35 - "O kɔ, Piɛrɛ y'a daminɛ ka kuma ko: "Ne y'a faamu sisan ko tiɲɛ don ko Ala tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la, nka a bɛ sɔn siya bɛɛ ma, min bɛ siran a ɲɛ, ka ko ɲuman kɛ.

Jirali 22.10 A ko ne ma ko: Aw kana nin kitabu kiraya kumaw taama, katuguni waati surunyara.

Cikan dira Yuhana ma ko a kana kiraya kumaw datugu Jirali kitabu kɔnɔ sabu waati surunyara.

1. Waati sera sisan: Jirali kɔnɔ kiraya kumaw nafa dɔnni

2. Kirayakumaw taamaʃyɛn: A sugandili ka ɲɛnamaya kɛ o waati la

1. Matiyu 24:36 - “Nka o don ni o waati ko la, mɔgɔ si t’a dɔn, hali sankolo mɛlɛkɛw, hali Denkɛ, fo Fa kelenpe.”

2. Romɛkaw 13:11-12 - «Ka fara o kan, aw b’a dɔn ko waati sera aw ka sunɔgɔ la. Katuguni kisili surunyara an na sisan ka tɛmɛ an ka dannaya fɔlɔ kan.”

Jirali 22.11 Tilenbali ka k tilenbali ye, ani min nɔgɔlen don, o ka kɛ mɔgɔ nɔgɔlen ye hali bi .

Tɛmɛsira b’a jira ko mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛna kiri tigɛ ka kɛɲɛ n’u ka kɛwalew ye.

1. I ka kɛ mɔgɔ senumaw ye: Ka sugandili tilennenw kɛ

2. Neema fanga: Ka tilenbaliw kɛ tilennenya ye

1. 1 Yuhana 2:15-17 - Aw kana diɲɛ kanu

2. Romɛkaw 6:17-18 - Aw kana a to Jurumu ka Masaya kɛ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ

Jirali 22.12 A filɛ, ne bɛ na joona. Ne ka sara bɛ ne fɛ, ka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ di ka kɛɲɛ ni a ka baara kɛcogo ye.

Yesu Krisita bɛ na joona ani a ka sara bɛna di tugubaga kantigiw ma ka kɛɲɛ n’u ka baara ye.

1. "Ka ɲɛnamaya ni hakilina banbali ye".

2. "Sara banbali layidu".

1. Matiyu 16:27 - Katuguni Mɔgɔ Denkɛ na na a Fa nɔɔrɔ la n'a ka mɛlɛkɛw ye, o kɔ, a na mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'u ka kɛwalew ye.

2. Kolosekaw 3:23-24 - Aw ye fɛn o fɛn kɛ, aw k'o kɛ ni dusukun bɛɛ ye, i ko Matigi ye, aw kana o kɛ mɔgɔw ye, k'a sɔrɔ aw b'a dɔn ko aw na ciyɛn sara sɔrɔ Matigi fɛ. katuguni aw bɛ baara kɛ Matigi Krisita ye.»

Jirali 22:13 Ne ye Alfa ni Omega ye, daminɛ ni laban, fɔlɔ ni laban.

Ala ye fɛn bɛɛ daminɛ ni a laban ye, ɲɛnamaya ni sebaaya bɛɛ bɔyɔrɔ.

1. Ala ka sebaaya banbali

2. Ɲɛnamaya bɔyɔrɔ Ala fɛ

1. Romɛkaw 11:36 - Katuguni fɛn bɛɛ bɔra ale de la ani ale de barika la. Nɔɔrɔ ka kɛ ale de ye fo abada!

2. Yuhana 1:3 - Fɛn bɛɛ dabɔra ale de barika la, fɛn si ma da a kɔ.

Jirali 22.14 Mg minnu b a ka ci flenw k, olu ye dubadenw ye, walisa u ka se ka namaya jiri la, ka don dugu da la.

Mɔgɔ minnu bɛ tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ, olu bɛna se ka don Ɲɛnamaya Jiri la ani sankolo dugu da la.

1. Dugawu min bɛ sɔrɔ kanminɛli la: Ka tugu Ala sago kɔ nisɔndiya minɛ

2. Ɲɛnamaya jiri layidu talenw: Kantigiya sara sɔrɔli

1. Dutɛrɔnɔmɛ 11:26-28 - Dubaw minnu bɛ sɔrɔ kanminɛli la

2. Jenɛse 2:9 - Ɲɛnamaya jiri min bɛ Edɛn nakɔ kɔnɔ

Jirali 22.15 K'a masɔrɔ wuluw ni jinɛw ni jatɔyakɛlaw ni mɔgɔfagalaw ni bolibatokɛlaw ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon kanu ani ka nkalon tigɛ, olu bɛ kɛnɛma.

Mɔgɔ minnu tɛ sɔn Yesu ma, olu bɛna bɔ Ala ka masaya kɔnɔ.

1. 1: An ka kan ka sɔn Yesu Krisita ma iko an Matigi ani an Kisibaa walisa ka don Ala ka Masaya la.

2. 2: An ka kan k’an jija ka ɲɛnamaya senuma kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka Kuma ye.

1. 1: Efesekaw 2:8-9 - "Aw kisira nɛɛma de barika la dannaya barika la. " " .

2. 2: Romkaw 10:9-10 - "Ni i y'a jira i da la ko Yesu ye Matigi ye, ka da i dusukun na ko Ala y'a lakunun ka bɔ suw cɛma, i na kisi. Mɔgɔ bɛ sɔn a ma ni da ye, ka kisi.»

Jirali 22.16 Ne Yesu ye ne ka mɛlɛkɛ ci ka na o kow seereya aw ye egilisiw kɔnɔ. Ne ye Dawuda ju ni a bɔnsɔn ye, ani sɔgɔma dolow manamana.

Dawuda ju ni a bɔnsɔn, Yesu ye a ka mɛlɛkɛ ci ka na seereya kɛ egilisiw ye.

1. Yesu ye Dawuda ju ni a bɔnsɔn ye, dolow yeelen ani sɔgɔmada fɛ.

2. Yesu ka seereya a ka Mɛlɛkɛ sababu fɛ Egilisiw kɔnɔ.

1. Esayi 11:1-5 - Jiri dɔ bɛna bɔ Jese ka jiribolo la; Bolo dɔ bɛna den ka bɔ a ju la.

2. Luka 1:32-33 - A na kɛ mɔgɔba ye, a na wele Kɔrɔtalenba Denkɛ. Matigi Ala na a fa Dawuda ka masasigilan di a ma, a na masaya kɛ Yakuba bɔnsɔnw kan fo abada. a ka masaya tɛna ban abada.

Jirali 22.17 Ni Senu ni kɔɲɔmuso ko: «Na.» Min b'a lamɛn, o k'a fɔ ko: «Na.» Minnɔgɔ bɛ min na, o ka na. Min b'a fɛ, o ka ɲɛnamaya ji min gansan.

Ala b mg b wele ka na a ma ani ka namaya ji min ni gansan ye.

1. Ala ka weleli - weleli ye an ye ka na a ma ani ka kisi.

2. Ɲɛnamaya nilifɛn gansan - sababu min bɛ mɔgɔ la ka sɔn ɲɛnamaya banbali nilifɛn gansan ma.

1. Yuhana 3:16 - Ala ye diɲɛ kanu fo a y’a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana halaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.

2. Romɛkaw 6:23 - Jurumu sara ye saya ye, nka Ala ka nilifɛn ye ɲɛnamaya banbali ye an Matigi Krisita Yesu la.

Jirali 22.18 K'a masɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kitabu kiraya kumaw mɛn, ne bɛ o seereya kɛ ko: Ni mɔgɔ dɔ ye dɔ fara o kow kan, tɔɔrɔ minnu sɛbɛnnen bɛ nin kitabu kɔnɔ, Ala na olu fara a kan.

Ala bɛ lasɔmini kɛ ko an kana dɔ fara kiraya kumaw kan minnu bɛ Jirali kitabu kɔnɔ, ikomi minnu bɛ o kɛ, olu bɛna ɲangi ni tɔɔrɔw ye minnu sɛbɛnnen bɛ o kɔnɔ.

1. Farati minnu bɛ dɔ fara Ala ka Kuma kan

2. Ala ka kuma kanminɛli nafa ka bon

1. Ntalenw 30:5-6 (Ala ka kuma bɛɛ saniyalen don, a ye kala ye, mɔgɔ minnu dalen bɛ a la. I kana dɔ fara a ka kuma kan, walisa a kana i kɔrɔfɔ, i ka sɔrɔ nkalontigɛla ye)

2. Dutɛrɔnɔmɛ 4:2 (Ne ka ci fɔ aw ye, aw kana dɔ fara o kan, aw kana dɔ bɔ a la, walisa aw ka Matigi aw ka Ala ka ci fɔlenw mara, ne ye minnu ci aw ma)

Jirali 22.19 Ni mg d ye nin kiraya kitabu kumaw ta, Ala na a niyɔrɔ ta ka bɔ ɲɛnamaya kitabu la, ani dugu senuma kɔnɔ, ani ko minnu sɛbɛnnen bɛ nin ko la gafe.

Mɔgɔ o mɔgɔ mana nin kiraya kitabu kumaw bɔ yen wala k’u yɛlɛma, o tɔgɔ bɛna bɔ ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, dugu senuma ani fɛn minnu sɛbɛnnen bɛ kitabu kɔnɔ.

1. Ala ka Kuma tɛ Changé: A ka Kuma kanminɛli nafa ka bon

2. Ala ka Kuma kanminɛbaliya kɔlɔlɔw

1. Dutɛrɔnɔmɛ 4:2 - "Ne bɛ kuma min fɔ aw ye, aw kana dɔ fara o kan, aw kana o bɔ a la, walisa aw ka Matigi aw ka Ala ka ci fɔlenw mara, ne ye minnu ci aw ma."

2. Galasikaw 6:7-8 - "Aw kana aw lafili, Ala tɛ tulo geren, katuguni mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a na o de suman. Katuguni min bɛ danni kɛ a yɛrɛ farisogo la, o na toli suman ka bɔ farisogo la, nka a na min bɛ danni kɛ Ni la, o na ɲɛnamaya banbali suman ka bɔ Ni la.»

Jirali 22.20 Min b nin kow seereya, o ko: Tiɲɛ na, ne bɛ na joona. Amiina. Hali ni o don, na, Matigi Yesu.

Kumafɔla min bɛ Jirali 22:20 la, o bɛ Yesu nali sinsin.

1. Yesu seginni jigiya: Dusu don an kɔnɔ gɛlɛya waatiw la

2. Yesu seginni ka daŋaniya: Hakilisigi don dannayabaliya waatiw la

1. Esayi 40:31 – “Nka minnu bɛ Matigi makɔnɔ, olu na fanga kura sɔrɔ. U na wuli ni kamanw ye i ko wuluw. U na boli, u tɛna sɛgɛn. U na taama, u tɛna sɛgɛn.”

2. Heburuw 10:23-25 – “An ka dannaya jirali minɛ kosɛbɛ k’a sɔrɔ an ma jɔrɔ. (k'a masɔrɔ min ye layidu ta, o ye kantigi ye.) An ka ɲɔgɔn jateminɛ walisa ka kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛ. Nka aw ka ɲɔgɔn laadi, ni aw b'a ye ko don surunyara ka taa a fɛ.»

Jirali 22.21 An Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ ye. Amiina.

Jirali 22:21 sɛbɛnbaga b’a fɛ Ala ka nɛɛma ka kɛ dannabaaw bɛɛ fɛ.

1: An ka barika da Ala ka nɛɛma ye, ka o jira mɔgɔ wɛrɛw la an ka kɛwalew bɛɛ la.

2: An bɛ se ka an jigi da Ala ka nɛɛma kan kɔrɔbɔli ni gɛlɛya waatiw la.

1: Efesekaw 2:8-10 - Katuguni aw kisili sr danaya barika la nɛɛma barika la. Wa nin tɛ aw yɛrɛ ka kɛwale ye; O ye Ala ka nilifɛn ye, a tɛ kɛwalew nɔ ye, walisa mɔgɔ si kana waso.

2: 2 Kɔrɛntekaw 12:9-10 - Nka a y’a fɔ ne ye ko: “Ne ka nɛɛma bɛ se aw ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la.” O de kosɔn ne na waso kosɛbɛ ne ka barikantanya ko la, walisa Krisita ka sebaaya ka sigi ne kan.